Mateus 1 nyadiakeun akun ngeunaan silsilah sareng kalahiran Yesus Kristus. Bab ieu dimimitian ku garis silsilah ti Ibrahim ka Daud, ti Daud dugi ka pangbuangan Babul, sareng ti pangbuangan ka Yesus. Éta ogé ngajelaskeun kumaha Maryam, sanaos parawan, kakandungan ku Roh Suci, sareng ngalahirkeun Yesus.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku silsilah anu ngalacak 42 generasi ti Abraham dugi ka Raja Daud dugi ka Yesus Kristus. Unggal ruas dibagi kana opat belas generasi: ti Ibrahim nepi ka Daud; ti Daud nepi ka pangbuangan di Babul; sarta ti titik éta nepi ka kalahiran Kristus (Mateus 1:1-17). Garis keturunan ieu netepkeun Yesus salaku ahli waris anu sah dina garis Abrahamik sareng Davidic.

Ayat 2: Bagian saterusna (Mateus 1:18-25) nyaritakeun ngeunaan konsepsi Maryam anu mujijat. Sanajan keur betrothed ka Yusup, manéhna jadi hamil ngaliwatan Roh Suci. Joseph mimitina contemplates cerai manehna quietly tapi malaikat mucunghul dina impian na ngajelaskeun yén anak Maryam ieu katimu ku Roh Suci jeung bakal nyalametkeun jalma tina dosa maranéhanana.

Alinea 3: Dina bagian ahir ieu, Yusup nurut kana paréntah Allah anu ditepikeun ngaliwatan visi malaikat ku cara nyokot Maryam jadi pamajikanana tanpa ngayakeun perkawinan nepi ka manéhna ngalahirkeun. Sakumaha anu diparentahkeun ku malaikat, aranjeunna namina putrana 'Yesus'. Ngaranna nandakeun "Anjeunna bakal nyalametkeun umat-Na tina dosa-dosana", minuhan nubuat Perjanjian Old ngeunaan Jurusalamet anu bakal datang.

Mateus 1:1 Kitab turunan Yesus Kristus, putra Daud, putra Ibrahim.

Ayat ieu ngenalkeun silsilah Yesus Kristus, putra Daud sareng Ibrahim.

1. Silsilah Generasi Yesus Kristus: Naon Hartosna Pikeun Urang Kiwari

2. Nuturkeun tapak suku Ibrahim jeung Daud: Warisan Rohani Urang

1. Rum 4:1-12 – Iman Abraham jeung jangji Allah

2. Jabur 89: 3-4 - The covenant antara Allah jeung David

Mateus 1:2 Ibrahim puputra Ishak; jeung Isaac begat Jacob; jeung Yakub begat Yudas jeung dulur-dulurna;

Silsilah Ibrahim diturunkeun ti Ishak nepi ka Yakub terus ka Yudas jeung dulur-dulurna.

1: Kasatiaan Allah dina ngajaga jangji-Na ti Ibrahim nepi ka Yakub jeung saterusna.

2: Rencana sareng waktos Gusti anu sampurna dina kumaha Anjeunna milih netepkeun jangji-Na.

1: Kajadian 12:1-3; jangji Allah ka Ibrahim pikeun ngajadikeun manéhna hiji bangsa gede.

2: Kajadian 28:10-16; Allah negeskeun deui jangji-Na ka Yakub.

Mateus 1:3 Jeung Yudas begat Phares jeung Zara ti Tamar; jeung Phares begat Esrom; sarta Esrom begat Aram;

Petikan ieu ngajelaskeun silsilah Yesus Kristus ngaliwatan garis karuhunna Yudas.

1. Kasatiaan Yesus Kristus dina Nedunan Jangji Allah

2. Pentingna Karuhun Urang

1. Rum 15: 8 - Ayeuna kuring nyebutkeun yen Isa Al Masih teh menteri sunat pikeun bebeneran Allah, pikeun mastikeun jangji dijieun ka bapa.

2. Yesaya 11: 1-3 - Jeung aya bakal datang mudik rod kaluar tina bobot of Jesse, sarta Cabang bakal tumuwuh kaluar tina akar-Na: Jeung Roh Gusti bakal rest kana manéhna, sumanget hikmah jeung pamahaman. , sumanget naséhat jeung kakuatan, sumanget pangaweruh jeung sieun Gusti.

Mateus 1:4 Jeung Aram begat Aminadab; jeung Aminadab begat Naasson; sarta Naasson begat Salmon;

Petikan ieu nyebatkeun silsilah Yesus ti sababaraha generasi sateuacan lahirna.

1: Nuturkeun Jalan Yesus - diajar tina conto karuhun urang.

2: Ngahargaan Akar urang - ngakuan pentingna sajarah kulawarga urang.

1: Lukas 3:23-38 - silsilah Yesus.

2: Deuteronomy 7:7-8 - jangji Allah ka turunan Ibrahim.

Mateus 1:5 Jeung Salmon begat Booz Rachab; jeung Booz begat Obed ti Ruth; sarta Obed begat Jesse;

Salmon puputra Boos, ramana Obed, ramana Isai.

1. Gusti tiasa ngaluarkeun kahadéan tina kaayaan naon waé

2. Kasatiaan Gusti katingal dina pusaka urang

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Lamentations 3: 22-23 - Ku sabab asih Gusti urang teu dihakan, pikeun compasations-Na pernah gagal. Aranjeunna anyar unggal isuk; agung kasatiaan anjeun.

Mateus 1:6 Jeung Isai puputra Daud raja; sarta Daud raja begat Solomon ti dirina nu kungsi jadi pamajikan Urias;

Petikan ieu nyaritakeun ngeunaan silsilah Raja Daud, putra Isai, dilahirkeun ka pamajikan Urias.

1. Leungeun Allah aya dina unggal jéntré kahirupan urang - nu alus jeung goréng - sarta Anjeunna ngagunakeun eta sadayana pikeun kamulyaan-Na.

2. Urang sadayana mangrupikeun bagian tina carita anu langkung ageung anu dicaritakeun ku Gusti, sareng kahirupan urang dihubungkeun sareng generasi anu kapungkur sareng generasi anu bakal datang.

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Jabur 78:67-68 - Sumawona anjeunna nampik Kemah Joseph, sareng henteu milih suku Epraim: Tapi milih suku Yuda, Gunung Sion anu dipikacinta.

Mateus 1:7 Jeung Solomon begat Roboam; sarta Reboam puputra Abia; jeung Abia puputra Asa;

Petikan ieu ngabahas garis keturunan Raja Suleman.

1. Rencana panebusan Allah ngaliwatan Yesus Kristus diadegkeun dina turunan Raja Suleman.

2. Urang bisa ningali ka silsilah Raja Suleman minangka panginget ngeunaan kasatiaan Allah jeung jangji-Na.

1. Rum 8: 28-29 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah migawe kahadean jalma anu bogoh ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na. Pikeun maranéhanana Allah foreknew anjeunna ogé predestined jadi conformed kana gambar. Putra-Na, supaya Anjeunna jadi cikal diantara loba dulur-dulur."

2. Ibrani 11: 7-8 - "Ku iman Noah, nalika warned ngeunaan hal-hal anu teu acan katempo, dina sieun suci ngawangun hiji Parahu pikeun nyalametkeun kulawargana. Ku iman-Na anjeunna dikutuk dunya sarta jadi ahli waris tina amal saleh anu asalna ku iman. ."

Mateus 1:8 Jeung Asa begat Yosafat; sarta Yosafat begat Joram; sarta Joram begat Ozias;

Petikan éta ngajelaskeun turunan Yesus ti Asa dugi ka Ozias.

1. Kasatiaan Allah diungkabkeun dina kasatiaan-Na pikeun ngajaga jangji-Na sareng ngalaksanakeun nubuat-nubuat turun-temurun.

2. Kulawarga urang mangrupikeun cerminan kasatiaan Allah dina kahirupan urang.

1. Yesaya 55:11 - Ku kituna bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta.

2. Jabur 103: 17-18 - Tapi rahmat PANGERAN ti langgeng nepi ka langgeng ka jalma anu sieun Mantenna, jeung kaadilan-Na ka barudak barudak; Pikeun anu ngajaga perjangjian-Na, sareng ka jalma-jalma anu émut kana paréntah-Na pikeun ngalaksanakeunana.

Mateus 1:9 Jeung Ozias begat Yoatham; sarta Yoatham begat Achaz; sarta Achas begat Ezekias;

Petikan ieu mangrupikeun silsilah Yesus, nyukcruk karuhunna ti Ozias dugi ka Ezekias.

1. Kasatiaan Allah dina Nedunan Jangji-Na Ngaliwatan Generasi

2. Pentingna Karuhun Yesus pikeun Misi-Na

1. Ibrani 11: 11-12 - "Ngaliwatan iman ogé Sara sorangan narima kakuatan keur nyusun siki, sarta ieu dikirimkeun anak nalika manéhna geus kaliwat umur, sabab manehna judged anjeunna satia anu geus jangji. Ku sabab sprang aya malah hiji, jeung Anjeunna saalit-alit anu maot, seueur pisan lir béntang di langit, sareng lir pasir anu aya di sisi basisir anu henteu kaétang."

2. Lukas 3:23-38 - "Sareng Yesus nyalira mimiti yuswa tilu puluh taun, janten (sakumaha anu disangka) putra Yusup, anu putra Heli, anu putra Matat, anu mangrupikeun putra Yusup. Putra Lewi, putra Melki, putra Janna, putra Yusup, putra Matatias, putra Amos, putra Naum, putra Naum. Esli, putra Nagge, putra Maath, putra Matatias, putra Semei, putra Yusup, putra Yuda, Yoana, putra Resa, putra Zorobabel, putra Salatiel, putra Neri, putra Melki, putra Addi, putra Kosam. , nu éta putra Elmodam, nu éta putra Er, nu éta putra Jose, nu éta putra Eliezer, nu éta putra Jorim, nu éta putra Mattat, nu éta putra Lewi, Anu putra Simeon, anu putra Yuda, anu putra Yusup, anu putra Yunan, anu putra Elyakim, "

Mateus 1:10 Jeung Ezekias begat Manasses; jeung Manasses begat Amon; jeung Amon begat Josias;

Petikan ieu ngajelaskeun silsilah Yesus, dimimitian ku Raja Daud sareng ditungtungan ku Josias.

1. Berkah ngaliwatan Generasi: Ngagungkeun Silsilah Yesus

2. Naon Hartosna janten Turunan Raja Daud

1. Jabur 89:3 - "Kuring geus dijieun covenant kalawan pilihan abdi, Kuring geus sworn ka Daud abdi abdi."

2. Lukas 3:23-38 - silsilah Yesus sakumaha kacatet ku Lukas.

Mateus 1:11 Sareng Yosias puputra Jekonias sareng saderek-saderekna, kira-kira waktos aranjeunna diboyong ka Babul.

Petikan ieu ngajelaskeun silsilah Yesus, dimimitian ku Josias sareng ditungtungan ku Jechonias, anu duanana dibawa ka Babul.

1. Iman urang geus rooted dina nasab jero tur abiding umat pilihan Allah.

2. Teu paduli kasusah hirup, rencana Gusti pikeun kasalametan urang langgeng tur teu robah.

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

Mateus 1:12 Jeung sanggeus maranéhanana dibawa ka Babul, Jechonias begat Salatiel; sarta Salatiel begat Zorobabel;

Turunan Jekonias dibawa ka Babul, sarta ngaliwatan Zorobabel, hiji garis karajaan ngadegkeun.

1. Rencana Allah Salawasna Lumaku - Kumaha Kadaulatan Allah dipintonkeun dina garis Jechonias

2. Welas Asih sareng Kasatiaan Gusti - Kumaha sih kurnia Gusti tetep sanajan akibat tina dosa

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Yesaya 46: 10-11 - Ngadéklarasikeun tungtung ti mimiti jeung ti jaman baheula hal anu teu acan rengse, paribasa, 'Nasehat abdi bakal nangtung, sarta kuring bakal ngalengkepan sagala tujuan abdi.'

Mateus 1:13 Jeung Zorobabel begat Abiud; jeung Abiud begat Eliakim; jeung Elyakim puputra Azor;

Ringkesan: Zorobabel puputra Abiud, puputra Elyakim, puputra Azor.

1. Pentingna boga nasab jeung sajarah kulawarga

2. Kakuatan berkah generasi

1. Lukas 3: 23-38 - The Genealogy of Yesus

2. Budalan 20: 6 - Paréntah pikeun ngahormatan Bapa sareng Indung anjeun

Mateus 1:14 Jeung Azor begat Sadoc; jeung Sadoc begat Akhim; sarta Akhim begat Eliud;

Petikan ieu nyatakeun silsilah Yesus, dimimitian ku karuhunna Azor.

1: Panyadiaan Allah katingali dina silsilah Yesus.

2: Urang bisa ngalacak karya Allah sapanjang sajarah.

1: Rum 8:28-29 - Sareng urang terang yén pikeun jalma anu nyaah ka Allah, sagala hal damel babarengan pikeun anu hadé, pikeun jalma anu disauran nurutkeun tujuanana.

2: Yesaya 55: 8-9 - Pikeun pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

Mateus 1:15 Jeung Eliud begat Eleasar; jeung Eleasar begat Matthan; jeung Matthan begat Jacob;

Petikan ieu ngajelaskeun silsilah Yesus ngaliwatan karuhunna Eliud.

1: Kasatiaan Allah dina ngajaga katurunan Yesus

2: Pentingna janten bagian tina silsilah pilihan Allah

1: Kajadian 12:1-3, jangji Allah ka Ibrahim

2: Lukas 3:23-38, silsilah Yesus dina Injil Lukas

Mateus 1:16 Jeung Yakub begat Joseph salaki Maryam, ti saha lahir Yesus, anu disebut Kristus.

Ayat ieu tina Mateus 1:16 ngungkabkeun yén Yusup salaki Maryam sareng Yesus Kristus lahir ti aranjeunna.

1. Silsilah Yesus anu Perkasa: Hiji Studi ngeunaan Kakawasaan Pangeusi Allah

2. Kakuatan hiji Nikah Soleh: Joseph jeung Mary urang Satia Union

1. Lukas 3: 23-38 - The silsilah Yesus

2. Epesus 5: 31-32 - The misteri nikah di Kristus

Mateus 1:17 Jadi sakabeh turunan ti Ibrahim nepi ka Daud opat belas turunan; ti Daud nepi ka dibawa ka Babul aya opat belas turunan; jeung ti dibawa ka Babul nepi ka Kristus aya opat belas generasi.

Ayat ieu nyatakeun yén silsilah Yesus Kristus tiasa disusud deui ka Ibrahim dugi ka 14 generasi masing-masing.

1. Urang kabeh bagian tina kulawarga Allah, babagi hiji karuhun umum ngaliwatan Yesus Kristus.

2. Urang sadayana gaduh tempat anu unik dina rencana Allah, sareng sadayana dihubungkeun ku warisan anu dibagikeun.

1. Mateus 22:32 - "Kami teh Allah Ibrahim, jeung Allah Ishak, jeung Allah Yakub? Allah teh lain Allah nu maraot, tapi nu hirup."

2. Rum 4:11-12 - "Anjeunna nampi tanda sunat, hiji segel tina amal saleh iman anu anjeunna kagungan bari masih uncircumcised, yén manéhna bisa jadi bapa sakabeh jalma anu percaya, sanajan maranehna uncircumcised, éta. kabeneran ogé tiasa dipertanggungjawabkeun ka aranjeunna."

Mateus 1:18 Ayeuna kalahiran Yesus Kristus ieu dina wijaksana kieu: Nalika sakumaha indungna Mary ieu espoused ka Yusup, saméméh maranéhna ngumpul, manéhna kapanggih hamil ti Roh Suci.

Petikan ieu ngajelaskeun konsepsi mujijat Yesus Kristus ku Roh Suci.

1. Rencana Allah pikeun Lahirna Yesus: Hiji Carita Miraculous

2. Kakuatan Roh Suci: Dongeng Intervensi Ilahi

1. Yesaya 7:14 - "Ku sabab eta Gusti sorangan bakal masihan anjeun tanda; Behold, parawan bakal nyusun, sarta ngasuh putra, sarta bakal nelepon ngaranna Immanuel."

2. Lukas 1:34-35 - "Lajeng Maryam ceuk malaikat, "Kumaha bakal kieu, manéh kuring teu nyaho lalaki hiji? Jeung malaikat ngawaler jeung ceuk manehna, Roh Suci bakal datang kana anjeun, jeung kakawasaan. Nu Maha Agung bakal ngiuhan anjeun: ku sabab kitu ogé anu suci anu bakal dilahirkeun ku anjeun bakal disebat Putra Allah."

Mateus 1:19 Lajeng Yusup salakina, salaku lalaki adil, sarta teu daék nyieun manéhna conto umum, kapikiran pikeun ninggalkeun manehna kaluar privily.

Rasa kaadilan Yusup jeung kahayangna pikeun ngalindungan Maryam tina hinaan umum nyababkeun anjeunna ngarencanakeun pikeun megat dirina sacara pribadi.

1: Allah maparin ganjaran ka jalma-jalma nu adil, sanajan lampahna susah.

2: Asih jeung welas asih kudu saimbang jeung kaadilan.

1: Siloka 21:15 - Lamun kaadilan dilaksanakeun, éta mawa kabagjaan ka nu bener, tapi sieun ka nu jahat.

2: Rum 12:17-21 - Ulah males kajahatan ku kajahatan ka saha, tapi salawasna usaha pikeun ngalakukeun naon anu hade ka batur jeung ka dulur.

Mateus 1:20 Tapi nalika anjeunna mikirkeun hal-hal ieu, tingali, malaikat PANGERAN nembongan ka anjeunna dina impenan, saurna, "Yusuf, putra Daud, ulah sieun nyandak ka anjeun Maryam pamajikan anjeun, sabab anu dikandung. dina dirina nyaéta Roh Suci.

Joseph ieu reassured ku malaikat Gusti dina impian teu sieun nyokot Maryam salaku pamajikanana, sanajan kakandungan nya éta mujijat ti Roh Suci.

1. Ulah Sieun: Reassurances Allah dina Situasi Hésé

2. Panyadiaan Allah: Kaajaiban Roh Suci

1. Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

2. Lukas 1:34-35 - Jeung Mary ceuk malaikat, "Kumaha ieu bakal jadi, saprak Kami parawan?" Malaikat ngawaler ka dirina, "Roh Suci bakal turun kana anjeun, sareng kakawasaan Nu Maha Agung bakal ngabayangkeun anjeun; ku sabab éta budak anu bakal dilahirkeun bakal disebut suci - Putra Allah.

Mateus 1:21 Sareng anjeunna bakal ngalahirkeun putra lalaki, sareng anjeun kedah nyauran nami Yesus: sabab Anjeunna bakal nyalametkeun umat-Na tina dosa-dosa.

Yesus lahir pikeun nyalametkeun umat manusa tina dosa maranéhanana.

1. Rencana Allah pikeun Kasalametan: Yesus Kristus

2. Pentingna Iman ka Yesus

1. Rum 10: 9-10 - "Éta lamun ngaku kalawan sungut anjeun, 'Yesus teh Gusti,' jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna tina maot, anjeun bakal disimpen. Pikeun éta kalayan haté anjeun anu percaya sareng diyakinkeun, sareng ku sungut anjeun ngaku sareng disalametkeun."

2. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-na ieu mah ti yourselves, éta kurnia Allah-henteu ku karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast."

Mateus 1:22 Ayeuna sadayana ieu dilakukeun, supados tiasa kalaksanakeun anu didawuhkeun ku Gusti ku nabi, saurna,

Petikan ieu ngajelaskeun hiji kajadian nalika nubuat Gusti anu diomongkeun ku nabi kaeusi.

1. Kakuatan Nubuat Digentos: Émut kana Kasatiaan Allah

2. Hirup Ku Iman: Percanten kana Jangji Allah

1. Yesaya 46: 9-11 - Inget hal urut baheula: keur Kami Allah, jeung teu aya nu sejenna; Kami Gusti, sareng teu aya anu sapertos kuring.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

Mateus 1:23 Behold, a parawan bakal reuneuh, sarta bakal ngalahirkeun mudik lalaki, sarta maranéhanana baris nyebut ngaranna Emmanuel, nu keur diinterpretasi nyaeta, Allah jeung urang.

Janji Allah ngeunaan Imanuel, Allah sareng urang, parantos kalaksanakeun.

1. Imanuel: Kaasih sareng Rezeki Gusti pikeun Urang

2. Pentingna Natal: Imanuel, Allah sareng Urang

1. Yesaya 7:14 - Ku sabab kitu Gusti sorangan bakal masihan anjeun tanda. Behold, parawan bakal ngandung sarta ngalahirkeun putra, sarta bakal nelepon ngaranna Immanuel.

2. John 1:14 - Jeung Kecap jadi daging jeung dwelt diantara urang, jeung urang geus katempo kamulyaan-Na, kamulyaan salaku sahiji Putra hiji-hijina ti Rama, pinuh ku rahmat jeung bebeneran.

Mateus 1:24 Geus kitu Yusup gugah tina sare, milampah sakumaha anu ditimbalan ku malaikat Pangeran, tuluy nyandak pamajikanana.

Yusup nurut kana parentah Allah jeung ngajak Maryam jadi pamajikanana.

1. Taat kana Pangersa Allah: Pangajaran Ti Yusup

2. Lamun Allah Nyauran, Urang Kudu Ngabales

1. Epesus 5:22-33 - Istri, tunduk ka salaki sakumaha ka Gusti.

2. Joshua 24:15 - Pilih dinten saha anjeun bakal ngawula

Mateus 1:25 Sareng anjeunna henteu terang anjeunna dugi ka anjeunna ngalahirkeun putra cikalna, sareng anjeunna namina Yesus.

Yusup jeung Maryam kagungan putra lalaki, sarta Yusup dingaranan Yesus.

1. Rencana Allah pikeun Panebusan: Kumaha Lahirna Yesus Nepikeun Nubuat

2. Pentingna Taat: Kumaha Yusup Nuturkeun Pangersa Allah

1. Yesaya 7:14: Ku sabab kitu Gusti sorangan bakal masihan anjeun tanda; Behold, parawan bakal nyandung, sarta ngalahirkeun putra, sarta bakal nelepon ngaranna Immanuel.

2. Lukas 2:7: Jeung manéhna ngalahirkeun putra cikal nya, jeung dibungkus manéhna dina baju swaddling, jeung neundeun manéhna dina manger a; sabab teu aya rohangan pikeun aranjeunna di panginepan.

Mateus 2 ngajéntrékeun kajadian-kajadian sanggeus kalahiran Yesus, kaasup datangna Magi, rencana Raja Herodes pikeun maéhan Yesus, jeung hiber kulawarga suci urang ka Mesir jeung saterusna balik sanggeus maot Herodes urang.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku datangna urang Majus (lalaki wijaksana ti Wétan) anu geus nuturkeun hiji béntang pikeun manggihan tur nyembah ka Yesus, anu maranéhanana disebut "raja urang Yahudi". Pamariksaan ieu ngageterkeun Raja Herodes sareng sakumna Yerusalem. Anjeunna deceitfully miwarang aranjeunna pikeun nginpokeun anjeunna dimana Yesus aya dina pretense of wanting nyembah anjeunna teuing (Mateus 2:1-8).

Ayat 2: Dipandu ku béntang, Magi manggihan Yésus jeung Maryam sarta nawarkeun hadiah maranéhanana. Tapi, sanggeus diingetan dina impian ulah balik deui ka Herodes, maranéhanana indit ka nagara maranéhanana ku jalan séjén. Nalika Herodes nyadar yén anjeunna geus outwitted ku aranjeunna, anjeunna maréntahkeun pangperangan ka sadaya barudak lalaki umur dua atawa sahandapeun di Betlehem dina usaha pikeun maéhan Yesus (Mateus 2: 9-18).

Ayat ka-3: Dina Mateus 2:19-23, malaikat ngingetkeun Yusup dina impian ngeunaan niat maot Herodes ngajurung anjeunna kabur sareng Maryam sareng orok Yesus ka Mesir. Maranéhna tetep aya di dinya nepi ka sanggeus maotna Hérodés, hiji malaikat nembongan deui dina impian Yusup ngabéjaan yén geus aman ayeuna balik deui. Sieun Archela

Mateus 2: 1 Ayeuna nalika Yesus dilahirkeun di Betlehem di Yudea dina jaman Raja Herodes, behold, aya jalma-jalma pinter ti Wetan sumping ka Yerusalem,

Majus ti wetan ngadatangan Yesus sanggeus anjeunna dilahirkeun di Betlehem Yudea dina jaman Herodes raja.

1: Urang bisa diajar ti jalma wijaksana pikeun neangan Allah jeung nyembah ka Mantenna ku kurnia urang.

2: Urang kudu daék nuturkeun Allah jeung indit ka mana bae Anjeunna mingpin urang.

1: Yesaya 60: 1-2 "Gugah, caang, pikeun caang anjeun geus datang, sarta kamulyaan Gusti rises kana anjeun. Tempo, poek nyertakeun bumi jeung gelap kandel leuwih bangsa, tapi Gusti rises kana anjeun sarta. kamulyaan-Na nembongan ka anjeun."

2: Mateus 16: 24-25 "Lajeng Yesus nyarios ka murid-murid-Na, "Lamun aya anu hayang nuturkeun Kami, kudu mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na, sarta nuturkeun Kami. Pikeun saha-saha anu hayang nyalametkeun hirupna bakal leungit eta. , tapi sing saha anu leungiteun nyawana demi Kami, bakal manggih nyawana.”

Mateus 2:2 Pokna, “Dimana eta anu dilahirkeun teh raja urang Yahudi? Pikeun urang geus katempo béntang-Na di wétan, sarta datang ka nyembah ka Anjeunna.

Jalma-jalma majar nanya di mana Raja urang Yahudi dilahirkeun, sabab geus katempo béntang-Na di wetan.

1. Kakuatan Iman: Kumaha The Wise Men Follow the Star

2. Jangji Harepan: Milarian Kristus di Tempat-Tempat anu Teu Disangka

1. Yesaya 9:6-7 Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

2. Lukas 1:26-38 Dina bulan kagenep, malaikat Jibril diutus ti Allah ka hiji kota di Galilea ngaranna Nasaret, ka hiji parawan betrothed ka lalaki nu ngaranna Yusup, turunan Daud. Jeung ngaran parawan urang éta Mary.

Mateus 2:3 Sanggeus raja Herodes ngadarenge hal ieu, anjeunna reuwas jeung saeusi Yerusalem.

Hérodés jeung urang Yérusalém reugreug waktu ngadéngé béja datangna Mésias.

1. Ulah Kaganggu ku Datangna Mésias - Mateus 2: 3

2. Tetep Satia dina Jaman Kasangsaraan - Mateus 2:3

1. Yesaya 7:14 - Ku sabab kitu Gusti sorangan bakal masihan anjeun tanda: parawan bakal hamil sarta bakal ngababarkeun putra, sarta bakal nelepon anjeunna Immanuel.

2. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang anak anu dilahirkeun, ka urang putra dibikeun, sarta pamaréntahan bakal on taktak-Na. Sareng anjeunna bakal disebat Penasihat Éndah, Gusti Nu Maha Kawasa, Rama Langgeng, Pangeran Damai. Kaagungan pamaréntahanana sareng katengtreman moal aya tungtungna. Mantenna bakal marentah dina tahta Daud jeung karajaan-Na, ngadegkeun tur upholding eta kalawan kaadilan jeung amal saleh ti waktu éta terus-terusan. Geuning Gusti Nu Maha Kawasa baris ngalaksanakeun ieu.

Mateus 2:4 Sareng nalika anjeunna ngumpulkeun sadaya imam kapala sareng ahli-ahli Kitab, anjeunna naroskeun ka aranjeunna dimana Kristus bakal dilahirkeun.

Herodes ngumpulkeun imam-imam kapala jeung guru-guru agama, pikeun nanyakeun ka mana Al Masih teh kudu dibabarkeun.

1. Rencana Allah pikeun Mésias: Kumaha Kawujudan Nubuat Ngajadikeun Kalahiran Kristus

2. Sieun Herodes ka Yesus: Perjuangan pikeun Nangkeup Rencana Allah

1. Yesaya 7:14, “Ku sabab eta PANGERAN bakal mere tanda. Behold, parawan bakal ngandung sarta ngalahirkeun putra, sarta bakal disebut ngaranna Immanuel ".

2. Mika 5:2, “Tapi maneh, eh Betlehem Eprata, anu leutik teuing pikeun kaom Yuda, ti maneh bakal kaluar pikeun Kami hiji anu bakal jadi pangawasa di Israil, anu asalna ti baheula. , ti jaman baheula.”

Mateus 2:5 Saur maranehna ka anjeunna, "Di Betlehem di Yudea.

Urang Wétan naroskeun ka Herodes dimana mendakan Raja anu nembe lahir sareng anjeunna ngarujuk ka Betlehem sakumaha anu diserat dina Kitab Suci.

1. Urang kudu salawasna néangan pituduh jeung pituduh ti Firman Allah dina kahirupan urang.

2. Urang kudu narékahan pikeun ngawula ka Allah luhureun sakabeh sejenna, sanajan hartina ngorbankeun ambisi urang sorangan.

1. Yesaya 7:14 Ku sabab kitu PANGERAN nyalira bakal masihan anjeun tanda; Behold, parawan bakal nyandung, sarta ngalahirkeun putra, sarta bakal nelepon ngaranna Immanuel.

2. Mateus 22:37-40 Yesus ngadawuh ka manéhna, "'Anjeun kudu nyaah ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate anjeun, kalawan sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.' Ieu parentah kahiji jeung agung. Sareng anu kadua sapertos kieu: 'Anjeun kedah nyaah ka tatangga anjeun sapertos ka diri anjeun sorangan.' Dina dua parentah ieu ngagantung sakabeh Toret jeung nabi-nabi."

Mateus 2:6 Sareng anjeun Betlehem, di tanah Yuda, sanés pangleutikna diantara pangéran Yuda, sabab ti anjeun bakal aya gupernur, anu bakal marentah umat Kami Israil.

Kalahiran Yesus Kristus dinubuatkeun lumangsung di Betlehem, pangleutikna diantara pangéran Yuda. Anjeunna diramalkeun bakal jadi pangawasa pikeun mingpin urang Israil.

1: Yésus téh pangawasa kabéh, sanajan urang ngarasa hina.

2: Urang bisa manggihan nilai urang di Yesus, sanajan urang ngarasa kawas nu pangsaeutikna.

1: John 1: 1-5 Dina awal éta Pangandika, sareng Pangandika éta sareng Allah, sareng Pangandika éta Allah. Anjeunna dina awal sareng Allah. Sagala hal didamel ku Anjeunna, sareng tanpa Anjeunna henteu aya anu diciptakeun anu didamel. Di Anjeunna aya kahirupan, sareng kahirupan éta cahaya manusa.

2: Yesaya 9: 6-7 Pikeun urang dilahirkeun hiji Child, pikeun urang Putra dibikeun; jeung pamaréntah bakal kana taktak-Na. Jeung ngaranna bakal disebut Endah, Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Damai. Tina kanaékan pamaréntahan sareng katengtreman-Na moal aya tungtungna, dina tahta Daud sareng karajaan-Na, pikeun maréntahkeun sareng netepkeunana kalayan pengadilan sareng kaadilan ti waktos éta dugi ka salamina. Geuning Gusti Nu Maha Kawasa bakal ngalaksanakeun ieu.

Mateus 2: 7 Lajeng Herodes, sanggeus anjeunna geus diamankeun wijaksana, mariksa aranjeunna rajin iraha béntang mucunghul.

Hérodés naroskeun ka ahli-ahli hikmah ngeunaan béntang anu nembongan.

1: Tong sieun nyuhunkeun bantosan sareng naséhat.

2: Ménta naséhat nu bijaksana waktu nyanghareupan putusan nu hésé.

1: Siloka 11:14 "Dimana teu aya hidayah, hiji jalma ragrag, tapi dina kaayaanana counselors aya kaamanan."

2: James 1: 5 "Upami aya di antara anjeun anu kakurangan hikmah, hayu anjeunna nyuhunkeun ka Allah, anu masihan berehan ka sadayana tanpa ngahina, sareng éta bakal dipasihkeun."

Mateus 2:8 Jeung anjeunna dikirim aranjeunna ka Betlehem, sarta ngadawuh, "Pindah jeung rajin neangan budak leutik; jeung lamun anjeun geus kapanggih manéhna, mawa kuring warta deui, yén kuring bisa datang jeung nyembah manéhna ogé.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha jalma-jalma wijaksana dititah ku Raja Hérodés pikeun milari Yesus anu énggal di Betlehem supados Hérodés tiasa ngahormatan ka budak éta.

1. Rencana Allah pikeun datangna Al Masih ieu orchestrated ku duanana lalaki wijaksana jeung Raja Herodes.

2. Nurut kana parentah Raja Herodes ahirna mangrupa bagian tina rencana Allah pikeun kasalametan umat manusa.

1. Yesaya 7:14 - Ku sabab kitu Gusti sorangan bakal masihan anjeun tanda: parawan bakal nyusun jeung ngababarkeun putra, sarta bakal nelepon anjeunna Immanuel.

2. Lukas 2: 1-7 - Dina eta poé Caesar Augustus ngaluarkeun SK nu kudu dilaksanakeun sénsus sakuliah dunya Romawi. Ieu sensus kahiji anu lumangsung nalika Quirinius gubernur Siria. Jeung dulur indit ka kota sorangan pikeun ngadaptar. Jadi Yusup oge angkat ti kota Nasaret di Galilea ka Yudea, ka Betlehem kota Daud, sabab anjeunna belonged ka imah jeung garis Daud. Manéhna indit ka dinya pikeun ngadaptar jeung Mary, anu pledged bakal nikah jeung manéhna sarta expecting anak. Sabot keur aya di dinya, geus waktuna orokna ngalahir, tuluy ngalahirkeun anak cikalna, hiji putra. Anjeunna dibungkus ku lawon sareng disimpen dina kandang, sabab teu aya kamar tamu anu sayogi pikeun aranjeunna.

Mateus 2:9 Sanggeus ngadéngé raja, maranéhna indit; Jeung, lo, béntang, nu maranéhanana nempo di wétan, indit saméméh maranéhanana, nepi ka datang jeung nangtung leuwih tempat budak leutik ieu.

Magi nuturkeun béntang pikeun manggihan Kristus nu anyar lahir.

1: Nuturkeun Kristus mangrupakeun lalampahan iman.

2: Allah bakal mingpin urang lamun urang percaya ka Anjeunna.

1: Yesaya 30:21 - Naha anjeun mengkol ka katuhu atawa ka kenca, ceuli anjeun bakal ngadéngé sora tukangeun anjeun, nyebutkeun, "Ieu jalan; leumpang di dinya."

2: Siloka 3:5-6 - Percanten ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

Mateus 2:10 Nalika aranjeunna ningal béntang, aranjeunna girang kalayan kabagjaan anu ageung.

Jalma-jalma Majus kacida bungahna waktu ningali béntang di Betlehem.

1: Urang kedah ngarayakeun kalayan bungah naon waé tanda harepan sareng panebusan anu dikirimkeun ku Gusti ka urang.

2: Sanajan jalan ka hareup teu jelas, urang kudu ngandel ka Allah jeung bungah.

1: Yesaya 35:10 - Jeung ransomed Gusti bakal mulang, jeung datang ka Sion jeung nyanyi; kabagjaan langgeng bakal kana huluna maranéhanana; maranehna bakal meunang kabagjaan jeung kabagjaan, jeung kasedihan jeung sighing bakal ngungsi jauh.

2: Jabur 16:11 - Anjeun masihan terang ka abdi jalan hirup; dina ayana anjeun aya fullness kabagjaan; di leungeun katuhu anjeun aya kanikmatan salamina.

Mateus 2:11 Sareng nalika aranjeunna lebet ka bumi, aranjeunna ningal murangkalih sareng Maryam indungna, teras sujud nyembah ka Anjeunna; emas, menyan, jeung mur.

Lalaki wijaksana nempo Yesus ngora jeung nyembah ka manéhna, méré manéhna hadiah emas, frankincense jeung mur.

1. Nyembah ka Yesus: Némbongkeun Pangabdian jeung Ngakuan Ketuhanan-Na

2. Kakuatan Méré: Berehan sareng Syukur

1. Pilipi 2: 9-11 - Ku sabab eta Allah exalted anjeunna ka tempat pangluhurna sarta masihan anjeunna ngaran anu luhur unggal ngaran, yén dina nami Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

2. Mateus 10: 8 - dudung nu gering, ngahudangkeun nu maraot, cleanse nu boga lepra, ngusir setan. Gratis anjeun nampi; bebas masihan.

Mateus 2:12 Jeung ku Allah diingetkeun ku impenan yén maranéhanana teu kudu balik deui ka Herodes, maranéhanana indit ka nagara sorangan cara séjén.

Allah ngingetkeun Yusup jeung Maryam pikeun nyingkahan Herodes sarta maranéhna nurut.

1. Allah salawasna ningali kaluar pikeun urang jeung urang kedah percanten kana hidayah-Na.

2. Taat kana pangersa Allah ngadeukeutkeun urang ka Anjeunna sareng ngabantosan urang langkung saluyu sareng rencana-Na pikeun kahirupan urang.

1. Deuteronomy 6:24 - "Jeung PANGERAN maréntahkeun urang pikeun ngalakonan sagala katetepan ieu, sieun PANGERAN Allah urang, keur alus urang salawasna, yen Anjeunna bisa ngajaga urang hirup, sakumaha anu kasebut dinten ieu."

2. Jabur 25: 4-5 - "Tunjukkeun kuring jalan Gusti, nun PANGERAN; ajar abdi jalan Anjeun. Pimpin abdi dina bebeneran Anjeun tur ngajarkeun abdi, pikeun anjeun Allah kasalametan abdi; ka Anjeun abdi ngantosan sadinten."

Mateus 2:13 Sabot maranehna geus indit, aya malaikat Pangeran nembongan ka Yusup dina impenan, pokna, “Hudang, bawa eta murangkalih jeung indungna, kabur ka Mesir, terus aya di dinya nepi ka Kami mawa maneh. Kecap: pikeun Herodes bakal neangan budak ngora pikeun ngancurkeun anjeunna.

Yusup dititah dina impénan pikeun mawa Yésus jeung Mariam ka Mesir pikeun luput tina rencana Hérodés pikeun maéhan Yésus.

1. Carita Yusup jeung Isa: Dongéng Taat Satia

2. Kakuatan Impian: Pesen Gusti Ngaliwatan Alam Bawah Sadar Urang

1. Budalan 14:13-14 - Jeung Musa ngadawuh ka jalma, "Ulah sieun, nangtung kénéh, sarta ningali kasalametan PANGERAN, anu anjeunna bakal nembongkeun ka anjeun dinten ieu: pikeun urang Mesir saha anjeun geus katempo kiwari. Anjeun moal ningali aranjeunna deui salamina. Gusti bakal tarung pikeun anjeun, jeung anjeun bakal tahan karapihan Anjeun.

2. Mateus 1:20-21 - Tapi bari anjeunna mikir dina hal ieu, behold, malaikat Gusti nembongan ka anjeunna dina impian, paribasa, "Yusuf, putra Daud, ulah sieun nyandak ka anjeun Maryam pamajikan anjeun." sabab anu dikandung dina dirina nyaéta tina Roh Suci.

Mateus 2:14 Nalika anjeunna gugah, anjeunna nyandak murangkalih sareng indungna wengi-wengi, teras angkat ka Mesir.

Yusup jeung Maryam kabur ka Mesir pikeun ngajaga budak leutik Yésus ti Raja Herodes.

1. Perlindungan Yésus: Kumaha kasatiaan jeung pituduh Allah bisa ngajaga urang aman.

2. Yusup: Hiji model ta'at jeung kapercayaan kana bakal Allah.

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Mateus 1:23 - "Behold, parawan bakal nyusun jeung ngasuh putra, sarta maranéhanana baris nelepon ngaranna Immanuel" (nu hartina, Allah jeung urang).

Mateus 2:15 Sareng aya di dinya dugi ka pupusna Herodes, supados laksana anu didawuhkeun ku Gusti ku nabi, saurna, "Ti Mesir parantos nyauran putra abdi."

Injil Mateus nyarioskeun yén nalika Yesus murangkalih, anjeunna dibawa ka Mesir pikeun ngémutan murka Raja Herodes. Ieu laksana nubuat Gusti ku nabi, yen putra Gusti bakal disebut kaluar ti Mesir.

1) "Kakuatan Nubuat: Kumaha Firman Allah Ngawujudkeun Jangji-Na"

2) "Telepon Allah: Kumaha Urang Ngajawab Panggero-Na dina Kahirupan Urang"

1) Yesaya 11:1 - "A pucuk bakal kaluar tina tunggul Jesse, sarta cabang bakal tumuwuh kaluar tina akar na."

2) Jabur 78: 1-7 - "Geura ngupingkeun, eh umat Kami, kana piwulang Kami, condongkeun ceuli anjeun kana kecap-kecap tina sungut kuring! Kuring bakal muka sungut kuring dina misil, kuring bakal ngucapkeun kecap-kecap anu poék ti baheula, hal-hal. yen urang geus uninga tur uninga, yen bapa urang geus ngabejaan urang. Urang moal nyumputkeun eta ti anak maranéhanana, tapi ngabejaan ka generasi nu bakal datang kamulyaan Gusti, jeung kakuatan-Na, jeung kaajaiban anu anjeunna geus dipigawé."

Mateus 2:16 Sanggeus Herodes ningali yen anjeunna dipoyokan ku jalma-jalma pinter, kacida ambekna, tuluy ngutus, maehan sakabeh budak di Betlehem jeung di sakuliah wewengkonna, ti umur dua taun kahandap. , numutkeun waktos anjeunna rajin naroskeun ka jalma-jalma bijaksana.

Herodes maréntahkeun meuncit sakabeh barudak di Betlehem jeung sabudeureunana umur dua taun ka handap dina pas ambek.

1. Kadaulatan Allah: Panaliti ngeunaan Amarah Herodes dina Mateus 2

2. Balukar Timburu: Panaliti ngeunaan Dosa Herodes dina Mateus 2

1. Rum 8:28- Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu mikanyaah ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Ayub 5:19- Anjeunna bakal nganteurkeun anjeun dina genep kasulitan: enya, dina tujuh moal aya anu jahat ka anjeun.

Mateus 2:17 Geus kitu laksana anu diomongkeun ku nabi Yeremia, kieu:

Petikan éta ngajelaskeun kumaha nubuat Nabi Yermia kalaksanakeun nalika Hérodés maéhan murangkalih di Betlehem.

1. Kakuatan Nubuat Anu Digentos: Kumaha Firman Allah Nyatana

2. Tragedi Dosa Herodes: Balukar tina Ngajauhan Allah

1. Yermia 31:15 - Ku kituna nyebutkeun Gusti; Aya sora kadéngé di Rama, lamentation, jeung tangis pait; Rahel nangis pikeun anak-anakna, henteu nampik dililipur pikeun anak-anakna, sabab henteu.

2. Mateus 2:18 - Di Rama ieu aya sora kadéngé, lamentation, jeung weeping, jeung tunggara gede, Rachel weeping pikeun anak-anakna, jeung teu bakal comforted, sabab maranehna teu.

Mateus 2:18 Di Rama aya sora kadéngé, lamentation, jeung weeping, jeung tunggara gede, Rahel nangis pikeun anak-anakna, jeung teu bakal comforted, sabab maranehna geus teu.

Dina Mateus 2:18, aya sora kadéngé di Rama, lamenting jeung nangis pikeun barudak Rachel anu geus maot jeung teu bisa comforted.

1. Diajar Ngalilipur Batur dina Waktu Duka

2. Manggihan Kakuatan jeung Panglilipur dina Firman Yéhuwa

1. John 14:18 - "Kuring moal ninggalkeun anjeun yatim; Kuring bakal datang ka anjeun."

2. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa setan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, atawa kakuatan mana wae, boh jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, bakal tiasa misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang."

Mateus 2:19 Tapi nalika Herodes maot, behold, hiji malaikat Gusti nembongan dina impenan ka Yusup di Mesir,

Dina impian, Yusup diparéntahkeun ku malaikat Yéhuwa pikeun nyandak Maryam sareng Yesus deui ka Israil.

1. Allah teh Maha Kawasa jeung miara umat-Na, sanajan dina kaayaan susah.

2. Allah gaduh rencana sareng tujuan pikeun kahirupan urang, sanaos kaayaan sigana teu pasti.

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, keur Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Yesaya 55: 8-11 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring. ti pikiran anjeun."

Mateus 2:20 Saur anjeunna, Hudang, nyandak murangkalih sareng indungna, teras angkat ka tanah Israil;

Urang Magi dititah balik deui ka Israil pikeun ngajaga Yesus jeung indungna tina parentah Raja Herodes.

1. Allah salawasna ngajaga jalma-jalma anu satia ka Anjeunna.

2. Urang bisa ngandelkeun Allah pikeun satia sanajan nyanghareupan bahaya.

1. Jabur 91: 11-12 - Pikeun anjeunna bakal maréntahkeun malaikat-Na ngeunaan anjeun ngajaga anjeun dina sagala cara anjeun; aranjeunna bakal ngangkat anjeun nepi di leungeun maranéhna, ku kituna anjeun moal neunggeul suku anjeun kana batu.

2. Ibrani 13:6 - Ku kituna urang nyebutkeun kalawan kapercayaan, "Gusti teh nulungan abdi; Abdi moal sieun. Naon anu tiasa dilakukeun ku manusa biasa ka kuring?"

Mateus 2:21 Anjeunna gugah, nyandak murangkalih sareng indungna, angkat ka tanah Israil.

Yusup jeung Maryam mawa Yésus ngora ka tanah Israil.

1. Pentingna taat kana pangersa Allah.

2. Nuturkeun rencana Allah sanajan hésé.

1. Epesus 5: 15-17 - "Tingali taliti lajeng kumaha anjeun leumpang, teu sakumaha unwise tapi sakumaha wijaksana, nyieun pamakéan pangalusna waktu, sabab poé téh jahat. Ku alatan éta, ulah jadi foolish, tapi ngarti naon wasiat of . Gusti téh."

2. Tandaan 1:15 - "Waktosna geus kaeusi, sarta Karajaan Allah geus di leungeun; tobat jeung percanten ka Injil."

Mateus 2:22 Tapi nalika anjeunna uninga yen Arkelaus jumeneng raja di Yudea ngaganti bapana Herodes bapana, anjeunna sieun indit ka dinya: sanajan diwaspada ku Allah dina impenan, anjeunna nyimpang ka wewengkon Galilea.

Dina impian, Yusup dipépélingkeun pikeun nyingkahan Arkélaus, jadi manéhna jeung kulawargana pindah ka Galiléa.

1. Hikmah Ta’at kana Pituduh Gusti

2. Kakuatan Impian

1. Rasul 16: 6-10 - Paul jeung Silas heeding pituduh Roh Suci urang ka Makédonia

2. Kajadian 20:3-7 - Allah warning Abimelek dina impian mun teu nyandak Sarah

Mateus 2:23 Anjeunna sumping sareng cicing di hiji kota anu namina Nasaret.

Yésus pindah ka Nasarét pikeun ngalaksanakeun nubuat para nabi.

1. Rencana Allah pikeun urang mungkin henteu sapertos anu urang ngarepkeun, tapi éta salawasna sampurna.

2. Iman urang dikuatkeun waktu urang nyaksian kakawasaan nubuat Allah nu kalaksanakeun.

1. Yeremia 29:11 - "Kanggo Kami nyaho rencana Kami pikeun anjeun," nyebutkeun Gusti, "rencana pikeun makmur anjeun teu ngarugikeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan jeung mangsa nu bakal datang."

2. Yesaya 55:11 - Ku kituna bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi; Eta moal balik deui ka Kami batal, Tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, Sarta eta bakal makmur dina hal pikeun nu Kuring dikirim eta.

Mateus 3 ngenalkeun karakter sareng palayanan Yohanes Pembaptis, pesen tobatna, sareng baptisan Yesus Kristus. Bab ieu ngagambarkeun Yohanes salaku cikal bakal Yesus, nyiapkeun jalma-jalma pikeun datangna-Na ku cara ngahutbah tobat sareng ngabaptis aranjeunna di Walungan Yordan.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yohanes Pembaptis muncul di gurun Yudea ngawawar pesen tobat sabab "Karajaan Sawarga parantos caket". Anjeunna diidentifikasi minangka anu diomongkeun ku Nabi Yesaya - "Sora anu ngagero di gurun keusik, 'Siapkeun jalan pikeun Gusti'". Anjeunna mingpin hiji gaya hirup ascetic, maké pakéan dijieun tina bulu onta sarta dahar locusts jeung madu liar (Mateus 3:1-6).

Alinea 2: Dina bagian ieu (Mateus 3:7-12), Yohanes nyentak urang Parisi jeung Saduki nu datang ka baptisanana. Manéhna tangtangan anggapan maranéhanana bener dumasar kana nasab karuhun ka Ibrahim, tinimbang emphasizing tobat asli nu ngahasilkeun buah alus. Anjeunna ogé ngaramalkeun yén hiji anu langkung kuat ti anjeunna bakal sumping anu bakal ngabaptis ku Roh Suci sareng seuneu.

Paragrap 3: Bagian ahir (Mateus 3:13-17) nunjukkeun yén Yésus datang ti Galilea ka Yordan pikeun dibaptis ku Yohanes. Mimitina horéam lantaran nganggap Yésus leuwih unggul ti manéhna, Yohanes satuju kana keukeuh Yésus. Pas Yesus dibaptis, langit muka nepi nembongkeun Roh Allah lungsur kawas japati dina Anjeunna bari hiji sora ti sawarga nyatakeun Anjeunna salaku Putra kaasih Allah.

Mateus 3:1 Dina eta poe datang Yohanes Jurubaptis, ngahutbah di gurun keusik Yudea,

Yohanes Pembaptis ngahutbah ngeunaan tobat di gurun Yudea.

1. Kakuatan Tobat

2. Transforming Hirup Anjeun Ngaliwatan Tobat

1. Yesaya 40: 3-5 - Nyiapkeun jalan Gusti, nyieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang.

2. Lukas 13: 3 - Iwal mun tobat, Anjeun oge bakal binasa.

Mateus 3:2 Jeung paribasa, Tobat anjeun, sabab Karajaan Sawarga geus deukeut.

Petikan ieu nyarioskeun kabutuhan tobat pikeun asup ka Karajaan Sawarga.

1. Kadesekna Tobat: Naon Anu Kudu Urang Laksanakeun Pikeun Asup ka Karajaan Sawarga.

2. Rahmat Tobat: Kaasih sareng Asih Gusti ka Urang.

1. Lukas 13: 3 - "Kuring ngabejaan ka maneh, moal! Tapi iwal anjeun tobat, anjeun ogé bakal binasa."

2. Rasul 17: 30-31 - "Baheula Allah overlooked jahiliah misalna, tapi ayeuna maréntahkeun sakabeh jalma madhab tobat. Pikeun Anjeunna geus nangtukeun hiji poé nalika anjeunna bakal nangtoskeun dunya kalawan kaadilan ku lalaki Anjeunna geus diangkat. geus ngabuktikeun hal ieu ka sarerea ku cara ngahudangkeun Anjeunna tina nu maraot."

Mateus 3:3 Pikeun ieu anjeunna anu diomongkeun ku nabi Yesayas, paribasa, "Sora aya nu sasambat di gurun keusik, Siapkeun jalan Gusti, lempengkeun jalan-Na."

Petikan ieu mangrupikeun proklamasi Yohanes Pembaptis ngeunaan datangna Yesus. 1. Ngeunteung pentingna nyiapkeun hate urang pikeun datangna Gusti; 2. Pentingna proklamasi Yohanes Pembaptis ngeunaan Yesus. 1. Yesaya 40:3-5; 2. Lukas 3:4-6.

Mateus 3:4 Jeung Yohanes anu sarua anggoanana tina bulu onta, jeung cangkéngna sabuk kulit; jeung daging nya éta locusts jeung madu liar.

Yahya Jurubaptis hirupna basajan pisan, make pakean tina bulu onta jeung ngadahar locust jeung madu leuweung.

1. Sangkan nuturkeun pangersa Allah, urang kudu daék hirup hina jeung teu pabeulit.

2. Urang kedah sugema ku naon-naon rezeki anu dipaparinkeun ku Gusti.

1. Mateus 5:3 "Bagja jalma miskin di roh: pikeun maranéhanana nyaéta Karajaan Sawarga."

2. Pilipi 4:12-13 "Kuring nyaho duanana kumaha jadi abased, sarta kuring nyaho kumaha abound: dimana wae jeung dina sagala hal Kami maréntahkeun duanana jadi pinuh jeung jadi lapar, duanana abound jeung sangsara kabutuhan. Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ku Kristus anu nguatkeun kuring."

Mateus 3: 5 Teras angkat ka anjeunna Yerusalem, sareng sadaya Yudea, sareng sadaya daérah di sakuriling Yordan,

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan urang Yerusalem, Yudea, sareng daérah sakuriling Walungan Yordan anu angkat ka Yohanes Pembaptis pikeun ngadangu pesenna sareng dibaptis.

1: Allah nyauran umat-Na pikeun tobat pikeun nampi kurnia kasalametan-Na.

2: Urang kudu daék nuturkeun panggero Allah jeung tunduk kana pangersa-Na.

1: Yesaya 55: 6-7 "Milarian Gusti salami anjeunna tiasa mendakan; nelepon kana anjeunna bari anjeunna deukeut; hayu nu jahat forsake jalan na, jeung lalaki unrighteous pikiran-Na; hayu anjeunna balik deui ka Gusti, supados anjeunna bakal welas asih ka anjeunna, sareng ka Allah urang, sabab anjeunna bakal ngahampura pisan."

2: Yeremia 29:13 "Aranjeun bakal milarian Kami sareng mendakan Kami, nalika anjeun milari Kami kalayan ati-ati."

Mateus 3:6 Jeung ku Anjeunna dibaptis di Yordan, confessing dosa maranéhanana.

Jalma-jalma dibaptis di Yordan ku Yahya Pembaptis sareng ngaku dosa-dosana.

1. Kakuatan Ngaku: Kumaha Ngaku Dosa Urang Bisa Ngajantenkeun Iman Anu Dibarui

2. Pentingna Baptisan: Kumaha Baptisan Bisa Ngaraketkeun Hubungan jeung Allah

1. 1 John 1: 9 - Lamun urang ngaku dosa urang, manéhna satia jeung adil jeung bakal ngahampura dosa urang jeung purify urang tina sagala unrighteousness.

2. Rasul 2:38 - Petrus ngawaler, "Tobat jeung kudu dibaptis, unggal salah sahiji anjeun, dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa anjeun. Jeung anjeun bakal nampa kado ti Roh Suci.

Mateus 3: 7 Tapi nalika anjeunna ningali seueur urang Parisi sareng Saduki anu sumping ka baptisan-Na, anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Eh generasi oray, saha anu ngingetkeun anjeun kabur tina murka anu bakal datang?

Yohanes Pembaptis ngingetkeun urang Parisi sareng Saduki ngeunaan murka Allah anu bakal datang.

1. O Generasi Vipers: Nyiapkeun pikeun Murka Allah

2. Perhatoskeun Perhatosan: Kabur tina murka anu bakal datang

1. Ezekiel 3:17-21

2. Lukas 21:34-36

Mateus 3: 8 Ku kituna mawa mudik bungbuahan cocog pikeun tobat:

Petikan éta mangrupikeun pitunjuk ti Yohanes Pembaptis pikeun ngahasilkeun buah anu pantes pikeun tobat.

1. Buah-Buahan Tobat: Ulikan ngeunaan Syarat-syarat Iman Sajati

2. Hirup Kahirupan Pantes Tobat: Panggero pikeun Aksi

1. Lukas 3: 8-14 - panggero Yohanes Pembaptis pikeun tobat jeung baptisan

2. Epesus 5:9-10 - Hirup asih jeung caang pantes tobat

Mateus 3:9 Jeung ulah mikir dina diri anjeun sorangan, Kami boga Ibrahim ka bapa urang: pikeun kuring ngomong ka anjeun, yén Allah sanggup ngangkat anak ka Ibrahim tina batu ieu.

Kakawasaan Allah henteu aya watesna sareng teu aya anu tiasa ngabanggakeun karuhunna.

1: Urang ulah poho ka Maha Kawasa jeung Maha Kawasa Allah

2: Karuhun urang teu bisa méré urang hak husus husus

Rum 4:16 Ku sabab eta teh tina iman, supaya ku rahmat; nepi ka ahir jangji bisa jadi pasti ka sakabeh cikal; Henteu ngan ukur anu tina hukum, tapi ogé anu tina iman Ibrahim; saha bapa urang sadaya.

Rum 9: 7 Sanes, sabab aranjeunna turunan Ibrahim, aranjeunna sadayana murangkalih, tapi, Di Ishak bakal disebat turunan anjeun.

Mateus 3:10 Jeung ayeuna ogé kampak geus diteundeun kana akar tangkal: kituna unggal tangkal anu brings forth buah alus bakal ditegor handap, sarta dibalangkeun kana seuneu.

Kampakna ayeuna disimpen dina akar tangkal, sareng anu henteu ngahasilkeun buah anu saé bakal ditegor sareng tuang kana seuneu.

1. Pentingna ngahasilkeun buah anu hadé dina kahirupan urang

2. Balukar tina henteu ngahasilkeun buah anu hadé

1. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti teu aya hukum.

2. James 2:17 - Kitu ogé iman ku sorangan, lamun teu boga karya, nyaeta maot.

Mateus 3:11 Sabenerna Kami ngabaptis anjeun ku cai pikeun tobat: tapi anu sumping saatos kuring langkung kuat tibatan kuring, anu sapatuna kuring henteu pantes nanggung: Anjeunna bakal ngabaptis anjeun ku Roh Suci sareng seuneu .

Yohanes Pembaptis nyiapkeun jalan pikeun Yesus ku ngabaptis ku cai pikeun tobat. Yesus bakal ngabaptis ku Roh Suci jeung seuneu.

1. Baptisan Yesus: Lambang Asih Allah

2. Kakuatan Roh Suci: Seuneu pikeun Jiwa

1. Rasul 2:4 - Sarta maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci, sarta mimiti nyarita ku basa sejen, sakumaha Roh masihan aranjeunna utterance.

2. 1 Korinta 12:13 - Pikeun ku hiji Roh urang sadaya dibaptis kana hiji awak, naha urang jadi Yahudi atawa kapir, naha urang jadi beungkeut atawa bébas; jeung geus kabeh dijieun nginum kana hiji Roh.

Mateus 3:12 Anu kipasna aya dina panangan-Na, sareng anjeunna bakal ngabersihkeun lantaina, sareng ngumpulkeun gandumna kana garner; tapi anjeunna bakal ngaduruk up chaff kalawan seuneu unquenchable.

Yohanes Pembaptis ngingetkeun ngeunaan hukuman Allah, gandum dikumpulkeun kana garner jeung chaff keur dibeuleum ku seuneu unquenchable.

1. Kabutuhan pikeun Tobat: Peringatan ti Yohanes Jurubaptis

2. Kakuatan Pangadilan Allah: Uleman ka Kasucian

1. Yesaya 5:24 - Ku sabab eta sakumaha seuneu devoureth tunggul, jeung seuneu meakeun chaff nu, jadi akar maranéhanana bakal jadi rottenness, jeung mekar maranéhanana bakal naek jadi lebu: sabab geus buang jauh hukum PANGERAN Nu Maha Agung. sarwa, sarta hina pangandika Nu Maha Suci Israil.

2. Ibrani 10: 26-27 - Pikeun lamun urang ngalakukeun dosa willfully sanggeus urang geus narima pangaweruh bebeneran, aya tetep euweuh kurban deui pikeun dosa, Tapi hiji sieun tangtu néangan judgment jeung indignation fiery, nu bakal devour nu adversaries. .

Mateus 3:13 Saterusna Yesus ti Galilea sumping ka Yordania ka Yohanes, pikeun dibaptis ku manéhna.

Yesus sumping ka Yohanes pikeun dibaptis.

1: Yesus nunjukkeun ka urang pentingna ngarendahkeun diri sareng ngantepkeun Gusti damel dina kahirupan urang.

2: Nuturkeun léngkah Yésus, urang kudu narékahan pikeun taat kana kahoyong Allah.

1: Pilipi 2: 5-8 - Pikiran ieu di antara anjeun, anu aya dina Kristus Yesus, anu, sanaos dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicepeng, tapi ngosongkeun dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki. Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi nurut kana titik maot, komo maot dina kayu salib.

2: Yakobus 4:10 - Ngarendahkeun diri ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngaluhuran anjeun.

Mateus 3:14 Tapi Yohanes ngalarang anjeunna, saurna, Abdi kedah dibaptis ku anjeun, sareng anjeun sumping ka kuring?

Yohanes Pembaptis nolak ngabaptis Yesus, malah ménta dibaptis ku anjeunna.

1. The Humility of Yahya Baptis: Hiji Palajaran dina Kasadaran Diri

2. Kakuatan Yesus: Hiji Palajaran dina Otoritas

1. Pilipi 2:3-8

2. Lukas 9:46-48

Mateus 3:15 Waler Yesus, saur-Na, "Sanggupkeun ayeuna, sabab kitu pantesna urang ngalaksanakeun sagala kabeneran." Lajeng anjeunna ngalaman anjeunna.

Yesus ngidinan Yohanes Jurubaptis pikeun ngabaptis Anjeunna, minuhan sagala amal saleh.

1. Pentingna Nyumponan Sakabeh Kabeneran

2. Kakuatan Pangorbanan

1. Pilipi 2:8 - Jeung keur kapanggih dina penampilan salaku lalaki, Anjeunna humbled Dirina ku jadi taat ka titik maot, komo maot dina cross a.

2. Ibrani 12: 2 - Fixing panon urang on Yesus, nu panaratas jeung perfecter iman. Pikeun kabagjaan disetél saméméh Anjeunna endured salib, scorning éra anak, sarta diuk turun di leungeun katuhu tahta Allah.

Mateus 3:16 Yesus, nalika anjeunna dibaptis, lungsur kaluar tina cai: jeung, loh, langit muka pikeun manéhna, sarta manéhna nempo Roh Allah lungsur kawas japati, jeung cahaya dina manéhna.

Yesus dibaptis jeung langit dibuka pikeun manéhna. Manéhna nempo Ruh Allah turun kawas japati jeung cahaya kana manéhna.

1. Kakuatan Baptisan: Conto Yesus

2. Roh Suci: Panglipur jeung Pituduh Kami

1. Yesaya 11: 2-3 - "Jeung Roh Gusti bakal rest on anjeunna, sumanget hikmah jeung pamahaman, sumanget nasehat jeung kakuatan, sumanget pangaweruh jeung sieun Gusti;"

2. John 1: 32-34 - "Jeung John bare catetan, paribasa, Kuring nempo Roh lungsur ti sawarga kawas japati, sarta abode kana anjeunna. Jeung kuring teu terang anjeunna: tapi anjeunna anu ngutus kuring pikeun ngabaptis ku cai. Saur anu sami ka abdi, Anu anjeun tingali Ruh turun sareng tetep aya dina Anjeunna, nya éta anu ngabaptis ku Roh Suci."

Mateus 3:17 Aya soara ti sawarga, pokna, "Ieu teh Putra Kami anu kaasih, anu ku Kami kacida rena."

Allah nyarios ti sawarga pikeun nyatujuan ka Yésus, Putra-Na anu dipikanyaah.

1. Kakuatan Negeskeun Gusti - Kumaha kecap persetujuan Gusti tiasa ngadorong sareng nguatkeun urang.

2. Putra Tercinta - A katingal dina hubungan unik Yesus sareng Allah jeung implikasi eta boga keur kahirupan urang.

1. Yesaya 42: 1 - "Behold abdi abdi, saha Kuring uphold; pilihan abdi, di saha jiwa abdi delighteth; Kami parantos nempatkeun roh Kami ka anjeunna: anjeunna bakal ngahukum ka bangsa-bangsa sanés."

2. 2 Corinthians 1:20 - "Kanggo sagala jangji Allah di Anjeunna enya, sarta dina Anjeunna Amin, pikeun kamulyaan Allah ku urang."

Mateus 4 nyertakeun godaan Yesus di gurun keusik, palayanan-Na di Galilea, sareng nyauran murid-murid-Na anu munggaran. Ieu nyorotkeun kumaha Yésus nungkulan godaan Sétan, mimiti ngahutbah ngeunaan Karajaan Sawarga, jeung ngumpulkeun pengikut.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus dipingpin ku Roh ka gurun keusik pikeun digoda ku Iblis. Sanggeus puasa opat puluh poé jeung peuting, Anjeunna digoda tilu kali ku Iblis - pikeun ngarobah batu jadi roti, luncat kaluar pinnacle tina Bait Allah nguji panyalindungan Allah, sarta nyembah Iblis di tukeran pikeun sakabéh karajaan di dunya. Dina unggal hal, Yesus rebuffs temptations ieu ngagunakeun Kitab Suci (Mateus 4: 1-11).

Ayat 2: Sanggeus Yohanes ditangkep, Yésus ninggalkeun Nasaret ka Kapernaum di Galilea tempat Anjeunna ngamimitian palayanan umum-Na. Echoing pesen Yohanes tina Mateus 3:2, Anjeunna proclaims "Tobat pikeun Karajaan Sawarga geus deukeut" (Mateus 4:12-17).

Ayat ka-3: Dina bagian ahir ieu (Mateus 4:18-25), urang ningali Yésus nyauran murid-murid-Na nu kahiji — pamayang Simon Pétrus jeung Andréas lanceukna, jeung dua sadulur séjénna Yakobus putra Sébedeus jeung Yohanes lanceukna. Maranehna langsung ninggalkeun jaringna nuturkeun Anjeunna. Nalika aranjeunna ngarambat sapanjang Galilea, aranjeunna ngajar di sinagoga, ngawawar ngeunaan Karajaan Allah sareng nyageurkeun sagala rupa panyakit di antara jalma-jalma.

Mateus 4:1 Saterusna Yesus dipingpin ku Roh ka gurun keusik pikeun cocoba ku Iblis.

Yesus dipingpin ka gurun ku Roh ka cocoba ku Iblis.

1. Allah uninga kana perjuangan urang jeung salawasna hadir pikeun mantuan urang endure eta.

2. Yesus nyanghareupan godaan sarta ahirna overcame eta, reminding kami kakuatan sarta resilience urang sorangan.

1. Ibrani 4:15 - "Kanggo urang teu boga Imam Agung anu teu bisa empathize kalawan kalemahan urang, tapi urang boga hiji anu geus cocoba dina sagala cara, sagampil kami-acan manehna teu dosa."

2. 1 Korinta 10:13 - "Teu aya godaan geus overtaken anjeun iwal naon ilahar pikeun umat manusa. Jeung Allah satia; Anjeunna moal ngantep anjeun cocoba saluareun naon anjeun bisa nanggung. Tapi lamun anjeun cocoba, Anjeunna oge bakal nyadiakeun a jalan kaluar sangkan anjeun bisa tahan eta."

Mateus 4:2 Jeung sanggeus manéhna puasa opat puluh poé opat puluh peuting, manéhna saterusna jadi lapar.

Sanggeus puasa opat puluh poe opat puluh peuting, Isa jadi lapar.

1: Urang kedah waspada dina latihan spiritual sanajan kaayaan janten sesah.

2: Kakuatan solat jeung puasa bisa ngadeukeutkeun urang ka Allah.

1: Yakobus 5:16 "Ku sabab eta ngaku dosa anjeun ka silih jeung neneda keur silih ku kituna anjeun bisa healed. Doa hiji jalma soleh kuat tur éféktif."

2: 1 Corinthians 9:24-27 "Naha anjeun teu nyaho yén dina balapan sagala runners ngajalankeun, tapi ngan hiji narima hadiah? Jadi lumpat nu bisa meunang eta. Unggal atlet latihan timer kontrol dina sagala hal. Maranehna ngalakukeun. Ieu pikeun nampa karangan bunga anu rusak, tapi urang anu henteu rusak. Jadi kuring henteu lumpat tanpa tujuan, kuring henteu kotak sapertos anu neunggeul hawa. ."

Mateus 4: 3 Sareng nalika anu ngagoda sumping ka anjeunna, saurna, "Upami anjeun Putra Allah, paréntahkeun batu-batu ieu janten roti."

Iblis ngagoda Yesus ku cara naroskeun anjeunna ngarobah batu janten roti upami Anjeunna Putra Allah.

1. Bahaya Godaan: Kumaha Ngaréngsékeun Perjoangan.

2. Kakuatan Iman: Nungkulan Godaan ku Pitulung Allah.

1. James 1: 12-15 - Rahayu nyaéta lalaki anu tetep steadfast handapeun percobaan, pikeun nalika anjeunna geus ngadeg test anjeunna bakal nampa makuta kahirupan, nu geus jangji Allah ka jalma anu mikanyaah anjeunna.

2. 1 Korinta 10:13 - No godaan geus overtaken anjeun nu teu umum pikeun manusa. Allah téh satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun kamampuhan anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur, yén anjeun bisa endure eta.

Mateus 4: 4 Tapi anjeunna ngawaler, "Aya Kitab Suci: Manusa moal hirup ku roti wungkul, tapi ku unggal pangandika anu kaluar tina sungut Allah."

Manusa teu bisa hirup ku roti wungkul, tapi dina unggal kecap nu Allah speaks.

1) Kakuatan Firman Allah: Ngartos Kumaha Urang Narima Hirup tina Jangji-Na

2) Tetep dina Kristus: Kumaha Ngandelkeun Kristus pikeun Saban Kabutuhan

1) Yesaya 40: 8 - Jukut layu, kembang layu, tapi pangandika Allah urang bakal tetep salawasna.

2) Jabur 119:89 - Salalanggengna, nun PANGERAN, pangandika Gusti tetep di langit.

Mateus 4:5 Saterusna Iblis nyokot manéhna nepi ka kota suci, sarta nempatkeun manéhna dina puncak Bait Allah,

Sétan ngagoda Yesus di kota suci sareng nempatkeun anjeunna dina puncak Bait Allah.

1. Allah salawasna nyarengan urang, sanajan sigana kawas urang nyalira.

2. Lamun urang kagoda pikeun ngalakukeun nu salah, Allah bakal nyadiakeun kakuatan pikeun nolak.

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Yakobus 1: 12-15 - "Bagja jalma anu tabah dina cobaan sabab, sanggeus nahan ujian, jalma éta bakal nampi makuta kahirupan anu dijangjikeun ku Gusti ka jalma anu nyaah ka Anjeunna. Nalika dicoba, moal aya anu kedah. ucapkeun, "Allah ngagoda abdi." Sabab Allah mah moal bisa digoda ku nu jahat, atawa ngagoda ka saha-saha, tapi masing-masing jalma kagoda lamun kasret ku hawa nafsuna sorangan jeung kagoda. geus dewasa, ngalahirkeun maot."

Mateus 4: 6 Sareng saurna ka anjeunna, "Upami anjeun Putra Allah, lungsur ka handap, sabab aya tulisan: Anjeunna bakal maréntahkeun malaikat-malaikat-Na ngeunaan anjeun, sareng aranjeunna bakal nanggung anjeun dina pananganana, supados anjeun henteu iraha waé. dampal suku anjeun kana batu.

Sétan ngagoda Yésus pikeun ngabuktikeun yén manéhna téh Putra Allah ku cara ngancurkeun dirina, tapi Yésus ngabales ku ngutip kitab suci nu nyebutkeun yén Allah bakal nangtayungan manéhna.

1. Kakuatan Iman: Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Godaan

2. Kakuatan Kitab Suci: Firman Allah pikeun Nuntun Urang

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo."

2. Jabur 119:105 - "Sabda anjeun lampu pikeun suku kuring jeung lampu ka jalan abdi."

Mateus 4:7 Saur Yesus ka anjeunna, "Aya ditulis deui, Ulah ngagoda Gusti Allah anjeun."

Petikan ieu nyorot paréntah Yesus pikeun henteu ngagoda Allah.

1. "Kakuatan Firman Allah: Percanten ka Gusti sareng Taat kana Paréntah-Na"

2. "Ulah Nguji Pangéran: Hirup Iman jeung Taat"

1. Yakobus 1: 13-14 - "Teu aya anu nyebatkeun nalika anjeunna digoda, 'Kuring digoda ku Allah,' sabab Allah moal tiasa digoda ku anu jahat, sareng Anjeunna nyalira henteu ngagoda saha waé. katarik ku kahayangna sorangan jeung digoda."

2. Deuteronomy 6:16 - "Ulah nempatkeun Gusti Allah anjeun ka uji, sakumaha anjeun lakukeun di Massah."

Mateus 4:8 Deui, Iblis nyokot manéhna nepi ka hiji gunung exceeding luhur, jeung mintonkeun manéhna kabéh karajaan di dunya, jeung kamulyaan maranéhanana;

Iblis nyandak Yesus ka hiji gunung luhur sarta némbongkeun anjeunna sakabeh karajaan di dunya jeung kamulyaan maranéhanana.

1. Godaan Yesus Kristus di Gunung

2. Kakuatan Musuh Diungkabkeun

1. Lukas 4:5-13

2. Epesus 6:10-12

Mateus 4:9 Saur anjeunna, "Sagala hal ieu kuring bakal masihan anjeun, upami anjeun sujud nyembah ka Kami."

Sétan ngagoda Yesus ku cara nawiskeun sagala kakayaan dunya upami Anjeunna bakal nyembah ka Anjeunna.

1. Kakuatan Godaan: Kumaha Nolak jeung Nungkulan

2. Biaya Kasatiaan: Kumaha Tetep komitmen ka Allah

1. 1 Korinta 10:13 - "No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah teh satia, sarta Mantenna moal ngantep aranjeun kagoda di luar kasanggupan aranjeun, tapi ku godaan Anjeunna oge baris nyadiakeun jalan kabur, supaya aranjeun bisa nanggung.”

2. James 1: 13-15 - "Ulah aya anu nyebutkeun lamun manéhna tempted, 'Kuring keur cocoba ku Allah,' sabab Allah teu bisa cocoba ku jahat, sarta manéhna sorangan tempts teu saha. Tapi masing-masing jalma kagoda nalika kagoda sareng kagoda ku kahayangna sorangan. Teras kahayang nalika kakandungan ngalahirkeun dosa, sareng dosa nalika parantos dewasa ngalahirkeun maot."

Mateus 4:10 Lajeng Yesus ngadawuh ka manehna, "Undur ti dieu, Iblis: sabab geus ditulis, Anjeun wajib nyembah ka Gusti Allah anjeun, sarta ngan ka Anjeunna wajib maneh ngawula."

Yesus rebukes Iblis, commanding manéhna ninggalkeun jeung citing Kitab Suci yen mukmin kudu nyembah jeung ngawula Allah nyalira.

1. "Ongkos Ngabdi ka Allah: Nangtung Kuat Dina Nyanghareupan Godaan"

2. "Kakuatan Firman: Kakuatan Kitab Suci pikeun Ngalawan Jahat"

1. Epesus 6:11-13 - "Pake dina sakabeh armor Allah, nu bisa nangtung ngalawan wiles Iblis. Pikeun urang wrestle teu ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan principalities, ngalawan kakuatan, ngalawan nu panguasa dunya nu poek ieu, ngalawan wickedness spiritual di tempat luhur. Ku sabab kitu, nyandak ka anjeun sakabeh armor Allah, supaya anjeun bisa tahan dina poé jahat, sarta sanggeus rengse sagala, nangtung."

2. Yakobus 4: 7-8 - "Surutkeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal ngungsi ti anjeun. Tarik deukeut ka Allah, sarta anjeunna bakal ngagambar deukeut ka anjeun. Cleanse leungeun anjeun, ye sinners; jeung purify Anjeun. haté, anjeun dua pikiran."

Mateus 4:11 Saterusna Iblis ninggalkeun manéhna, jeung, behold, malaikat datang jeung ngawula ka manéhna.

Sanggeus Yesus puasa di gurun salila opat puluh poé, Iblis ngagoda manéhna tilu kali. Tapi, Yesus nolak jeung Iblis ninggalkeun manéhna. Saterusna malaikat mucunghul ngawula ka manéhna.

1. Kakuatan rahmat Allah dina nolak godaan

2. Kumaha tetep kuat iman dina mangsa ujian

1. Ibrani 4:14-16 - Ku alatan éta, saprak urang boga Imam Agung hébat anu geus Isro ngaliwatan sawarga , Yesus Putra Allah, hayu urang nyekel pageuh kana iman urang ngaku. Pikeun urang teu boga Imam Agung anu teu bisa simpati jeung kalemahan urang, tapi urang boga hiji anu geus cocoba dina sagala cara, kawas urang — can manéhna teu dosa.

2. James 1: 12-15 - Rahayu hiji anu perseveres handapeun percobaan sabab, sanggeus ngadeg test, jalma nu bakal nampa makuta kahirupan nu Gusti geus jangji ka jalma anu mikanyaah ka Anjeunna. Ulah aya anu nyebutkeun nalika aranjeunna keur cocoba, "Kuring keur cocoba ku Allah," sabab Allah teu bisa cocoba ku jahat, sarta anjeunna teu ngagoda saha; tapi masing-masing jalma kagoda nalika diseret ku kahayang jahat sorangan sareng digoda. Lajeng, sanggeus kahayang geus conceived, éta ngalahirkeun dosa; jeung dosa, lamun geus full-dipelak, ngalahirkeun maot.

Mateus 4:12 Ayeuna Yesus uninga yen Yohanes dialungkeun ka panjara, anjeunna undur ka Galilea;

Yesus angkat ka Galilea sanggeus uninga yen Yohanes dialungkeun ka panjara.

1. Karunya Yesus - Kumaha Yesus ngarasa empati pikeun Yohanes sareng tindakan pikeun nunjukkeun kanyaahna.

2. Jaman Hese - Kumaha tetep harepan tur satia dina mangsa kasulitan.

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal Gunung nepi ka jangjang sakumaha garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, sarta moal pingsan ".

2. Mateus 11:28 - "Hayu ka Kami, sakabeh aranjeun nu kuli jeung beurat sarat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana."

Mateus 4:13 Ti Nasaret, anjeunna sumping sareng cicing di Kapernaum, anu aya di sisi basisir laut, di wates Sebulon sareng Neftalim.

Yésus pindah ka Kapernaum pikeun ngawawar jeung ngajar.

1. Hayu urang nuturkeun conto Yesus jeung pindah kaluar zona kanyamanan urang pikeun nyebarkeun injil.

2. Yésus pindah ka Kapernaum pikeun ngawawar jeung ngajar, hayu urang ngagunakeun waktu ieu pikeun néangan Firman Allah.

1. Mateus 28: 19-20 Ku sabab kitu, indit anjeun, sarta ngajarkeun sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci: Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal naon Kami geus paréntah anjeun: jeung , lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir dunya. Amin.

2. Markus 16:15 Saur-Na ka maranehna, “Ari maneh ka sakuliah dunya, wawarkeun Injil Kasalametan ka sakabeh mahluk.

Mateus 4:14 Supaya laksana anu diomongkeun ku nabi Yesaya, saurna,

Petikan éta ngeunaan kumaha Yesus ngalaksanakeun nubuat Yesaya.

1. Rencana Sampurna Allah: Kumaha Yesus Diramalkeun dina Kitab Suci

2. Nuturkeun Pangersa Allah: Kumaha Yésus Ngawujudkeun Nubuat

1. Yesaya 7:14, "Ku sabab kitu PANGERAN nyalira bakal masihan anjeun tanda. Behold, parawan bakal ngandung sarta ngalahirkeun putra, sarta bakal nelepon ngaranna Immanuel."

2. Mateus 3:15, “Tapi Yesus ngawaler ka manehna, 'Kudu kitu ayeuna, sabab geus pantes urang ngalaksanakeun sagala kabeneran.' Lajeng anjeunna idin. "

Mateus 4:15 Tanah Sebulon, jeung tanah Neftalim, di jalan laut, peuntaseun Yordan, Galilea sahiji kapir;

Petikan ieu ngajelaskeun Galilea salaku tanah Zabulon sareng Neftalim, ayana di sisi laut sareng peuntaseun Walungan Yordan, sareng tempatna pikeun bangsa-bangsa sanés.

1. Panyadia Gusti: Manggihan Harepan dina Jaman Hésé

2. Kakuatan Panghampura: Kumaha Ngungkulan Kasangsaraan

1. Rum 15: 4 - "Kanggo naon ieu ditulis dina poé baheula ditulis pikeun instruksi urang, yén ngaliwatan kasabaran jeung ngaliwatan dorongan tina Kitab Suci urang bisa boga harepan."

2. Yesaya 43: 1-2 - "Ulah sieun, pikeun Kuring geus ditebus anjeun; Kuring geus disebut anjeun ku ngaran, anjeun milik kuring. Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kuring bakal sareng anjeun; sarta ngaliwatan walungan, maranéhna bakal moal kaleuleuwihi anjeun; lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun moal kaduruk, sarta seuneu moal bisa meakeun anjeun."

Mateus 4:16 Jalma-jalma anu calik di poek narenjo cahaya gede; jeung ka maranéhanana anu diuk di wewengkon jeung kalangkang maot cahaya sprung up.

Petikan ieu ngungkabkeun jangji Allah pikeun mawa caang kana gelap.

1. Allah masihan urang Caang Pangharepan dina Gelap

2. Nangkeup Cahya Kristus dina Jaman Putus Asa

1. Yesaya 9: 2: "Jalma leumpang di gelap geus katempo hiji lampu hébat; on jalma anu hirup di tanah gelap deeper lampu geus dawned."

2. John 8:12: "Waktu Yesus nyarios deui ka jalma-jalma, saur-Na, 'Kami teh caangna dunya. Saha-saha nurut ka Kami moal pernah leumpang di nu poek, tapi bakal boga caang kahirupan.'"

Mateus 4:17 Ti harita Yesus mimiti ngawartakeun, saurna, Tobat!

Yésus mimiti ngawawarkeun warta hadé yén Karajaan Sawarga geus deukeut.

1: Tobat sareng Percaya kana Karajaan Sawarga

2: Neangan Karajaan Sawarga jeung Teangan Kahirupan Anyar

1: Lukas 13:3, "Lamun aranjeun teu tobat, aranjeun oge bakal binasa."

2: Yohanes 3:16-17, “Karana kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra-Na nu tunggal, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.”

Mateus 4:18 Jeung Yesus, keur leumpang di sisi Talaga Galilea, nempo dua duduluran, Simon disebut Petrus, jeung Andréas lanceukna, miceun jaring ka laut, sabab maranéhanana pamayang.

Yésus papanggih jeung Petrus jeung Andreas, dua pamayang sadulur.

1. Ngahontal ka Pamayang Lalaki: Panggero pikeun Panginjilan

2. Kakuatan Silaturahmi: Yesus sareng Murid-murid-Na

1. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold. , Kami salawasna jeung anjeun, nepi ka ahir jaman.”

2. Pandita 4: 9-12 - "Dua leuwih hade tinimbang hiji, sabab maranéhna boga ganjaran alus pikeun gawé maranéhanana. Pikeun lamun maranehna ragrag, hiji bakal ngangkat sasama-Na. Tapi cilaka manéhna anu nyorangan lamun manéhna ragrag jeung teu boga séjén pikeun ngangkat manéhna! Deui, lamun dua bohong babarengan, aranjeunna tetep haneut, tapi kumaha hiji bisa tetep haneut nyalira? Jeung sanajan lalaki bisa unggul ngalawan hiji anu nyalira, dua bakal tahan anjeunna - tali tilu kali teu gancang putus.

Mateus 4:19 Anjeunna ngadawuh ka maranehna, Turutan Kami, jeung ku Kami baris dijadikeun pamayang manusa.

Yésus ngagero murid-muridna pikeun nuturkeun manéhna sarta jadi pamayang jalma.

1. Nuturkeun Yesus: Panggero pikeun Bagikeun Injil

2. Ngagunakeun Bakat Urang Pikeun Ngalegaan Karajaan Allah

1. Epesus 4:11-12 - Sarta anjeunna masihan rasul, nabi, evangelists, anu angon jeung guru, pikeun digitus para wali pikeun karya mentri, pikeun ngawangun nepi awak Kristus.

2. Siloka 11:30 - Buah jalma taqwa téh tangkal kahirupan, jeung sakur nu ngarebut jiwa téh wijaksana.

Mateus 4:20 Jeung maranéhna langsung ninggalkeun jaring maranéhanana, sarta nuturkeun manéhna.

Dua pamayang, sanggeus ngadéngé panggero Yesus, geuwat ninggalkeun jaring maranéhanana sarta nuturkeun anjeunna.

1. Nuturkeun Yesus merlukeun komitmen saharita.

2. Yesus anu pantes dibakti ku urang.

1. Markus 8:34-38 - "Upami aya anu hoyong ngiringan kuring, hayu anjeunna mungkir dirina sareng nyandak salibna sareng nuturkeun kuring.

2. James 1:22 - "Tapi jadi doers tina kecap, jeung ulah hearers wungkul, deceiving yourselves."

Mateus 4:21 Ti dinya, Anjeunna ningali deui dua urang sadulur, Yakobus anak Sebedeus, jeung Yahya saderekna, dina parahu jeung Sebedeus bapana, nambal jaring; sarta anjeunna disebut aranjeunna.

Yesus ningali dua duduluran, Yakobus sareng Yahya, sareng ramana nambal jaring, teras nyauran aranjeunna nuturkeun Anjeunna.

1. Panggero pikeun Murid - pamahaman pentingna taat kana panggero Allah.

2. Nuturkeun Yesus - manggihan dampak-ngarobah hirup nuturkeun Yesus.

1. Lukas 9: 23-24 - "Jeung cenah ka sadayana, "Lamun saha bakal datang sanggeus kuring, hayu anjeunna mungkir dirina jeung nyokot cross-Na poean tur nuturkeun kuring. Pikeun saha anu bakal nyalametkeun hirupna bakal leungit eta, tapi sakur anu bakal nyalametkeun hirupna. kaleungitan nyawana demi Kami bakal nyalametkeunana."

2. Mateus 16:24 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Lamun saha bakal datang sanggeus kuring, hayu anjeunna mungkir dirina jeung nyandak salib-Na jeung nuturkeun kuring."

Mateus 4:22 Jeung maranéhna langsung ninggalkeun parahu jeung bapana, sarta nuturkeun manéhna.

Petikan ieu ngeunaan Yesus nyauran dua sadulur, Simon sareng Andreas, pikeun nuturkeun Anjeunna.

1. Nuturkeun Yesus: Telepon Ninggalkeun Sagalana

2. Ngadeukeutan ka Kristus: Taat kana Firman-Na

1. John 12:26 - "Saha-saha ngalayanan kuring kudu nuturkeun kuring; jeung dimana Kami, abdi oge bakal aya. Rama kuring bakal ngahargaan hiji anu ngawula kuring."

2. Lukas 9:23 - Lajeng anjeunna ngadawuh ka aranjeunna sadayana: "Saha-saha hayang jadi murid kuring kudu mungkir diri jeung nyokot cross maranéhanana sapopoé sarta nuturkeun kuring."

Mateus 4:23 Yesus ngumbara ka sakuliah Galilea, ngajar di sinagoga maranéhanana, jeung ngahutbah Injil Karajaan, jeung nyageurkeun sagala rupa panyakit jeung sagala rupa panyakit di antara jalma.

Yesus angkat ka sakuliah wewengkon Galilea, ngawulang di sinagoga, ngahutbah Injil, nyageurkeun nu gering jeung nu gering.

1. Yesus: The Great dudung

2. Ngahirupkeun Injil Karajaan

1. Jabur 103:3 - Anjeunna ngahampura sagala dosa anjeun sarta heals sagala panyakit anjeun

2. Rasul 10:38 - Kumaha Allah anointed Yesus tina Nasaret jeung Roh Suci jeung jeung kakawasaan, anu indit ngeunaan ngalakonan alus jeung penyembuhan sakabeh jalma anu tertindas ku Iblis.

Mateus 4:24 Jeung Kinérja-Na sumebar ka sakuliah Siria, sarta maranéhanana dibawa ka Anjeunna sakabeh jalma gering anu katarajang kasakit jeung torments sagala rupa, jeung nu kasurupan sétan, jeung nu geus lunatick, jeung nu palsy; sarta anjeunna healed aranjeunna.

Inohong Yesus sumebar ka sakuliah Siria, sarta loba anu nalangsara ku panyakit jeung siksaan dibawa ka Anjeunna pikeun nyageurkeun.

1. Rahmat Allah dina Nyageurkeun: Ngajalajah Kamentrian Penyembuhan Yesus

2. Ngahontal Ku Welas Asih: Palayanan Yesus ka Nu gering

1. Yesaya 53: 4 - Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang, jeung mawa sorrows urang: acan urang esteem anjeunna stricken, smitten Allah, sarta afflicted.

2. Mateus 9:35 - Jeung Yesus indit ngeunaan sagala kota jeung desa, ngajarkeun di synagogues maranéhanana, jeung da'wah Injil Karajaan, jeung nyageurkeun unggal panyakit jeung unggal panyakit diantara jalma.

Mateus 4:25 Jeung loba pisan nuturkeun Anjeunna ti Galilea, jeung ti Decapolis, jeung ti Yerusalem, jeung ti Yudea, jeung ti peuntaseun Yordan.

Loba pisan jalma-jalma nurutan ka Isa ti wewengkon-wewengkon anu béda-béda.

1: Nuturkeun Yesus mawa kabagjaan sajati.

2: Nuturkeun Yesus merlukeun urang datang ti sagala bagian tina kahirupan urang.

1: Markus 8:34-35 "Jeung nalika Anjeunna geus nyauran jalma-jalma jeung murid-murid-Na ogé, anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Saha-saha anu hayang nuturkeun kuring, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na, sarta nuturkeun Kami. Saha-saha anu hayang nyalametkeun nyawana bakal leungit; tapi saha-saha anu leungiteun nyawana demi Kami jeung Injil, bakal nyalametkeun nyawana."

2: Rasul 2: 41-42 "Lajeng maranéhanana anu gladly narima kecap-Na dibaptis: jeung dinten anu sami aya ditambahkeun kana eta ngeunaan tilu rebu jiwa. Jeung maranéhna terus stedfastly dina doktrin rasul jeung ukhuwah, sarta dina megatkeun roti. , jeung dina solat."

Mateus 5 mangrupikeun awal Khutbah di Gunung, anu mangrupikeun salah sahiji ajaran Yesus anu paling penting. Bab ieu ngawanohkeun Beatitudes, ngabahas minuhan Hukum, jeung nyadiakeun interpretasi anyar pikeun ajaran tradisional ngeunaan rajapati, zinah, cerai, sumpah, pamales kanyeri, jeung cinta ka musuh.

Ayat 1: Bab dimimitian ku Yesus nganteurkeun Beatitudes - runtuyan berkah ka jalma anu embody virtues tangtu kayaning meekness jeung rahmat. Pernyataan ieu nekenkeun ajén-ajén spiritual tibatan ajén-inajén kadunyaan. Dina bagian ieu (Mateus 5:1-12), Yésus ogé ngajurung murid-muridna pikeun bungah dina panganiayaan lantaran ganjaranana bakal gedé di sawarga.

Paragrap 2: Maju ka hareup (Mateus 5:13-32), Yésus ngajarkeun ngeunaan jadi ”uyah bumi” jeung ”caang dunya”, negeskeun yén pengikut-pengikut-Na kudu mangaruhan batur sacara positif jeung teu kudu nyumputkeun iman, tapi ngantepkeun. eta caang pikeun sakabéh ningali. Anjeunna teras ngabahas kumaha anjeunna sumping sanés pikeun ngabatalkeun tapi ngalaksanakeun Hukum sareng Nabi-nabi. Anjeunna reinterprets hukum ngeunaan rajapati (amarah), zinah (niat nafsu), cerai (unlawfulness iwal on grounds of immorality seksual) nyadiakeun pamahaman deeper saluareun adherence literal.

Ayat ka-3: Dina Mateus 5:33-48 , Yésus terus méré naséhat pikeun henteu nyieun sumpah palsu; tinimbang ajak kajujuran tanpa swearing ku nanaon. Anjeunna lajeng maréntahkeun ngahurungkeun pipi sejen nalika struck tur bogoh ka musuh anjeun sabalikna néangan hiji panon pikeun dendam panon. Ieu ngamajukeun panghampura tina pamalesan bari mikanyaah musuh anjeun janten tantangan pikeun manjangkeun cinta saluareun bunderan pribadi anu ngagambarkeun cinta saratna Allah.

Mateus 5: 1 Sareng ningali jalma-jalma, anjeunna angkat ka gunung, sareng nalika anjeunna linggih, murid-murid sumping ka Anjeunna.

Yesus ngajar murid-murid-Na dina Puncak gunung.

1. "The Power of Perspéktif: Pananjung Joy dina Kasangsaraan"

2. "Hirup sareng Pola Pikiran Karajaan: Berkah Gusti"

1. Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna."

2. Jabur 34:8 - "Oh, rasakeun tur tingal yen Gusti teh alus! Rahayu éta lalaki anu nyokot ngungsi ka Anjeunna!"

Mateus 5:2 Anjeunna ngabuka sungut-Na, ngajar aranjeunna, saurna,

Yesus ngahutbah anjeunna di gunung ka jalma réa.

1: Kakuatan kecap Yesus sareng kumaha éta tiasa nyababkeun parobahan dina kahirupan urang.

2: Pentingna hirup iman jeung percaya ka Yéhuwa.

1: James 1:22 - "Tapi kudu doers tina kecap, jeung ulah listeners wungkul, deceiving yourselves."

2: Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, sarta dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

Mateus 5: 3 Bagja jalma miskin di roh: pikeun maranéhanana nyaéta Karajaan Sawarga.

Ayat ieu nyatakeun yén jalma-jalma anu rendah haté sareng ngaku gumantungna ka Gusti bakal diganjar hirup langgeng di sawarga.

1. "Kaberkahan tina Humility"

2. "Pahala Kamiskinan dina Roh"

1. Siloka 22:4 - "The ganjaran pikeun humility jeung sieun Gusti nyaeta riches jeung ngahargaan jeung kahirupan."

2. James 4: 6 - "Tapi Anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab kitu Anjeunna nyebutkeun: "Allah resists nu reueus, Tapi masihan rahmat ka nu hina."

Mateus 5:4 Bagja jalma anu sedih, sabab bakal dihibur.

Yésus nyatakeun yén jalma-jalma nu sedih bakal dililipur ku Allah.

1. "Kanyamanan Allah pikeun Jalma Nu Duka," fokus kana kumaha Allah nyadiakeun panglipur ka jalma nu sedih.

2. "Nilai Duka," nekenkeun naha duka tiasa aya mangpaatna.

1. Jabur 34:18, "Gusti deukeut ka nu patah hati jeung nyalametkeun jalma nu remuk jiwana."

2. Yesaya 61: 2, "Pikeun ngembarkeun taun nikmat Gusti urang jeung poé pamales kanyeri Allah urang, pikeun ngalilipur sakur nu duka."

Mateus 5:5 Bagja jalma anu lemah lembut, sabab bakal ngawaris bumi.

Petikan ieu nyarioskeun berkah tina lemah lembut, sareng kumaha jalma anu lemah lembut bakal diganjar ku warisan bumi.

1. "The Power of Meekness" - Examining kakuatan spiritual meekness na naha éta jadi penting pikeun Allah.

2. "Mewarisi Bumi" - Ngajalajah konsép warisan bumi sareng kumaha éta tiasa dihontal.

1. James 3: 13-18 - Examining kakawasaan meekness jeung hikmah leuwih amarah jeung sombong.

2. Jabur 37:11 - Ngabahas jangji Yéhuwa ka jalma-jalma nu percaya ka Anjeunna jeung ngandelkeun pituduh-Na.

Mateus 5: 6 Bagja jalma anu lapar sareng haus kana kabeneran: sabab bakal kaeusi.

Yésus ngajarkeun yén jalma-jalma nu néangan kabeneran bakal diganjar ku usaha maranéhna.

1. "Buah Kabeneran"

2. "Kaberkahan Milarian Kabeneran"

1. Galata 5: 22-23: "Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, longsuffering, gentleness, kahadean, iman, meekness, temperance: ngalawan misalna euweuh hukum."

2. Rum 8:28: "Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

Mateus 5:7 Bagja jalma anu welas asih, sabab bakal nampi rahmat.

Petikan ieu nyorong urang pikeun welas asih ka batur, sabab urang bakal nampi welas asih.

1. Kakuatan Welas Asih: Kumaha Némbongkeun Kahadéan ka Batur Nyangking Berkah

2. Ganjaran Welas Asih: Kumaha Kaasih Ngadeukeutkeun Urang Ka Gusti

1. Lukas 6:36 - "Kudu welas asih, sakumaha Rama anjeun welas asih."

2. Siloka 11:17 - "Lalaki anu bageur pikeun dirina sorangan, tapi jalma anu kejam nyababkeun kasusah pikeun dirina."

Mateus 5:8 Bagja jalma anu beresih haténa: sabab bakal ningali ka Allah.

Ayat ieu nyorot pentingna gaduh haté anu bersih supados ngalaman hubungan anu caket sareng Gusti.

1. Kakuatan Hati anu Murni: Kumaha Hirup Hirup Suci sareng Ngalaman Hadirat Allah

2. Kaéndahan Kasucian: Hirup kalawan Haté Teu Dibagi nu Néangan Allah

1. 1 John 3: 2-3 - "Kakasih, urang téh barudak Allah ayeuna, jeung naon urang bakal jadi teu acan mucunghul, tapi urang terang yén nalika anjeunna mucunghul urang bakal kawas anjeunna, sabab urang bakal ningali anjeunna sakumaha anjeunna. . Sareng saha waé anu ngarep-ngarep ka Anjeunna nyucikeun dirina salaku anjeunna suci."

2. Jabur 24:3-4 - "Saha nu bakal naek ka gunung PANGERAN? Jeung saha nu bakal nangtung di tempat suci-Na? Anjeunna anu boga leungeun beresih jeung haté murni, anu teu ngangkat jiwa-Na pikeun naon palsu jeung teu sumpah bohong."

Mateus 5:9 Bagja jalma anu rukun, sabab bakal disebut putra-putra Allah.

Yésus ngajarkeun yén nu nyieun perdamaian diberkahan jeung bakal disebut barudak Allah.

1. "Berkah Damai: Janten Anak-Anak Allah"

2. "Jalan Perdamaian: Nuturkeun Tuntunan Yesus"

1. Rum 12:18 - "Lamun mungkin, sajauh eta gumantung kana anjeun, hirup rukun jeung dulur."

2. Yesaya 11: 6-9 - "Ajag bakal hirup jeung domba, macan tutul bakal ngagolér jeung embe, anak sapi jeung singa jeung yearling babarengan; jeung budak leutik bakal mingpin aranjeunna ... ulah cilaka atawa numpes di sakuliah gunung Kami anu suci, sabab bumi bakal pinuh ku kanyaho ka PANGERAN, lir cai nutupan laut."

Mateus 5:10 Bagja jalma-jalma anu dikaniaya ku sabab kabeneran, sabab kagungan Karajaan Sawarga.

Ayat ieu ngadorong jalma-jalma anu dikaniaya pikeun ngalakukeun anu bener pikeun tetep satia, sabab Allah bakal ngaganjar aranjeunna asup ka Karajaan Sawarga.

1. Nangtung Teguh - Anjuran pikeun tetep satia dina nyanghareupan kasusah

2. Panén Naon Anjeun Sow - The ganjaran spiritual tina ngalakonan naon katuhu

1. Rum 8:18 - "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu pantes mun dibandingkeun jeung kamulyaan nu bakal wangsit di urang."

2. 1 Peter 4: 12-13 - "Kakasih, pikir eta teu aneh ngeunaan percobaan fiery nu nyoba anjeun, saolah-olah sababaraha hal aneh kajadian ka anjeun: Tapi girang, inasmuch salaku anjeun partakers tina sangsara Kristus urang; Nalika kamulyaan-Na bakal diungkabkeun, anjeun ogé bakal gumbira kalayan kabagjaan anu luar biasa."

Mateus 5:11 Bagja maraneh, lamun maraneh dihina, dikaniaya, sarta didakwakeun sagala rupa kajahatan ka maraneh, demi Kami.

Urang Kristen diberkahan nalika dianiaya sareng dibohongan pikeun iman ka Yesus Kristus.

1. Berkah dina Panganiayaan: Nangkeup Kasangsaraan Demi Kristus

2. Nangtung Teguh: Tahan Panolakan Demi Injil

1. John 15: 18-21 - "Lamun dunya hates anjeun, inget yen eta hated Kami munggaran. Lamun anjeun belonged ka dunya, eta bakal bogoh ka anjeun sakumaha milikna. Tapi Kami geus milih anjeun ti dunya. Éta sababna dunya hate anjeun. Inget naon ceuk Kami ka anjeun: 'Abdi teu leuwih ti dunungan.' Lamun maranehna dikaniaya ka Kami, maraneh oge bakal dianiaya. Lamun maranehna nurut kana piwulang Kami, tangtu bakal nurut ka maraneh.

2. Ibrani 12: 1-2 - "Ku sabab eta, saprak urang dikurilingan ku méga badag sapertos saksi, hayu urang buang sagala hal anu ngahalangan jeung dosa nu jadi gampang entangles. Jeung hayu urang ngajalankeun kalawan Persib lomba ditandaan kaluar pikeun. Kami, neuteup ka Yesus, panaratas jeung nyampurnakeun iman. Pikeun kabungahan anu ditetepkeun di payuneun-Na, Anjeunna nanggung salib, ngahina kana éra, sareng linggih di katuhu tahta Allah."

Mateus 5:12 Geura, jeung bagja pisan: sabab gede ganjaran anjeun di sawarga: sabab kitu dikaniaya nabi-nabi saméméh anjeun.

Petikan éta nyorong jalma-jalma anu percaya pikeun bungah sareng nganuhunkeun kana jangji-janji Allah ngeunaan ganjaran di sawarga, sabab aranjeunna parantos dikaniaya ku cara anu sami sareng nabi-nabi sateuacanna.

1. Girang dina Jangji Surga - A Refleksi on Mateus 5:12

2. Ganjaran Allah di Surga pikeun Anu Dikaniaya - Eksposisi Mateus 5:12

1. James 1: 2-4 - Anggap eta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun Persib. Sangkan ketekunan ngaréngsékeun pagawéanna supados anjeun asak sareng lengkep, henteu kakurangan nanaon.

2. 2 Corinthians 4: 17-18 - Pikeun troubles lampu na sakedapan urang anu achieving keur urang hiji kamulyaan langgeng nu tebih outweighs aranjeunna sadayana. Ku kituna urang museurkeun panon urang teu kana naon katempo, tapi kana naon ghaib, sabab naon katempo téh samentara, tapi naon ghaib langgeng.

Mateus 5:13 Aranjeun teh uyah jagat, tapi lamun uyahna geus leungit rasana, ku naon eta uyahna bisa diasinkeun? ti harita teu aya gunana, tapi kudu dibuang, ditincak-tincak ku manusa.

Uyah Bumi: Pentingna janten conto anu positif di dunya.

1: Janten Uyah Bumi - Ngagunakeun kado sareng bakat urang pikeun ngadamel dampak anu positif ka dunya.

2: The Lost Savor - Ngartos kumaha kabiasaan urang tiasa mangaruhan kamampuan urang pikeun pangaruh positif.

1: Kolosa 4: 6 - Omongan anjeun salawasna pinuh ku rahmat, seasoned ku uyah, ku kituna anjeun bisa nyaho kumaha carana ngajawab dulur.

2: 1 Peter 3:15 - Tapi dina haté anjeun hormat Kristus salaku Gusti. Salawasna siap masihan jawaban ka saha waé anu naroskeun anjeun masihan alesan pikeun harepan anu anjeun gaduh. Tapi ngalakukeun ieu kalawan gentleness tur hormat.

Mateus 5:14 Aranjeun teh caangna dunya. Hiji kota anu perenahna di hiji pasir teu bisa disumputkeun.

Yesus nyauran jalma-jalma mukmin janten cahaya pikeun dunya, sapertos kota di pasir.

1. Caang Urang: Caang pikeun Kristus di Dunya

2. Jadi Caang: Panggero pikeun Pengikut Yesus

1. Pilipi 2:15 - "Sing anjeun bisa jadi blameless tur bahaya, putra Allah, tanpa rebuke, di satengahing bangsa bengkok jeung perverse, diantara saha ye caang sakumaha lampu di dunya."

2. Mateus 5:16 - "Hayu caang anjeun jadi caang saméméh lalaki, ambéh maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun, sarta muji Rama anjeun nu aya di sawarga."

Mateus 5:15 Sanes jalma-jalma hurungkeun diantep, teras disimpen di handapeun bushel, tapi dina kandil; sarta méré caang ka sadaya nu aya di imah.

Petikan ieu negeskeun pentingna ngabagi iman ka batur.

1. Cahaya Iman: Kunaon Pentingna Ngabagikeun Iman Anjeun Ka Batur

2. Ngaliwatan Obor: Kumaha Ngabagikeun Iman Anjeun Ka Batur

1. Rum 10: 14-15 - "Kumaha lajeng aranjeunna bakal nelepon ka anjeunna di saha aranjeunna henteu percanten? Sareng kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna ngadangu tanpa aya anu ngahutbah? Sareng kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus? Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Alusna suku jalma-jalma anu nguarkeun Injil!"

2. Pilipi 2: 14-16 - "Lakukeun sagala hal tanpa grumbling atanapi disputing, nu bisa jadi tanpa cacad jeung polos, barudak Allah tanpa cacad di satengahing generasi bengkok jeung twisted, diantara saha anjeun caang sakumaha lampu di dunya. , nyekel pageuh kana firman kahirupan, supados dina dinten Kristus abdi tiasa reueus yén kuring henteu lumpat sareng usaha anu sia-sia."

Mateus 5:16 Ku kituna caang anjeun jadi caang saméméh lalaki, ambéh maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun, sarta muji Rama anjeun nu di sawarga.

Ayat ieu ngadorong jalma-jalma mukmin pikeun hirup anu katingali sareng ngamulyakeun Gusti.

1. Panggero pikeun Nyaangan Caang Urang: Tantangan Pikeun Hirup Kahirupan Katingali ku Allah

2. Kakuatan Karya Hadé: Hirup Hirup Anu Ngamulyakeun Allah

1. Epesus 2:10 - Pikeun urang workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun beforehand urang kudu leumpang di antarana.

2. Yesaya 43:7 - Dulur anu disebut ku ngaran kuring, saha Kuring geus dijieun pikeun kamulyaan abdi; Kuring geus ngawangun anjeunna, enya, Kuring geus dijieun anjeunna.

Mateus 5:17 Ulah nganggap yen Kami datang pikeun ngancurkeun hukum atawa nabi-nabi: Kami datang lain ngancurkeun, tapi minuhan.

Yesus sumping pikeun minuhan hukum jeung nabi-nabi, tinimbang ngancurkeun aranjeunna.

1: Yesus sumping pikeun ngalaksanakeun rencana kasalametan Allah.

2: Yesus sumping pikeun ngalengkepan Toret sareng nabi-nabi anu dipasihkeun ka urang.

1: Yesaya 42:21 - Pangéran ogé resep kana kaadilan-Na; anjeunna bakal ngagedekeun hukum, sareng ngajantenkeun éta terhormat.

2: Galata 3:19 - Naon sababna ngalayanan hukum? Ieu ditambahkeun sabab transgressions, saacan turunan kudu datang ka saha jangji dijieun.

Mateus 5:18 Satemenna Kami nyebutkeun ka anjeun, Nepi ka langit jeung bumi sirna, hiji iota atawa hiji titik moal leungit tina hukum Toret, nepi ka kabeh kaeusi.

Petikan ieu ngajelaskeun yén Yesus ngajangjikeun yén hukum-hukum Perjanjian Lama bakal tetep berlaku dugi ka kaeusi.

1. Sifat Teu Robah Hukum Allah

2. Nyepeng Firman Allah dina Dunya Robah

1. Rum 3:31, "Naha urang jadi batal hukum ku iman? Allah nyaram: enya, urang ngadegkeun hukum."

2. Yakobus 1: 22-25, "Tapi sing saha bae anu ngaregepkeun pangandika, lain nu ngadengekeun wungkul, nipu diri sorangan. Beungeut alamna dina kaca: Pikeun anjeunna ningali dirina, teras angkat, sareng langsung mopohokeun kumaha rupa anjeunna. nu ngalakukeun pagawéan, ieu lalaki bakal rahayu dina amalna."

Mateus 5:19 Jadi sing saha anu ngalanggar salah sahiji parentah nu pangleutikna ieu, sarta ngajar jelema kitu, manéhna bakal disebut pangleutikna di Karajaan Sawarga; sawarga.

Yésus ngajurung murid-murid-Na pikeun nurut kana sagala parentah Allah jeung ngajar batur pikeun ngalakonan hal nu sarua, sabab jalma-jalma nu ngalakukeun éta bakal disebut gedé di Karajaan Sawarga.

1. Kaagungan Taat: Kumaha Nurut kana Paréntah Allah Bisa Ngahasilkeun Ganjaran Anu Langgeng

2. Ngajarkeun Paréntah Allah: Kumaha Urang Bisa Nyebarkeun Firman Allah jeung Narima Berkah-Na

1. Deuteronomy 11: 18-19 - "ku kituna anjeun bakal nyimpen nepi ieu kecap kuring dina haté anjeun sarta dina jiwa anjeun, sarta anjeun bakal meungkeut aranjeunna salaku tanda dina leungeun anjeun, sarta aranjeunna bakal jadi frontlets antara panon anjeun. Anjeun kedah ngajarkeun aranjeunna ka barudak anjeun, nyarioskeun aranjeunna nalika anjeun calik di bumi anjeun, nalika anjeun leumpang di jalan, nalika anjeun ngagolér, sareng nalika anjeun gugah."

2. Yakobus 1: 22-25 - "Tapi jadi doers tina kecap, jeung ulah listeners wungkul, deceiving yourselves. Pikeun lamun saha anu ngadéngé kecap jeung teu migawé, manéhna kawas lalaki observing beungeut alam na dina eunteung; pikeun manéhna observes dirina, indit jauh, jeung geura poho naon jenis lalaki manéhna. Tapi sing saha anu ningali kana hukum kamerdikaan anu sampurna sareng tetep dina éta, sareng sanés ngadangukeun anu hilap, tapi ngalaksanakeun padamelan, ieu bakal diberkahan dina naon anu anjeunna laksanakeun.

Mateus 5:20 Pikeun Kami nyebutkeun ka anjeun, yen lamun kabeneran anjeun moal ngaleuwihan kabeneran tina scribes jeung Parisi, Anjeun moal bakal asup ka Karajaan Sawarga.

Yesus nyarioskeun ka balaréa yén aranjeunna kedah ngagaduhan kaadilan anu langkung ageung tibatan ahli-ahli Taurat sareng urang Parisi supados tiasa asup ka Karajaan Sawarga.

1. Kabutuhan Ngaleuwihan Kabeneran

2. Hirup Nyenangkeun Allah, Henteu Manusa

1. Rum 10: 3-4 - Pikeun aranjeunna keur goblog tina kabeneran Allah, sarta bade ngeunaan ngadegkeun kabeneran sorangan, teu nyerah diri kana kabeneran Allah.

2. James 4: 4-5 - Anjeun jalma adulterous! Naha anjeun henteu terang yén sosobatan sareng dunya mangrupikeun musuhan sareng Gusti? Ku sabab kitu sing saha anu hayang jadi sobat dunya ngajadikeun dirina musuh Allah.

Mateus 5:21 Aranjeun geus ngadarenge yen ceuk urang baheula, ‘Ulah maehan! jeung sakur anu maehan bakal di bahaya hukuman.

Petikan ieu nyatakeun yén dilarang maéhan sareng jalma anu ngalakukeun éta bakal dihukum.

1. Balukar Kubur tina Nyabut Kahirupan

2. Ajén Hirup Unggal Manusa

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot; tapi kurnia Allah nyaeta hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang.

2. Yakobus 4:17 - Ku sabab eta nu knoweth mun ngalakukeun alus, sarta teu ngalakukeun eta, ka anjeunna eta dosa.

Mateus 5: 22 Tapi kuring nyarioskeun ka anjeun: Sing saha waé anu ambek ka dulurna tanpa alesan, bakal bahaya dihukum, sareng anu saha waé anu nyarios ka dulurna, Raca, bakal bahaya ku Majelis. , Thou fool, bakal di bahaya seuneu naraka.

Yesus ngingetkeun yén saha waé anu ambek ka lanceukna tanpa sabab bakal dihukum, tapi saha waé anu nganggap lanceukna hina bakal dihukum anu langkung ageung.

1. "Ngukur Kecap Urang: Kumaha Ngabales Konflik"

2. "Kakuatan Kecap: Tanggung Jawab Urang Ka Saling"

1. Siloka 12:18 - Aya hiji anu kecap rash kawas pedang thrusts, tapi létah wijaksana brings penyembuhan.

2. James 3: 9-10 - Jeung eta urang ngaberkahan Gusti jeung Rama urang, jeung jeung eta urang kutukan jalma anu dijieun dina sasaruaan Allah. Tina sungut anu sami sumping berkah sareng kutukan. Dulur-dulur, hal-hal ieu henteu kedah kitu.

Mateus 5:23 Ku sabab eta lamun maneh mawa hadiah Anjeun ka altar, jeung di dinya inget yen adi anjeun boga nanaon ngalawan anjeun;

Kristus nyauran urang pikeun reconciled jeung dulur urang saméméh ibadah ka Allah.

1: "Cinta tatangga anjeun - Telepon pikeun Rekonsiliasi"

2: "Altar Rekonsiliasi"

1: Rum 12:18, "Lamun mungkin, sajauh eta gumantung ka anjeun, hirup rukun jeung dulur."

2: Yakobus 4:7, "Ku kituna, nyerah yourselves ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

Mateus 5:24 Ninggalkeun kurban anjeun hareupeun altar, sarta balik jalan anjeun; kahiji reconciled ka lanceukna thy, sarta saterusna datang jeung nawarkeun hadiah Anjeun.

Rekonsiliasi sareng dulur-dulur urang kedah sumping sateuacan masihan hadiah ka Gusti.

1. Prioritas Rekonsiliasi: Kumaha Mulangkeun Hubungan Sateuacan Nyembah ka Allah

2. Kakuatan Rekonsiliasi: Ngahiji dina Asih Gusti pikeun Nyambungkeun deui dina Silaturahmi

1. Epesus 4: 2-3 "Kudu pinuh hina jeung lemah lembut; kudu sabar, bearing ku karana dina cinta. Jieun unggal usaha pikeun ngajaga kahijian Roh ngaliwatan beungkeut karapihan."

2. Yakobus 3: 17-18 "Tapi hikmah ti luhur téh mimitina murni. Éta ogé karapihan asih, lemah lembut sepanjang waktos, sarta daék nyerah ka batur. Ieu pinuh ku rahmat jeung amal hade. Ieu nembongkeun euweuh pilih kasih sareng salawasna ikhlas."

Mateus 5:25 Satuju sareng musuh anjeun gancang-gancang, nalika anjeun di jalan sareng anjeunna; Lest iraha wae musuh nganteurkeun anjeun ka hakim, jeung hakim nganteurkeun anjeun ka perwira, jeung anjeun dialungkeun ka panjara.

Satuju sareng lawan anjeun gancang sateuacan angkat ka pengadilan.

1. "Let Go and Let God: Ngarengsekeun Konflik ku Cara Damai"

2. "Kakuatan Kompromi: Ngarengsekeun Konflik kalayan Iman sareng Asih"

1. James 4: 7 - "Surutkeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

2. Pilipi 4: 6-7 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga haté anjeun. jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

Mateus 5:26 Satemenna Kami nyebutkeun ka maneh, Anjeun moal kaluar ti dinya, nepi ka anjeun geus mayar nu farthing uttermost.

Petikan ieu nyarioskeun pentingna mayar hutang pinuh.

1: Janten Pangurus Sumberdaya Urang - Gusti ngarepkeun urang janten bijaksana dina artos sareng mayar hutang-hutang urang pinuh.

2: Pentingna Tanggung Jawab - Urang kedah tanggung jawab kana kauangan sareng mastikeun yén hutang urang lunas.

1: Siloka 22:7 - Nu beunghar marentah ka nu miskin, nu nginjeum mah budak ka nu mere injeuman.

2: Lukas 16:11 - Ku kituna lamun anjeun teu satia dina Mamon unrighteous, saha bakal komitmen ka anjeun percanten riches sabenerna?

Mateus 5:27 Aranjeun geus ngadarenge yen ceuk urang baheula, ‘Ulah zinah!

Petikan ieu nekenkeun pentingna nuturkeun Sapuluh Paréntah, khususna paréntah "Ulah zinah".

1. Kakuatan Komitmen - Kumaha Netepkeun Jangji Urang Ngajaga Urang Dina Jalan anu Leres

2. Nilai Ta'at - Naha Nuturkeun Paréntah Allah Ngadeukeutkeun Urang Ka Anjeunna

1. Ibrani 13:4 - Nikah téh menak dina sakabéh, jeung ranjang undefiled: tapi whoremongers jeung adulterers Allah bakal nangtoskeun.

2. Paribasa 6:20-23 - Anaking, tetep parentah bapana, sarta ulah ninggalkeun hukum indung anjeun: meungkeut aranjeunna terus-terusan kana haté anjeun, sarta dasi aranjeunna sabudeureun beuheung anjeun. Lamun thou goest, eta bakal ngakibatkeun thee; nalika anjeun bobo, éta bakal ngajaga anjeun; sareng nalika anjeun hudang, éta bakal ngobrol sareng anjeun. Pikeun parentah teh lampu; jeung hukum cahaya; jeung reproofs instruksi anu jalan hirup.

Mateus 5:28 Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun, yén saha-saha-saha ningali ka awéwé keur napsu sanggeus manehna geus zinah jeung manehna geus dina haténa.

Sing saha waé anu neuteup ka awéwé kalayan napsu, geus ngalakukeun zinah dina haténa.

1. "Kakuatan Pikiran anjeun: Dampak Kahayang Nafsu"

2. "The Call to Purity: Ngahontal Kasucian dina Pikiran jeung Heart"

1. 1 Tesalonika 4: 3-5 - "Kanggo ieu wasiat Allah, malah sanctification Anjeun, nu kudu abstain ti fornication: Éta unggal salah sahiji anjeun kudu nyaho kumaha carana mibanda wadah na di sanctification jeung ngahargaan; napsu napsu, sapertos bangsa-bangsa sanés anu henteu terang ka Allah."

2. Rum 12: 2 - "Jeung jadi teu conformed ka dunya ieu: tapi jadi ye transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon nu alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah."

Mateus 5:29 Sareng upami panon katuhu anjeun nyinggung anjeun, cabut, teras piceun tina anjeun: sabab langkung nguntungkeun anjeun upami salah sahiji anggota anjeun binasa, sareng sanés awak anjeun sadayana dibuang ka naraka.

Ayat tina Kitab Suci ieu nyorong urang pikeun daék ngorbankeun bagian mana waé anu tiasa nyababkeun urang nyimpang tina kahoyong Allah.

1. Nyokot Aksi Radikal pikeun Allah: Nyieun Hésé Kurban pikeun Nuturkeun Plan Allah

2. Pentingna Intervensi Nalika Godaan Narajang

1. Paribasa 4:23 - "Langkung ti sakabeh sejenna, jaga haté anjeun, pikeun sagalana anjeun ngalakukeun ngalir ti dinya."

2. Mateus 6:24 - "Moal aya anu bisa ngawula ka dua juragan. Boh anjeun bakal ngabencian anu hiji sareng mikanyaah anu sanés, atanapi anjeun bakal bakti ka anu hiji sareng ngahina anu sanés."

Mateus 5:30 Jeung lamun leungeun katuhu anjeun nyinggung anjeun, pegatkeun, sarta piceun eta ti anjeun: pikeun eta nguntungkeun pikeun anjeun hiji anggota awak binasa, sarta teu sakabeh awak anjeun kudu dialungkeun ka naraka .

Yesus ngajarkeun yén éta langkung saé ngaleungitkeun hiji hal tina kahirupan urang anu nyababkeun urang ngalakukeun dosa tibatan résiko awak urang sadayana dialungkeun ka Naraka.

1. "Tindakan Nyarioskeun Langkung Nyaring tibatan Kecap: Hirup Injil dina Kahirupan Sapopoé"

2. "Hirup Kahirupan Suci: Janten Langkung Kawas Kristus"

1. Rum 6:12-14 - Ku kituna ulah ngantep dosa kakuasaan dina awak fana Anjeun jadi nurut kahayang jahat na. Ulah nawiskeun bagian mana wae tina diri kana dosa salaku alat tina wickedness, tapi malah nawiskeun yourselves ka Allah salaku jalma anu geus dibawa ti maot kana hirup; sareng nawiskeun unggal bagian tina diri anjeun ka anjeunna salaku alat kabeneran.

2. 1 Korinta 6:18-19 - Kabur ti immorality seksual. Dosa-dosa sejenna anu dilakukeun ku jalma aya di luar awak, tapi sing saha anu ngalakukeun dosa séksual, dosa kana awakna sorangan. Naha anjeun henteu terang yén awak anjeun mangrupikeun kuil Roh Suci, anu aya dina diri anjeun, anu ku anjeun parantos nampi ti Allah? Anjeun teu sorangan.

Mateus 5:31 Didawuhkeun kieu, “Sing saha anu rek megat pamajikanana, kudu mere surat talak.

Petikan nyatakeun yén éta nyarios yén saha waé anu megat pasanganna kedah masihan aranjeunna sertipikat cerai.

1. Nikah téh covenant suci tur kudu diasupkeun kana kalayan ati tur komitmen.

2. Perceraian kedah janten jalan terakhir sareng nalika éta kajantenan, pasangan kedah dirawat kalayan ati-ati sareng hormat.

1. Malachi 2:16 - "'Kanggo Kami hate talak,' nyebutkeun PANGERAN, Allah Israil, 'jeung saha anu nutupan garment-Na jeung salah,' nyebutkeun PANGERAN sarwa. 'Janten sing ati-ati kana sumanget anjeun, supados anjeun henteu khianat.' ”

2. Rum 7: 2-3 - "Kanggo awéwé nikah kabeungkeut ku hukum ka salakina bari anjeunna hirup; tapi lamun salakina maot, manéhna leupas tina hukum ngeunaan salaki. Ku kituna lamun salakina hirup manehna ngagabung jeung lalaki sejen, manehna bakal disebut hiji adulteres; Tapi lamun salakina maot, manéhna geus leupas tina hukum, jadi manéhna teu zinah sanajan geus ngagabung jeung lalaki sejen.”

Mateus 5:32 Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun: Sing saha anu bakal ninggalkeun pamajikanana, iwal pikeun ngabalukarkeun fornication, ngabalukarkeun manehna zinah: jeung sakur anu bakal nikah ka awewe nu cerai committe zinah.

Yésus nyebutkeun yén lamun saurang lalaki megat pamajikanana, iwal ti sabab cabul, éta ngabalukarkeun manéhna zinah. Sajaba ti, lamun awéwé geus nikah deui, lalaki nu nikah nya commits zinah.

1. Nikah: Kasucian Cinta

2. Talak: Pandangan Allah

1. Epesus 5:22-33 - Istri, tunduk ka salaki sorangan, sakumaha ka Gusti.

2. Malachi 2:14-16 - Pikeun Gusti, Allah Israil nyebutkeun yen Anjeunna hates cerai.

Mateus 5:33 Sakali deui, aranjeun geus ngadenge yen geus diomongkeun ku jalma-jalma ti baheula, ‘Ulah sumpah palsu, tapi kudu nedunan sumpah ka Pangeran.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan ngahormatan sumpah sareng nyingkahan ngalanggar janji.

1. Pentingna Ngajaga Kecap anjeun

2. Kakuatan Integritas

1. Yakobus 5:12 - “Tapi saluhur-luhurna, dulur-dulur, ulah sumpah-sumpah demi langit, demi bumi, atawa demi anu sejenna. Anggap "Sumuhun" anjeun enya, sareng "Henteu," henteu, atanapi anjeun bakal dihukum.

2. Paribasa 12:22 - "Gusti detests biwir bohong, tapi delights ka jalma anu dipercaya."

Mateus 5:34 Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, ulah sumpah; boh ku sawarga; sabab eta tahta Allah:

Petikan ieu cautions ngalawan swearing, sarta warns yén sanajan swearing ku sawarga téh salah, sakumaha eta tahta Allah.

1. Pentingna Ngajaga Kecap Urang Suci

2. Kautamaan Ngamulyakeun Gusti Nu Luhur

1. Yakobus 5:12 - “Nu leuwih penting mah, dulur-dulur, ulah sumpah — demi langit, demi bumi, atawa demi naon bae. Anggap "Sumuhun" anjeun enya, sareng "Henteu," henteu, atanapi anjeun bakal dihukum.

2. Jabur 24: 3-4 - "Saha nu bisa naek ka gunung Gusti? Saha anu tiasa nangtung di tempat suci-Na? Anu beresih leungeunna jeung beresih haténa, anu henteu percaya ka brahala atawa sumpah demi allah palsu."

Mateus 5:35 Atawa ku bumi; pikeun eta footstool-Na: boh ku Yerusalem; sabab éta kota Raja Agung.

Gusti mangrupikeun Raja anu agung pikeun sadaya ciptaan sareng Yerusalem mangrupikeun kota-Na.

1. Allah teh Raja para Raja jeung Gusti tina Lords

2. Urang kudu salawasna ngahargaan jeung reverence kota Allah Yerusalem

1. Yesaya 66: 1 - "Ku kituna nyebutkeun Gusti: Surga tahta abdi, sarta bumi nyaeta footstool abdi; naon imah nu bakal ngawangun keur kuring, sarta naon tempat istirahat abdi?"

2. Jabur 48: 2 - "Geulis di elevation, kabagjaan sakuliah bumi, nyaeta Gunung Sion, di sisi kalér, kota Raja Agung."

Mateus 5:36 Anjeun oge ulah sumpah demi sirah anjeun, sabab anjeun teu bisa nyieun hiji bulu bodas atawa hideung.

Yésus ngajar murid-murid-Na sangkan ulah sumpah demi sirahna sabab teu bisa ngawasa warna buukna.

1. "Kakuatan Sumpah ku Kapala Urang"

2. "Pentingna Nurut kana Ajaran Yésus"

1. Yakobus 5:12 - "Tapi di luhur sadayana, dulur-dulur kuring, ulah sumpah-moal demi langit, bumi, atanapi anu sanés. dikutuk."

2. Yosua 9:18-20 - “Tapi urang Israil henteu narajang ka maranehna, sabab para pamingpin gempungan geus sumpah ka maranehna demi PANGERAN, Allahna Israil. Tuluy kabéh balaréa ngadu’a ka para pamingpin. Tapi kabeh pamingpin ngajawab, 'Kami geus sumpah aranjeunna urang demi PANGERAN, Allah Israil, sarta ayeuna urang teu bisa noel aranjeunna. Ieu anu bakal urang laksanakeun ka aranjeunna: Urang bakal ngantepkeun aranjeunna hirup, supados murka Allah henteu tumiba ka urang kusabab ngalanggar sumpah anu urang sumpah ka aranjeunna.'"

Mateus 5:37 Tapi hayu komunikasi anjeun jadi, Enya, enya; Henteu, henteu: sabab naon waé anu langkung ti éta asalna tina anu jahat.

Urang kudu lugas jeung jujur dina ucapan urang, sarta ulah exaggeration atawa embellishment.

1. Nyarita Kaleresan dina Asih - Epesus 4:15

2. Jadi Puguh jeung Naon nu Anjeun Boga - Ibrani 13: 5

1. James 3: 1-12 - Taming Basa

2. Siloka 10:19 - Biwir Truthful Last Forever

Mateus 5:38 Aranjeun geus ngadarenge ceuk paribasa, “Matang dibales panon, huntu dibales huntu.

Yesus ngajarkeun pikeun malikkeun pipi anu sanés tibatan males.

1. Yesus nelepon urang ka standar luhur hirup: cinta jeung panghampura.

2. Pamalesan teu hiji pilihan; urang kudu milih humility jeung perdamaian.

1. Rum 12: 17-21 - "Ulah males saha jahat pikeun jahat. Awas pikeun ngalakukeun naon katuhu dina panon sarerea. Lamun mungkin, sajauh eta gumantung ka anjeun, hirup rukun jeung dulur. Ulah males dendam, sobat-sobat abdi, tapi tinggalkeun rohangan pikeun bebendu Allah, sabab aya tulisan: "Males Kami, kuring bakal males," saur Gusti.

“Upami musuh anjeun lapar, tuang anjeunna; lamun haus, pasihan nginum. Dina ngalakukeun ieu, anjeun bakal numpuk bara seuneu dina sirahna." Ulah kaéléhkeun ku jahat, tapi éléh jahat ku kahadéan.

2. Kolosa 3: 12-14 - Ku alatan éta, salaku umat pilihan Allah, suci tur dearly dipikacinta, pakean yourselves jeung asih, kahadean, humility, gentleness jeung kasabaran. Silih tabah jeung silih hampura lamun aya di antara aranjeun boga kaduhung ka batur. Hampura sakumaha Gusti ngahampura anjeun. Sarta leuwih sagala virtues ieu ditunda cinta, nu ngiket aranjeunna sadayana babarengan dina persatuan sampurna.

Mateus 5:39 Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun: Ulah nolak kajahatan, tapi saha-saha-saha nu slash anjeun dina pipi katuhu anjeun, balikkeun ka manéhna ogé.

Yesus nyorong murid-muridna pikeun henteu nolak kajahatan, tapi ngancikkeun pipi anu sanés.

1. "Janten anu langkung ageung: Kumaha Ngahurungkeun Pipi Anu sanés mangrupikeun Modél pikeun Resolusi Konflik"

2. "Kakuatan Karendahan Hati: Ngaronjatkeun Mangpaat Ngabalikkeun Pipi Lain"

1. Rum 12: 17-21 - "Ulah males ka saha jahat pikeun jahat, tapi pikirkeun pikeun ngalakukeun naon menak di payuneun sadayana. Males diri, tapi serahkeun kana murka Allah, sabab aya tulisan, "Pamales ka kuring, kuring bakal males, saur Gusti." Sabalikna, "upami musuh anjeun lapar, tuang anjeunna; upami anjeunna haus, pasihan anjeunna nginum; sabab ku cara kitu anjeun bakal nimbulkeun bara api kana sirahna." Ulah kaéléhkeun ku jahat, tapi éléh jahat ku kahadéan.

2. Pilipi 2:3-4 - "Lakukeun nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves. Hayu unggal anjeun neuteup teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

Mateus 5:40 Sareng upami aya anu hoyong ngagugat anjeun ku hukum, sareng nyandak jaket anjeun, kéngingkeun jubah anjeun ogé.

Ayat ieu ngadorong urang pikeun béréhan sareng hampura dina hubungan urang sareng batur.

1. The Power of Generosity - Ngajalajah pentingna keur berehan dina hubungan urang jeung jalma sabudeureun urang.

2. A Heart of Panghampura - Ngajalajah kumaha manjangkeun rahmat jeung rahmat ka jalma anu geus wronged kami.

1. Lukas 6:27-36 - The pasemon ngeunaan Samaritan Good.

2. Rum 12: 19-21 - Overcoming jahat jeung alus.

Mateus 5:41 Jeung saha-saha anu maksa anjeun indit samil, indit jeung manéhna dua.

Ayat ieu nyorong urang pikeun ngalangkungan naon anu dipénta ka urang sareng ngalakukeun langkung ti anu dipiharep.

1: Ngalangkungan Anu Dipiharep - Mateus 5:41

2: Karunya, Henteu Patuh - Mateus 5:41

1: Pilipi 2:3-4 , ”Ulah ulah ku ambisi egois atawa angkuh, tapi ku karendahan diri, anggap batur leuwih penting batan diri anjeun. Masing-masing urang ulah ngan ukur ningali kana kapentingan dirina, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

2: Galata 6:2 , ”Sing nanggung beban masing-masing, sareng ngalaksanakeun hukum Kristus."

Mateus 5:42 Pasihan ka anu naroskeun ka anjeun, sareng anu badé nginjeum ka anjeun ulah dibatalkeun.

Yésus ngajurung urang pikeun béréhan jeung daék nginjeumkeun ka jalma-jalma nu butuh.

1. A Berehan Heart: The Joy of Méré

2. Lending a Helping Hand: The Love of Sharing

1. 1 John 3: 17-18 "Tapi lamun saha boga harta dunya sarta nempo dulurna merlukeun, acan nutup haténa ngalawan anjeunna, kumaha carana cinta Allah abide di anjeunna? barudak, hayu urang ulah cinta dina ucapan atawa omongan. tapi dina amal jeung bener."

2. Siloka 11:24-25 “Hiji mere kalawan bébas, tapi tumuwuh sagala richer; lain nahan naon anu kudu dibikeun, sarta ngan sangsara hayang. Sing saha anu ngaberkahan bakal beunghar, anu nyiram bakal disiram."

Mateus 5:43 Maraneh geus ngadenge ceuk paribasa, ‘Maneh nyaah ka sasama, jeung mikanyaah ka musuh.

Petikan ieu maréntahkeun urang pikeun nyaah ka tatangga sareng musuh urang.

1. Kakuatan Asih: Kumaha Asih Tatangga jeung Musuh Urang

2. Ngahampura Musuh Urang: Kumaha Asih dina Situasi Hésé

1. Rum 12: 20-21 - "Ku sabab eta lamun musuh Anjeun lapar, eupan manéhna; lamun manéhna haus, méré manéhna inuman: pikeun ku kituna anjeun bakal numpuk bara seuneu dina sirah-Na. Ulah overcome tina jahat, tapi overcome jahat. kalawan alus."

2. Lukas 6:27-28 - "Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun nu ngadangu, Cinta musuh anjeun, ngalakukeun alus ka jalma nu hate anjeun, ngaberkahan eta nu kutukan anjeun, sarta neneda keur maranehna nu thoughfully ngagunakeun anjeun."

Mateus 5:44 Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, Cinta musuh anjeun, ngaberkahan maranéhanana anu kutukan anjeun, ngalakukeun kahadean ka jalma anu hate anjeun, jeung neneda pikeun maranéhanana anu bothfully ngagunakeun anjeun, jeung nganiaya anjeun;

Nyaah ka musuh anjeun sareng lampahkeun kahadean ka anu ngabencian ka anjeun.

1. Cinta ka Sadayana - Galata 5:14; Rum 13:10

2. Asih Musuh Anjeun - Pilipi 2:3-4; Lukas 6:27-36

1. Rum 12:14-21

2. 1 Yohanes 4:7-21

Mateus 5:45 Sing janten putra-putra Rama anjeun anu di sawarga, sabab Anjeunna ngadamel panonpoe-Na naék kana anu jahat sareng anu saé, sareng masihan hujan ka anu adil sareng anu teu adil.

Allah teh welas asih jeung maha asih ka sarerea, teu paduli naha maranehna jalma hade atawa goreng.

1. Kaasih Gusti Nu Saratna: Perumpamaan Panonpoe jeung Hujan

2. Rahmat sareng Rahmat Gusti: Teu Aya Anu Leupas Jangkauan-Na

1. Rum 5: 8 - "Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Nalika urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

2. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi meunang hirup langgeng."

Mateus 5:46 Sabab lamun maraneh nyaah ka anu nyaah ka maraneh, naon ganjaran maraneh? naha pemungut cukai oge kitu?

Ayat ieu ngajarkeun yén urang henteu ngan ukur kedah nyaah ka jalma anu nyaah ka urang, tapi ogé ka jalma anu henteu nyaah ka urang.

1: Urang bisa némbongkeun kanyaah Allah ka batur ku cara nyaah ka jalma-jalma nu teu nyaah ka urang.

2: Urang kudu nyaah ka jalma-jalma nu teu nyaah ka urang, saperti Yésus.

1: Lukas 6: 31-32 - "Lakukeun ka batur sakumaha anjeun bakal boga aranjeunna ngalakukeun ka anjeun. Lamun anjeun bogoh ka jalma anu mikanyaah anjeun, naon pujian éta ka anjeun? Malah 'dosa' bogoh ka jalma anu mikanyaah aranjeunna."

2: 1 John 4: 20-21 - "Lamun saha nyebutkeun, 'Kuring bogoh ka Allah,' tapi hates lanceukna, manéhna téh tukang bohong. Pikeun saha anu teu bogoh ka dulur-Na, saha manéhna geus katempo, teu bisa nyaah ka Allah, saha anjeunna henteu ningali."

Mateus 5:47 Sareng upami anjeun ngan ukur hormat ka dulur-dulur anjeun, naon anu anjeun lakukeun langkung seueur tibatan batur? naha pemungut cukai kitu?

Petikan ieu nyarioskeun pentingna ngalegaan kaasih sareng kahadean ka sadaya jalma, bahkan anu katingali salaku urang luar.

1. Cinta ka sasama: Nu pentingna manjangkeun kahadean ka sadayana.

2. Tong Nangtoskeun Buku tina Sampulna: Ngarawat batur kalayan hormat, henteu paduli saha aranjeunna.

1. Galata 5:13-14 - "Kanggo, dulur-dulur, maraneh geus disebut kana kamerdikaan; ngan ulah make kamerdikaan pikeun kasempetan pikeun daging, tapi ku cinta ngawula karana. Pikeun sakabéh hukum geus kaeusi dina hiji kecap, sanajan. dina ieu: Maneh kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan."

2. Rum 12: 9-10 - "Hayu cinta jadi tanpa dissimulation. Abhor nu jahat; nempel kana nu alus. Jadi bageur nawaran reureuh di affectioned karana kalayan cinta baraya; dina ngahargaan preferring karana ".

Mateus 5:48 Jadi maraneh kudu sampurna, sakumaha Rama anjeun nu di sawarga sampurna.

Yésus ngajurung urang Kristen pikeun narékahan pikeun kasampurnaan, sakumaha Allah sampurna.

1. Kasampurnaan Ngaliwatan Iman: Kumaha Hirup Kahirupan Suci

2. Kakuatan Kasampurnaan: Ngudag Pangersa Allah dina Kahirupan Urang

1. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring.

2. Ibrani 12:14 - Ngudag karapihan jeung sakabeh jalma, jeung kasucian, tanpa nu taya sahijieun bakal ningali Gusti.

Mateus 6 mangrupikeun bagian tina Khutbah di Gunung sareng nyertakeun tilu téma anu lega: tindakan kabeneran, kalebet masihan ka anu peryogi, doa (kalebet Doa Gusti), sareng puasa; peringatan pikeun nyimpen harta bumi; jeung pépéling ulah hariwang.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yésus maréntahkeun murid-murid-Na ngeunaan cara ngalaksanakeun amal soleh. Anjeunna warns ngalawan practicing takwa di umum pikeun reueus batur '. Naha sedekah ka nu malarat atawa solat atawa puasa, ieu kudu dilakukeun sacara pribadi, sabab Allah ningali naon anu dilakukeun sacara rahasia sareng ganjaran anu sasuai. Bagian ieu kalebet Yesus ngajar murid-murid-Na kumaha aranjeunna kedah ngadoa - katelah "Doa Gusti" (Mateus 6: 1-18).

Alinea 2: Saterusna, Yésus nyebutkeun ngeunaan harta banda (Mateus 6:19-24). Anjeunna cautions ngalawan nyimpen nepi harta di bumi mana maranéhna bisa ancur atawa dipaling. Gantina, Anjeunna nyorong pengikut-Na pikeun nyimpen harta di sawarga anu langgeng. Anjeunna ogé ngajarkeun yén teu saurang ogé bisa ngawula dua Masters - Allah jeung duit.

Paragrap 3: Dina bagian ahir (Mateus 6:25-34), Yésus naséhat pikeun teu hariwang ngeunaan kabutuhan hirup saperti dahareun jeung papakéan sabab Allah nyaho sagala pangabutuh jeung nyadiakeun keur kaperluan éta saperti Mantenna pikeun manuk-manuk jeung kembang bakung. Ti batan ngahariwangkeun urusan dunya, urang kudu néangan heula Karajaan Allah jeung kaadilan-Na kalawan jangji yén nu séjénna bakal dipaparinkeun ogé.

Mateus 6: 1 Awas yén anjeun henteu ngalakukeun sedekah di payuneun manusa, supados katingali ku aranjeunna;

Ulah sombong ku amal soleh, sabab ngan Allah nu bakal ngaganjar.

1. Generosity in Secret: Ngagunakeun Ganjaran Allah salaku Motivasi Urang

2. Ni’mat Ta’at: Migawé Kasaéan Tanpa Néangan Puji

1. 1 Timoteus 6: 17-19 - "Parentahkeun aranjeunna pikeun ngalakukeun anu hadé, janten beunghar ku pagawéan anu hadé, janten berehan sareng siap ngabagi, nyimpen pikeun dirina hiji yayasan anu hadé pikeun waktos anu bakal datang, supados aranjeunna tiasa nahan cekelan. dina hirup langgeng.”

2. Paribasa 11:25 - "Saha-saha brings berkah bakal enriched, sarta saha waters dirina bakal watered."

Mateus 6:2 Ku sabab eta, lamun anjeun ngalakukeun sedekah anjeun, ulah disada tarompet sateuacan anjeun, sakumaha anu dilakukeun ku jalma munafik di sinagog sareng di jalan-jalan, supados aranjeunna tiasa kamulyaan ku manusa. Verily Kuring nyebutkeun ka anjeun, maranéhanana geus ganjaran maranéhanana.

Yesus ngingetkeun supaya henteu ngalakukeun pagawéan anu hadé pikeun tujuan meunangkeun pangakuan manusa, sapertos anu dilakukeun ku jalma-jalma munafik di sinagoga sareng di jalan-jalan.

1. Ngalakukeun Karya Anu Hadé pikeun Alesan anu Bener

2. Bahaya Kareueus dina Karya Hadé Urang

1. Paribasa 28:25-26 Jalma anu bageur haténa nimbulkeun pasea, tapi sing percaya ka Yéhuwa bakal jadi gendut. Sing percaya kana haténa sorangan téh bodo;

2. Pilipi 2: 3-4 Hayu nanaon dipigawé ngaliwatan strike atawa vainglory; tapi dina lowliness pikiran hayu unggal ngajen batur leuwih hadé ti dirina. Ulah ningali unggal lalaki dina hal sorangan, tapi unggal lalaki ogé dina hal batur.

Mateus 6:3 Tapi nalika anjeun sedekah, ulah ngantep leungeun kénca anjeun terang naon anu dilakukeun ku leungeun katuhu anjeun.

Ayat ieu nyorong jalma mukmin pikeun masihan sedekah tanpa milarian pangakuan atanapi ganjaran.

1. "Hirup Kahirupan Pasihan Tanpa Pamilon"

2. "Kakuatan Generosity dina Rahasia"

1. Siloka 11:25 - Jalma berehan bakal enriched, sarta hiji anu mere cai bakal meunang cai.

2. Lukas 6:38 - Masihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. Ukuran anu saé, dipencet, digoncang sareng dijalankeun, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun ukuran anu anjeun anggo, éta bakal diukur ka anjeun.

Mateus 6: 4 Supaya sedekah anjeun tiasa disumputkeun: sareng Bapa anjeun anu ningali dina rusiah nyalira bakal ngaganjar anjeun kabuka.

Urang kedah masihan ka batur sacara rahasia, terang yén Allah bakal ngaganjar urang kabuka.

1. Kakuatan Méré Rusiah: Kumaha Méré sacara Pribadi Bisa Ngahasilkeun Ganjaran Anu Ngalimpahkeun

2. Kaberkahan Berehan: Méré ka batur sakumaha anu dipasihkeun ku Gusti ka urang

1. 1 Korinta 9:7-8 - "Saha nu indit perang iraha wae dina biaya sorangan? Saha nu melak kebon anggur, jeung teu eaths buahna? atawa anu feeded a domba, jeung teu eats tina susu tina para domba? ?"

2. Mateus 19:21 - "Yesus ngadawuh ka manehna, Lamun anjeun bakal sampurna, balik jeung ngajual nu boga, sarta masihan ka nu miskin, sarta anjeun bakal boga harta di sawarga: sarta datang sarta nuturkeun kuring."

Mateus 6: 5 Sareng nalika anjeun ngadoa, anjeun moal sapertos jalma munafik, sabab aranjeunna resep ngadoa nangtung di tempat-tempat ibadah sareng di juru-juru jalan, supados aranjeunna katingali ku manusa. Verily Kuring nyebutkeun ka anjeun, maranéhanana geus ganjaran maranéhanana.

Yesus ngingetkeun supaya henteu ngadoa supados katingali ku batur, sapertos jalma-jalma munafik, sabab pahalana parantos ditampi.

1. Kareueus jeung Karendahan dina Sholat

2. Néangan Pangéran, Sanes Manusa

1. Yakobus 4: 6 - "Tapi anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab kitu anjeunna nyarios, Gusti nolak anu sombong, tapi masihan rahmat ka anu hina."

2. Yesaya 29:13 - "Ku sabab eta Gusti ngadawuh, Kusabab jalma-jalma ieu ngadeukeutkeun Kami ku sungutna, sareng ku biwirna ngahormatan ka Kami, tapi ngajauhan haténa ti Kami, sareng kasieunan ka Kami diajarkeun ku Gusti. parentah lalaki."

Mateus 6:6 Tapi anjeun, lamun anjeun neneda, asupkeun kana pacilingan anjeun, jeung lamun geus Cicing panto anjeun, neneda ka Rama Anjeun nu aya dina rusiah; sareng Bapa anjeun anu ningali dina rusiah bakal ngaganjar anjeun kabuka.

Yesus maréntahkeun urang pikeun neneda ka Allah dina rusiah sarta Allah bakal ganjaran urang kabuka.

1. Allah ningali sagalana urang ngalakukeun tur bakal ganjaran urang pikeun polah iman pribadi.

2. Ngadoa sacara rahasia ngamungkinkeun urang pikeun jujur sareng ikhlas ka Gusti.

1. 1 Tesalonika 5: 16-18 - Girang salawasna, neneda tanpa ceasing, masihan nuhun dina sagala kaayaan; pikeun ieu téh wasiat Allah dina Kristus Yesus pikeun anjeun.

2. Jabur 34: 17-19 - Nalika jalma bener ceurik pikeun pitulung, Gusti ngadangu tur delivers aranjeunna kaluar tina sagala troubles maranéhanana. Pangéran caket ka anu patah hati sareng nyalametkeun anu remuk jiwana. Seueur kasangsaraan jalma soleh, tapi Gusti nyalametkeun anjeunna tina éta sadayana.

Mateus 6: 7 Tapi nalika anjeun neneda, ulah nganggo pengulangan anu sia-sia, sapertos anu dilakukeun ku kapir: sabab aranjeunna nyangka yén aranjeunna bakal didangu ku seueur nyariosna.

Doa kedah ikhlas sareng henteu pinuh ku pangulangan anu sia-sia.

1: Allah mikahayang doa anu tulus, jujur ti urang, sanés kecap-kecap kosong.

2: Urang kudu inget yén Allah ngadangukeun doa urang, lain ku sabab lobana kecap, tapi ku kajujuran haté urang.

1: Yakobus 5:16; Doa jalma anu soleh kuat sareng mujarab.

2: 1 Yohanes 5:14; Ieu mangrupikeun kayakinan urang dina ngadeukeutan ka Allah: yén upami urang naroskeun naon waé anu dipikahoyong, anjeunna bakal ngadangukeun urang.

Mateus 6:8 Ku sabab kitu, ulah siga aranjeunna, sabab Rama anjeun terang naon anu anjeun peryogikeun, sateuacan anjeun naroskeun ka Anjeunna.

Gusti terang kabutuhan urang sateuacan urang naroskeun, janten urang henteu kedah hariwang.

1: Allah Nyadiakeun Anu Urang Butuhkeun

2: Percaya kana Waktuna Allah

1: Pilipi 4: 6-7 - Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah.

2: Yesaya 40: 29-31 - Anjeunna masihan kakuatan ka anu bosen sareng ningkatkeun kakuatan anu lemah. Malah nonoman jadi capé jeung weary, jeung lalaki ngora titajong jeung ragrag; tapi jalma-jalma anu ngarep-ngarep ka Gusti bakal ngabarukeun kakuatanana. Aranjeunna bakal soar dina jangjang kawas garuda; bakal lumpat jeung moal bosen, bakal leumpang jeung moal pingsan.

Mateus 6:9 Ku sabab kitu, neneda kieu: Rama kami anu di sawarga, jenengan anjeun disucikeun.

Yesus ngajarkeun urang kumaha carana neneda ka Allah, Rama urang di Surga.

1. Ngadoa kalayan Iman: Diajar Komunikasi sareng Gusti

2. Nyucikeun Asma Anjeun: Kakuatan Doa Suci

1. Rum 8:26 - "Kitu oge Roh oge mantuan infirmities urang: keur urang teu nyaho naon urang kudu neneda keur sakumaha we kuduna: tapi Roh sorangan maketh syafaat pikeun urang jeung groanings nu teu bisa uttered. "

2. James 5:16 - "Ngaku faults anjeun hiji ka nu sejen, sarta neneda keur batur, nu bisa healed. Doa anu khusyu anu mujarab tina jalma anu soleh seueur mangpaatna."

Mateus 6:10 Karajaan anjeun sumping. Pangersa anjeun laksana di bumi, sapertos di sawarga.

Yésus maréntahkeun urang pikeun ngadoakeun Karajaan Allah datang ka bumi jeung sangkan pangersa-Na laksana di bumi saperti di sawarga.

1. "Ngadoakeun Karajaan Allah Datangna: Pangersa-Na Dilaksanakeun di Bumi"

2. "Tunduk kana Pangersa Allah: Sakumaha Aya di Sawarga"

1. Lukas 11: 2 - "Jeung cenah ka aranjeunna, "Lamun anjeun neneda, sebutkeun: "Rama, hallowed jadi ngaran Anjeun. Karajaan anjeun datang."

2. Ibrani 13:21 - "Ngalengkepan anjeun kalawan sagalana alus nu bisa ngalakukeun bakal-Na, digawé di urang naon pleasing di payuneun-Na, ngaliwatan Yesus Kristus, ka saha jadi kamulyaan salamina tur salawasna. Amin.”

Mateus 6:11 Pasihan abdi dinten ieu roti sapopoe.

Petikan ieu nyorong urang pikeun percanten ka Gusti pikeun nyayogikeun kabutuhan urang unggal dinten.

1) Percaya kana Panyadiaan Gusti - ngajalajah kumaha Gusti mangrupikeun panyadia anu satia sareng kumaha urang tiasa iman ka Anjeunna dina sagala kaayaan.

2) Neangan Allah Kahiji - pamahaman kumaha prioritizing wasiat jeung karajaan Allah dina kahirupan urang ngakibatkeun karapihan sarta contentment.

1) Pilipi 4:6-7 - ulah hariwang, tapi dina unggal kaayaan, ngaliwatan doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah.

2) Mateus 6:33 - Milarian heula Karajaan Allah sareng kaadilan-Na, sareng sadaya hal ieu bakal katambah ka anjeun.

Mateus 6:12 Jeung ngahampura dosa urang, sakumaha urang ngahampura nu boga hutang urang.

Petikan ieu ngingetkeun urang ngeunaan pentingna panghampura; yen urang kudu ngahampura batur dina ragam sarua yen urang geus dihampura ku Allah.

1: Panghampura - Kabutuhan Hirup

2: Kakuatan Panghampura - Muka konci Panto Rahmat

1: Epesus 4:31-32 - Hayu sagala kapaitan jeung amarah jeung amarah jeung clamor jeung fitnah sing put away ti anjeun, babarengan jeung sagala jahat. Sing bageur ka batur, sing lemah lembut, silih hampura, sakumaha Allah dina Kristus ngahampura ka aranjeun.

2: Kolosa 3:13 - Sabar jeung silih hampura; sakumaha Gusti geus ngahampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura.

Mateus 6:13 Jeung ulah nungtun urang kana godaan, tapi nyalametkeun urang tina jahat: Pikeun Yours Karajaan, jeung kakawasaan, jeung kamulyaan, salawasna. Amin.

Petikan nunjukkeun yén Gusti tiasa ngajauhkeun urang tina godaan sareng nyalametkeun urang tina anu jahat.

1: Ngakuan Kakawasaan Allah pikeun Nyalametkeun Urang tina Godaan

2: Karajaan jeung Kamulyaan Allah: Panggero pikeun Aksi

1: 1 Korinta 10:13 - "Teu aya godaan anu parantos sumping ka anjeun anu henteu biasa pikeun manusa. Allah teh satia, sarta Mantenna moal ngantep aranjeun kagoda di luar kasanggupan aranjeun, tapi ku godaan Anjeunna oge baris nyadiakeun jalan kabur, supaya aranjeun bisa nanggung.”

2: Yakobus 1: 12-15 - "Bagja jalma anu tetep tabah dina cobaan, sabab nalika anjeunna parantos nahan ujian anjeunna bakal nampi makuta kahirupan, anu parantos dijangjikeun ku Allah ka anu nyaah ka Anjeunna. Ulah aya anu nyebutkeun lamun manéhna cocoba, "Kuring keur cocoba ku Allah," sabab Allah teu bisa cocoba ku jahat, sarta anjeunna sorangan tempts saha. Tapi masing-masing jalma kagoda nalika kagoda sareng kagoda ku kahayangna sorangan. Teras kahayang nalika kakandungan ngalahirkeun dosa, sareng dosa nalika parantos dewasa ngalahirkeun maot."

Mateus 6:14 Sabab lamun maraneh ngahampura ka jelema, Rama maraneh di sawarga oge bakal ngahampura ka maraneh.

Passage Yesus ajak urang pikeun ngahampura batur pikeun kapentingan urang sorangan, sakumaha Rama sawarga urang ogé bakal ngahampura urang.

1. Kakuatan Panghampura: Kumaha Panghampura Bisa Ngarobah Kahirupan Urang Sorangan

2. Jangji Ngahampura: Mangpaat Ngahampura Batur

1. Epesus 4:32 - "Kudu bageur jeung welas asih ka silih, forgiving silih, sakumaha dina Kristus Allah forgave anjeun."

2. Kolosa 3:13 - "Tega saling jeung silih hampura lamun salah sahiji anjeun boga grievance ngalawan batur. Hampura sakumaha Gusti forgave anjeun."

Mateus 6:15 Tapi lamun maraneh teu ngahampura jelema, Rama anjeun moal bakal ngahampura trespasses anjeun.

Panghampura penting pisan pikeun urang meunang pangampura ti Allah.

1: Panghampura Allah gumantung kana hampura urang ka batur

2: Kakuatan Panghampura: Ngabuka Kaberkahan Sawarga

1: Epesus 4:32 - "Kudu bageur ka nu sejen, tender hearted, tenders silih hampura, sakumaha Allah dina Kristus ngahampura anjeun."

2: Kolosa 3:13 - "bearing ku karana jeung, lamun hiji boga keluhan ngalawan batur, forgiving silih; sakumaha Gusti geus dihampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura."

Mateus 6:16 Leuwih ti éta, lamun anjeun puasa, ulah kawas jalma munafik, dina beungeutna sedih: sabab disfigure beungeut maranéhanana, ngarah bisa katempo ku lalaki keur puasa. Verily Kuring nyebutkeun ka anjeun, maranéhanana geus ganjaran maranéhanana.

Yesus ngingetkeun ngalawan puasa munafik, negeskeun yén jalma-jalma anu ngalakukeun éta pikeun nunjukkeun bakal nampi ganjaran ti jalma, sanés Gusti.

1. "Puasa pikeun Acara: Bahaya Munafik"

2. "Hati Puasa: Néangan Ganjaran Allah"

1. Yesaya 58: 6-7 - "Teu ieu puasa anu Kuring geus dipilih? Ngaleupaskeun pita tina wickedness, mun ngabolaykeun beban beurat, sarta ngantep nu tertindas balik bébas, sarta yén anjeun megatkeun unggal yoke? Dupi éta. Naha anjeun henteu masihan roti ka anu lapar, sareng ngabawa anu miskin anu dibuang ka bumi anjeun? Lamun anjeun ningali anu taranjang, anjeun kedah nutupan anjeunna; sareng anjeun henteu nyumputkeun diri tina daging anjeun sorangan?"

2. James 1:27 - "Agama murni jeung undefiled saméméh Allah Rama ieu, nganjang ka yatim jeung randa dina kasangsaraan maranéhanana, sarta ngajaga dirina unspotted ti dunya."

Mateus 6:17 Tapi hidep, lamun puasa, oint sirah anjeun, jeung ngumbah beungeut anjeun;

Petikan ieu nyarioskeun ka urang yén nalika urang puasa, urang kedah ngusap sirah sareng ngumbah raray.

1. Kakuatan Puasa - A ngeunaan kakuatan spiritual puasa jeung kumaha bisa mantuan urang ngadeukeutkeun ka Allah.

2. The Significance of Anointing - A ngeunaan significance of anointing sirah urang jeung ngumbah beungeut urang nalika urang puasa.

1. Yesaya 58: 6-7 - "Teu ieu puasa anu Kuring geus dipilih? Ngaleupaskeun pita tina wickedness, mun ngabolaykeun beban beurat, sarta ngantep nu tertindas balik bébas, sarta yén anjeun megatkeun unggal yoke? Dupi éta. Naha anjeun henteu masihan roti ka anu lapar, sareng ngabawa anu miskin anu dibuang ka bumi anjeun? Nalika anjeun ningali anu taranjang, anjeun kedah nutupan anjeunna, sareng anjeun henteu nyumputkeun diri tina daging anjeun sorangan?"

2. Mateus 5: 6 - "Bagja maranéhanana anu lapar jeung haus sanggeus amal saleh: pikeun maranéhna bakal kaeusi."

Mateus 6:18 Nu katembong ku manusa lain keur puasa, tapi ka Rama Anjeun nu aya dina rusiah; jeung Rama Anjeun, nu nempo dina rusiah, bakal ngaganjar Anjeun kabuka.

Yesus ngajarkeun yén puasa kedah dilakukeun sacara rusiah, sareng yén Allah bakal ngaganjar jalma anu ngalakukeunana.

1. "Pahala Rahasia Puasa"

2. "Kakuatan Doa Pribadi"

1. Mateus 6:18

2. Yakobus 5:16b - "Doa jalma soleh boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

Mateus 6:19 Ulah ngumpulkeun harta pikeun diri anjeun di bumi, dimana renget sareng keyeng ngaruksak, sareng dimana maling ngabongkar sareng maling.

petikan warns ngalawan hoarding harta banda nu bisa ancur atawa dipaling.

1: Harta Leres: Simpen Harta Anjeun di Surga

2: Ngajaga Haté anjeun: Tong Percanten kana Kabeungharan

1: Yakobus 4:13-17 - Hayu ayeuna, anjeun anu nyarios: "Poé ieu atanapi isukan urang bakal angkat ka kota anu kitu sareng anu kitu sareng cicing di dinya sataun sareng dagang sareng kauntungan" -

2: Kolosa 3: 1-3 - Upami anjeun parantos diangkat sareng Kristus, milari hal-hal anu di luhur, dimana Kristus aya, linggih di sisi katuhu Allah. Setel pikiran anjeun kana hal-hal anu di luhur, sanés hal-hal anu aya di bumi.

Mateus 6:20 Tapi kumpulkeun pikeun diri anjeun harta di sawarga, dimana moal aya renget atanapi keyeng anu ngaruksak, sareng dimana maling henteu ngabongkar atanapi maling.

Yesus nyorong urang pikeun nyimpen harta karun di Surga tinimbang Bumi, sabab moal dirusak atanapi dipaling.

1: "Kaberkahan Harta Abadi"

2: "Nilai Investasi di Surga"

1: Markus 10:21-22 - Yesus nyarios yén urang kedah daék nyerah harta bumi pikeun nampi harta surga.

2: Kolosa 3: 1-2 - Urang kedah netepkeun haté sareng pikiran urang kana hal-hal di Surga, sanés Bumi.

Mateus 6:21 Pikeun dimana harta anjeun, di dinya ogé bakal aya haté anjeun.

Ayat ieu nyorong urang pikeun museurkeun haté sareng harta ka Allah sareng Karajaan-Na, tibatan harta bumi.

1: "Hirup sareng Perspéktif Abadi"

2: "Neangan heula Karajaan"

1: Kolosa 3: 1-2 - "Lamun anjeun geus diangkat jeung Kristus, neangan hal anu di luhur, dimana Kristus aya, linggih di leungeun katuhu Allah. Nyetél pikiran anjeun kana hal anu di luhur, teu kana hal. anu aya di bumi."

2: Ibrani 13: 5 - "Jantenkeun hirup anjeun tina cinta artos, sareng sugema ku naon anu anjeun gaduh, sabab anjeunna parantos ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun sareng moal ngantunkeun anjeun."

Mateus 6:22 Caang awak teh panon: jadi lamun panon anjeun tunggal, sakabeh awak anjeun bakal pinuh ku cahaya.

Panon fungsina salaku métafora pikeun fokus hiji, sarta ngabogaan panon tunggal nunjukkeun yen fokus hiji urang ka Allah, nu bakal mawa fullness cahaya.

1: Neangan cahaya Allah ngaliwatan fokus tunggal-dipikiran.

2: Utamakeun Allah jeung hirup anjeun bakal pinuh ku caang.

1: Siloka 4:18-19 “Tapi jalan jalma bener ibarat cahaya panonpoe, nu caang beuki caang nepi ka beurang. Jalan jalma jahat ibarat gelap jero; aranjeunna henteu terang kana naon anu aranjeunna titajong."

2: Jabur 119: 105 "Sabda Gusti mangrupikeun lampu pikeun suku kuring sareng cahaya pikeun jalan kuring."

Mateus 6:23 Tapi lamun panon anjeun jahat, awak anjeun bakal pinuh ku poek. Lamun jadi cahaya anu aya dina anjeun jadi gelap, kumaha hébat éta gelap!

Yesus ngingetkeun bahaya anu ngantepkeun haté urang janten poék, sabab ieu bakal ngagelapkeun sakumna mahluk urang.

1. Kakuatan Cahaya: Kumaha Nyegah Haté Urang tina Gelap

2. Bahaya Gelap: Ngahindarkeun Godaan Panon Jahat

1. Epesus 5: 8-10 - "Kanggo anjeun kungsi gelap, tapi ayeuna anjeun caang di Gusti. Hirup salaku barudak cahaya, pikeun lampu ngahasilkeun sagala jenis kahadean jeung kabeneran jeung bebeneran. Coba diajar naon pleases Gusti. ."

2. John 12: 35-36 - "Lajeng Yesus nyarios ka aranjeunna, "Anjeun bakal gaduh caang ngan sakeudeung deui. Walk bari anjeun gaduh caang, saméméh poek overtakes anjeun. Saha walks di poek teu nyaho dimana. Maranehanana rek indit. Percanten ka nu caang bari aya keneh, supaya maraneh jadi anak-anak cahaya.”

Mateus 6:24 Teu aya anu tiasa ngawula ka dua tuan, sabab anjeunna bakal ngabencian ka anu saurang, sareng ka anu sanés; atawa nu sejenna anjeunna bakal nyekel hiji, sarta hina nu séjén. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung Mamon.

Yésus ngajarkeun urang yén teu mungkin ngawula dua juragan sabab ahirna urang bakal mikanyaah ka nu saurang jeung ngamusuh ka nu séjénna.

1. Nuturkeun Jalan Allah Gantina Dunya urang

2. Pilihan Antara Asih Allah jeung Ngalayanan Duit

1. Yakobus 4: 4 He adulterers jeung adulteresses, nyaho ye teu yen silaturahim dunya téh enmity jeung Allah? ku kituna sakur anu bakal jadi sobat dunya téh musuh Allah.

2. Ibrani 13:5-6 Hayu paguneman Anjeun jadi tanpa covetousness; jeung jadi wareg jeung hal saperti anjeun boga: pikeun manéhna geus ngadawuh, Kuring moal ninggalkeun anjeun, atawa forsake anjeun. Ku kituna urang bisa boldly nyebutkeun, Gusti nu nulungan kuring, sarta kuring moal sieun naon anu bakal dilakukeun ku manusa ka kuring.

Mateus 6:25 Ku sabab eta Kami nyebutkeun ka anjeun, Ulah salempang pikeun hirup anjeun, naon nu bakal dahar, atawa naon nu bakal inuman; atawa acan pikeun awak anjeun, naon anjeun bakal ditunda. Naha hirup henteu langkung ti batan daging, sareng awak tibatan sandang?

Yesus ngajarkeun urang pikeun henteu hariwang ngeunaan kahirupan sareng kabutuhan jasmani sabab kahirupan urang langkung penting tibatan tuangeun sareng sandang.

1. Kasugemaan dina Kristus: Milarian Damai di Gusti sareng Percanten kana Panyadiaan-Na

2. Ulah Hariwang: Ngungkulan Kahariwang jeung Diajar Ngandelkeun Pangéran

1. Pilipi 4:11-13 - Teu yén kuring nyarita ngeunaan kahayang: pikeun kuring geus diajar, dina kaayaan naon bae Kami, therewith janten eusi.

2. Yesaya 26:3 - Anjeun bakal tetep anjeunna dina karapihan sampurna, anu pikiran tetep on thee: sabab anjeunna trusts di thee.

Mateus 6:26 Tingali manuk-manuk awang-awang; acan Rama sawarga anjeun feeded aranjeunna. Naha anjeun henteu langkung saé tibatan aranjeunna?

Yésus ngingetkeun urang yén Allah ogé ngurus manuk di awang-awang, jadi urang teu kudu hariwang.

1. ”Panyadiaan Allah: Diajar Percaya dina Kamanusaan Allah”

2. "Kanyamanan tina Kaasih Gusti"

1. Mateus 10: 29-31 - "Naha teu dua manuk pipit dijual pikeun sapeser? Tapi moal aya hiji anu bakal murag kana taneuh di luar jagaan Bapa anjeun. Komo bulu sirah maneh kabeh geus wilanganana. Ku kituna ulah sieun; Anjeun hargana leuwih ti loba manuk pipit."

2. Jabur 121: 2 - "Pitulung abdi asalna ti Gusti, nu nyieun langit jeung bumi."

Mateus 6:27 Saha di antara aranjeun anu ku kapikiran bisa nambahan hiji hasta kana jangkungna?

Petikan ieu ngingetkeun urang yén hariwang moal ngarobih kaayaan kahirupan urang.

1: Kahariwang Teu Dipikabutuh - Pilipi 4:6-7

2: Percaya ka Allah — Siloka 3:5-6

1: Yakobus 1:2-4

2: 1 Petrus 5:7

Mateus 6:28 Jeung naha anjeun salempang ngeunaan pakean? Perhatikeun kembang bakung di sawah, kumaha tumuwuhna; aranjeunna henteu nyambut damel, sareng henteu spins:

1: Allah nyadiakeun keur urang jeung nyadiakeun kami, jadi percanten ka Anjeunna.

2: Allah bakal nyumponan pangabutuh urang, jadi urang teu kudu hariwang.

1: Pilipi 4:19 - Sareng Allah kuring bakal nyayogikeun sagala kabutuhan anjeun dumasar kana kabeungharan-Na dina kamulyaan dina Kristus Yesus.

2: Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris Gunung nepi jeung jangjang kawas garuda; maranehna bakal lumpat jeung teu bosen; maranehna bakal leumpang jeung teu pingsan.

Mateus 6:29 Sareng kuring nyarioskeun ka anjeun, bahkan Suleman dina sadaya kamulyaanna henteu nganggo baju sapertos salah sahiji ieu.

Yesus nunjuk kaluar kaéndahan alam, suggesting yén sanajan Solomon, dina sakabéh kamulyaan-Na, teu sakumaha well-diasah sakumaha salah sahiji ciptaan Allah ieu.

1. "Kaagungan Alam: Pantulan Kaagungan Gusti"

2. "Karendahan Manusa: Hiji Palajaran ti Suleman"

1. Jabur 19:1 - "Langit ngumumkeun kamulyaan Allah, langit ngumumkeun karya leungeun-Na."

2. Pandita 2: 7-8 - "Kuring kaala panyanyi jalu jeung awewe, sarta harem a ogé-the delights tina haté lalaki urang. Kuring jadi leuwih tebih ti saha wae di Yerusalem saméméh kuring. Dina sagala ieu hikmah mah ari jeung kuring. ."

Mateus 6:30 Ku sabab kitu, lamun Allah make pakean jukut di sawah, nu kiwari aya, jeung isukan dialungkeun kana hawu, naha manéhna teu leuwih pakéan anjeun, eh anjeun saeutik iman?

Allah miara urang jeung nyadiakeun pikeun sakabéh kaperluan urang.

1: Allah Maha Nyadiakeun jeung Maha Peduli

2: Kudu Iman kana Panyadiaan Yéhuwa

1: Yeremia 29:11-13 "Kanggo Kami terang rencana Kami pikeun anjeun," saur PANGERAN, "rencana pikeun ngamakmurkeun anjeun sareng henteu ngabahayakeun anjeun, ngarencanakeun pikeun masihan harepan sareng masa depan. sarta datang jeung neneda ka Kami, sarta Kami bakal ngadangukeun anjeun.

2: Pilipi 4:19 "Jeung Allah abdi bakal minuhan sagala kaperluan anjeun nurutkeun riches kamulyaan-Na dina Kristus Yesus."

Mateus 6:31 Ku sabab eta ulah salempang, paribasa, Naon anu bakal urang dahar? atawa, Naon wajib urang inuman? atawa, Wherewithal urang kudu dipakena?

Petikan éta nyorong henteu hariwang ngeunaan naon anu bakal urang tuang, nginum, atanapi anggo.

1: Urang teu kudu salempang ngeunaan kaperluan urang, sabab Allah bakal nyadiakeun.

2: Urang tiasa percanten ka Yéhuwa pikeun nyayogikeun kabutuhan urang.

1: Pilipi 4:19 - "Jeung Allah abdi bakal minuhan sagala kaperluan anjeun nurutkeun riches kamulyaan-Na dina Kristus Yesus."

2: Mateus 6:25-26 - "Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, ulah salempang ngeunaan hirup anjeun, naon nu bakal dahar atawa inuman; atawa ngeunaan awak anjeun, naon nu bakal maké. Naha hirup teu leuwih penting ti dahareun, jeung awak. leuwih penting batan baju?"

Mateus 6:32 (Kanggo sanggeus sagala hal ieu ulah kapir neangan:) pikeun Rama sawarga anjeun terang yen Anjeun kudu sagala hal ieu.

Gusti terang kabutuhan urang sareng hoyong urang percanten ka Anjeunna pikeun nyayogikeun urang, tinimbang milarian hal-hal duniawi.

1. "Kasugemaan: Percanten kana Rejeki Gusti"

2. "Hati Kasugemaan: Ngautamakeun Gusti"

1. Pilipi 4: 12-13 - "Kuring nyaho naon éta merlukeun, sarta kuring nyaho naon éta boga nyatu. Kuring geus diajar rusiah keur eusi dina sagala na unggal kaayaan, naha well fed atawa lapar; naha hirup reueus atawa kakurangan."

2. 1 John 2: 15-17 - "Ulah bogoh ka dunya atawa naon bae di dunya. Lamun saha mikanyaah dunya, cinta ka Rama teu aya dina aranjeunna. Pikeun sagalana di dunya - nafsu daging, nu Napsu mata, jeung kareueus hirup, lain ti Rama, tapi ti dunya. Dunya jeung kahayang-kahayangna sirna, tapi sing saha anu ngalakonan pangersa Allah, hirup salawasna."

Mateus 6:33 Tapi teangan heula Karajaan Allah, jeung kaadilan-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

Pilari heula ka Gusti sareng Anjeunna bakal nyayogikeun sadayana kabutuhan urang.

1. Neangan Allah sarta Anjeunna bakal nyadiakeun - Mateus 6:33

2. Ngandelkeun Allah pikeun Rezeki - Mateus 6:33

1. Pilipi 4:19 - Jeung Allah mah bakal nyadiakeun unggal kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan Kristus Yesus.

2. Jabur 37:25 - Kuring geus ngora, jeung ayeuna am heubeul, acan Kuring geus teu katempo nu soleh forsaken atawa barudak na begging pikeun roti.

Mateus 6:34 Ku kituna ulah salempang pikeun isukan, pikeun isukan bakal mikir ngeunaan hal sorangan. Cukup pikeun poé anu jahat eta.

Ulah salempang ngeunaan isukan; difokuskeun dinten ieu sareng tantangan na.

1: Hirup dina Momen - Pasang kapercayaan anjeun ka Gusti sareng nyandak unggal dinten salengkah-lengkah.

2: Tong Hariwang, Sing Bagja - Ngandelkeun Pangéran sarta ngantepkeun kahariwang isukan pikeun isukan.

1: Pilipi 4: 6-7 - Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2: 1 Petrus 5: 7 - Tuang sadaya kahariwang anjeun ka Anjeunna sabab anjeunna paduli ka anjeun.

Mateus 7 nyimpulkeun Khutbah di Gunung, sareng Yesus ngabahas pengadilan, nyuhunkeun pitulung ka Gusti, jalan ka surga, sareng pentingna ngalaksanakeun kecap-Na.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun henteu ngahukum batur sacara munafik. Anjeunna ngagunakeun métafora ningali titik dina panon batur bari malire plank dina panon sorangan. Gantina ngahukum batur sacara kasar, urang kedah mariksa diri heula (Mateus 7:1-5). Anjeunna ogé ngingetkeun ngeunaan masihan hal-hal suci ka jalma anu henteu tiasa ngahargaan éta (Mateus 7: 6).

Ayat 2: Saterusna, Yésus ngajurung murid-muridna pikeun ménta naon-naon nu dibutuhkeun ka Allah, jeung jangji yén pamenta maranéhna bakal dijawab. Anjeunna ngenalkeun Aturan Emas - ngarawat batur sakumaha anu anjeun pikahoyong pikeun diperlakukan ka anjeun - anu nyimpulkeun Hukum sareng Nabi (Mateus 7: 7-12). Lajeng anjeunna ngajelaskeun dua jalan: hiji gapura sempit ngarah kana kahirupan nu saeutik manggihan sarta hiji gapura lega ngarah kana karuksakan nu loba nyandak (Mateus 7:13-14).

Paragrap 3: Dina bagian ahir ieu (Mateus 7:15-29), Yésus ngingetkeun ngeunaan nabi-nabi palsu anu katingalina teu bahaya tapi ngabahayakeun batin. Ku buah atawa lampah maranéhanana kudu dipikawanoh. Anjeunna teras negeskeun yén henteu sadayana anu nyebat Anjeunna Gusti bakal asup ka surga tapi ngan ukur jalma anu ngalaksanakeun pangersa Allah. Bab ditungtungan ku pasemon kontras tukang wijaksana jeung foolish; Jalma-jalma anu ngadéngékeun ajaran-ajaran-Na sarta ngalaksanakeunana, nya éta ibarat tukang-tukang bangunan anu wijaksana, anu imahna tetep teguh dina mangsa badai, sedengkeun anu henteu ngadéngékeunana, ibarat tukang-tukang bangunan anu bodo, anu imahna rubuh lamun datang badai.

Mateus 7:1 Ulah nangtoskeun, supaya anjeun henteu dihukum.

Petikan ieu mangrupikeun panginget pikeun henteu ngahukum batur sabab Gusti bakal janten hakim pamungkas.

1. The Power of Grace: Kumaha Urang Bisa Cinta Tanpa Nangtukeun

2. Haté Panghampura: Leupaskeun Pangadilan

1. James 4:12 - Aya ngan hiji lawgiver jeung hakim, manéhna anu bisa nyalametkeun jeung ngancurkeun.

2. Rum 14: 10-13 - Anjeun, lajeng, naha anjeun nangtoskeun adi anjeun atanapi naha anjeun nganggap hina ka adi anjeun? Pikeun urang sadaya bakal nangtung saméméh korsi judgment Allah.

Mateus 7: 2 Pikeun ku naon judgment anjeun nangtoskeun, anjeun bakal judged: jeung naon ukuran maneh mete, éta bakal diukur deui ka anjeun.

Nangtukeun batur bakal ngakibatkeun keur judged dina ragam sarua.

1: "Pikirkeun dua kali sateuacan anjeun nangtoskeun"

2: "Perlakuan batur sakumaha anu anjeun hoyong diperlakukeun"

1: Lukas 6:37 - "Ulah nangtoskeun, sareng anjeun moal dihukum: ulah ngahukum, sareng anjeun moal dihukum: ngahampura, sareng anjeun bakal dihampura."

2: Yakobus 4:11-12 - "Ulah ngomong jahat ka batur, dulur-dulur. Sing saha anu ngagogoreng dulurna, jeung ngahukum dulurna, ngomongna nu jahat kana hukum, jeung nangtoskeun hukum; Aya hiji anu masihan hukum, anu tiasa nyalametkeun sareng ngancurkeun: saha anjeun anu ngahukum anu sanés?"

Mateus 7:3 Sareng naha anjeun ningali mote anu aya dina panon lanceuk anjeun, tapi henteu nganggap balok anu aya dina panon anjeun?

Sadar kasalahan sorangan saméméh nangtoskeun batur.

1: Jadi rendah diri jeung kasampak di jero diri saméméh nangtoskeun batur.

2: Nyingkirkeun kareueus sareng milarian pitulung Gusti pikeun ngartos naha urang ngahukum.

1: James 4: 11-12 "Ulah nyarita jahat ngalawan karana, baraya. Hiji anu speaks ngalawan dulur atawa judged dulurna, speaks jahat ngalawan hukum jeung judged hukum. Tapi lamun nangtoskeun hukum, anjeun bakal lain palaku hukum tapi hakim.

2: Galata 6: 1-2 "Dulur-dulur, lamun aya anu bray dina sagala transgression, anjeun anu spiritual kudu mulangkeun anjeunna dina sumanget gentleness. Tetep waspada dina diri, lest anjeun ogé jadi cocoba. Nanggung burdens silih, jeung saterusna . minuhan hukum Kristus."

Mateus 7:4 Atawa kumaha anjeun bakal nyebutkeun ka dulur anjeun, Hayu urang cabut mote tina panon anjeun; jeung, behold, hiji balok dina panon anjeun sorangan?

Kristus ngingetkeun supaya henteu ngahukum batur nalika urang gaduh masalah anu langkung ageung.

1: Urang kudu fokus kana kasalahan jeung dosa urang sorangan saméméh urang nunjuk kasalahan batur.

2: Urang kudu sadar yen urang kabeh jelema nu ngalakukeun dosa, jeung kudu rendah diri dina judgment urang.

1: Rum 3: 10-12 - "Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Teu aya anu bener, teu aya hiji: Teu aya anu ngartos, teu aya anu milari Gusti. babarengan jadi teu nguntungkeun; teu aya nu migawe kahadean, teu saurang oge."

2: James 4: 11-12 - "Ulah ngomong jahat ka batur, Dulur-dulur. Saha anu speaks jahat ka lanceukna, jeung judged dulurna, speaks jahat tina hukum, jeung judged hukum: tapi lamun anjeun nangtoskeun hukum. Anjeun lain anu ngalaksanakeun hukum, tapi hakim. Aya hiji nu ngahukum, anu bisa nyalametkeun jeung ngancurkeun: saha anjeun nu judged sejen?"

Mateus 7:5 Nu munafik, miceun heula balok tina panon sorangan; lajeng shalt thou ningali jelas buang kaluar mote kaluar tina panon adi anjeun.

Urang teu kudu ngahukum batur saacan urang geus mimiti judged diri urang sorangan.

1. Nungkulan Kasombongan jeung Nangtukeun Batur: Hiji Pangajaran ngeunaan Mateus 7:5

2. Ningali Jelas: Kudu Rendah Hati sareng Asih Dulur-dulur

1. Yakobus 4:11-12 - “Ulah nyarita jahat ka nu séjén, dulur-dulur. Sing saha anu ngahina dulur atawa ngahukum dulurna, nya eta omongan anu jahat ngalawan hukum jeung ngahukum hukum. Tapi upami anjeun nangtoskeun hukum, anjeun sanés ngalaksanakeun hukum tapi hakim.

2. Rum 12: 3 - "Kanggo ku kurnia anu dipasihkeun ka kuring, kuring nyarioskeun ka dulur-dulur di antawis anjeun supados henteu mikirkeun dirina langkung luhur tibatan anu kedah dipikirkeun, tapi kedah mikir kalayan pertimbangan anu sober, masing-masing dumasar kana ukuran iman yén Allah. geus ditugaskeun.”

Mateus 7:6 Ulah masihan anu suci ka anjing, atawa tuang mutiara anjeun saméméh babi, lest aranjeunna trample aranjeunna handapeun suku maranéhanana, sarta balik deui sarta reverse anjeun.

Ulah masihan hal-hal suci anjeun ka jalma anu henteu ngahargaan aranjeunna, atanapi nunjukkeun ka jalma anu henteu ngahargaan aranjeunna, sabab éta tiasa nyababkeun cilaka anjeun.

1. Ulah runtah berkah anjeun ka jalma anu moal ngahargaan eta.

2. Jadi wijaksana jeung saha anjeun babagi hadiah spiritual Anjeun.

1. Siloka 25:12 - "Sakumaha anting emas, jeung hiasan tina emas murni, jadi mangrupakeun reprover wijaksana kana ceuli taat."

2. Ecclesiastes 9:10 - "Naon wae leungeun Anjeun manggihan pikeun ngalakukeun, ngalakukeun eta kalawan kakuatan thy; pikeun euweuh pagawean, atawa alat, atawa pangaweruh, atawa hikmah, di alam kubur, dimana anjeun indit."

Mateus 7:7 Menta, tangtu bakal dibere; neangan, sarta anjeun bakal manggihan; sambel, tangtu dibuka pikeun anjeun:

Yesus ngajurung urang pikeun naros, milarian, sareng sambel supados nampi naon anu urang peryogikeun.

1. Ngetok Panto Surga: Kumaha Narima Berkah Allah

2. Nanya, Néangan, jeung Ngetok: Ngahontal Kasuksésan Ku Iman

1. Yakobus 4:2-3 (Aranjeun teu boga, sabab teu nanya.)

2. Pilipi 4: 6-7 (Ati-ati pikeun nanaon; tapi dina unggal hal ku doa jeung doa jeung sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah.)

Mateus 7:8 Pikeun unggal anu naroskeun nampi; jeung manéhna nu néangan manggihan; jeung nu knocketh eta bakal dibuka.

Gusti masihan naon anu urang nyuhunkeun upami urang milarian éta.

1: Urang kudu ngadoa jeung pengkuh dina pamundut urang ka Allah, sarta Anjeunna bakal ngajawab urang nurutkeun kersa-Na.

2: Iman nyaéta ngeunaan percanten ka Allah pikeun masihan naon anu urang peryogikeun, sanaos éta sanés anu dipikahoyong.

1: James 4: 2-3 - Anjeun teu boga, sabab teu menta. Anjeun menta teu narima, sabab nanyakeun wrongly, méakkeun eta dina hawa nafsu Anjeun.

2: Pilipi 4: 6-7 - Tong hariwang ngeunaan naon waé, tapi dina sagala hal ku doa sareng panyuwunan kalayan sukur hayu pamundut anjeun dipikanyaho ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

Mateus 7: 9 Atawa jalma naon di antara anjeun, saha lamun putrana ménta roti, bakal anjeunna masihan anjeunna batu?

Yesus naroskeun patarosan rétoris ngeunaan kahayang bapa pikeun masihan putrana naon anu diperyogikeun.

1. Kakuatan Kaasih Bapa - kumaha cinta bapa anu kuat dugi ka salawasna nyayogikeun kabutuhan putrana.

2. Pasemon Roti jeung Batu - ngagunakeun pasemon Yesus pikeun ngagambarkeun pentingna minuhan kabutuhan jalma urang dipikacinta.

1. 1 John 3: 1 - "Tingali naon jenis cinta Rama geus dibikeun ka urang, nu urang kudu disebut barudak Allah; jeung kitu we.”

2. Rum 8:35 - "Saha anu bakal misahkeun urang tina asih Kristus? Naha bakal kasangsaraan, atanapi kasangsaraan, atanapi panganiayaan, atanapi kalaparan, atanapi buligir, atanapi bahaya, atanapi pedang?"

Mateus 7:10 Atanapi upami anjeunna menta lauk, naha anjeunna bakal masihan anjeunna oray?

petikan mangrupa patarosan rhetorical nanya naha kolotna alus bakal masihan anak hal ngabahayakeun lamun anak ménta hal alus.

1. Nu penting jadi kolot nu nyaah tur welas asih.

2. Diajar percanten kana kahadéan sareng rizki Gusti.

1. Galata 6: 7-10 - Ulah jadi deceived: Allah teu moyok, pikeun naon sows hiji, éta ogé bakal Fedi.

2. Lukas 4:4 - Jeung Yesus ngawaler manéhna, "Ieu dituliskeun, 'Man moal hirup ku roti wungkul.'"

Mateus 7:11 Lamun maraneh, anu jahat, nyaho kumaha mere kurnia anu hade ka anak-anak maraneh, leuwih-leuwihna Bapa maraneh nu di sawarga bakal mere anu hade ka anu nanya ka Anjeunna?

Gusti hoyong masihan kado anu saé anu langkung saé tibatan naon waé anu urang tiasa nyuhunkeun.

1. Kalimpahan Asih sareng Rahmat Gusti

2. Kahadéan Rejeki Alloh

1. Rum 8:32: "Anjeunna anu teu luang Putra-Na sorangan tapi masihan anjeunna nepi ka urang sadayana, kumaha anjeunna moal ogé kalawan anjeunna graciously masihan urang sagala hal?"

2. Epesus 3:20: "Ayeuna ka Anjeunna anu sanggup ngalakukeun jauh leuwih abundantly ti sagala nu urang ménta atawa mikir, nurutkeun kakuatan dina karya dina urang..."

Mateus 7:12 Ku sabab kitu sagala hal anu anjeun pikahoyong ku lalaki pikeun anjeun, laksanakeun ogé ka aranjeunna: sabab ieu mangrupikeun hukum sareng nabi-nabi.

Ayat ieu ngajurung urang pikeun ngarawat batur sapertos urang hoyong diperlakukeun, sakumaha éta hukum sareng nabi-nabi.

1. Practicing Aturan Emas: Hukum Cinta

2. Ngajalankeun Hukum Timbal-balik: Ngalakukeun ka Batur Anu Kudu Dipigawé Ka Urang

1. Lukas 6:31 , ”Lakukeun ka batur sakumaha anu anjeun pikahoyong ku maraneh.”

2. Galata 5:14: ”Sakabeh hukum kasimpulan dina hiji parentah: 'Nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan.'”

Mateus 7:13 Lebetkeun anjeun dina gapura anu sesak; sabab lega éta gapura, sareng lebar jalanna, anu nuju ka karusakan, sareng seueur anu asup ka dinya.

Jalan anu heureut nuju ka kahirupan, sedengkeun jalan anu lega nuju ka karusakan.

1. Jalan Heureut ka Kasalametan

2. Balukar tina Jalan Lega

1. Siloka 14:12 - Aya jalan anu sigana bener pikeun manusa, tapi tungtungna nyaéta jalan ka maot.

2. Jabur 16:11 - Anjeun masihan terang ka abdi jalan hirup; dina ayana anjeun aya fullness kabagjaan; di leungeun katuhu anjeun aya kanikmatan salamina.

Mateus 7:14 Sabab sesak teh gapura, sarta heureut teh jalan nu nuju kana kahirupan, sarta saeutik aya nu manggihan eta.

Jalan kana kahirupan anu hese sareng sakedik anu bakal mendakanana.

1. Jalan Hese - Hiji Ujian Mateus 7:14

2. Sababaraha Bakal Manggihan Ieu - The Tantangan tina Christian Walk

1. Mateus 19:23-24 - Isa ngadawuh ka murid-murid-Na, "Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, éta hésé pikeun jalma anu beunghar asup ka Karajaan Sawarga. panon jarum ti batan jalma beunghar asup ka Karajaan Allah."

2. John 14: 6 - Yesus ngadawuh, "Kami jalan jeung bebeneran jeung kahirupan. Taya sahijieun datang ka Rama iwal ngaliwatan kuring."

Mateus 7:15 Waspada tina nabi palsu, anu datang ka anjeun dina pakean domba urang, tapi di jero maranehna ravening ajag.

Waspada tina nabi palsu anu datang nyamur.

1: Salawasna émut ka jalma-jalma anu nyamur sareng naroskeun motifna.

2: Sing ati-ati ka jelema-jelema anu datang make pakean domba, tapi serigala nyamur.

1: 1 John 4: 1 - "Kakasih, ulah percanten ka unggal roh, tapi nguji roh-roh pikeun ningali naha aranjeunna ti Allah, pikeun loba nabi palsu geus Isro kaluar ka dunya."

2: Siloka 14:15 - "Si sederhana percaya kana sagala hal, tapi anu bijaksana mikiran léngkah-léngkahna."

Mateus 7:16 Anjeun bakal terang aranjeunna tina buahna. Naha lalaki ngumpulkeun anggur tina cucuk, atanapi anjir tina jukut?

Yésus ngajurung urang pikeun ngahukum jalma-jalma ku lampahna tinimbang omonganana.

1. "Hirup ku Buah Roh"

2. "Kabeneran sareng Jalan Gusti"

1. Galata 5:22-23 - "Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, jeung kontrol diri."

2. James 1: 22-25 - "Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves. Pikeun lamun saha anu hearer tina kecap jeung teu migawé, manéhna téh kawas lalaki observing beungeut alam-Na dina a eunteung; sabab anjeunna niténan dirina sorangan, indit jauh, sarta geura-giru poho naon jenis manéhna. Tapi saha anu ningali kana hukum sampurna kamerdikaan jeung terus di dinya, sarta teu ngadangukeun poho tapi migawe pagawean, ieu hiji. bakal diberkahan dina naon anu anjeunna laksanakeun."

Mateus 7:17 Malah jadi unggal tangkal alus brings forth buah alus; tapi tangkal ruksak brings mudik buah jahat.

Tangkal anu alus ngahasilkeun buah anu hadé, sedengkeun tangkal anu rusak ngahasilkeun buah anu goréng.

1. Buah Kahirupan: Kumaha Rupa Anjeun?

2. Pilihan Urang Boga Dampak Abadi: Pangajaran dina Mateus 7:17

1. Galata 5:22-23 , "Tapi buah Roh nya éta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, kontrol diri; ngalawan hal saperti teu aya hukum."

2. Yakobus 3:17-18, "Tapi hikmah ti luhur téh mimitina murni, lajeng damai, lemah lembut, kabuka pikeun alesan, pinuh ku welas asih jeung buah alus, impartial jeung ikhlas. Jeung panén kabeneran anu sown di karapihan ku maranéhanana . anu nyieun perdamaian."

Mateus 7:18 Tangkal anu alus moal tiasa ngahasilkeun buah anu jahat, sareng tangkal anu rusak moal tiasa ngahasilkeun buah anu saé.

Petikan nekenkeun yén alus jeung goréng téh silih ekslusif sarta teu bisa digabungkeun.

1. Kakuatan Pilihan: Ngartos Konsékuansi tina Kalakuan Urang

2. Ngahasilkeun Buah: Ngaku yén Naon Anu Urang Pigawé Penting

1. Galata 5: 22-23 - "Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti euweuh hukum."

2. James 3: 17-18 - "Tapi hikmah anu ti luhur mimitina murni, lajeng peaceable, lemah lembut, jeung gampang jadi intreated, pinuh ku rahmat jeung bungbuahan alus, tanpa partiality, sarta tanpa hypocrisy."

Mateus 7:19 Unggal tangkal anu henteu ngahasilkeun buah anu hadé, ditegor sareng dibuang kana seuneu.

Jalma anu henteu ngahasilkeun karya anu hadé bakal dihukum sareng dibalangkeun kana seuneu.

1. Ngahasilkeun Buah: Pentingna ngalakukeun pagawéan anu hadé dina kahirupan urang.

2. Seuneu Panghukuman: Balukar tina henteu nuturkeun jalan anu bener.

1. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti teu aya hukum.

2. James 2:17 - Kitu ogé iman ku sorangan, lamun teu boga karya, nyaeta maot.

Mateus 7:20 Ku sabab eta ku buah-buahan maraneh bakal wawuh ka maranehna.

Ayat ieu nyatakeun yén kalakuan hiji jalma tiasa dianggo pikeun ngaidentipikasi sareng nangtukeun karakterna.

1. "Buah Roh: Kumaha Aksi Urang Nyingkab Karakter Urang"

2. "Nyaho Jalma ku Buahna: Mariksa Diri Urang"

1. Galata 5: 22-23 - "Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti euweuh hukum."

2. James 3:17 - "Tapi hikmah ti luhur mimitina murni, lajeng peaceable, lemah lembut, kabuka pikeun alesan, pinuh ku rahmat jeung buah alus, impartial tur ikhlas."

Mateus 7:21 Henteu unggal jalma anu nyebutkeun ka kuring, Gusti, Gusti, bakal asup ka Karajaan Sawarga; tapi manéhna nu ngalakukeun kahayang Rama Kami nu di sawarga.

Yesus ngingetkeun yén ngucapkeun "Gusti, Gusti" henteu ngajamin asup ka surga, tapi ngalaksanakeun pangersa Allah.

1. "Percanten kana Pangersa Allah, Henteu Kecap-kecap anjeun"

2. "Fokus kana Ta'at, Henteu Ngan Biwir Service"

1. James 2: 14-17 - "Naon kauntungan, dulur kuring, lamun batur nyebutkeun anjeunna boga iman tapi teu boga karya? Tiasa iman nyalametkeun manehna? Lamun adi atawa adina taranjang jeung destitute dahareun sapopoé, sarta salah sahiji ti anjeun nyebutkeun ka aranjeunna, "Buang dina karapihan, jadi warmed jeung kaeusi," tapi anjeun teu masihan aranjeunna hal anu diperlukeun pikeun awak, naon mangpaatna? Kitu ogé iman ku sorangan, lamun teu boga karya, geus maot.

2. Rum 2:13 - Pikeun teu hearers hukum anu adil di payuneun Allah, tapi doers hukum bakal diyakinkeun.

Mateus 7:22 Seueur anu bakal nyarios ka kuring dina dinten éta, Gusti, Gusti, naha kami henteu nganubuatkeun dina nami anjeun? sareng ku nami anjeun parantos ngaluarkeun setan? sareng ku nami anjeun parantos seueur padamelan anu saé?

Dina dinten kiamat, seueur anu bakal ngumumkeun yén aranjeunna parantos ngalaksanakeun seueur padamelan hébat dina nami Gusti, sapertos nganubuat, ngusir sétan sareng ngalaksanakeun padamelan anu hébat.

1. Kabutuhan Kasucian: A ngeunaan pentingna hirup suci, sarta konsékuansi tina henteu ngalakukeun kitu dina dinten judgment.

2. Kakuatan Iman: A dina kakuatan iman jeung karya eta bisa empower hiji pikeun ngalengkepan dina nami Gusti.

1. Mateus 5:20 - "Kanggo kuring nyebutkeun ka anjeun, yen iwal amal saleh anjeun bakal ngaleuwihan bener tina scribes jeung Parisi, ye bakal di no hal asup ka Karajaan Sawarga."

2. James 2: 14-17 - "Naon mangpaatna, Dulur-dulur kuring, sanajan lalaki nyebutkeun anjeunna boga iman, sarta teu boga gawé? Dupi iman nyalametkeun anjeunna? Lamun lanceukna atawa sadulur jadi taranjang, sarta destitute dahareun sapopoé, ". Sarta salah sahiji ti anjeun ngomong ka aranjeunna, "Bunga dina karapihan, anjeun haneut tur pinuh; sanajan anjeun teu masihan aranjeunna naon anu diperlukeun pikeun awak; naon gunana? Nya kitu iman, lamun teu boga pagawean, bakal maot. keur sorangan."

Mateus 7:23 Jeung saterusna kuring bakal ngaku ka maranehna, Kuring teu kungsi nyaho anjeun: nyingkah ti kuring, Anjeun nu gawé iniquity.

Yesus ngingetkeun jalma-jalma anu ngalaksanakeun kajahatan yén Anjeunna bakal nampik aranjeunna dina dinten pengadilan.

1. Nangkeup Rahmat Gusti Samemeh Kasep

2. Pilih Kabeneran tibatan Kajahatan

1. Jabur 97:10: "Ye nu nyaah ka PANGERAN, hate jahat."

2. Yakobus 4:17: "Ku sabab eta anu terang pikeun ngalakukeun anu hadé, tapi henteu ngalakukeun éta, éta dosa."

Mateus 7:24 Ku sabab eta sing saha anu ngadenge ieu omongan Kami, terus ngalakonanana, Kami bakal nyaruakeun manehna jeung jelema anu wijaksana, anu ngadegkeun imahna di luhur batu.

Petikan ieu nunjukkeun ka urang pentingna nuturkeun ajaran sareng paréntah Yesus pikeun ngawangun dasar spiritual anu kuat dina kahirupan urang.

1. "Ngawangun Kahirupan Urang dina Batu: Ngadegkeun Dasar Iman"

2. "Heeding Kecap Yesus: Konci pikeun Tumuwuh Spiritual"

1. 1 Korinta 3: 10-15 - analogi Paul ngeunaan ngawangun dina yayasan

2. Jabur 40: 1-3 - Lagu puji Daud pikeun kadéngé jeung diwaler ku Allah

Mateus 7:25 Jeung hujan turun, jeung caah datang, jeung angin blew, jeung neunggeul eta imah; sarta eta henteu murag: pikeun eta diadegkeun dina batu.

Ayat ieu nyarioskeun ngeunaan hiji imah anu diwangun dina batu, sareng henteu keuna ku hujan, caah, sareng angin.

1. Kakuatan Yayasan Teguh: Ngawangun Kahirupan Urang dina Batu Yesus Kristus

2. Badai Cuaca: Kumaha Tetep Teguh dina Jaman Hésé

1. Yesaya 28:16 - "Ku sabab kitu nyebutkeun Gusti Allah, "Behold, Kuring keur peletakan di Sion hiji batu, batu diuji, A cornerstone ongkosna mahal pikeun pondasi, pageuh ditempatkeun. Saha anu percaya ka dinya moal kaganggu. "

2. Jabur 25: 5 - "Pituduh kuring dina bebeneran Anjeun tur ngajarkeun kuring, Pikeun Anjeun Allah kasalametan abdi; Pikeun Anjeun abdi ngantosan sapopoe."

Mateus 7:26 Jeung saha-saha anu ngadenge omongan Kami ieu, tapi henteu ngalakukeunana, bakal disaruakeun jeung jelema bodo, anu ngawangun imahna di luhur pasir.

Yésus ngajarkeun yén jalma-jalma nu teu merhatikeun omonganana bakal siga jelema bodo nu ngawangun imahna dina pasir.

1. "Pondasi Kahirupan Urang: Ngawangun dina Batu"

2. "Bahaya Ngalalaworakeun Firman Allah"

1. Siloka 10:25 - "Nalika angin puyuh liwat, nu jahat geus euweuh, tapi nu soleh boga hiji yayasan langgeng."

2. Jabur 11: 3 - "Lamun yayasan ancur, naon nu bener bisa ngalakukeun?"

Mateus 7:27 Jeung hujan turun, jeung caah datang, jeung angin blew, jeung ngagebugan imah eta; sarta eta murag: sarta hébat éta ragrag eta.

Imah anu diwangun dina dasar anu kuat, nyaéta Yesus Kristus, bakal tetep teguh sanaos badai kahirupan.

1: Ngawangun Imah dina Pondasi Padet

2: Nangtung Kuat dina Badai Kahirupan

1: Jabur 18:2 - Gusti teh batu abdi, benteng abdi tur deliverer abdi; Allah abdi batu abdi, di saha abdi nyandak ngungsi, tameng abdi jeung tanduk kasalametan abdi, stronghold abdi.

2: Epesus 2:20 - Diwangun dina pondasi para rasul sareng nabi, sareng Kristus Yesus nyalira salaku batu pondasi utama.

MATEUS 7:28 Sanggeus Yesus mungkas pangandika-Na, jelema-jelema reuwaseun kana piwulang-Na.

Jalma-jalma kagét ku pangajaran Yésus.

1. Yesus: Guru jeung Pituduh Kami

2. Kakuatan Kecap Yesus

1. Epesus 4:20-21 - Tapi éta teu cara anjeun diajar Kristus!- asumsina nu geus ngadéngé ngeunaan Anjeunna jeung diajar di Anjeunna, sakumaha bebeneran aya dina Yesus.

2. Kolosa 3:16-17 - Hayu pesen Kristus Huni diantara anjeun richly sakumaha anjeun ngajarkeun jeung admonish karana kalayan sagala hikmah ngaliwatan psalms, hymns, jeung lagu ti Roh, nyanyi ka Allah kalawan sukur dina hate anjeun.

Mateus 7:29 Pikeun anjeunna ngajar aranjeunna sapertos anu gaduh wewenang, sanés sapertos ahli Taurat.

Petikan ieu ngajelaskeun cara Yesus ngajar dibandingkeun sareng ahli-ahli Taurat, kalayan otoritas tinimbang ngan ukur nyarioskeun naon anu diajarkeun sateuacana.

1. Kakuatan Otoritas - Kumaha Yesus sumping sareng pesen anyar sareng nangtang status quo ajaran agama.

2. Nilai Ta'at - Kumaha nuturkeun kecap Yesus kalawan wibawa bisa ngakibatkeun hiji kahirupan bermakna.

1. 1 Korinta 12:28 - Jeung Allah geus diangkat dina jamaah rasul kahiji, kadua nabi, katilu guru ...

2. Yesaya 50: 4-5 - Gusti Allah geus dibikeun kuring basa jalma anu diajar, ku kituna kuring bisa nyaho kumaha carana ngadukung ku kecap anjeunna anu weary. Isuk-isuk manéhna hudang; Anjeunna ngahudangkeun ceuli kuring pikeun ngadenge sakumaha anu diajarkeun.

Mateus 8 nampilkeun sababaraha mujijat anu dilakukeun ku Yesus, nunjukkeun wewenang-Na pikeun panyakit, alam, sareng alam spiritual. Ogé highlights biaya discipleship.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus nyageurkeun saurang lalaki kusta anu ngadeukeutan Anjeunna dina iman (Mateus 8: 1-4). Saatos ieu, Anjeunna nyageurkeun abdi-abdi perwira Romawi ti kajauhan ngan ku pangandika-Na. Kajadian ieu ngakibatkeun Yesus muji iman hébat perwira urang (Mateus 8: 5-13). Saterusna Anjeunna nuluykeun nyageurkeun mitoha Petrus jeung loba batur anu kasurupan sétan atawa gering (Mateus 8:14-17).

Paragraf ka-2: Dina Mateus 8:18-22 , Yésus ngayakeun interaksi jeung calon murid. Lamun hiji lalaki nyebutkeun anjeunna bakal nuturkeun Anjeunna dimana wae Anjeunna indit, Yesus warns ngeunaan hardships nu datang jeung discipleship - malah teu boga tempat pikeun neundeun sirah-Na. Ka nu sejen anu menta waktu pikeun ngubur bapana saméméh nuturkeun Anjeunna, Yesus responds yén manéhna kudu ngantep nu maot ngubur maot maranéhanana sorangan; tugasna nyaéta nuturkeun jeung medarkeun Karajaan Allah.

Ayat ka-3: Bagian anu terakhir (Mateus 8:23-34) nunjukkeun dua mujijat deui dimana Yesus nunjukkeun wewenang-Na pikeun alam sareng roh-roh jahat. Kahiji, Anjeunna calms badai di laut ku rebuking angin jeung gelombang demonstrating kakuatan-Na leuwih elemen alam (Mateus 8:23-27). Saterusna di wewengkon Gadarenes, Anjeunna ngusir sétan ti dua lalaki kana gerombolan babi nu rurusuhan ka handap bank lungkawing kana cai jeung paeh. Ieu nyingsieunan warga kota ngarah maranehna menta Anjeunna ninggalkeun wewengkon maranéhanana.

Mateus 8:1 Nalika Anjeunna lungsur ti gunung, jalma-jalma anu seueur pisan ngiring ka Anjeunna.

Yesus lungsur ti gunung dituturkeun ku loba pisan jalma.

1. Yésus hayang diturut jeung dipiara ku balaréa.

2. Yésus téh conto kapamingpinan nu rendah haté.

1. John 13: 13-17 - Yesus ngumbah suku murid salaku conto kapamimpinan hina.

2. Mateus 19: 27-30 - Paréntah ngora euyeub pikeun nuturkeun Yesus jeung naon eta ngakibatkeun discipleship.

Mateus 8:2 Jeung, behold, aya hiji lepra datang sarta nyembah ka Anjeunna, pokna, "Gusti, lamun kersa, Anjeun tiasa nyucikeun abdi."

Aya hiji lepra datang ka Yesus jeung ménta dicageur, nyebutkeun yen lamun Yesus daék, manéhna bisa ngabersihan manéhna.

1. Kakuatan Iman: Yesus daék ngajawab doa iman sareng ngabersihkeun urang tina sagala dosa urang.

2. Karunyaan Yésus: Yésus némbongkeun welas asih jeung welas asih ka nu lepra ku cara nyageurkeun manéhna jeung malikkeun hubungan nu bener jeung Allah.

1. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa setan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, atawa kakuatan nu mana wae nu, boh jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sadaya ciptaan, bakal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Markus 10:45-46 - Pikeun komo Putra Manusa teu datang pikeun dilayanan, tapi ngawula, jeung méré hirupna salaku tebusan pikeun loba.

Mateus 8:3 Yesus ngacungkeun panangan-Na, nyabak ka anjeunna, saurna, "Abdi hoyong; janten anjeun beresih. Sarta geura-giru anjeunna cleaned kusta.

Petikan ieu nyaritakeun carita Yesus nyageurkeun hiji lepra.

1: Yesus gaduh kakuatan pikeun nyageurkeun sareng ngahampura dosa urang.

2: Penyembuhan Yesus tina lepra mangrupikeun panginget ngeunaan kakawasaan-Na pikeun mulangkeun, ngabaruan sareng ngarobih urang.

1: Yesaya 53:4-5 - Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung dibawa sorrows urang; tapi urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna aya chastisement anu mawa urang karapihan, sarta ku belang-Na urang cageur.

2: James 5:15 - Jeung doa iman bakal nyalametkeun hiji anu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi. Jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, manéhna bakal dihampura.

Mateus 8:4 Saur Yesus ka anjeunna, "Teu kedah nyarios ka saha waé; tapi balik ka jalan anjeun, nembongkeun thyself ka imam, sarta nawiskeun hadiah anu paréntah Musa, pikeun kasaksian ka aranjeunna.

Yésus maréntahkeun saurang lepra nu geus cageur pikeun ngajaga rusiah penyembuhanana, indit ka imam, jeung méré kurban nurutkeun parentah Musa.

1. Kakuatan Taat: Kumaha nuturkeun paréntah Yesus tiasa nyababkeun nyageurkeun anu mujijat.

2. Berkah tina Taat: Kumaha ngahargaan parentah Allah bisa ngahasilkeun berkah luar biasa.

1. Leviticus 14: 2-32 - Parentah pikeun imam ngeunaan cleansing of a lepra.

2. Markus 1:45 - parentah nu lepra urang ulah ngabejaan saha ngeunaan penyembuhan-Na.

Mateus 8:5 Sabot Yesus lebet ka Kapernaum, aya hiji perwira anu sumping ka Anjeunna, naroskeun ka Anjeunna,

Perwira datang ka Yesus menta ka Anjeunna.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Kapercayaan ka Yesus Bisa Ngabantosan Urang Ngalawan Tantangan Kahirupan

2. Kakuatan Kegigihan: Kumaha Nungkulan Karaguan sareng Tetep Percaya

1. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring."

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

Mateus 8:6 Sareng saurna, "Gusti, hamba abdi ngagolér di bumi lumpuh, disiksa pisan."

Yesus nyageurkeun hiji lumpuh.

1. kakawasaan Allah pikeun nyageurkeun raga jeung jiwa urang.

2. Pentingna iman jeung percaya ka Yéhuwa.

1. Markus 2:1-12 - Yesus heals a lumpuh.

2. Yesaya 53:5 - Tapi Anjeunna tatu pikeun transgressions urang, Anjeunna bruised pikeun iniquities urang; Siksaan pikeun katengtreman urang aya kana Anjeunna, sareng ku belang-Na urang cageur.

Mateus 8:7 Saur Yesus ka anjeunna, "Kuring bakal sumping sareng nyageurkeun anjeunna."

Yesus nawiskeun pikeun nyageurkeun saurang lalaki anu peryogi.

1. Allah Penyembuhan Mercy - Kumaha Yesus salawasna siap mawa urang penyembuhan jasmani jeung rohani.

2. The Power of Iman - Kumaha iman ka Allah bisa mawa urang berkah luar biasa.

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; Hukuman anu nyababkeun urang katengtreman ditibankeun ka Anjeunna, sareng ku tatu-Na urang cageur."

2. Yakobus 5:14-16 - “Naha aya diantara aranjeun gering? Hayu aranjeunna nelepon sesepuh gareja pikeun ngado'a pikeun aranjeunna sareng males aranjeunna ku minyak dina nami Gusti. Jeung do’a anu ku iman bakal nyageurkeun anu gering; Gusti bakal ngangkat aranjeunna. Lamun geus dosa, maranéhna bakal dihampura. Ku sabab kitu, silih ngaku dosa anjeun sareng silih doakeun supados anjeun tiasa cageur. Doa jalma anu soleh kuat sareng mujarab."

Mateus 8:8 Waler perwira, saurna, "Gusti, abdi henteu pantes sumping ka handapeun hateup abdi.

Perwira éta ngakuan yén Yesus gaduh kakuatan pikeun nyageurkeun abdi-Na tanpa aya sacara fisik. Anjeunna rendah haté ngaku yén anjeunna henteu pantes sareng nyatakeun imanna kana kamampuan Yesus pikeun nyageurkeun.

1. Humility jeung Iman: Diajar ngandelkeun Yesus

2. Nganyahokeun Kakurangan Anjeun sareng Kaagungan Gusti

1. Mateus 8:5-13

2. Yesaya 40:28-31

Mateus 8:9 Sabab Kami teh jelema anu boga pangawasa, boga serdadu-serdadu di handapeun Kami. jeung nu sejen, Hayu, jeung manéhna datang; jeung ka abdi mah, Lakukeun ieu, sarta manéhna ngalakukeun eta.

Ayat ieu nyarioskeun otoritas Yesus sareng kumaha Anjeunna maréntahkeun batur pikeun ngalakukeun kahoyong-Na.

1. Otoritas Allah: Conto Yesus ngeunaan Taat

2. Taat urang kana Ridho Allah

1. Rum 6:16 - Naha anjeun henteu terang yén upami anjeun nampilkeun diri ka saha waé salaku budak anu taat, anjeun mangrupikeun budak anu anjeun taat, boh tina dosa, anu nyababkeun maot, atanapi tina ta'at, anu nyababkeun kabeneran?

2. Pilipi 2:8 - Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi taat ka titik maot, komo maot dina cross a.

Mateus 8:10 Yesus ngadéngé éta, anjeunna heran, sarta ngadawuh ka jalma-jalma anu nuturkeun, "Satemenna Kami nyarioskeun ka anjeun, kuring henteu acan mendakan iman anu sakitu ageungna, sanés di Israil.

Yesus marvels dina iman hébat hiji Centurion Romawi.

1. Ningali Iman Agung Ngaliwatan Panon Allah

2. Hirup Iman Dina Kahirupan Urang Sapopoé

1. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

2. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

Mateus 8:11 Jeung Kami nyebutkeun ka anjeun, yén loba nu bakal datang ti wétan jeung kulon, sarta bakal diuk turun jeung Ibrahim, Ishak, jeung Yakub, di Karajaan Sawarga.

Seueur anu bakal ditampi ka surga tina sagala arah.

1. Wilujeng sumping di Surga: Asih sareng Welas Asih Gusti pikeun Sadayana

2. Nangkeup Bhineka Tunggal Ika: Ngagungkeun Manunggal Sawarga

1. Epesus 2:13-18 - Tapi ayeuna di Kristus Yesus anjeun anu sakali éta jauh geus dibawa deukeut ku getih Kristus.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Mateus 8:12 Tapi barudak karajaan bakal dibuang ka gelap luar: aya bakal weeping jeung gnashing of huntu.

Ayat ieu nyarioskeun konsékuansi tina nampik Karajaan Allah: dibuang ka gelap luar kalayan nangis sareng gnashing huntu.

1. Harga Panolakan: Balukar tina Nolak Karajaan Allah

2. Gelapna Dosa: Ngartos Severity tina Nolak Karajaan Allah

1. Lukas 13: 25-28 - The pasemon ngeunaan Domba leungit

2. 2 Tesalonika 1: 6-10 - The Murka Allah wangsit

Mateus 8:13 Saur Yesus ka perwira, "Geura indit; jeung sakumaha Anjeun geus percaya, jadi eta dipigawé pikeun thee. Jeung hamba-Na ieu healed dina jam sorangan.

Yesus nyageurkeun hamba perwira éta ku iman.

1. Kakuatan Iman jeung Kumaha Bisa Nyageurkeun

2. Yesus nunjukkeun karep-Na Ngaliwatan Nyageurkeun

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. James 5:15 - "Jeung solat ditawarkeun dina iman bakal nyieun jalma gering ogé; Gusti bakal ngangkat aranjeunna nepi. Lamun maranehna geus dosa, aranjeunna bakal dihampura."

Mateus 8:14 Sabot Yesus lebet ka imah Petrus, Anjeunna ningali indung pamajikanana keur ngagoler, gering muriang.

Yesus nganjang ka imah Petrus, sarta ningali mitohana-Na ngagolér, kaserang muriang.

1. Percanten ka Gusti dina Jaman Panyakit - Diajar ngandelkeun Gusti nalika nyanghareupan kaayaan susah.

2. The Compassion of Jesus - Teken dorongan tina kahayang Yesus pikeun dudung jeung ngawula.

1. Ibrani 13: 5-6 - "Jaga hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta jadi eusi ku naon gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun atawa forsake anjeun."

2. James 5: 14-15 - "Naha saha diantara anjeun gering? Hayu aranjeunna nelepon sesepuh gareja pikeun neneda leuwih aranjeunna sarta anoint aranjeunna kalayan minyak dina nami Gusti. Jeung doa ditawarkeun dina iman bakal nyieun gering. jalma-jalma anu sae; ku PANGERAN bakal dihirupkeun deui. Lamun maranehna dosa, tangtu dihampura."

Mateus 8:15 Anjeunna nyabak pananganana, dugi ka muriang, anjeunna hudang, ngawula ka aranjeunna.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha Yesus nyageurkeun hiji awéwé sareng ngabébaskeun anjeunna tina muriang.

1: Urang tiasa percanten ka Yesus pikeun nyageurkeun urang dina waktos urang peryogi.

2: Waktu Yésus nyageurkeun urang, manéhna méré kakuatan pikeun ngawula ka batur.

1: Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: chastisement tina karapihan urang éta kana anjeunna, sarta ku stripes-Na urang cageur."

2: Yakobus 5: 14-15 - "Naha aya anu gering di antara anjeun? Hayu anjeunna nyauran para sesepuh jamaah; sareng hayu aranjeunna ngadoakeun anjeunna, dibasahi ku minyak dina nami Gusti: nyalametkeun nu gering, sarta Gusti bakal ngahudangkeun manéhna; jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, eta bakal dihampura.”

Mateus 8:16 Nalika sonten, aranjeunna dibawa ka Anjeunna seueur anu kasurupan sétan, sareng anjeunna ngusir roh-roh ku pangandika-Na, sareng nyageurkeun sadayana anu gering.

Petikan ieu ngajelaskeun Yesus nyageurkeun seueur jalma anu gering sareng ngusir roh jahat ku kecap-Na.

1. Allah boga kakuatan pikeun nyageurkeun jeung ngajaga urang tina nu jahat.

2. Ngaliwatan kakuatan Yesus urang tiasa nampi penyembuhan sareng kasampurnaan.

1. Jabur 103:2-3 "Puji PANGERAN, oh jiwa abdi, sarta ulah poho sagala kauntungan-Na: Anu ngahampura sagala kajahatan anjeun; anu healeth sagala panyakit anjeun;"

2. Yesaya 41:10 "Ulah sieun, sabab Kami nyarengan ka anjeun: ulah hariwang, sabab Kami Allah anjeun: Kami bakal nguatkeun anjeun, enya, kuring bakal nulungan anjeun, enya, kuring baris nanggung anjeun ku panangan katuhu. kabeneran abdi."

Mateus 8:17 Supaya laksana anu diomongkeun ku nabi Yesaya, saurna, Anjeunna nyandak kalemahan urang, sareng nanggung panyakit urang.

Yesus nyageurkeun nu gering pikeun minuhan nubuat Yesaya.

1. Yesus Heals: A Refleksi on Mateus 8:17

2. Kakuatan Nubuat Nubuat: Pangajaran Mateus 8:17

1. Yesaya 53: 4-5 - "Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung sorrows urang; tapi urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; Anjeunna dihukum anu nyababkeun katengtreman, sareng ku belang-Na urang cageur."

2. Lukas 4: 18-19 - "Roh Gusti aya dina kuring, sabab geus anointed kuring pikeun ngumumkeun warta alus ka nu miskin. Mantenna ngutus Kami pikeun ngawawarkeun kamerdikaan ka nu ditawan, jeung malikkeun panineungan ka nu lolong, pikeun ngabébaskeun jalma-jalma anu ditindas, pikeun ngumumkeun taun rahmat Gusti.”

Mateus 8:18 Ayeuna, nalika Yesus ningali jalma-jalma anu ageung di sakurilingna, Anjeunna masihan paréntah pikeun angkat ka peuntas.

Yesus ningali jalma-jalma anu seueur pisan, teras maréntahkeun aranjeunna ka peuntas.

1. Yesus conto kumaha carana ngabales balaréa badag kalayan welas asih jeung ati.

2. Urang tiasa diajar mundur saléngkah sareng ngaévaluasi kaayaan sateuacan nyandak kaputusan.

1. Mateus 9: 35-38 - Yesus direspon ka multitudes gede jeung karep.

2. Budalan 14:15 - Musa exemplified kumaha carana ngabales multitudes hébat ku iman jeung kapercayaan ka Allah.

Mateus 8:19 Jeung hiji ahli Taurat datang, sarta ngomong ka anjeunna, "Guru, abdi bakal nuturkeun anjeun ka mana wae Anjeun indit."

Ahli Taurat ieu nyatakeun kahayangna pikeun nuturkeun Yesus ka mana waé anjeunna angkat.

1: Nuturkeun Yesus merlukeun komitmen jeung kahayang pikeun indit ka mana wae Anjeunna mingpin.

2: Urang kudu daék ninggalkeun zona kanyamanan urang jeung nuturkeun Yesus dimana wae Anjeunna nyandak urang.

1: Lukas 9:23 - Saur-Na ka aranjeunna sadayana, "Upami aya anu hoyong nyusul kuring, singkirkeun dirina, sareng manggul salibna unggal dinten, sareng nuturkeun kuring."

2: Yohanes 10:27 - Domba-domba Kami ngadangu sora Kami, sareng Kami kenal sareng aranjeunna, sareng aranjeunna nuturkeun kuring.

Mateus 8:20 Saur Isa ka manehna, “Alang-aling boga liang, manuk-manuk awang-awang boga sayang; tapi Putra Manusa teu boga tempat pikeun neundeun sirah-Na.

Yesus nyarioskeun ka saurang lalaki yén anjeunna henteu gaduh tempat pikeun hirup sapertos mahluk-mahluk sanés, sabab anjeunna Putra Manusa.

1. Kurban Yesus: Anak Manusa urang homelessness

2. Biaya Murid: Conto Kasalametan Yesus

1. Pilipi 2:5-7 - Hayu pikiran ieu jadi di anjeun, nu ieu ogé dina Kristus Yesus: Anu, keur dina wujud Allah, panginten eta teu rampog sarua jeung Allah: Tapi dijieun dirina tina no reputation, jeung nyandak kana bentuk hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa.

2. Ibrani 4:14-15 - Ningali lajeng yén urang boga Imam Agung hébat, anu diliwatan kana sawarga, Yesus Putra Allah, hayu urang nyekel pageuh profési urang. Pikeun urang teu boga hiji Imam Agung nu teu bisa keuna ku rarasaan infirmities urang; tapi dina sagala hal digoda kawas kami, acan tanpa dosa.

Mateus 8:21 Aya deui murid-murid-Na anu sasauran ka Anjeunna, "Gusti, mugi abdi kersa angkat heula ngubur Bapa."

Saurang murid naroskeun ka Yesus supados anjeunna angkat sareng ngubur ramana sateuacan nuturkeun Anjeunna.

1. "Hirup dina Momen: Waktos Urang sareng Yesus Ayeuna,"

2. "Telepon Allah: Nuturkeun Anjeunna Sanajan Tanggung Jawab lianna."

1. Lukas 9: 59-60: "Ka nu sejen anjeunna nyarios, 'Tuturkeun kuring.' Tapi saurna, 'Gusti, abdi bade ngubur bapa abdi.' Saur Isa ka anjeunna, 'Biaskeun nu maraot pikeun ngubur mayitna sorangan, tapi keur maneh, indit jeung ngumumkeun Karajaan Allah.'"

2. Pandita 11:4: "Saha waé anu ningali angin moal melak; saha waé anu ningali méga moal melak."

Mateus 8:22 Tapi Yesus ngadawuh ka manéhna, Turutan Kami; sarta ngantep nu maot ngubur mayit maranéhanana.

Petikan ieu nyorong urang pikeun nuturkeun Yesus tina sagala komitmen anu sanés.

1: Nyandak salib urang sareng nuturkeun Yesus.

2: Ninggalkeun rencana urang pikeun nuturkeun rencana Allah.

1: Lukas 9:23-24 - "Saur-Na ka aranjeunna sadayana, "Saha waé anu hoyong ngiringan kuring, singkirkeun dirina, sareng manggul salibna unggal dinten, sareng nuturkeun ka kuring.

2: Mateus 16:24-25 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Sing saha anu hayang nuturkeun Kami, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na, sarta nuturkeun Kami."

Mateus 8:23 Jeung nalika anjeunna naek kana parahu, murid-murid nuturkeun anjeunna.

Isa jeung murid-murid naék kana parahu, tuluy balayar.

1. Yesus Sumber Kakuatan jeung Pangjurung Urang

2. Nuturkeun Yesus: Perjalanan Iman

1. Ibrani 13: 5 - Tetep hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta jadi eusi ku naon gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun atawa forsake anjeun."

2. John 10:27 - Domba abdi ngadangu sora kuring, sarta kuring nyaho aranjeunna, sarta aranjeunna nuturkeun kuring.

Mateus 8:24 Jeung, behold, aya angin gede di laut, nepi ka kapal katutupan ku ombak, tapi manéhna saré.

Murid-murid sieun ku angin ribut di laut, tapi Yesus saré.

1. Katengtreman Yesus dina Jaman Kasusah

2. Ngandelkeun Gusti dina Situasi Hésé

1. Jabur 31:24 - Kudu tina kawani alus, sarta anjeunna bakal nguatkeun haté anjeun, sakabeh ye nu miharep ka PANGERAN.

2. Yesaya 26:3 - Anjeun bakal tetep anjeunna dina karapihan sampurna, anu pikiran tetep on thee: sabab anjeunna trusts di thee.

Mateus 8:25 Ku murid-murid-Na ngahudangkeun Anjeunna, pokna, "Gusti, salametkeun kami! Kami binasa."

Murid-murid Yesus sieuneun sareng naroskeun ka Anjeunna pikeun nyalametkeun aranjeunna tina bahaya.

1. Kakuatan Iman dina Jaman Troubled

2. Ngahurungkeun Yesus dina Jaman Kabutuhan

1. Jabur 91: 2 - "Kuring bakal nyebutkeun ngeunaan Gusti, Anjeunna pangungsian kuring jeung bénténg kuring: Allah abdi; di anjeunna bakal abdi percanten."

2. Rum 10:13 - "Kanggo saha waé anu nyauran nami Gusti bakal disalametkeun."

Mateus 8:26 Saur-Na deui ka maranehna, “Ku naon aranjeun sieun, eh jelema leutik iman? Lajeng anjeunna gugah, sarta rebuked angin jeung laut; tur aya tenang hébat.

Yésus nanya ka murid-murid-Na naha maranéhna sieun, tuluy ngalempengkeun laut jeung angin ku pangawasa-Na.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Allah Ngaganjar Jalma Anu Percaya

2. Nyanghareupan Sieun Anjeun: Kumaha Yesus Ngabantosan Urang Ngalawan Kahariwang

1. Yesaya 43:2 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kuring bakal sareng anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun.

2. Pilipi 4: 6-7 - Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

Mateus 8:27 Tapi jelema-jelema heran, pokna, “Naon ieu jelema teh, nepi ka angin jeung laut oge nurut ka Anjeunna!

Petikan ieu ngajelaskeun adegan kaheranan nalika lalaki-lalaki nyaksian kakawasaan Yesus kana angin sareng laut.

1. Kaheranan jeung Kaheranan: Manggihan deui Kakawasaan Yesus

2. Gusti langit jeung bumi: kakuatan Miraculous Yesus

1. Ayub 9:5-10

2. Yesaya 55:8-9

Mateus 8:28 Jeung nalika anjeunna sumping ka peuntas nagara Gergesenes, aya patepung anjeunna dua kasurupan sétan, kaluar ti kuburan, exceeding galak, ku kituna teu saurang ogé bisa ngaliwatan éta jalan.

Yesus papanggih jeung dua lalaki kasurupan sétan waktu Anjeunna indit ka nagara Gergesenes. Lalaki éta galak pisan, teu aya anu tiasa ngaliwat.

1. Narima Yesus salaku Jurusalamet Urang: Teu aya sétan anu bisa ngahalangan

2. Nungkulan Sieun jeung Mamang Ngaliwatan Iman

1. James 4: 7-8 - "Surutkeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun. Tarik deukeut ka Allah, sarta anjeunna bakal ngagambar deukeut ka anjeun."

2. Mateus 16:24 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Saha-saha hayang jadi murid Kami kudu mungkir diri jeung nyokot cross maranéhanana sarta nuturkeun kuring."

Mateus 8:29 Jeung, behold, aranjeunna ngagorowok, paribasa, Naon urusan kami jeung anjeun, Yesus, Putra Allah? Naha anjeun sumping ka dieu pikeun nyiksa kami sateuacan waktosna?

Sarombongan setan ngajerit ka Yesus, naroskeun naha Anjeunna aya di dinya pikeun nyiksa aranjeunna sateuacan waktosna.

1. Kakawasaan Yesus: Kumaha Anjeunna Nalukkeun Sadayana

2. Yesus Kristus: Hiji-hijina harepan pikeun Nu Leungit

1. Rum 8:37-39 - No, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta urang. Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa sétan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, boh kakuatan, boh jangkungna atawa jero, boh nu sejenna dina sadaya ciptaan, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah nu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Rum 10:13 - Pikeun "saha waé anu nyebut nami Gusti bakal disimpen."

Mateus 8:30 Jeung jauh ti eta aya hiji gerombolan loba babi keur dahar.

Yésus nepungan hiji gerombolan babi waktu ngajauhan jalma-jalma.

1. Kakuatan Yesus: A Demonstrasi Otoritas

2. Implikasi Pelayanan Yesus dina Kahirupan Batur

1. Tandaan 5: 1-17 - Yesus tuang kaluar hiji legion setan ti lalaki kana gerombolan babi.

2. Lukas 8: 26-33 - Yesus tuang kaluar hiji legion setan ti lalaki sarta diwenangkeun aranjeunna asup ka gerombolan babi.

Mateus 8:31 Sétan-sétan nanya ka Anjeunna, pokna, "Lamun Kami diusir, idin kami asup ka babi-babi."

Setan-setan naroskeun ka Yesus supados ngijinkeun aranjeunna asup ka gerombolan babi upami Anjeunna ngusir aranjeunna.

1: Allah boga kakawasaan pamungkas pikeun kakuatan-kakuatan sétan, sarta maréntahkeun maranéhna pikeun nurut ka Mantenna.

2: Urang kudu waspada kana kakuatan sétan jeung ngandelkeun panyalindungan Allah ngalawan maranéhna.

1: Yakobus 4: 7 - "Ku sabab kitu, pasrahkeun diri ka Allah. Tantang Iblis, anjeunna bakal kabur ti anjeun."

2: Epesus 6:11-13 - “Panggeuykeun sakabeh ageman Allah, supaya aranjeun bisa ngalawan kana rarancang Iblis. Pikeun urang henteu gelut ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan pangawasa, ngalawan otoritas, ngalawan kakuatan kosmik leuwih poek kiwari ieu, ngalawan kakuatan spiritual tina jahat di tempat sawarga.

Mateus 8:32 Saur-Na ka maranehna, “Geura indit. Jeung lamun maranéhanana kaluar, maranéhanana indit ka gerombolan babi: jeung, behold, sakabeh gerombolan babi lumpat rongkah handap hiji tempat lungkawing ka laut, sarta binasa di cai.

Yesus nitah sakelompok dua jalma pikeun indit jeung lamun maranehna indit, hiji gerombolan babi lumpat handap hiji pasir lungkawing jeung ka laut, di mana maranéhanana kabéh binasa.

1. Kakuatan Kecap Yesus: Kumaha Taat bisa ngakibatkeun mujijat

2. Ngajauhkeun Godaan: Balukar Nurutan Kahayang Urang

1. James 4: 7 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

2. 1 Peter 5: 8 - Jadi sober, jadi waspada; sabab musuh anjeun Iblis, kawas singa roaring, walketh ngeunaan, néangan saha manéhna bisa devour.

Mateus 8:33 Jeung nu ngajaga eta kabur, sarta indit ka jalan maranéhanana ka kota, jeung nyaritakeun sagala hal, jeung naon anu befallen ka kasurupan setan.

Jalma-jalma nu kasurupan kabur sarta nyebarkeun warta ngeunaan kajadian di kota.

1. Kakawasaan Allah pikeun Nanggulangi Kasulitan

2. Kakuatan Komunitas dina Jaman Hésé

1. Jabur 46: 1 - "Gusti mangrupikeun pangungsian sareng kakuatan urang, pitulung anu kantos aya dina kasulitan."

2. Rasul 16: 25-26 - "Kira-kira tengah wengi Paul jeung Silas ngado'a jeung nyanyi hymns ka Allah, sarta tahanan sejenna ngadengekeun aranjeunna. Ujug-ujug aya lini badag, sarta panjara oyag nepi ka dasarna. Sadaya panto langsung dibuka, sareng ranté unggal tahanan murag!”

Mateus 8:34 Jeung, behold, sakabeh kota kaluar pikeun minuhan Yesus, sarta sanggeus maranéhanana nempo manéhna, maranéhanana menta manéhna yén manéhna bakal indit ti wewengkon maranéhanana.

Sakumna jalma-jalma daratang nepungan Yesus, tapi menta supaya Anjeunna ninggalkeun basisirna.

1: Yésus téh conto rendah haté jeung daék ngalampahkeun pangersa Allah, sanajan hartina teu ditarima di hiji tempat.

2: Urang bisa diajar ti Yésus pikeun fokus kana ngalampahkeun kahoyong Allah, teu sual sabaraha biayana.

1: Pilipi 2: 5-8 - "Gugakeun pikiran ieu di antara anjeun, anu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanaos dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicepeng, tapi ngosongkeun dirina. Nyandak wujud hamba, anu lahir dina sasaruaan manusa. Sareng dina wujud manusa, Anjeunna ngarendahkeun diri kalayan taat dugi ka maot, bahkan maot dina kayu salib."

2: Yakobus 4:10 - "Ngarendahkeun diri ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngaluhuran anjeun."

Mateus 9 terus nyaritakeun mujijat Yesus, nunjukkeun wewenang-Na pikeun ngahampura dosa, nyageurkeun anu gering, sareng ngahudangkeun anu maot. Ogé ngabahas misi-Na pikeun nelepon sinners jeung kabutuhan pagawe di panén Allah.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku Yesus nyageurkeun hiji lalaki lumpuh saatos nyatakeun dosana dihampura, ngagambarkeun wewenang-Na pikeun panyawat jasmani sareng panghampura rohani (Mateus 9:1-8). Anjeunna teras nyauran Mateus, tukang mulung pajeg, pikeun nuturkeun Anjeunna. Hal ieu jadi marga pikeun tepung jeung kolektor pajeg sejen tur sinners dimana Yesus netelakeun yen Anjeunna sumping moal pikeun jalma soleh tapi pikeun sinners (Mateus 9: 9-13).

Ayat 2: Salajengna aya tilu deui mujijat anu dilakukeun ku Yesus - nyageurkeun awéwé anu parantos ngaluarkeun getih salami dua belas taun ngan ukur nyabak jubah-Na dina iman (Mateus 9: 20-22), ngabangkitkeun putri Yairus tina maot (Mateus 9: 23). -26), sarta malikkeun tetempoan ka dua lalaki lolong anu ngaku Anjeunna salaku Putra Daud affirming iman ka Anjeunna salaku Al Masih (Mateus 9:27-31). Anjeunna ogé ngusir sétan ti jalma bisu anu ngamungkinkeun anjeunna nyarios deui anu matak pikaheraneun balaréa tapi nyababkeun tuduhan ti urang Parisi yén anjeunna ngagunakeun kakawasaan pangeran sétan (Mateus 9: 32-34).

Paragrap 3: Dina bagian ahir ieu (Mateus 9:35-38), Yésus terus ngajar jeung nyageurkeun ka sakuliah kota jeung désa. Ningali jalma-jalma anu diganggu sareng teu daya teu upaya sapertos domba tanpa angon ngajantenkeun Anjeunna welas asih ka aranjeunna. Anjeunna nyimpulkeun ku nyarios ka murid-murid-Na yén nalika panén seueur, pagawé sakedik; Ku kituna maranéhanana kudu neneda keur Gusti panén ie, Allah sorangan, pikeun ngirim kaluar pagawe ka ladang-Na.

Mateus 9:1 Jeung manéhna naek kana hiji kapal, terus ngaliwatan, jeung indit ka kota sorangan.

Yesus angkat ku parahu ka kampung halamanna.

1: Yesus percanten kana rencana Allah sareng nyandak resiko pikeun nuturkeun éta.

2: Yésus nyontoan kumaha urang bisa tetep nyambung ka akar urang bari narékahan pikeun majukeun Karajaan Allah.

1: Yesaya 43: 2 - "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal nyarengan anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun moal kaduruk, sarta seuneu moal ngaduruk maneh. ."

2: John 4:35 - "Naha anjeun teu nyebutkeun, 'Aya opat bulan acan, lajeng datang panén'? Tingali, Kami ngabejaan ka maneh, angkat panon anjeun, sarta ningali yén sawah geus bodas keur panen."

Mateus 9:2 Jeung, behold, maranehna dibawa ka manéhna nu gering palsy, bohong dina ranjang: jeung Yesus ningali iman maranéhanana ngomong ka nu gering ti palsy; Anaking, sing bageur; dosa-dosa anjeun dihampura.

Hiji lalaki lumpuh dibawa ka Yesus, sarta Yesus ningali iman jalma anu mawa manéhna sarta ngomong ka lalaki nu dosana dihampura.

1. Kakuatan Iman ka Yesus Kristus

2. Hadiah Panghampura ngaliwatan Yesus

1. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

2. Epesus 1:7 - Dina Anjeunna urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura dosa, nurutkeun riches rahmat-Na.

Mateus 9:3 Jeung, behold, sababaraha ahli Taurat ngomong dina dirina sorangan, Ieu jelema ngahujat.

Ayat ieu ngungkabkeun yén sababaraha ahli Taurat nuduh Yesus tina hujat.

1: Yésus dituduh ngahina, tapi anjeunna tetep tabah dina pangajaranana.

2: Bebeneran Allah bakal salawasna ditantang, tapi iman urang moal luntur dina nyanghareupan kasusah.

1: Yesaya 53: 7 - "Anjeunna ditindes, sarta anjeunna afflicted, acan anjeunna teu muka sungut-Na; lir anak domba anu digiring ka peunciteun, jeung lir domba anu jempe di hareupeun tukang cukur, jadi manehna teu muka sungutna."

2: Galata 6: 9 - "Jeung urang ulah bosen ngalakukeun kahadéan, sabab dina mangsana urang bakal panén, upami urang henteu nyerah."

Mateus 9:4 Yesus uningaeun kana pipikiran maranehna, tuluy ngalahir, "Naha aranjeun ngarasa goreng hate?

Yesus terang pikiran jalma-jalma sareng naroskeun naha aranjeunna mikiran anu jahat dina haténa.

1. Ngartos Kakuatan Pikiran: Kumaha Pikiran Urang Mangaruhan Kahirupan Urang

2. Kakuatan Haté anu Soleh: Kaberkahan Pikeun Milih Mikir Anu Bener

1. Siloka 23:7 - "Sakumaha anjeunna mikir dina haténa, kitu ogé anjeunna"

2. Rum 8: 6-8 - "Kanggo jadi carnally minded nyaeta maot; tapi mun jadi pikiran spiritual nyaeta hirup jeung karapihan. Kusabab pikiran carnal nyaeta enmity ngalawan Allah: pikeun eta teu tunduk kana hukum Allah, atawa memang. tiasa."

Mateus 9:5 Pikeun mana anu leuwih gampang, nyebutkeun, Dosa-dosa anjeun dihampura; atawa ngomong, Bangun, jeung leumpang?

Yesus naroskeun naha éta langkung gampang ngahampura dosa atanapi nyageurkeun panyakit fisik.

1. Welas Asih Allah anu Teu Aya Tandingan - Kumaha Yesus Nunjukkeun Kamampuhan Allah pikeun Ngahampura

2. Kakawasaan Yesus - Kumaha Kakawasaan Yesus Bisa Ngarobah Kahirupan Jalma Anu Percaya

1. Yesaya 43:25 - "Kuring, sanajan Kami, Anjeunna anu blots kaluar transgressions Anjeun, demi sorangan; Jeung kuring moal inget dosa anjeun."

2. Jabur 103:12 - "Sajauh wétan ti kulon, Sajauh ieu Anjeunna ngaleungitkeun kajahatan urang ti urang."

Mateus 9:6 Tapi supaya maraneh nyaho yen Putra Manusa teh boga kakawasaan di dunya pikeun ngahampura dosa, (teras ngalahir ka nu lumpuh,) Hudang, anggo ranjang, balik ka imah maneh.

Yésus nunjukkeun wewenang-Na pikeun ngahampura dosa ku cara nyageurkeun saurang nu lumpuh.

1. Kakawasaan Yesus pikeun Ngahampura Dosa

2. Yesus nyageurkeun: Hiji Kaajaiban Iman

1. John 8:36 - "Jadi lamun Putra set you free, you will be free indeed."

2. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu dibawa kami karapihan éta on anjeunna, sarta ku tatu-Na kami healed."

Mateus 9:7 Anjeunna gugah, teras angkat ka bumina.

Yésus némbongkeun welas asih jeung welas asih ku cara ngahampura dosa saurang nu lumpuh.

1: Yésus salawasna daék némbongkeun welas asih jeung welas asih ka nu butuh.

2: Urang kudu ngupayakeun nyonto Yésus jeung némbongkeun welas asih jeung welas asih ka batur.

1: Kolosa 3:12-14 - Ku sabab eta, salaku umat pilihan Allah, suci jeung dearly dipikacinta, pakean yourselves jeung asih, kahadean, humility, gentleness jeung kasabaran.

2: Yakobus 2:13 - Pikeun pangadilan téh tanpa karunya ka jalma anu geus ditémbongkeun no mercy. Mercy triumphs leuwih judgment.

Mateus 9:8 Tapi nalika jalma rea ningali éta, aranjeunna heran, sareng muji ka Allah, anu parantos masihan kakuatan sapertos kitu ka manusa.

Jalma-jalma kagum kana kakawasaan Yesus, sareng ngamulyakeun Allah pikeun masihan kakuatan sapertos kitu ka manusa.

1: Urang bisa boga iman yén Allah geus méré urang kawasa pikeun ngalakukeun hal-hal nu gedé.

2: Urang kudu salawasna ngagungkeun Allah, sabab Anjeunna sumber sagala kakuatan.

1: Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring."

2: Jabur 62:11 - "Gusti parantos nyarios sakali, dua kali kuring nguping kieu: yén kakawasaan kagungan Allah."

Mateus 9: 9 Sareng nalika Yesus angkat ti dinya, anjeunna ningali hiji lalaki anu namina Mateus, linggih di resi pabean, teras saurna ka anjeunna, Turutan Kami. Sarta anjeunna hudang, sarta dituturkeun anjeunna.

Petikan ieu nyarioskeun carita kumaha Yesus nyauran Mateus pikeun nuturkeun anjeunna.

1. The Call of Jesus - Nu pentingna daék narima jeung nurut kana panggero Yesus.

2. Nuturkeun Yesus - Pentingna nuturkeun Yesus jeung embracing jalan Anjeunna geus diatur saméméh urang.

1. Lukas 5:27-28 - Nalika Yesus ningali iman maranéhanana, anjeunna ngadawuh ka nu lumpuh, "Anaking, dosa anjeun dihampura." 28 Geus kitu aya sababaraha guru Kitab naroskeun wewenang Yesus nyarios.

2. John 15:16 - Anjeun teu milih kuring, tapi kuring milih anjeun jeung diangkat anjeun ku kituna anjeun bisa indit jeung ngahasilkeun buah-buah anu bakal lepas-jeung ku kituna naon bae nu menta dina ngaran mah Rama bakal méré Anjeun.

Mateus 9:10 Jeung eta kajadian, waktu Yesus calik dina dahar di imah, behold, loba pajeg jeung jelema nu ngalakukeun dosa datang jeung diuk turun jeung manéhna jeung murid-murid.

Yésus keur dahar di hiji imah jeung murid-murid-Na waktu loba tukang pajeg jeung jelema-jelema dosa milu ka Anjeunna.

1. Cinta Sarat jeung Kaayaan Yesus sarta ditampa

2. Kakuatan Panghampura

1. Lukas 19:10 "Kanggo Putra Manusa sumping pikeun neangan jeung nyalametkeun nu leungit."

2. Rum 5: 8 "Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

Mateus 9:11 Jeung nalika urang Parisi ningali éta, aranjeunna nyarios ka murid-murid, "Naha Guru anjeun tuang sareng tukang pajeg sareng jalma dosa?"

Yesus dikritik ku urang Parisi kusabab tuang sareng tukang pajeg sareng jalma-jalma dosa.

1. Urang sadaya jelema nu ngalakukeun dosa, sarta Yesus némbongkeun urang jalan ka panebusan ku conto cinta jeung ditampa-Na.

2. Allah mikanyaah ka dulur, sarta tugas urang pikeun nuturkeun conto-Na jeung némbongkeun kanyaah jeung narima ka sadaya.

1. Lukas 6:37, "Ulah nangtoskeun, sareng anjeun moal dihukum: ulah ngahukum, sareng anjeun moal dikutuk: ngahampura, sareng anjeun bakal dihampura".

2. 1 John 4: 7-8, "Kakasih, hayu urang silih pikanyaah: pikeun cinta téh ti Allah; jeung unggal jalma anu mikanyaah téh dilahirkeun ti Allah, sarta nyaho ka Allah. Saha anu teu mikanyaah teu nyaho ka Allah; sabab Allah teh. cinta".

Mateus 9:12 Tapi Yesus ngadéngé éta, anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Nu cageur teu merlukeun dokter, tapi nu gering."

Yésus ngajarkeun yén jalma-jalma nu gering rohani jeung jasmani butuh dokter pikeun dicageurkeun.

1. Nu gering Butuh Dokter: Ngajalajah Pangajaran Yesus ngeunaan Nyageurkeun

2. Kaluar tina Panyakit: Kumaha Yesus Bisa Nyadiakeun Kasalametan

1. Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement tina karapihan urang éta kana anjeunna; jeung ku belang-Na urang cageur.

2. James 5:14 - Naha aya anu gering di antara anjeun? hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja; jeung hayu aranjeunna neneda leuwih anjeunna, anointing anjeunna kalawan minyak dina nami Gusti.

Mateus 9:13 Tapi balik jeung diajar naon hartina, Kami bakal boga rahmat, jeung teu kurban: pikeun kuring datang teu nelepon jalma soleh, tapi sinners tobat.

Rahmat leuwih berharga ti batan pangorbanan. Allah nelepon sinners tobat, teu soleh.

1: Perkawis Karunya: Ngahontal ka Anu Alim

2: Kakuatan Tobat

1: Lukas 5:32 - Isa ngadawuh, "Kuring datang lain nelepon jalma soleh, tapi sinners mun tobat."

2: Yesaya 1: 10-17 - Pikeun sanajan dosa anjeun kawas Scarlet, aranjeunna bakal jadi bodas kawas salju; najan semu beureum siga layung, bakal jadi bulu domba.

Mateus 9:14 Lajeng murid-murid Yohanes sumping ka anjeunna, saurna, "Ku naon urang sareng urang Parisi sering puasa, tapi murid-murid anjeun henteu puasa?"

Murid-murid Yohanes naroskeun naha murid-murid Yesus henteu sering puasa sapertos urang Parisi.

1. Kakuatan Kabangkitan: Kumaha Kabangkitan Yesus Ngarobah Puasa

2. Ngadorong Puasa: Panggero pikeun Ngahirupkeun deui Disiplin Puasa

1. Mateus 9:14

2. Rum 8:11 - "Tapi lamun Roh manéhna anu diangkat nepi Yesus ti nu maraot Huni di anjeun, manéhna anu diangkat nepi Kristus ti nu maraot ogé bakal quicken awak fana anjeun ku Roh-Na anu dwelleth di anjeun."

Mateus 9:15 Saur Yesus ka aranjeunna, "Naha budak panganten awewe milu sedih, salami pangantenna aya sareng aranjeunna?" tapi bakal datang poé, nalika panganten lalaki bakal dicokot ti aranjeunna, lajeng maranéhna bakal puasa.

Yesus nyarioskeun ka murid-murid-Na yén aranjeunna henteu kedah puasa salami Anjeunna sareng aranjeunna, tapi bakal aya hiji dinten nalika Anjeunna dicandak teras aranjeunna bakal puasa.

1. Hirup Bungah dina Hadir Yesus Kristus

2. Nyiapkeun pikeun Datangna Panganten

1. Rum 12:12 - Rejoicing dina harepan; sabar dina kasusah; neraskeun instan dina solat;

2. Lukas 5:34-35 - Jeung Yesus ngadawuh ka maranehna, Naha anjeun bisa nyieun barudak ti bridechamber puasa, bari panganten lalaki jeung maranehna? Tapi bakal datang poé, nalika panganten lalaki bakal dicokot jauh ti aranjeunna, lajeng maranéhna bakal puasa dina poé éta.

Mateus 9:16 Moal aya anu nahan salembar lawon anyar kana pakean anu kolot, sabab anu dilebetkeun kana eusianna bakal robih tina pakean, sareng nyéwa bakal langkung parah.

Petikan ieu nekenkeun gagasan yén nyobian nambal hiji pésta dipaké kaluar kalawan sapotong lawon anyar ngan bakal nyieun cimata goréng.

1. Urang teu kudu nyoba ngalereskeun hubungan rusak jeung hal material; eta ngan bakal nyieun kaayaan goréng.

2. Urang teu kudu nyoba ngalereskeun dosa urang ku solusi sorangan; Gusti mangrupikeun hiji-hijina anu tiasa ngajantenkeun karusakan urang énggal deui.

1. Yesaya 1:18 - "Hayu ayeuna, sarta hayu urang alesan babarengan, nyebutkeun Gusti: sanajan dosa anjeun jadi salaku Scarlet, maranéhna bakal jadi bodas kawas salju; sanajan aranjeunna beureum kawas layung, maranéhna bakal jadi kawas wol ".

2. 2 Corinthians 5:17 - "Ku sabab eta lamun saha wae jadi Kristus, anjeunna mahluk anyar: hal heubeul geus kaliwat; behold, sagala hal anu jadi anyar."

Mateus 9:17 Oge teu aya nu nyimpen anggur anyar kana botol heubeul; lain botolna peupeus, jeung anggur runne out, sarta botol-botolna binasa; tapi maranéhna nempatkeun anggur anyar kana botol anyar, sarta duanana disimpen.

Petikan éta ngingetkeun urang yén urang henteu kedah nyobian nyocogkeun anu énggal kana anu lami, sabab anu lami moal tiasa ngandung anu énggal.

1: Urang kedah salawasna narékahan pikeun kabuka pikeun kamungkinan masa depan.

2: Urang teu kudu sieun nyoba hal anyar, sanajan teu wawuh.

1: Epesus 4:22-24 - "Sing nyingkirkeun kabiasaan anu baheula ngeunaan jalma anu lami, anu rusak dumasar kana hawa nafsu anu nipu, sareng janten énggal dina sumanget pikiran anjeun; anu sanggeus Allah diciptakeun dina kabeneran jeung kasucian sajati."

2: Yesaya 43: 18-19 - "Teu inget kana hal-hal nu baheula, atawa nganggap hal-hal nu baheula. jalan di gurun keusik, jeung walungan di gurun keusik."

Mateus 9:18 Sabot Anjeunna nyarioskeun hal-hal ieu ka aranjeunna, behold, aya hiji pangawasa anu sumping, nyembah ka Anjeunna, saurna, "Putra abdi parantos maot;

Hiji pangawasa sumping ka Yesus sarta ménta manéhna datang jeung numpangkeun leungeun-Na kana putri-Na, nu geus anyar maot, supaya manéhna bisa hirup.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Yesus Bisa Ngarobah Kahirupan Anjeun

2. Kaasih Bapa: Ulah Putus Harepan

1. Markus 5: 21-43 - Yesus nyageurkeun Awéwé sareng Hemorrhage

2. 1 Yohanes 5:14-15 - Kayakinan dina Ngadoa ka Allah pikeun Nyageurkeun

Mateus 9:19 Yesus gugah, terus nuturkeun Anjeunna, kitu ogé murid-murid.

Yésus méré conto nuturkeun Allah ku cara rendah haté leumpang jeung tukang mulung pajeg.

1. Nuturkeun Gusti: Conto Karendahan Hati

2. Cinta ka Batur: A Heart Kawas Yesus

1. Pilipi 2:5-8 - "Gaduh pikiran ieu diantara yourselves, nu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan anjeunna dina wujud Allah, teu kaétang sarua jeung Allah hal bisa grasped, tapi emptied dirina. Nyandak wujud hamba, anu lahir dina sasaruaan manusa. Sareng dina wujud manusa, Anjeunna ngarendahkeun diri kalayan taat dugi ka maot, bahkan maot dina kayu salib."

2. Lukas 19: 1-10 - "Anjeunna diasupkeun Jericho sarta ngaliwatan. Jeung aya hiji lalaki ngaranna Zacchaeus. Anjeunna kapala kolektor pajeg sarta éta euyeub. Sarta anjeunna néangan ningali saha Yesus éta, tapi dina akun Jalma-jalma teh teu bisaeun, sabab awakna leutik, tuluy lumpat ti payun, naek kana tangkal sycamore, rek nenjo manehna, sabab geus rek ngaliwat ka dinya. ceuk manéhna, 'Zacchaeus, buru turun, pikeun kuring kudu cicing di imah anjeun kiwari.' Janten anjeunna buru-buru turun sareng nampi anjeunna kalayan gumbira."

Mateus 9:20 Jeung, aya hiji awewe, anu gering ngaluarkeun getih dua belas taun, datang ka tukangeun manéhna, jeung noel kana kelim jubah-Na.

Petikan ieu nyarioskeun iman awéwé kana kamampuan Yesus pikeun nyageurkeun anjeunna.

1: Kakuatan Iman - Carita awéwé anu ngaluarkeun getih ngagambarkeun kakuatan iman pikeun mindahkeun gunung.

2: Penyembuhan Yesus - Kaasih sareng kakuatan nyageurkeun Yesus digambarkeun dina carita awéwé anu ngaluarkeun getih.

1: Markus 5:25-34 - Yesus nyageurkeun awéwé anu ngaluarkeun getih, nunjukkeun kakawasaan-Na sareng nunjukkeun iman tiasa mindahkeun gunung.

2: Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupikeun zat anu dipiharep, bukti tina hal-hal anu teu katingali.

Mateus 9:21 Pikeun manehna ngomong dina dirina sorangan, "Upami ngan ukur nyabak jubah-Na, abdi bakal cageur."

Petikan éta ngeunaan hiji awéwé kalayan gangguan getihan anu cageur nalika nyabak jubah Yesus.

1. The Power of Iman - Percanten ka Gusti sanajan sagala odds

2. The Healing Touch Yesus - Kumaha Yesus bisa mawa penyembuhan kana kahirupan urang

1. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

2. James 5: 14-15 - Naha aya anu gering di antara anjeun? Hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja; jeung hayu maranehna neneda leuwih manéhna, anointing manéhna jeung minyak dina ngaran Gusti: Jeung doa iman bakal nyalametkeun nu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi; jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, maranéhanana baris dihampura manéhna.

Mateus 9:22 Tapi Yesus malik ka anjeunna, sarta ningali manehna, anjeunna ngadawuh, "Putri! iman anjeun parantos ngajantenkeun anjeun sadayana. Jeung awéwé éta cageur tina jam éta.

Petikan ieu nyarioskeun carita Yesus nyageurkeun hiji awéwé tina kasangsaraan nalika anjeunna nunjukkeun iman ka Anjeunna.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Yesus Bisa Ngarobah Kahirupan Anjeun

2. Nyandak Kanyamanan dina Kristus: Milarian Harepan dina Jaman Sesah

1. Ibrani 11: 6 - "Tapi tanpa iman mustahil pikeun mangga anjeunna: pikeun manéhna nu datang ka Allah kudu yakin yen Anjeunna aya, sarta yén manéhna téh rewarder jalma anu rajin neangan anjeunna."

2. Rum 10:17 - "Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah."

Mateus 9:23 Sanggeus Yesus lebet ka imah pangawasa, ningali panyatur jeung jelema-jelema anu ribut.

Yesus nenangkeun karumpulan nu ribut di imah pangawasa.

1: Yesus nunjukkeun ka urang kakawasaan otoritas-Na sareng kumaha urang tiasa tetep aya di payuneun-Na.

2: Sanajan di tengah huru-hara, urang bisa manggihan karapihan dina Yesus.

1: Lukas 1:79 - Anjeunna bakal masihan terang ka jalma anu calik di gelap sareng kalangkang maot, pikeun nungtun suku urang kana jalan katengtreman.

2: Yohanes 14:27 - Katengtreman Kami tinggalkeun sareng anjeun, katengtreman Kami masihan ka anjeun: henteu sakumaha anu dipasihkeun ku dunya, kuring masihan ka anjeun. Entong hariwang haté anjeun, ulah sieun.

Mateus 9:24 Anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Pasihan tempat, sabab budak awéwé sanés maot, tapi saré." Jeung maranéhna laughed anjeunna scorn.

Jalma-jalma seuseurian ka Yesus nalika anjeunna nyarios yén budak awéwé éta henteu maot, tapi ngan ukur saré.

1. Iman Leuwih Sieun - The kudu percanten ka Allah sanajan dina kali kateupastian jeung sieun.

2. Hope di Yesus - The kakuatan Yesus mawa hirup ka jalma anu maot.

1. Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

2. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh. Naha anjeun percaya ieu?”

Mateus 9:25 Tapi nalika jalma-jalma diusir, anjeunna lebet, teras nyepeng panangan anjeunna, sareng budak awéwé naék.

Petikan ieu ngajelaskeun Yesus nyageurkeun hiji awéwé anu lumpuh.

1: Karunyaan Yesus nunjukkeun ka urang kakuatan kahadean sareng kanyaah.

2: Conto nyageurkeun Yésus némbongkeun urang pentingna ngabantu jalma-jalma nu butuh.

1: Markus 5:34-35 - Saur Yesus ka eta awewe, "Putri, iman anjeun parantos nyageurkeun anjeun. Luncat dina karapihan sareng dibébaskeun tina kasangsaraan anjeun."

2: Lukas 7:13-15 - Nalika Gusti ningal anjeunna, haténa overflowed ku karep. Ceuk manehna, "Ulah ceurik." Lajeng anjeunna stepped ka hareup jeung keuna Coffin, sarta bearers eureun. Saur anjeunna, "Juragan, abdi nyarios ka anjeun, gugah!"

Mateus 9:26 Ku sabab eta, kabarokahan teh sumebar ka sakuliah eta tanah.

Kinérja penyembuhan Yesus sumebar ka sakuliah tanah.

1. Kakuatan Asih Allah: Kumaha Yesus Ngarobah Bangsa

2. Kaajaiban Iman: Naon Anu Urang Bisa Diajar Tina Nyageurkeun Yesus

1. Mateus 4:23-25 - Yesus indit sakuliah Galilea, ngajar di synagogues maranéhanana, proclaiming warta alus ngeunaan Karajaan, jeung nyageurkeun sagala panyakit jeung panyakit diantara jalma.

2. Markus 5:19-20 - Yesus teu ngantep manehna, tapi ngadawuh, "Pulang ka imah anjeun sorangan jeung ngabejaan aranjeunna sabaraha Gusti geus dipigawé pikeun anjeun, sarta kumaha Anjeunna geus miboga rahmat ka anjeun." Ku kituna eta lalaki indit jauh jeung mimitian ngabejaan di Decapolis sabaraha Yesus geus dipigawé pikeun manéhna.

Mateus 9:27 Sabot Yesus angkat ti dinya, dua jelema lolong nyusul Anjeunna, ceurik, pokna, "Eh Putra Daud, hampura ka kami!"

Petikan éta ngeunaan dua lalaki lolong nuturkeun Yesus, sasambat ka Anjeunna pikeun mikawelas ka aranjeunna.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Buta Bisa Ngaronjatkeun Paningal

2. Nyuhunkeun Pitulung ti Sumber Anu Bener: Percanten ka Yéhuwa

1. Lukas 18: 35-43 - The pasemon nu buta Beggar

2. Mateus 21: 14-15 - The ceurik Barudak pikeun Mercy

Mateus 9:28 Jeung nalika anjeunna lebet ka imah, éta lolong datang ka anjeunna, sarta Isa ngadawuh ka aranjeunna, "Aranjeun percaya yén Kami bisa ngalakukeun ieu?" Ceuk maranehna ka Anjeunna, Leres, Gusti.

Yesus sapatemon dua lalaki lolong jeung nanya ka maranehna lamun maranehna percaya Anjeunna bisa nyageurkeun maranehna. Jalma-jalma ngawaler yen maranehna percaya ka Anjeunna.

1. Percaya ka Yéhuwa jeung Percaya Mantenna Bisa Ngalaksanakeun Sagala Hal

2. Yesus Bisa Ngalakukeun Mujijat

1. Ibrani 11: 6 - "Tapi tanpa iman mustahil pikeun mangga anjeunna: pikeun manéhna nu datang ka Allah kudu yakin yen Anjeunna aya, sarta yén manéhna téh rewarder jalma anu rajin neangan anjeunna."

2. John 14: 12-14 - "Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, Saha anu percanten ka Kami, karya anu Kami lakukeun bakal anjeunna ogé; jeung karya leuwih gede ti ieu bakal anjeunna ngalakukeun; sabab kuring balik ka Rama Kami. . Jeung naon bae anu maraneh menta dina ngaran Kami, eta bakal Kami laksanakeun, supaya Rama dimulyakeun ku Putra.

Mateus 9:29 Saterusna manéhna nyabak panon maranéhanana, nyebutkeun, nurutkeun kapercayaan Anjeun jadi eta ka anjeun.

Petikan ieu nunjukkeun Yesus nyageurkeun dua buta, sareng nekenkeun pentingna iman.

1. "Kakuatan Iman: Ningali Saluareun Kaayaan Langsung Urang"

2. "The Beauty of Believing: Miracles Through Faith"

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. James 1: 2-4 - "Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, teu aya nanaon."

Mateus 9:30 Jeung panon maranéhanana dibuka; Jeung Yesus straitly maréntahkeun aranjeunna, nyebutkeun, "Awas ulah aya nu nyaho eta."

Yésus nyageurkeun dua lalaki lolong jeung maréntahkeun maranéhna pikeun ngajaga rusiah.

1. Kakuatan Yesus nyageurkeun

2. Pentingna Ngajaga Paréntah Yesus

1. Tandaan 5:43 - "Jeung anjeunna muatan aranjeunna straitly yén euweuh lalaki kudu nyaho eta; sarta maréntahkeun yén hal kudu dibikeun nya dahar."

2. Yesaya 35: 5-6 - "Lajeng panon nu lolong bakal dibuka, sarta Ceuli tina pireu bakal unstopped. Lajeng bakal lalaki lumpuh kabisat kawas hart, sarta basa belet nyanyi: pikeun di gurun keusik bakal caina kaluar, jeung walungan di gurun keusik."

Mateus 9:31 Tapi aranjeunna, nalika aranjeunna undur, nyebarkeun luar negeri Kinérja-Na di sakuliah nagara éta.

Petikan ieu nyarioskeun kumaha kawéntar Yesus sumebar saatos murid-muridna angkat ti daérah éta.

1: Urang kudu jadi saksi Kristus jeung babagi amanat-Na ka jalma-jalma di sabudeureun urang.

2: Kakawasaan palayanan Yésus teu ngan ukur ku jalma-jalma nu nyaksian éta langsung.

1: Rasul 1: 8 - "Tapi anjeun bakal nampi kakuatan, saatos Roh Suci parantos sumping ka anjeun, sareng anjeun bakal janten saksi pikeun kuring di Yerusalem, sareng di sakumna Yudea, sareng di Samaria, sareng dugi ka tungtung bumi. bumi."

2: Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab éta, angkat, ajarkeun ka sadaya bangsa, baptis aranjeunna dina nami Rama, sareng Putra, sareng Roh Suci: Ajar aranjeunna ngalaksanakeun sagala hal anu ku Kami paréntahkeun ka anjeun. : Jeung, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir dunya. Amin."

Mateus 9:32 Nalika aranjeunna kaluar, behold, aranjeunna dibawa ka anjeunna hiji lalaki bisu kasurupan sétan.

Sakelompok jalma dibawa ka Yesus hiji lalaki anu teu bisa ngomong jeung kasurupan roh jahat.

1. Kakuatan Allah pikeun Nangtukeun Jahat: Pangajaran Mateus 9:32

2. Kakuatan Iman: Kumaha Yesus Nyageurkeun Manusa Anu Kasurupan dina Mateus 9:32

1. Lukas 11:14, "Jeung manéhna casting kaluar sétan, sarta éta bisu. Jeung kajadian, nalika Iblis geus Isro kaluar, belet teh spoke; jeung jalma wondered."

2. Markus 9:25, “Waktu Yesus ningali yen jalma-jalma lumpat ngariung, Anjeunna neneda roh jahat teh, pokna ka Anjeunna, “Eh roh bisu jeung pireu! "

Mateus 9:33 Jeung sanggeus Iblis diusir, bisu nyarita, sarta jalma rea héran, nyebutkeun, "Hal ieu pernah katempo di Israil."

Jalma-jalma kacida héraneun ku kakawasaan Yésus pikeun ngusir sétan, sangkan jalma nu tadina bisu bisa nyarita.

1. kakuatan Yesus pikeun nyageurkeun jeung malikkeun nu pegat téh unparalleled.

2. Percanten ka Yesus muka panto ka kamungkinan countless.

1. Lukas 4: 18-19 - "Roh Gusti aya kana kuring, sabab anjeunna geus anointed kuring pikeun ngahutbah Injil ka nu miskin; Mantenna ngutus Kami pikeun nyageurkeun anu remuk manah, ngawawarkeun kabebasan ka para tawanan, jeung malikkeun deui ka nu lolong, pikeun ngabebaskeun anu remuk, 19 Ngawawarkeun taun anu dikabulkeun ku PANGERAN.”

2. Rasul 10:38 - “Kumaha Allah anointed Yesus urang Nasaret jeung Roh Suci jeung jeung kakawasaan: anu indit ngeunaan ngalakonan alus, jeung nyageurkeun sakabeh jalma anu tertindas Iblis; sabab Allah nyarengan anjeunna."

Mateus 9:34 Tapi ceuk urang Parisi, "Anjeunna ngusir sétan ngaliwatan pangéran sétan."

Urang Parisi nuduh Yesus ngusir sétan-sétan ngaliwatan kakawasaan sétan.

1: Urang teu kudu buru-buru ngahukum batur, tapi percaya kana pangersa Allah.

2: Iman urang ka Allah teu matak goyah ku bohong atawa omongan nu jahat.

1: Yeremia 29:11 - "Kanggo Kami terang rencana Kami pikeun anjeun," saur PANGERAN, "rencana pikeun ngamakmurkeun anjeun sareng henteu ngabahayakeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan sareng masa depan."

2: 1 Petrus 5: 7 - "Serahkeun sagala kahariwang anjeun ka Anjeunna, sabab anjeunna paduli ka anjeun."

Mateus 9:35 Yesus ngumbara ka sakuliah kota jeung desa, ngajar di synagogues maranéhanana, jeung ngahutbah Injil Karajaan, jeung nyageurkeun sagala panyakit jeung sagala panyakit di antara jalma.

Yesus ngurilingan sakabeh kota jeung desa, ngajar di synagogues, ngahutbah Injil Karajaan, jeung nyageurkeun sagala panyakit jeung panyakit jalma.

1. Kakuatan Injil: Kumaha Yesus Ngagunakeun Injil pikeun Nyageurkeun Anu Sakit

2. Kamentrian Penyembuhan: Hiji Ondangan pikeun Nuturkeun Conto Yesus

1. 1 Peter 2:24 - "Anjeunna sorangan bore dosa urang dina awakna dina tangkal, urang bisa maot kana dosa jeung hirup ka amal saleh. Ku tatu-Na anjeun geus healed."

2. James 5: 14-15 - "Naha saha diantara anjeun gering? Hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja, sarta hayu aranjeunna neneda leuwih anjeunna, anointing anjeunna kalawan minyak dina nami Gusti. Jeung doa iman bakal Sing salamet nu gering, ku PANGERAN bakal dihirupkeun deui. Lamun dosa-dosana, tangtu dihampura."

Mateus 9:36 Tapi nalika Anjeunna ningali jalma-jalma, anjeunna karunya ka aranjeunna, sabab aranjeunna pingsan, sareng paburencay ka luar negeri, sapertos domba anu teu aya anu ngangon.

Yésus némbongkeun welas asih ka balaréa nu leungit jeung teu boga pangangon.

1. Yesus jeung Domba Leungit: Kumaha Kaasih Nuntun ka Kasalametan

2. Shepherdless: Milarian kanyamanan sareng Kakuatan dina Yesus

1. Yesaya 40:11 - Anjeunna bakal eupan domba-Na kawas angon a: manéhna bakal ngumpulkeun anak domba jeung panangan-Na, jeung mawa eta dina bosom-Na, jeung gently bakal mingpin maranéhanana anu jeung ngora.

2. 1 Peter 5: 4 - Jeung lamun Shepherd lulugu bakal muncul, anjeun bakal nampa makuta kamulyaan nu teu fadeth jauh.

Mateus 9:37 Lajeng ngadawuh ka murid-murid, Panén sabenerna loba, tapi kuli saeutik;

Panénna loba, tapi pagawéna saeutik.

1. Kalimpahan Asih Gusti: Naha Urang Kudu Ngaléngkah Pikeun Ngalap Berkah-Na

2. Kadesekna tina Injil: Kunaon Urang Kedah Milampah Ayeuna Pikeun Ngabagikeun Warta Gedé

1. Yohanes 4:35-38 - Parentah Yesus ka murid-murid-Na pikeun nguarkeun Injil Kasalametan Karajaan ka dunya.

2. Jabur 126: 5-6 - The kabagjaan umat Gusti nalika aranjeunna babagi bebeneran-Na ka batur.

Mateus 9:38 Ku sabab kitu, nenedakeun ka Gusti nu boga panen, supaya Mantenna ngirimkeun buruh pikeun panenna.

Yésus nganuhunkeun ka murid-muridna pikeun ngadoa ka Gusti nu boga Panén pikeun ngirimkeun pagawé pikeun mantuan hasil panén.

1. Kakuatan Doa: Néangan Rezeki Allah pikeun Karya-Na

2. Ngalaksanakeun Amanat Agung Allah: Ngabales Telepon Yesus pikeun Dilayanan

1. James 1: 5-8 - Lamun salah sahiji anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, nu masihan ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

2. Yesaya 6: 8 - Ogé kuring ngadéngé sora Gusti, paribasa, Saha anu bakal kuring ngirim, sarta saha bakal balik pikeun urang? Saterusna ceuk kuring, Ieu Kami; kintunkeun abdi.

Mateus 10 rinci ngeunaan commissioning dua belas rasul, parentah misi maranéhanana, sarta biaya nuturkeun Yesus.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku Yesus masihan dua belas murid-Na wewenang pikeun ngusir roh jahat sareng nyageurkeun sagala panyakit sareng panyakit (Mateus 10: 1-4). Murid-murid ieu tuluy dingaranan rasul.

Ayat 2: Dina Mateus 10: 5-15, Yesus maréntahkeun aranjeunna dina misi - aranjeunna ngan ukur angkat ka domba Israil anu leungit sareng ngumumkeun yén Karajaan Sawarga parantos caket. Maranéhna ogé dibéré kawasa pikeun nyageurkeun nu gering, ngahudangkeun nu maraot, nyucikeun lepra, jeung ngusir sétan-sétan. Aranjeunna henteu kedah nyandak artos atanapi pakean tambahan pikeun perjalanan, tapi ngandelkeun silaturahmi lokal pikeun rezeki. Lamun hiji kota teu ngabagéakeun atawa teu ngadéngékeun pesen maranéhanana, maranéhanana kudu ngocok lebu tina suku maranéhanana lamun indit.

Ayat ka-3: Bagian ahir (Mateus 10:16-42) ngingetkeun ngeunaan panganiayaan nu bakal datang, tapi ngajurung maranéhna pikeun teu sieun sabab Allah bakal nyarengan maranéhna. Maranéhanana kudu disiapkeun yén kulawarga bakal dibagi karana Anjeunna; saha anu mikanyaah kulawarga leuwih ti Anjeunna teu pantes Anjeunna; saha-saha anu kaleungitan nyawa demi Anjeunna, bakal mendakanana. Jalma anu ngabagéakeun pengikut-Na ogé ngabagéakeun Anjeunna sareng bakal nampi ganjaran anu sasuai.

Mateus 10:1 Jeung nalika Anjeunna geus nyauran dua belas murid-Na, anjeunna masihan aranjeunna kakuatan ngalawan roh-roh jahat, pikeun ngusir roh jahat, jeung nyageurkeun sagala rupa panyakit jeung sagala rupa panyakit.

Yésus méré kakuatan ka 12 murid-Na pikeun ngusir roh-roh jahat jeung nyageurkeun sagala rupa panyakit jeung panyakit.

1. Kakuatan pikeun Nyageurkeun: Kumaha Yesus Ngakuatkeun Urang Pikeun Ngahirupkeun Misi-Na

2. Ngabebaskeun tina Ranté Panyakit: Kumaha Yesus Ngabébaskeun Urang tina Kabeungkeut Kasakit

1. Rasul 3: 6-7 - Lajeng Peter ngadawuh, "Silver atawa emas kuring teu boga, tapi naon atuh gaduh abdi masihan anjeun. Dina nami Yesus Kristus urang Nasaret, leumpang." Anjeunna nyandak anjeunna ku leungeun katuhu, anjeunna mantuan anjeunna nepi, sarta sakedapan éta suku jeung ankles lalaki éta jadi kuat.

2. Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

Mateus 10:2 Ayeuna ngaran dua belas rasul ieu; Anu kahiji, Simon, anu disebut Petrus, jeung Andreas dulurna; Yakobus anak Sebedeus, jeung Yohanes dulurna;

Yesus nunjuk dua belas rasul pikeun nyebarkeun Injil.

1: Pentingna nuturkeun conto Yésus jeung ngangkat batur pikeun nyebarkeun firman Allah.

2: Pentingna janten murid sareng warisan anu tiasa urang tinggalkeun.

1: Rasul 1: 8 - Tapi anjeun bakal nampa kakuatan lamun Roh Suci geus datang kana anjeun; Jeung anjeun bakal jadi saksi kuring boh di Yerusalem, jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, komo nepi ka bagian remotest bumi.

2: Markus 16:15 - Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Pindah ka sakuliah dunya sarta ngahutbah Injil ka sakabeh mahluk.

Mateus 10:3 Pilipus, jeung Bartolomeus; Tomas, jeung Mateus tukang pajeg; Yakobus putra Alfeus, jeung Lebbaeus, anu ngaranna Tadeus;

Yesus nunjuk Dua Belas Rasul.

1. Percanten kana Rencana Allah: Yesus Ngangkat Dua Belas Rasul

2. Nuturkeun Panggero: Dua Belas Rasul Yesus

1. John 15:16 - "Anjeun teu milih kuring, tapi kuring milih anjeun sarta diangkat anjeun ku kituna anjeun bisa balik sarta ngahasilkeun buah-buah anu bakal lepas."

2. 1 Korinta 12: 12-13 - "Sakumaha awak, sanajan hiji, boga loba bagian, tapi sakabéh loba bagian na ngabentuk hiji awak, kitu deui jeung Kristus. Sabab urang sadaya dibaptis ku hiji Roh sangkan jadi hiji badan — boh urang Yahudi boh nu lain Yahudi, boh budak atawa merdika — jeung urang sadaya dipaparinan nginum hiji Roh.”

Mateus 10:4 Simon urang Kanaan, jeung Yudas Iskariot, anu ogé ngahianat ka Anjeunna.

Ayat ieu nyebatkeun Simon urang Kanaan sareng Yudas Iskariot, anu ngahianat ka Yesus.

1. Bahaya Panghianatan: Diajar tina Conto Yudas

2. Panghampura Yesus: Ti Simon urang Kanaan nepi ka Yudas Iskariot

1. Mateus 18: 21-22 - Patarosan Peter urang ka Yesus ngeunaan Panghampura

2. Lukas 22: 47-48 - Yesus rebukes Yudas pikeun panghianatan

Mateus 10:5 Dua welas ieu diutus ku Yesus, sarta marentahkeun ka maranehna, pokna, “Ulah asup ka jalan bangsa-bangsa lain, jeung ulah asup ka kota mana wae urang Samaria.

Yesus ngutus dua belas rasul jeung parentah pikeun henteu indit ka kapir atawa Samaritans.

1. Telepon Yesus pikeun Pelayanan: Maju kalayan Percaya diri

2. Ngartos Misi Para Rasul

1. Rasul 1: 8 - Tapi anjeun bakal nampa kakuatan nalika Roh Suci datang ka anjeun; Jeung anjeun bakal jadi saksi kuring di Yerusalem, jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, jeung nepi ka tungtung bumi.

2. Mateus 28:19 - Ku sabab indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci.

Mateus 10:6 Tapi balik deui ka domba-domba anu leungit ti urang Israil.

Yésus maréntahkeun murid-muridna indit ka urang Israil pikeun nyebarkeun ajaran-ajaran-Na.

1. Kakuatan Pelayanan Yesus: Bawa Domba Anu Leungit Ka Bumi

2. Narima Telepon Yesus pikeun Ngahontal Anu Leungit

1. Yesaya 53: 6 - "Sadaya urang kawas domba geus Isro sesat; urang geus ngancik unggal hiji jalan sorangan; jeung Gusti geus diteundeun dina anjeunna nu iniquity urang sadayana."

2. Ezekiel 34:11-12 - "Kanggo sahingga nyebutkeun Gusti Allah: Behold, Kami, sanajan kuring, duanana bakal neangan domba kuring, sarta néangan aranjeunna kaluar. Domba-domba anu paburencay; kitu deui Kami bakal milarian domba-domba Kami, sareng bakal nyalametkeun aranjeunna tina sagala tempat anu paburencay dina dinten anu mendung sareng poék."

Mateus 10:7 Sareng nalika anjeun angkat, ngawartosan, saurna, Karajaan Sawarga parantos caket.

Yesus nitah murid-murid-Na pikeun kaluar jeung ngawawar, ngumumkeun yén Karajaan Sawarga geus deukeut.

1. "Karajaan Sawarga Geus Deukeut: Kunaon Urang Kudu Nyebarkeun Kamana-mana"

2. "Kadeukeutna Karajaan Sawarga: Kumaha Pangaruhna Kahirupan Urang"

1. Lukas 10:9 - "Cageur nu gering nu aya di dinya, sarta ngomong ka aranjeunna, Karajaan Allah geus datang deukeut ka anjeun."

2. Yesaya 52: 7 - "Kumaha geulis kana pagunungan anu suku jalma anu mawa beja alus, nu publishes karapihan; nu bringeth beja alus tina alus, nu publisheth kasalametan; nu saith ka Sion, Allah Thy reigneth!"

Mateus 10: 8 Dudung nu gering, cleanse nu lepers, ngahudangkeun maot, nundung setan: kalawan bébas anjeun geus narima, kalawan bébas masihan.

Bébas masihan naon anu anjeun nampi ti Allah.

1: The Gift of Méré - Ngagunakeun kurnia Allah geus dibikeun urang pikeun ngawula ka batur

2: Bébas Méré - Kumaha nerapkeun masihan kana prakték kalayan naon Allah geus dibikeun ka urang

1: 2 Corinthians 9: 7 - Masing-masing anjeun kedah masihan naon anu ku anjeun parantos diputuskeun dina haté anjeun pikeun masihan, henteu kedul atanapi dipaksa, sabab Allah mikanyaah anu masihan anu riang.

2: Yakobus 1:17 - Unggal kurnia alus jeung unggal kado sampurna ti luhur, turun ti Rama cahaya jeung saha teu aya variasi atawa kalangkang alatan robah.

Mateus 10:9 Ulah nyadiakeun emas, atawa pérak, atawa kuningan dina dompet anjeun,

Petikan anu ngajarkeun ulah mawa duit nalika da'wah.

1. Kakuatan Méré: Ngartos Tujuan Nyadiakeun

2. Diajar Hirup Tanpa: Mangpaat Ngaleupaskeun Harta Materi

1. 2 Korinta 9:7 - Unggal lalaki nurutkeun sakumaha anjeunna purposeth dina haténa, jadi hayu anjeunna masihan; teu grudgingly, atawa tina kabutuhan: for Allah loves a giver riang.

2. Mateus 6:19-20 - Ulah neundeun up for yourselves harta di bumi, dimana renget jeung keyeng doth corrupt, jeung dimana maling megatkeun ngaliwatan jeung maok: Tapi nyimpen nepi pikeun yourselves harta di sawarga, dimana teu renget atawa keyeng doth ngaruksak. jeung dimana maling teu norobos atawa maling.

Mateus 10:10 Atawa kantong keur lalampahan anjeun, atawa dua jas, atawa sapatu, atawa acan staves: pikeun workman pantes daging-Na.

Buruh téh pantes tina upah anu ditampi.

1: Allah ngahargaan karya leungeun urang jeung urang ogé kudu.

2: Ngalakukeun padamelan kalayan sumanget sareng kaunggulan ngajenan Gusti sareng diganjar.

1: Kolosa 3:23-24 , ”Naon bae anu maraneh lampahkeun, laksanakeun kalawan sakeudeung, sabage pagawean pikeun Pangeran, lain pikeun dunungan manusa, sabab maraneh nyaho yen maraneh bakal meunang warisan ti Pangeran minangka ganjaran. Nya Gusti Kristus anu anjeun layan."

2: Epesus 4:28, ”Saha-saha anu maling ulah maling deui, tapi kudu digawé, ngalakonan hal anu mangpaat ku pananganna sorangan, supaya maranéhna bisa boga naon-naon pikeun dibagikeun ka jalma-jalma anu butuh.”

Mateus 10:11 Jeung ka mana wae kota atawa kota anjeun bakal asup, inquire saha di dinya pantes; sareng tetep aya dugi ka angkat ti dinya.

Petikan ieu nyorong urang pikeun milarian sareng cicing sareng jalma-jalma anu pantes pikeun sosobatan urang.

1. Kahirupan Pantes: Milarian sareng Tetep sareng Jalma Anu Tepat

2. Ajén Babaturan: Nyambung jeung Jalma Nu Ngangkat Urang

1. Paribasa 13:20 - "Sing saha walks jeung wijaksana janten wijaksana, tapi pendamping fools bakal sangsara cilaka."

2. 1 Tesalonika 5:11- "Ku kituna silih ajak jeung silih ngawangun nepi, sagampil anjeun lakukeun."

Mateus 10:12 Jeung lamun anjeun asup ka hiji imah, salam eta.

Ayat ieu ngajurung urang pikeun ngabagéakeun jalma-jalma di imahna.

1. Kakuatan Ngabagéakeun Batur Ku Asih jeung Hormat

2. A Heart of Rékréasi: Ngabagéakeun Batur ka Imah Anjeun

1. Rum 12:10 - Jadi bageur nawaran reureuh di affectioned hiji ka nu sejen kalawan cinta brotherly; dina ngahormat silih pikaresep.

2. Siloka 3:27 - Teu withhold alus ti aranjeunna ka saha éta alatan, nalika éta dina kakawasaan leungeun thine pikeun ngalakukeunana.

Mateus 10:13 Jeung lamun imah geus pantes, hayu karapihan anjeun datang kana eta: tapi lamun teu pantes, hayu karapihan anjeun balik ka anjeun.

Petikan ieu nyorong urang pikeun nyebarkeun katengtreman ka jalma anu pantes, sareng nyandak deui ti anu henteu.

1: Hayu urang émut ka saha urang masihan katengtreman urang, sareng ulah ngabuang ka jalma anu henteu pantes.

2: Urang kedah narékahan pikeun mawa katengtreman ka batur, tapi ogé kedah ngabédakeun saha anu pantes.

1: Rum 12:18 - Lamun mungkin, saloba perenahna di anjeun, hirup peaceably jeung sakabeh lalaki.

2: Yakobus 3: 17-18 - Tapi hikmah anu ti luhur mimitina murni, teras damai, lemah lembut, sareng gampang diajak, pinuh ku welas asih sareng buah-buahan anu saé, tanpa pilih kasih, sareng tanpa munafik.

Mateus 10:14 Jeung sakur anu teu narima anjeun, atawa ngadéngé kecap anjeun, lamun indit kaluar ti imah atawa kota nu, ngocok off lebu suku anjeun.

Yésus maréntahkeun murid-murid-Na pikeun ngoyagkeun lebu sampéanna lamun maranéhna teu ditarima di imah atawa kota.

1. Kakuatan Panolakan: Kumaha Ngaléngkah tina Situasi anu Teu Dipikaresep

2. Panglipur Yesus: Percanten ka Anjeunna Dina Nyanghareupan Panolakan

1. Rum 12: 19-21 - "Ulah males dendam, babaturan abdi dear, tapi ninggalkeun rohangan pikeun murka Allah, sabab geus ditulis: "Ieu milik kuring pikeun males; Kuring bakal repay," nyebutkeun Gusti. Sabalikna. Sunda Formal: "Lamun musuh maneh lapar, eupan; lamun haus, pasihan nginum. Ku jalan kitu, maneh bakal nimbulkeun bara api kana sirahna."

2. Siloka 17:13 - "Lamun lalaki males jahat pikeun alus, jahat moal ninggalkeun imahna."

Mateus 10:15 Satemenna Kami nyebutkeun ka anjeun, Ieu bakal leuwih lumayan pikeun tanah Sodoma jeung Gomora dina poé pangadilan, ti batan kota éta.

Yesus ngingetkeun konsékuansi tina nampik pesen-Na, nyatakeun yén hukuman pikeun jalma anu henteu nampi éta bakal langkung ageung tibatan Sadumu sareng Gomora.

1. Bahaya Nolak Firman Allah

2. Peringatan Yesus ngeunaan Maksiat

1. Ezekiel 16:48-50

2. Lukas 17:26-30

Mateus 10:16 Behold, Kuring ngutus anjeun mudik salaku domba di satengahing ajag: ku kituna anjeun kudu wijaksana kawas oray, jeung teu bahaya kawas japati.

Kristus maréntahkeun murid-murid pikeun jadi bijaksana jeung teu bahaya di satengahing bahaya.

1. "Hirup Wijaksana di Dunya Anu Bahaya"

2. "The Kasaimbangan Hikmah jeung Harmlessness"

1. Paribasa 4: 5-7, "Meunangkeun hikmah, meunang pamahaman: ulah poho; atawa nolak tina kecap tina sungut abdi. Forsake dirina, sarta manehna bakal ngajaga anjeun: bogoh ka manehna, sarta manehna bakal ngajaga anjeun. hal utama; ku kituna meunang hikmah: jeung kalawan sakabeh anjeun meunang meunang pamahaman ".

2. Yakobus 1: 5, "Lamun aya di antara anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna."

Mateus 10:17 Tapi Waspada lalaki: pikeun maranéhanana baris nganteurkeun anjeun nepi ka déwan, jeung maranehna bakal scourge anjeun dina synagogues maranéhanana;

Waspada kana bahaya panganiayaan ti lalaki.

1. Percanten ka Gusti, sabab Mantenna henteu ngantunkeun milik-Na.

2. Gusti bakal ngadukung urang dina kasusah.

1. Jabur 27:10 - "Sanajan bapa jeung indung kuring forsake kuring, Gusti bakal nyandak kuring di."

2. Yesaya 41:10 - "Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah jadi dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

Mateus 10:18 Jeung anjeun bakal dibawa ka gubernur jeung raja demi Kami, pikeun kasaksian ngalawan aranjeunna sarta kapir.

Yesus nyarioskeun ka murid-muridna yén aranjeunna bakal dibawa ka gupernur sareng raja pikeun nyaksian aranjeunna sareng bangsa-bangsa sanés.

1. Kakuatan Kasaksian: Peran Urang dina Nyebarkeun Injil

2. Nungkulan Sieun jeung Nangtung Teguh dina Iman Urang

1. Rasul 4: 29-31 - "Jeung ayeuna, Gusti, tingali kana ancaman maranéhanana sarta masihan ka abdi-abdi Anjeun pikeun neruskeun nyarita kecap anjeun kalawan sakabeh boldness, bari manteng leungeun Anjeun pikeun dudung, sarta tanda jeung keajaiban anu dipigawé ngaliwatan. nami abdi Gusti anu suci Yesus." Jeung lamun maranehna geus ngado’a, tempat nu maranéhanana dikumpulkeun babarengan ieu shaken, sarta maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci jeung terus nyarita firman Allah jeung boldness.

2. 1 Peter 3: 14-15 - Tapi sanajan anjeun kedah sangsara demi amal saleh ', anjeun bakal rahayu. Teu kudu sieun aranjeunna, atawa jadi troubled, tapi dina hate anjeun ngahargaan Kristus Gusti salaku suci, salawasna keur disiapkeun pikeun nyieun pertahanan ka saha nu nanya ka anjeun alesan pikeun harepan nu aya dina anjeun; acan ngalakukeun eta kalawan gentleness tur hormat.

Mateus 10:19 Tapi nalika aranjeunna nyerah anjeun, ulah mikir kumaha atanapi naon anu anjeun nyarioskeun: sabab bakal dipasihkeun ka anjeun dina waktos anu sami naon anu anjeun nyarioskeun.

Petikan éta nyorong jalma-jalma pikeun percanten ka Allah yén Anjeunna bakal masihan aranjeunna kecap-kecap pikeun nyarios nalika aranjeunna peryogi.

1. ”Percaya ka Yéhuwa: Jangji-Na bener”

2. ”Kudu Yakin ka Yéhuwa jeung Ngandelkeun Kakuatan-Na”

1. Jabur 56:3-4 “Waktu abdi sieun, abdi bakal percanten ka Gusti. Ka Allah abdi bakal muji pangandika-Na, ka Allah abdi geus nempatkeun kapercayaan abdi; Abdi moal sieun naon anu tiasa dilakukeun ku daging ka abdi."

2. Yesaya 41:10 “Ulah sieun; keur Kami jeung thee: jadi teu dismayed; keur Kami Allah thy: Kuring baris nguatkeun thee; enya, kuring baris nulungan anjeun; enya, Kami bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu kabeneran Kami."

Mateus 10:20 Sabab lain aranjeun anu nyarita, tapi Roh Rama maraneh anu nyarita di jero maraneh.

Roh Allah nyarita ngaliwatan urang, teu ngaliwatan kecap urang sorangan.

1. Kakuatan Roh Suci dina Kahirupan urang

2. Jadi Saksi Hirup Asih Allah

1. John 14:26 - "Tapi nu ngajengkeun, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, bakal ngajarkeun maneh sagala hal sarta bakal ngingetkeun anjeun sagalana Kuring geus ngomong ka anjeun."

2. Rasul 1: 8 - "Tapi anjeun bakal nampa kakuatan lamun Roh Suci datang ka anjeun; Sareng anjeun bakal janten saksi Kami di Yerusalem, sareng di sakumna Yudea sareng Samaria, sareng dugi ka tungtung bumi."

Mateus 10:21 Jeung lanceukna bakal nyerah lanceukna nepi ka maot, jeung bapa anak, jeung barudak bakal ngalawan kolotna, sarta ngabalukarkeun maranéhanana dipaéhan.

Passage Sadulur jeung bapa bisa nganteurkeun silih atawa anak maranéhanana nepi ka paeh, jeung barudak bisa ngalawan kolotna jeung ngabalukarkeun maranéhanana dipaéhan.

1. Pentingna Asih Kulawarga dina Jaman Kasusah

2. Tangtangan Panghampura Nalika Panghianatan Aya

1. Rum 12: 17-21 - Ulah males saha jahat pikeun jahat, tapi pikir pikeun naon mulya di payuneun sadayana. Upami mungkin, sajauh gumantung kana anjeun, hirup rukun sareng sadayana. Kakasih, ulah males kanyeri, tapi serahkeun kana murka Allah; sabab aya tulisan, "Pamalesan ka Kami, Kami bakal ngabales, saur Gusti." Henteu, "upami musuh anjeun lapar, tuang aranjeunna; lamun maranéhna haus, masihan aranjeunna inuman; sabab ku cara kitu maneh bakal nimbulkeun bara seuneu dina sirahna." Ulah kaéléhkeun ku jahat, tapi éléh jahat ku kahadéan.

2. 1 Peter 4: 8 - Luhureun sadaya, ngajaga cinta konstan pikeun karana, pikeun cinta nyertakeun rupa-rupa dosa.

Mateus 10:22 Jeung aranjeun bakal dibenci ku sakabeh jalma pikeun demi ngaran Kami, tapi saha endureth nepi ka ahir bakal disimpen.

Petikan ieu ngingetkeun urang yén iman urang ka Yesus bakal meryogikeun urang daék ngalaman panganiayaan, tapi urang tiasa ngahibur nalika terang yén jalma anu tetep satia dugi ka tungtungna bakal disalametkeun.

1. Tetep Satia dina Panganiayaan: The Power of Enduring di Kristus

2. Girang dina Jangji Kasalametan pikeun Nu Satia

1. Rasul 5:41 - "Jeung maranéhna undur ti ayana déwan, rejoicing yén maranéhanana diitung pantes sangsara éra pikeun ngaranna."

2. James 1: 2-4 - "Dulur-dulur kuring, cacah eta kabeh kabagjaan mun anjeun digolongkeun kana divers temptations; Nyaho ieu, yén cobaan iman anjeun gawéna kasabaran. Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna nya, nu bisa jadi sampurna jeung sadayana, teu hoyong nanaon."

Mateus 10:23 Tapi lamun maranehna ngakaniaya anjeun di kota ieu, ngungsi ye ka nu sejen: pikeun verly Kami nyebutkeun ka anjeun, Anjeun moal kungsi ngaliwatan kota-kota Israil, nepi ka Putra Manusa datang.

Yesus nyarioskeun ka murid-murid yén aranjeunna bakal ngalaman kasusah di kota-kota Israil, tapi aranjeunna kedah ngungsi ka kota sanés sabab anjeunna moal sumping dugi ka aranjeunna angkat ka sadaya kota.

1. Neangan Kakuatan dina Panganiayaan: Kumaha Yesus Nyauran Urang Pikeun Sabar

2. Jangji Balikna Kristus: Pangharepan Urang Dina Jaman Hese

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal Gunung nepi ka jangjang sakumaha garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, sarta moal pingsan ".

2. Rum 8:18 - "Kanggo kuring reckon yén sangsara jaman kiwari teu pantes mun dibandingkeun jeung kamulyaan nu bakal wangsit di urang."

Mateus 10:24 Murid teu leuwih ti guruna, atawa hamba leuwih ti dununganana.

Yésus ngingetkeun murid-muridna yén maranéhna teu leuwih luhur atawa leuwih ti Anjeunna.

1. Yesus teh Guru jeung urang murid-Na

2. Kasatiaan Hamba ka Pangéranna

1. John 13:15 - "Kanggo kuring geus dibikeun anjeun conto, nu kudu ngalakukeun sakumaha Kuring geus dipigawé pikeun anjeun."

2. Pilipi 2: 5-8 - "Gaduh pikiran ieu diantara yourselves, nu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan anjeunna dina wujud Allah, teu nganggap sarua jeung Allah hiji hal pikeun grasped, tapi ngajadikeun dirina euweuh nanaon. , Nyandak rupa hamba, dilahirkeun dina sasaruaan manusa. Jeung kapanggih dina wujud manusa, Anjeunna humbled dirina, jadi taat kana titik maot, komo maot dina kayu salib."

Mateus 10:25 Geus cukup pikeun murid jadi sabagé guruna, jeung hamba jadi tuanna. Lamun maranehna geus disebut juragan imah Beelzebul, kumaha deui bakal maranéhanana disebut maranéhanana kulawargana?

Murid kudu narékahan pikeun jadi kawas guru maranéhanana, sanajan maranehna bisa jadi tunduk kana kritik jeung fitnah leuwih gede ti guru maranéhanana.

1. Kudu kuat dina nyanghareupan kritik - Mateus 10:25

2. Hirup hirup anu pantes pikeun nelepon anjeun - Pilipi 1:27

1. Pilipi 1:27 - "Naon bae anjeun ngalakukeun, gawe heartily, sakumaha keur Gusti jeung teu keur lalaki".

2. Rum 8:18 - "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan anu bakal diungkabkeun ka urang".

Mateus 10:26 Ku kituna ulah sieun aranjeunna: keur aya nanaon katutupan, nu moal bakal wangsit; jeung nyumput, nu teu bakal dipikawanoh.

Gusti henteu hoyong urang sieun ku kaayaan naon waé, sabab teu aya anu disumputkeun ti Anjeunna sareng Anjeunna terang sadayana.

1. Gusti terang sadayana: Percaya ka Anjeunna

2. Wani Dina Nyanghareupan Sieun

1. John 3: 20-21 "Kanggo unggal jalma anu ngalakukeun hal jahat hates caang jeung teu datang ka caang, lest karyana bakal kakeunaan. Tapi sing saha anu ngalakukeun anu leres, datang ka terang, supados tiasa katingali jelas yén padamelanna parantos dilakukeun ku Allah."

2. Pilipi 4:6-7 “Ulah hariwang ngeunaan naon-naon, tapi dina sagala hal, ku doa sareng panyuwunan kalayan sukur, panyuhun anjeun kedah terang ka Allah. Jeung katengtreman Allah, anu ngaleuwihan sakabeh pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

Mateus 10:27 Naon anu Kami nyarioskeun ka anjeun dina gelap, anu nyarioskeun ka anjeun dina terang: sareng naon anu anjeun kadenge ku ceuli, anu diwartakkeun ka atap-atap bumi.

Yésus ngajurung murid-muridna pikeun nyebarkeun warta ngeunaan kanyaah jeung harepan-Na ka batur.

1: "Ngabagi Asih sareng Pangharepan Gusti"

2: "Ngawawarkeun Injil ka Dunya"

1: Rum 10: 14-15 - "Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? na kumaha maranéhna bakal percanten ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu ngadéngé? na kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a? Jeung kumaha bakal Maranéhna ngawartakeun, iwal ti diutus? sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, “Alusna suku jelema-jelema anu ngawawarkeun Injil Kasalametan, jeung mawa beja anu hade!”

2: Markus 16:15 - "Jeung ceuk maranehna, Go ye ka sakuliah dunya, sarta ngahutbah Injil ka unggal mahluk."

Mateus 10:28 Jeung ulah sieun ka jelema anu maehan awak, tapi teu bisa maehan jiwa, tapi sieun ka Anjeunna anu bisa ngancurkeun duanana jiwa jeung awak di naraka.

Yesus ngabejaan urang ulah sieun jalma anu ngan bisa maéhan awak, tapi sieun Allah anu bisa ngaruksak duanana awak jeung jiwa di naraka.

1. Teu Sieun: Kanyamanan dina Jaman Kaganggu

2. Kakawasaan Allah anu teu kaduga

1. Yesaya 8: 12-13 "Ulah nelepon konspirasi sakabeh nu jalma ieu nyebut konspirasi, sarta ulah sieun naon maranéhna sieun, atawa jadi di dread. Tapi Gusti sarwa, anjeunna anjeun bakal ngahargaan sakumaha suci. Hayu anjeunna jadi Anjeun. sieun, sarta ngantep manehna jadi dread Anjeun.

2. Rum 8: 38-39 "Kanggo kuring yakin yén maot, atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi panguasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal tiasa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

Mateus 10:29 Naha henteu dua manuk pipit dijual saharga sapeter? sarta salah sahijina moal tumiba dina taneuh tanpa Bapa anjeun.

Allah ngajaga sadaya mahluk, sanajan nu pangleutikna.

1: Urang bisa boga iman yén Allah bakal salawasna merhatikeun urang.

2: Kaasih jeung kaasih Allah ka urang kacida gedéna, nepi ka Mantenna terang iraha manuk pipit ragrag.

1: Yesaya 40:12-17 - Anu geus ngukur cai dina kerung leungeun-Na, jeung ngukur langit jeung bentang, jeung comprehended lebu bumi dina ukuran, jeung ditimbang gunung-gunung dina timbangan, jeung pasir. dina kasaimbangan?

2: Jabur 147:9 - Mantenna mere dahareun ka sato, jeung manuk gagak ngora anu ceurik.

Mateus 10:30 Tapi hileud sirah anjeun sadayana diitung.

Yésus ngajurung para pendengarna pikeun teu sieun, sabab Allah terang jeung merhatikeun hal-hal nu pangleutikna dina kahirupan maranéhanana.

1. Kamanusaan Allah pikeun Urang - Kumaha pangaweruh intim Allah ngeunaan kahirupan urang nembongkeun cinta jero-Na pikeun urang.

2. Teu Sieun - Naha urang kedah percanten ka Allah sareng henteu sieun dina kaayaan naon waé.

1. Jabur 139:1-6 - Nun Gusti, Gusti parantos milarian sareng terang kuring!

2. Mateus 6:25-34 - Ku sabab kitu kuring ngabejaan ka maneh, ulah hariwang ngeunaan kahirupan anjeun.

Mateus 10:31 Ku kituna ulah sieun, anjeun leuwih berharga ti loba sparrows.

Yésus ngajurung murid-muridna pikeun teu sieun, sabab hargana leuwih ti batan manuk pipit.

1. "Nilai Unggal Kahirupan"

2. "Jaminan Perlindungan Allah"

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah jadi dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Jabur 91: 9-10 - "Lamun anjeun nyieun Nu Maha Agung dwelling anjeun - malah Gusti, saha pangungsian abdi - lajeng moal cilaka bakal befall anjeun, moal musibah bakal datang deukeut tenda anjeun."

Mateus 10:32 Jadi sakur anu ngaku Kami di hareupeun manusa, kuring ogé bakal ngaku di hareupeun Rama Kami anu di sawarga.

Yésus ngajurung jalma-jalma nu ngaku manéhna di hareupeun manusa sangkan yakin yén Mantenna bakal ngabales deui kahadéan ku cara ngaku ka Bapana di sawarga.

1. Wani Nyarita: Kakuatan Ngaku Yesus Sateuacan Lalaki

2. Jangji Pangakuan: Manggihan Kakuatan dina Kecap Yesus

1. Rum 10: 9-10 - "Éta lamun ngaku jeung sungut anjeun, "Yesus teh Gusti," jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. Pikeun éta kalayan haté anjeun nu anjeun percaya jeung diyakinkeun, sarta ku sungut anjeun ngaku jeung disalametkeun."

2. 1 John 4:15 - "Saha wae ngaku yen Isa teh Putra Allah, Allah abides anjeunna, sarta anjeunna di Allah."

Mateus 10:33 Tapi sing saha anu bakal nolak kuring di hareupeun manusa, kuring ogé bakal mungkir di payuneun Rama Kami anu di sawarga.

Yesus ngingetkeun yén jalma anu mungkir anjeunna sateuacan lalaki ogé bakal ditolak sateuacan Rama di Surga.

1. Pentingna Iman: Kunaon Urang Teu Kudu Nolak Yesus

2. Balukar tina Nolak Yesus: Naon Anu Kajadian Lamun Urang Milih Teu Percaya

1. Rum 10: 9-10 "Yen lamun anjeun bakal ngaku kalawan sungut anjeun Gusti Yesus, sarta bakal yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna tina maot, anjeun bakal disimpen. Pikeun jeung haté man believeth kana amal saleh; jeung ku pangakuan sungut dijieun pikeun kasalametan."

2. 1 John 4:15 "Saha waé anu ngaku yén Yesus teh Putra Allah, Allah dwelleth di anjeunna, sarta anjeunna di Allah."

Mateus 10:34 Ulah nganggap yen Kami datang pikeun ngirim karapihan di bumi: Kuring datang teu ngirim karapihan, tapi pedang.

Yesus Kristus geus datang pikeun mawa division, teu karapihan, ka dunya.

1. Pedang Kaleresan: Panggero Yesus pikeun Misah ti Dunya

2. Kabutuhan Nyandak Pedang Iman

1. Epesus 6:10-17 - Armor Allah

2. Yakobus 4:4 - Silaturahim jeung Dunya téh mumusuhan ka Allah

Mateus 10:35 Pikeun Kami datang pikeun nyetél lalaki dina varian ngalawan bapana, sarta putri ngalawan indungna, sarta minantu awéwé ngalawan mitoha hukum nya.

Pesen Yesus ngabagi kulawarga: Pesen Injil Yesus ngabagi kulawarga nalika anggotana gaduh kapercayaan sareng nilai anu béda.

1: Ulah ngantep iman anjeun ngabagi kulawarga anjeun, tapi nganggo éta salaku alat pikeun ngaraketkeun anjeun.

2: Malah dina mangsa perpecahan, émut yén pesen Yesus mangrupikeun katengtreman sareng rekonsiliasi.

1: Epesus 4: 1-3, "Ku sabab éta, abdi, tawanan Gusti, ngajurung anjeun hirup dina cara anu pantes pikeun nyauran anu parantos anjeun nampi, kalayan sagala karendahan sareng lemah lembut, kalayan kasabaran, silih tega dina cinta. , nyieun sagala usaha pikeun ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

2: Rum 12:18, "Upami mungkin, sajauh gumantung ka anjeun, hirup rukun sareng sadayana."

Mateus 10:36 Jeung musuh lalaki urang bakal maranéhanana kulawargana sorangan.

Petikan ieu nyarioskeun kumaha musuh hiji jalma tiasa asalna tina kulawargana sorangan.

1. Kakuatan Panghampura: Ngungkulan Discord Kulawarga

2. Musuh Reuwas: Diajar Asih Kulawarga Anjeun

1. Mateus 5:44 - Tapi kuring ngabejaan ka maneh, bogoh ka musuh anjeun sarta neneda pikeun maranéhanana anu persecute anjeun.

2. Rum 12:20 - “Lamun musuh anjeun lapar, eupan manéhna; lamun haus, pasihan nginum. Dina ngalakukeun ieu, anjeun bakal numpuk bara seuneu dina sirahna."

Mateus 10:37 Anu nyaah ka bapa atawa ka indung leuwih ti Kami, teu pantes keur Kami, jeung anu mikanyaah ka putra atawa ka awewe leuwih ti Kami, henteu pantes pikeun Kami.

Yesus nelepon pikeun kasatiaan mutlak ka Anjeunna saméméh kulawarga.

1: Urang kudu ngutamakeun kanyaah ka Allah ti batan nyaah ka kulawarga.

2: Urang kudu ngutamakeun Allah dina kahirupan urang, komo saméméh kulawarga pangdeukeutna.

1: Mateus 22:37-40 - Yesus ngadawuh ka manéhna, Anjeun kudu nyaah ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate, jeung sakabeh jiwa anjeun, sarta sakabeh pikiran anjeun.

2: Rum 8:35-39 - Saha anu bakal misahkeun urang tina asih Kristus? Naha kasangsaraan, atanapi kasangsaraan, atanapi kasusah, atanapi kalaparan, atanapi katelanjangan, atanapi bahaya, atanapi pedang?

Mateus 10:38 Jeung saha-saha anu henteu nanggung salib-Na, terus nuturkeun Kami, henteu pantes pikeun Kami.

Yesus ngajarkeun yén pikeun jadi pantes Anjeunna, hiji kudu daék nyokot salib maranéhanana sarta nuturkeun Anjeunna.

1. Salib Yesus: Panggero pikeun Nuturkeun Anjeunna

2. Nyandak Palang Kami: Jalan Pikeun Pantes Kristus

1. Lukas 9:23 - "Jeung cenah ka aranjeunna sadayana, Lamun saha bakal datang sanggeus kuring, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na poean, sarta nuturkeun kuring."

2. Galata 6:14 - "Tapi Allah nyaram yén kuring kudu kamulyaan, iwal dina cross Gusti urang Yesus Kristus, ku saha dunya geus crucified ka kuring, sarta kuring ka dunya."

Mateus 10:39 Sing saha anu manggih nyawana, tangtu bakal leungit, jeung sing saha anu leungiteun nyawana demi Kami, bakal manggih nyawana.

Saha waé anu nyerahkeun nyawana pikeun Kristus bakal nampi kahirupan anu leres.

1. Kahirupan sajati kapanggih ku cara masrahkeun kahirupan urang ka Yesus

2. Hirup boga tujuan nu leuwih luhur batan kahayang urang sorangan

1. John 12:25 - Sakur anu mikanyaah kahirupan maranéhanana bakal leungit eta, jeung saha hates hirupna di dunya ieu bakal tetep eta pikeun hirup langgeng.

2. Pilipi 1:21 - Pikeun kuring hirup téh Kristus, jeung maot téh gain.

Mateus 10:40 Sing saha anu narima ka maraneh narima Kami, jeung anu narima Kami narima ka anu ngutus Kami.

Narima Yesus nyaéta pikeun nampa Rama anu ngutus Anjeunna.

1. Yesus: Jalma anu diutus ku Bapa

2. Narima Yesus: Berkah ti Bapa

1. John 14: 9 - Yesus ngadawuh, "Saha waé anu geus katempo kuring geus katempo Rama."

2. Yesaya 9: 6 - Pikeun urang anak geus dilahirkeun, ka urang hiji putra dibikeun, jeung pamaréntah bakal on taktak-Na. Sareng anjeunna bakal disebat Penasihat Éndah, Gusti Nu Maha Kawasa, Rama Langgeng, Pangeran Damai.

Mateus 10:41 Sing saha anu narima nabi atas nama nabi, bakal narima ganjaran nabi; jeung sing saha narima hiji lalaki soleh dina ngaran hiji lalaki taqwa bakal nampa ganjaran lalaki taqwa sacara.

Yésus ngajurung urang pikeun ngajénan jalma-jalma nu ngalampahkeun pagawéan Allah ku cara ngajénan maranéhna ku cara ngajénan nu sarua jeung nu bakal urang dibikeun ka Allah.

1. "Kaberkahan Ngahormatan Hamba Allah"

2. "Ganjaran tina Kabeneran"

1. Ibrani 6:10 - Allah teu adil; Mantenna moal mopohokeun pagawean maneh jeung kanyaah maneh anu geus ditingalikeun ka Anjeunna, sabab geus nulungan umat-Na jeung terus nulungan maranehna.

2. Siloka 19:17 - Sakur anu bageur ka jalma miskin nginjeumkeun ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngaganjar aranjeunna pikeun naon anu parantos dilakukeun.

Mateus 10:42 Sareng saha waé anu masihan nginum ka salah sahiji budak leutik ieu ngan ukur sacangkir cai tiis dina nami murid, saleresna kuring nyarioskeun ka anjeun, anjeunna moal kaleungitan pahala.

Ayat ieu nyorong urang pikeun ngabantosan jalma-jalma anu peryogi, sanaos sakedik tugas atanapi kumaha pahala anu hina.

1. "Pahala Kahadéan: Méré Cangkir Cai Tiis Atas Nama Murid"

2. "Kakuatan Kalakuan Leutik: Kumaha Sacangkir Cai Tiis Bisa Ngajadikeun Béda badag"

1. Lukas 6:38 - "Pasihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. A ukuran alus, dipencet handap, shaken babarengan jeung ngalir ngaliwatan, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun jeung ukuran nu Anjeun pake, eta bakal diukur nepi ka anjeun."

2. 2 Corinthians 9: 6-7 - "Inget ieu: Saha anu sows sparingly bakal panén sparingly, sarta saha sows generously bakal panén generously. Masing-masing anjeun kedah masihan naon geus mutuskeun dina haté anjeun pikeun masihan, teu horéam atawa handapeun. kawajiban, sabab Allah mikacinta ka nu mere riang."

Mateus 11 ngarékam réspon Yesus kana mamang Yohanes Pembaptis, kritik-Na ka kota-kota anu teu tobat, sareng uleman-Na pikeun milarian istirahat di Anjeunna.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yohanes Jurubaptis, ayeuna di panjara, ngirim murid-muridna ka Yesus pikeun mastikeun naha Anjeunna leres-leres Mésias (Mateus 11: 1-6). Yesus ngabales ku nunjukkeun mujijat-mujijat anu dilakukeun ku Anjeunna salaku bukti identitas Mesias-Na. Sanggeus murid-murid Yohanes indit, Yésus muji Yohanes sabagé nabi jeung leuwih ti batan nabi — anu nyiapkeun jalan pikeun Anjeunna. Tapi anjeunna ogé nyarios yén pangsaeutikna di Karajaan Sawarga langkung ageung tibatan Yohanes (Mateus 11: 7-15).

Ayat 2: Salajengna, Yesus ngritik kota-kota tempat kalolobaan mujijat-Na dilakukeun tapi aranjeunna henteu tobat - Korazin, Betsaida sareng Kapernaum (Mateus 11: 20-24). Anjeunna ngabandingkeun aranjeunna henteu nguntungkeun sareng Tirus, Sidon sareng Sodoma anu bakal tobat upami aranjeunna ningali mujijat sapertos kitu. Ieu nyorot karasana haténa sanajan nyaksian tanda-tanda Karajaan Allah.

Alinea 3: Dina bagian ahir ieu (Mateus 11:25-30), Yesus ngadoakeun hatur nuhun ka Allah pikeun ngungkabkeun bebeneran ngeunaan Dirina sareng karajaan sanés pikeun jalma anu wijaksana sareng diajar tapi ka budak leutik, nyaéta, jalma-jalma anu hina di payuneun Allah. Saterusna Anjeunna ngajak sakabeh jalma weary jeung burdened datang ka Anjeunna pikeun istirahat. Pikeun yoke-Na gampang jeung beungbeurat lampu nunjukkeun yén nuturkeun Anjeunna brings relief tina burdens ditumpukeun ku legalisme agama.

Mateus 11:1 Jeung eta kajadian, sanggeus Yesus geus réngsé maréntahkeun dua belas murid-Na, manéhna undur ti dinya pikeun ngajarkeun jeung ngahutbah di kota maranéhanana.

Passage Yesus réngsé ngajarkeun dua welas murid-Na, tuluy indit ngajar jeung ngawawar ka kota-kota sejen.

1. "Tanggung Jawab Murid Pikeun Ngabagikeun Pesen Yesus"

2. "Kakuatan Ngawartakeun Injil"

1. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold. , Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman."

2. Rasul 1: 8 - "Tapi anjeun bakal nampa kakuatan nalika Roh Suci geus datang kana anjeun, sarta anjeun bakal saksi abdi di Yerusalem jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, sarta nepi ka tungtung bumi."

Mateus 11: 2 Ayeuna nalika Yohanes ngadangu di panjara padamelan Kristus, anjeunna ngutus dua muridna,

Yohanes Jurubaptis ngadéngé pagawéan Yésus ti murid-muridna sarta ngutus dua muridna pikeun nanya ka Yésus naha manéhna téh Mésias.

1. Kakuatan nyaksian - kumaha sanajan nalika dipenjara, Yohanes Pembaptis tetep daék ngabagi warta hadé ngeunaan padamelan Yesus.

2. Pentingna kasatiaan - dedikasi John anu teu kaampeuh kana bebeneran, sanajan dina nyanghareupan kasusah

1. Ibrani 11: 1-2 - Ayeuna iman téh kapercayaan dina naon urang ngaharepkeun jeung jaminan ngeunaan naon urang teu ningali. Ieu anu dipuji ku kolot baheula.

2. Rum 10:14-15 - Kumaha, teras, aranjeunna tiasa nganuhunkeun ka anu aranjeunna henteu percanten? Na kumaha aranjeunna tiasa percanten ka salah sahiji saha aranjeunna henteu uninga? Sareng kumaha aranjeunna tiasa ngadangu tanpa aya anu ngahutbah aranjeunna? Na kumaha saha bisa ngahutbah iwal aranjeunna dikirim?

Mateus 11:3 Saur anjeunna, "Naha anjeun anu bakal sumping, atanapi urang milarian anu sanés?"

Urang Yérusalém nanya ka Yohanes Jurubaptis naha Yésus téh Mésias nu dipiharep atawa kudu néangan batur.

1. Urang bisa manggih kayakinan ti Yéhuwa, sanajan pananya urang teu dijawab.

2. Urang bisa ngandel ka Yéhuwa, sanajan harepan urang teu kacumponan.

1. Yesaya 40:31 - Tapi jalma anu miharep ka Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana. Aranjeunna bakal soar dina jangjang kawas garuda; bakal lumpat jeung moal bosen, bakal leumpang jeung moal pingsan.

2. Jabur 37:3-4 - Percanten ka Gusti sareng laksanakeun anu saé; cicing di bumi sareng nikmati padang rumput hejo anu aman. Suka bungah ka Yéhuwa, sarta Mantenna bakal méré kahayang haté anjeun.

Mateus 11:4 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka aranjeunna, "Pindah, sarta ngabejaan Yohanes deui hal-hal anu anjeun dengekeun jeung ningali.

Yésus nitah jalma-jalma pikeun balik deui ka Yohanes jeung nyaritakeun hal-hal éndah nu geus katempo jeung kadéngé ku maranéhna.

1: Hayu urang balik deui sareng nyarioskeun ka batur ngeunaan hal-hal anu luar biasa anu ku urang tingali sareng kadéngé ku nami Yesus.

2: Urang ulah poho pikeun ngawawarkeun warta hadé ngeunaan Kristus jeung kanyaah-Na ka urang.

1: Pilipi 1:27 - "Ngan cara hirup anjeun pantes pikeun Injil Kristus, ku kituna naha kuring sumping sareng ningali anjeun atanapi henteu, kuring tiasa ngadangu ngeunaan anjeun yén anjeun nangtung teguh dina hiji sumanget, sareng hiji roh. pikiran striving side by side for iman Injil".

2: Rasul 1: 8 - "Tapi anjeun bakal nampi kakuatan nalika Roh Suci parantos sumping ka anjeun, sareng anjeun bakal janten saksi kuring di Yerusalem sareng di sakumna Yudea sareng Samaria, sareng dugi ka tungtung bumi."

Mateus 11:5 Nu lolong bisa tetempoan, nu lumpuh leumpang, nu lepra diberesihan, nu pireu ngadenge, nu paeh dihudangkeun deui, nu mariskin diwawarkeun Injil.

Mujijat-mujijat Yesus nunjukkeun kakawasaan sareng perawatan-Na ka sadaya jalma, henteu paduli kaayaanana.

1: Yésus merhatikeun urang kabéh jeung daék nyageurkeun urang lamun balik ka Anjeunna.

2: Yesus gaduh kakuatan pikeun ngaluarkeun urang tina gelap sareng kana cahaya-Na anu luar biasa.

Yohanes 8:12 - "Lajeng Yesus nyarios deui ka aranjeunna, saurna, "Kami teh cahaya dunya. Anu nuturkeun Kami moal leumpang di poek, tapi boga caang hirup."

Yesaya 61:1 - “Roh PANGERAN Allah aya dina Kami, sabab Kami geus diistrénan ku PANGERAN pikeun ngawawarkeun Injil Kasalametan ka nu miskin; Mantenna ngutus Kami pikeun nyageurkeun anu remuk manah, pikeun ngumumkeun kamerdikaan ka para tawanan, sareng muka panjara pikeun anu dikurung."

Mateus 11: 6 Sareng rahayu anjeunna, saha waé anu henteu nyinggung ka Kami.

Yésus ngajurung jalma-jalma nu nuturkeun Mantenna supaya ulah ngahina ku manéhna.

1. "Kaberkahan tina Percanten ka Yesus"

2. "Kakuatan Iman Teu Goyah"

1. Jabur 37: 5 - komitmen jalan anjeun ka Gusti, percanten ka Anjeunna, sarta Anjeunna bakal meta.

2. Pilipi 4: 6-7 - Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

Mateus 11: 7 Sareng nalika aranjeunna angkat, Yesus mimiti nyarios ka jalma rea ngeunaan Yohanes, "Naon anu anjeun angkat ka gurun keusik? Reed oyag ku angin?

Yohanes Jurubaptis téh jalma nu luar biasa, sarta Yésus nanya ka jalma-jalma naha maranéhna indit ka gurun keusik pikeun nempo manéhna.

1: Yahya Jurubaptis teh jelema anu iman jeung gagah pisan, Yesus nanya ka jalma-jalma naon sababna maranehna indit ka gurun keusik pikeun neangan Anjeunna.

2: Yésus hayang nyaho naon nu jadi motivasi jalma-jalma néangan Yohanes Jurubaptis di gurun keusik. Urang sadayana kedah narékahan pikeun nyonto iman sareng kawani Yohanes.

1: Lukas 7:28 - Pikeun kuring nyebutkeun ka anjeun: Di antara maranéhanana anu dilahirkeun ku awéwé teu aya nabi nu leuwih gede ti Yohanes Jurubaptis.

2: Yesaya 40:3-5 - Sora anu ngajerit di gurun keusik, Siapkeun jalan PANGERAN, jieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang. Unggal lebak bakal diluhurkeun, sarta unggal gunung jeung pasir bakal dijieun low, sarta bengkung bakal dijieun lempeng, sarta tempat-tempat kasar bakal polos. Jeung kamulyaan PANGERAN bakal wangsit, sarta sakabeh daging bakal ningali eta babarengan: pikeun sungut PANGERAN geus spoke eta.

Mateus 11: 8 Tapi anjeun kaluar pikeun ningali naon? Lalaki anu make pakean lemes? behold, maranéhanana anu maké pakéan lemes aya di imah raja '.

Ayat ieu nekenkeun pentingna ningali saluareun penampilan luar sareng harta material nalika ngaevaluasi harga jalma sanés.

1. "Pakaian Raja: Hiji Palajaran ngeunaan Ningali saluareun Beungeut"

2. ”Kabeungharan Karajaan: Cara Allah Nangtukeun Nilai”

1. Lukas 7:25 - Tapi naon indit anjeun kaluar pikeun nempo? Nabi? Leres, kuring nyarios ka anjeun, sareng langkung ti hiji nabi.

2. James 2: 1-7 - Dulur-dulur kuring, teu boga iman ka Gusti urang Yesus Kristus, Gusti tina kamulyaan, kalawan hormat tina jalma.

Mateus 11:9 Tapi naon anu anjeun kaluar pikeun ningali? Nabi? enya, Kuring nyebutkeun ka anjeun, sarta leuwih ti hiji nabi.

Petikan tina Mateus ieu nyarioskeun kaagungan Yesus, sabab anjeunna langkung ti hiji nabi.

1. Yesus mangrupikeun Anugrah Urang Anu Maha Agung: Ngakuan Yesus salaku Langkung Ti Nabi

2. Pentingna Yesus: Ngartos Peran-Na dina Kahirupan Urang

1. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun: jeung pamaréntahan bakal kana taktak-Na: jeung ngaranna bakal disebut Endah, Counsellor, Allah perkasa, Rama langgeng. , Pangeran Damai.

2. John 1: 14-18 - Jeung Kecap ieu dijadikeun daging, jeung dwelt diantara urang, (jeung urang beheld kamulyaan-Na, kamulyaan salaku hiji-hijina begotten Rama,) pinuh ku rahmat jeung bebeneran.

Mateus 11:10 Pikeun ieu anjeunna, ngeunaan saha ieu dituliskeun, Behold, Kami ngirim utusan kuring saméméh raray anjeun, anu bakal nyiapkeun jalan Anjeun sateuacan Anjeun.

Petikan ieu ngeunaan Yohanes Pembaptis, anu diutus pikeun nyiapkeun jalan pikeun Yesus.

1. Kumaha Yohanes Jurubaptis Nyiapkeun Jalan pikeun Yesus

2. Pentingna Yohanes Pembaptis dina Kitab Suci

1. Yesaya 40: 3-5 - A sora hiji nelepon: "Di gurun nyiapkeun jalan pikeun Gusti; Jieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang.

4 Unggal lebak bakal dijungjung, unggal gunung jeung pasir diturunkeun; taneuh kasar bakal jadi datar, terjal nempatkeun hiji dataran.

2. Malachi 3: 1 - "Kuring bakal ngutus utusan Kami, anu bakal nyiapkeun jalan sateuacan kuring. Teras ujug-ujug Gusti anu anjeun milarian bakal sumping ka kuil-Na; utusan perjangjian, anu ku anjeun pikahoyong, bakal sumping," saur Gusti Nu Maha Kawasa.

Mateus 11:11 Sabenerna Kami nyebutkeun ka anjeun, Di antara maranéhanana anu dilahirkeun ku awéwé teu acan risen hiji leuwih gede ti Yohanes Jurubaptis: notwithstanding anjeunna anu pangleutikna di Karajaan Sawarga teh leuwih gede ti anjeunna.

Ayat ieu nyarioskeun ka urang yén Yesus muji pisan ka Yohanes Pembaptis pikeun komitmenna kana pesen Allah, tapi bahkan jalma anu paling hina di Karajaan Sawarga langkung ageung tibatan anjeunna.

1. Kaagungan Yohanes Jurubaptis: Kumaha Urang Bisa Nurutan Conto-Na

2. Kahadean Karajaan Sawarga: Kumaha Urang Bisa Nurutkeun Pangajaran-Na

1. Mateus 5:3-12 - Rahayu nu miskin di roh: keur theirs teh Karajaan Sawarga.

2. Yesaya 40: 3-5 - Nyiapkeun jalan Gusti; Jieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang.

Mateus 11:12 Jeung ti jaman Yohanes Jurubaptis nepi ka ayeuna Karajaan Sawarga sangsara kekerasan, jeung telenges nyokot eta ku paksa.

Karajaan Sawarga teh dipilarian ku jelema-jelema anu ngarebut eta ku cara paksa.

1. Kakuatan Iman: Nyandak Surga ku Angkatan

2. Kakuatan Iman: Ngarebut Karajaan Sawarga

1. Lukas 16:16 - Toret jeung nabi-nabi éta nepi ka Yohanes: saprak waktu éta Karajaan Allah geus diajarkeun, sarta unggal lalaki presseth kana eta.

2. Rum 10:17 - Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah.

Mateus 11:13 Pikeun sakabeh nabi jeung Toret nubuat nepi ka Yohanes.

Petikan nyatakeun yén sadaya nabi sareng Toret ngaramalkeun dugi ka Yohanes.

1. The minuhan nubuat - Examining kumaha datangna Yohanes Pembaptis ditandaan minuhan nubuat dina Kitab Suci.

2. Kamajuan Nubuat - Ngajalajah kumaha Gusti sacara bertahap ngungkabkeun wasiat-Na ngaliwatan nabi-nabi Perjanjian Lama.

1. Yesaya 40:3 - "Sora tina anjeunna anu crieth di gurun, Nyiapkeun ye jalan Gusti, nyieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang."

2. Malachi 3: 1 - "Behold, Kuring bakal ngirim utusan kuring, sarta anjeunna bakal nyiapkeun jalan saméméh kuring: jeung Gusti, saha anjeun neangan, bakal dumadakan sumping ka kuil-Na, malah utusan tina covenant, saha anjeun delight. di: behold, anjeunna bakal datang, nyebutkeun Gusti sarwa".

Mateus 11:14 Sareng upami anjeun hoyong nampi éta, éta nyaéta Elias, anu bakal sumping.

Nabi Isa Elias salaku hiji anu bakal datang saméméh Anjeunna.

1. Datangna Nabi Elias: Nyaho Waktu jeung Tujuan Allah

2. Pentingna Élias dina Kitab Suci: Hiji Pangajaran dina Kasatiaan Allah

1. Malachi 4: 5-6 - "Tingali, kuring bakal ngutus anjeun nabi Elias sateuacan dinten anu agung sareng pikasieuneun Gusti sumping. bapa-bapa; atawa lamun henteu, Kami bakal datang jeung nyerang eta tanah nepi ka ancur-ancurna.”

2. John 1: 19-21 - "Ayeuna ieu kasaksian John nalika pamingpin Yahudi di Yerusalem dikirim imam jeung Lewi nanya anjeunna saha anjeunna. Anjeunna teu gagal ngaku, tapi confessed kalawan bébas, 'Kuring lain Al Masih. ' Aranjeunna naros ka Anjeunna, 'Lajeng saha anjeun? Naha anjeun Elias?' Saur anjeunna, 'Kuring henteu.'"

Mateus 11:15 Sing saha anu boga ceuli pikeun ngadenge, dengekeun.

Petikan ieu nekenkeun pentingna ngadangukeun kecap Yesus.

1. Urang kudu attentive kana kecap Yesus jeung ngarti kakuatan maranéhanana jeung harti dina kahirupan urang.

2. Yesus mikahayang urang mukakeun hate jeung pikiran kana ajaran-ajaran-Na, supaya urang bisa ngalaman asih jeung rahmat-Na.

1. Lukas 8:18 - "Candak heed kituna kumaha anjeun ngadangu: for whosoever has, to him will be given; and whosever have no, from him will be taken even that which he seemed to have."

2. Yakobus 1:19 - "Ku sabab kitu, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal lalaki gancang ngadangu, lambat nyarios, laun amarah."

Mateus 11:16 Tapi naon anu kuring bakal ngabandingkeun generasi ieu? Ibarat barudak anu calik di pasar, ngageroan ka batur-baturna,

Petikan ieu ngabandingkeun generasi ayeuna ka barudak di pasar anu nelepon ka anu sanés.

1. Ngartos Generasi Urang

2. Néangan Hikmah di Pasar

1. Siloka 1: 20-33 - Hikmah nelepon kaluar di jalan

2. Pandita 12: 1-7 - The peril tina kahirupan tanpa hikmah

Mateus 11:17 Jeung paribasa, Kami geus piped ka anjeun, jeung anjeun teu nari; kami geus mourned ka anjeun, jeung anjeun teu lamented.

Jalma-jalma henteu ngaréspon kana kecap-kecap Yesus sanaos usaha-Na pikeun ngahontal éta.

1. Kakuatan Kecap Yesus: Kumaha Urang Kudu Ngabales

2. Pentingna Ngadangukeun Pituduh Gusti

1. Yesaya 55: 3 - "Condongkeun ceuli anjeun, sarta datang ka kuring: ngadangu, sarta jiwa anjeun bakal hirup; sarta kuring baris nyieun hiji covenant langgeng sareng anjeun, sanajan mercies yakin Daud."

2. Yakobus 1:19 - "Ku sabab kitu, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal lalaki gancang ngadangu, lambat nyarios, laun amarah."

Mateus 11:18 Pikeun John datang teu dahar atawa nginum, sarta aranjeunna ngomong, Anjeunna kasurupan sétan.

Yohanes Pembaptis hirup kurban jeung mungkir diri, tapi jalma-jalma milih nyempad anjeunna sareng nuduh anjeunna kasurupan sétan.

1. Hirup pangorbanan sareng nolak diri sering nyababkeun kritik sareng tuduhan palsu.

2. Yesus ngingetkeun urang yén dunya moal salawasna mikawanoh kasucian lampah urang.

1. Mateus 7:16-20, "Anjeun bakal nyaho aranjeunna tina bungbuahan maranéhanana. Naha lalaki ngumpulkeun anggur tina cucuk, atawa anjir tina thistles?"

2. 1 Petrus 4:12-14 , "Kakasih, ulah aneh ngeunaan cobaan fiery nu nyoba anjeun, saolah-olah sababaraha hal aneh kajadian ka anjeun."

Mateus 11:19 Putra Manusa datang dahar jeung nginum, sarta maranéhanana ngomong, Ieu aya lalaki gluttonous, jeung anggur bibber, sobat tukang pajeg jeung jelema nu ngalakukeun dosa. Tapi hikmah dibenerkeun ku anak-anakna.

Yesus dituduh janten palaku sareng mabok sabab Anjeunna tuang sareng nginum sareng jalma-jalma dosa sareng tukang mulung pajeg. Tapi, hikmah-Na dibuktikeun bener ku jalma-jalma anu nuturkeun Anjeunna.

1. Kakuatan Hikmah Yesus: Ngajalajah Pangaruh Pangajaran Yesus dina Kahirupan Urang

2. Kaéndahan Karendahan Hati: Kumaha Kahadéan Yesus Bisa Ngahirupkeun Urang

1. John 5: 39-40 - "Anjeun milarian Kitab Suci sabab anjeun mikir yén di antarana anjeun gaduh hirup anu langgeng; sareng aranjeunna anu nyaksian ngeunaan kuring, tapi anjeun nampik sumping ka kuring supados anjeun tiasa hirup."

2. James 3:17 - "Tapi hikmah ti luhur mimitina murni, lajeng peaceable, lemah lembut, kabuka pikeun alesan, pinuh ku rahmat jeung buah alus, impartial tur ikhlas."

Mateus 11:20 Lajeng anjeunna mimiti ngagorowok ka kota-kota tempat seueur mujijat-Na, sabab aranjeunna henteu tobat:

Yésus ngaheureuyan kota-kota nu geus ningali mujijat-mujijat-Na tapi nolak tobat.

1: Yesus ngajak urang tobat, henteu paduli jaman baheula.

2: Yesus nembongkeun rahmat ka urang, sanajan urang teu percaya saméméh.

1: Lukas 15: 7 - "Kami nyarioskeun ka anjeun yén dina cara anu sami bakal langkung girang di sawarga pikeun hiji jalma dosa anu tobat tibatan langkung ti salapan puluh salapan jalma soleh anu henteu kedah tobat."

2: Yehezkiel 33:11 - "Bejakeun ka aranjeunna, 'Demi Kami anu hirup, saur PANGERAN Nu Maha Agung, Kami henteu resep kana maotna jalma jahat, tapi langkung seueur anu aranjeunna lirén tina jalanna sareng hirup.' ”

Mateus 11:21 Cilaka maneh, Korazin! cilaka anjeun, Betsaida! Sabab lamun di Tirus jeung Sidon di Tirus jeung Sidon karya-karya mujijat, nu geus dipigawé di anjeun, maranéhanana geus lila tobat dina sackcloth jeung ashes.

Yesus expresses displeasure-Na ka Korazin jeung Betsaida, sanajan karya perkasa dipigawé di maranehna, sabab geus karya sarua dipigawé di Tirus jeung Sidon, maranehna bakal tobat dina kasedih nu jero.

1. Kakuatan Tobat sareng Panghampura

2. Pentingna Hirup Soleh

1. Rasul 2:38 - Jeung Peter ceuk maranehna, Tobat, sarta jadi dibaptis unggal salah sahiji anjeun dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa, sarta anjeun bakal nampa kurnia ti Roh Suci.

2. 1 Peter 1:17 - Tur upami Anjeun salah nelepon kana Rama, anu tanpa hormat jalma judgeth nurutkeun karya unggal lalaki urang, lulus waktu sojourning anjeun didieu di sieun.

Mateus 11:22 Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, Ieu bakal leuwih lumayan pikeun Tirus jeung Sidon dina poé judgment, ti pikeun anjeun.

Urang Israil bakal dipasihan kaadilan anu langkung luhur ti batan Tirus sareng Sidon.

1: Poé Kiamat Bakal Datang - Sing Siap!

2: Pasangkeun Iman Anjeun ka Yéhuwa Ayeuna Jeung Panén Ganjaran

1: Wahyu 20: 11-15 - The Great White Tahta judgment

2: Yesaya 3: 10-11 - Panghukuman Allah ka jalma jahat

Mateus 11:23 Jeung maneh, Kapernaum, anu geus Maha Agung ka sawarga, bakal dibawa ka handap ka naraka: pikeun lamun mujijat, nu geus dipigawé di anjeun, geus dipigawé di Sodoma, eta bakal tetep nepi ka poé ieu.

Petikan ieu nyarioskeun peringatan ka Kapernaum yén upami henteu tobat, éta bakal diturunkeun ka naraka sapertos Sadumu sareng Gomora.

1:

Allah ngingetkeun urang yen lamun urang teu tobat, urang bakal tunduk kana murka-Na kawas Kapernaum, Sodoma jeung Gomora.

2:

Allah téh sabar jeung welas asih, tapi urang kudu heed warnings-Na jeung ngahurungkeun tina dosa urang atawa nyanghareupan konsekuensi.

1: Rum 2:4-10 – Panghukuman jeung welas asih Allah ka jalma-jalma nu geus migawé hadé jeung jahat.

2: Lukas 13:3-5 - Peringatan Yesus pikeun tobat atanapi nyanghareupan hukuman.

Mateus 11:24 Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, yén éta bakal leuwih lumayan pikeun tanah Sadumu dina poé pangadilan, ti batan pikeun anjeun.

Judgment bakal harsher pikeun jalma anu nampik Yesus ti pikeun jalma anu henteu.

1: Nolak Yesus nyababkeun hukuman anu paling parah.

2: Narima Yesus mawa rahmat jeung rahmat.

1: Lukas 6:37 - "Ulah nangtoskeun, sareng anjeun moal dihukum: ulah ngahukum, sareng anjeun moal dihukum: ngahampura, sareng anjeun bakal dihampura."

2: Rum 10: 9-10 - "Yen lamun anjeun bakal ngaku kalawan sungut anjeun Gusti Yesus, sarta bakal yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté man percaya kana amal saleh. ; jeung ku pangakuan sungut dijieun pikeun kasalametan."

Mateus 11:25 Dina waktu éta Yesus ngawaler jeung ngadawuh, "Kuring hatur nuhun, O Rama, Gusti langit jeung bumi, sabab geus nyumputkeun hal ieu ti wijaksana jeung wijaksana, sarta geus ngungkabkeun aranjeunna ka orok.

Yesus muji sukur ka Allah pikeun ngungkabkeun bebeneran-Na ka jalma-jalma anu rendah haté sareng sederhana.

1: Allah nembongkeun bebeneran-Na ka nu hina

2: Jantung Syukur Yesus pikeun Nganyatakeun Bebeneran Allah

1: Yakobus 4: 6 - "Allah ngalawan anu sombong, tapi masihan rahmat ka anu rendah haté."

2: 1 Petrus 5: 5 - "Allah nolak jalma anu sombong, tapi masihan rahmat ka anu rendah haté."

Mateus 11: 26 Nya kitu, Bapa: sabab éta sigana saé dina paningal Bapa.

Ayat ieu nyarioskeun ngeunaan kadaulatan Gusti anu terakhir, yén kersa-Na salawasna dilakukeun, sareng éta salawasna anu pangsaéna.

1: Allah aya dina Control - Urang kedah percanten yen bakal Allah salawasna sampurna, euweuh urusan kumaha hésé bisa sigana.

2: Pangersa Allah Salawasna Anu Pangsaéna - Urang kedah nampi yén kahoyong Allah salawasna anu pangsaéna sareng narékahan pikeun ngalakukeun naon anu dipikahoyong.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana.

2: Siloka 3:5-6 - Percanten ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku manéhna, sarta manéhna bakal ngarahkeun jalan Anjeun.

Mateus 11:27 Sagala hal geus dibikeun ka kuring ti Rama Kami: jeung teu saurang ogé nyaho Putra, tapi Rama; Henteu aya anu terang ka Rama, iwal ti Putra, sareng ka saha waé anu dikersakeun ku Putra.

Putra téh hiji-hijina anu bisa nembongkeun Rama ka umat manusa, sarta Rama geus dikirimkeun sagala hal ka Putra.

1. Nyaho Bapa: Kautamaan Nyayagikeun Pangéran ka Batur

2. Kaunikan Kristus: Ngartos Hubungan antara Bapa sareng Putra

1. John 14: 9-11, Yesus ngadawuh ka manéhna, “Geus lila Kami jeung anjeun, jeung can anjeun can nyaho Kami, Philip? Anu geus katempo Kami geus katempo Rama; Jadi kumaha anjeun bisa nyebutkeun, 'Témbongkeun kami Rama'? Naha anjeun henteu percaya yén Kami aya dina Rama, sareng Bapa aya dina Kami? Kecap-kecap anu Kami ucapkeun ka anjeun, Kami henteu nyarioskeun kana otoritas kuring sorangan; tapi Rama anu dumuk di Kami ngalakukeun karya.

11 Percaya ka Kami, yen Kami aya dina Rama jeung Rama aya dina Kami, atawa lamun kitu percaya ka Kami demi kalakuanana sorangan.

2. Ibrani 1:1-3 , Allah, anu dina sagala rupa waktu jeung dina rupa-rupa cara geus diomongkeun ka karuhun ku nabi-nabi, dina poe-poe ahir ieu geus ngadawuh ka urang ngaliwatan Putra-Na, anu geus diangkat jadi ahli waris sagala hal. , ngaliwatan saha Anjeunna ogé ngajadikeun alam; Anu jadi caang kamulyaan-Na jeung gambar express pribadi-Na, jeung upholding sagala hal ku firman kakawasaan-Na, nalika Anjeunna geus ku sorangan cleansed dosa urang, diuk turun di leungeun katuhu Maha Agung di luhur.

Mateus 11:28 Datang ka Kami, dulur-dulur nu keur susah jeung kabeurat beurat, ku Kami rek mere istirahat.

Yesus ngajak jalma-jalma anu kabeungbeuratan sareng bosen sumping ka Anjeunna pikeun istirahat.

1. Datang ka Yesus pikeun Istirahat - Mateus 11:28

2. Pananjung Rest di Kristus - Mateus 11:28

1. Yesaya 40:29-31 - Anjeunna mere kakuatan ka weary jeung ngaronjatkeun kakuatan lemah.

2. Jabur 62: 5-7 - Anjeunna nyalira nyaéta batu abdi sareng kasalametan abdi; anjeunna benteng abdi, abdi moal goyang.

Mateus 11:29 Candak yoke Kami kana anjeun, sarta diajar ti kuring; keur Kami lemah lembut jeung lowly dina haté: jeung anjeun bakal manggihan istirahat pikeun jiwa anjeun.

Petikan ieu nyorong urang pikeun diajar ti Yesus, anu lemah lembut sareng hina, pikeun mendakan istirahat pikeun jiwa urang.

1. Diajar Janten Rendah Hati: Nyandak Yoke Yesus Kana Kami

2. Istirahat dina Damai-Na: Diajar ti Yesus

1. Pilipi 2: 5-8 - Boga pikiran ieu diantara yourselves, nu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan manéhna dina wujud Allah, teu kaétang sarua jeung Allah hal bisa grasped, tapi dijieun dirina nanaon, nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki.

2. Jabur 37:7 - Kudu tetep saméméh Gusti jeung ngadagoan sabar pikeun manéhna; Ulah salempang ngeunaan hiji anu makmur dina jalanna, pikeun jalma anu ngalaksanakeun alat-alat jahat.

Mateus 11:30 Pikeun yoke abdi gampang, sarta beban abdi hampang.

Petikan ieu ngeunaan jangji Yesus ngeunaan beban anu langkung hampang pikeun anu nuturkeun anjeunna.

1: Yesus teh Waleran-Na gampang jeung beban-Na hampang.

2: Jalan Kabeneran - Yesus nawiskeun urang jalan hirup anu henteu kabeungharan ku kasusah.

1: Jabur 55:22 - Pasang beban anjeun ka Gusti, sareng Anjeunna bakal ngadukung anjeun.

2: 1 Petrus 5: 7 - Tuang sagala kahariwang anjeun ka Anjeunna, sabab Anjeunna paduli ka anjeun.

Mateus 12 nampilkeun konflik antara Yesus sareng urang Parisi ngeunaan ibadah Sabat, idéntitas-Na ngeunaan Dirina langkung ageung tibatan Bait Allah sareng Yunus, sareng pangajaran-Na ngeunaan hubungan kekerabatan anu leres.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku urang Parisi nuduh murid-murid Yésus ngalanggar hukum Sabat ku cara metik gandum pikeun didahar (Mateus 12:1-8). Yesus ngabéla aranjeunna, nyatakeun yén kabutuhan manusa diutamakeun tibatan hukum ritual. Anjeunna nyatakeun Dirina salaku "Gusti Sabat," negeskeun wewenang-Na kana tradisi agama. Kontrovérsi Sabat anu sanés timbul nalika Anjeunna nyageurkeun saurang lalaki anu panangan kusut di sinagoga (Mateus 12: 9-14). Sanajan bantahan urang Parisi, Yesus boga pamadegan yén ngalakukeun kahadéan téh halal dina Sabat.

Ayat 2: Saatos ngalaksanakeun langkung seueur nyageurkeun, kalebet malikkeun paningalan sareng ucapan ka jalma anu kasurupan sétan, Yesus nyanghareupan tuduhan ti urang Parisi yén Anjeunna ngagunakeun kakawasaan Beelzebul (Iblis) pikeun mujijat-Na (Mateus 12: 22-37). Nolak klaim ieu, Anjeunna nunjuk kaluar yén hiji karajaan dibagi ngalawan sorangan teu bisa nangtung; sahingga teu logis mun nyarankeun Iblis bakal empower Anjeunna pikeun ngusir setan. Anjeunna salajengna warns ngeunaan pitenah ngalawan Roh Suci nu moal dihampura - attributing karya Allah ka Iblis. Waktu dipénta tanda ku sababaraha ahli Taurat jeung urang Parisi, manéhna ngarujuk kana tilu poé Yunus dina beuteung lauk nubuat ngeunaan pupusna jeung kabangkitan-Na sorangan - "tanda Yunus".

Ayat 3: Dina bagian ahir ieu (Mateus 12: 38-50), Yesus ngajelaskeun generasi anu milari tanda-tanda anu jahat sareng zinah anu nunjukkeun henteu satia ka Gusti sanaos bukti anu parantos disayogikeun ku palayanan-Na. Lajeng kana keur ngawartoskeun indungna sarta baraya keur ngantosan di luar wanting ngobrol jeung Anjeunna, Anjeunna redefines kulawarga teu dumasar kana hubungan biologis tapi dina ngalakonan bakal Allah.

Mateus 12:1 Dina waktu eta Yesus indit dina poe Sabat ngaliwatan gandum; murid-murid-Na kalaparan, tuluy metik gandum, tuluy didahar.

Yésus jeung murid-murid-Na metik jagong dina poé Sabat.

1: Hukum-hukum Allah teu dimaksudkeun pikeun ngawatesan; tibatan, aranjeunna kedah ditingali salaku cara pikeun ngadeukeutkeun urang ka Anjeunna.

2: Yésus nunjukkeun yén kanyaah jeung welas asih leuwih penting ti batan taat kana hukum.

1: Budalan 20:8-11 - Inget poe Sabat, tetep suci.

2: Mateus 23:23 - Cilaka aranjeun, ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi, jalma-jalma munafik! pikeun anjeun mayar perpuluhan tina mint jeung anise jeung cummin, jeung geus disingkahkeun urusan weightier hukum, judgment, rahmat, jeung iman: ieu halah ye geus dipigawé, jeung teu ninggalkeun séjén undone.

Mateus 12: 2 Tapi nalika urang Parisi ningali éta, aranjeunna nyarios ka anjeunna, "Tingali, murid-murid anjeun ngalakukeun anu henteu diidinan dina dinten Sabat."

Urang Parisi ningali murid-murid Yesus ngalanggar hukum dina Sabat.

1. Sabat nyaéta waktuna pikeun urang beristirahat di Yéhuwa jeung teu hariwang ngeunaan kasalempang bumi.

2. Sabat mangrupikeun dinten kanggo nginget perjanjian Allah sareng urang sareng sadaya anu parantos dilakukeun pikeun urang.

1. Budalan 20: 8-11 - Inget poé Sabat jeung tetep suci.

2. Yesaya 58: 13-14 - Lamun nelepon Sabat delight a, Gusti bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun.

Mateus 12:3 Tapi saur-Na ka aranjeunna, "Naha anjeun henteu maca naon anu dilakukeun ku Daud nalika anjeunna lapar sareng jalma-jalma sareng anjeunna;

Petikan éta ngeunaan pangajaran Yesus ngeunaan pentingna Poé Gusti sareng kumaha Daud sareng pengikutna ngahormatan éta.

1. Kakuatan Taat: Kumaha Ajaran Yésus Nuntun Urang Pikeun Ngajénan Poé Yéhuwa

2. Hirup Jeung Integritas: Nuturkeun Conto Yesus ngeunaan Hirup Bakti

1. Budalan 20: 8-11 - Inget poé Sabat, tetep suci.

2. Rum 12: 1-2 - Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

Mateus 12:4 Kumaha anjeunna lebet ka Bait Allah, sarta ngadahar roti tetempoan, anu teu halal pikeun manéhna dahar, boh pikeun nu bareng jeung manéhna, tapi ngan pikeun imam?

Yesus lebet ka Bait Allah sareng tuang roti anu dipasihkeun, anu ngan ukur diidinan ku para imam.

1. Kasadiaan Yesus ngalanggar aturan pikeun nunjukkeun kasatiaan-Na ka Allah

2. Ku naon tuladan Yésus ngeunaan taat téh penting pikeun urang ayeuna

1. John 14:15 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, tetep parentah Kami."

2. Rum 13: 8-10 - "Hayu euweuh hutang tetep beredar, iwal hutang neraskeun cinta karana, pikeun saha mikanyaah batur geus minuhan hukum."

Mateus 12:5 Atanapi anjeun henteu acan maca dina hukum, kumaha dina dinten Sabat para imam di Bait Allah ngalanggar Sabat, sareng henteu cacad?

Petikan éta nyarioskeun kumaha para imam di Bait Allah ngalanggar Sabat tapi tetep dianggap teu salah.

1. Hukum Allah leuwih gede ti batan Hukum Manusa

2. Nyaho Bedana Antara Hadé jeung Lepat

1. Rum 7:12-14 - Ku sabab eta hukum teh suci, jeung parentah nu suci jeung bener jeung alus.

2. Budalan 20: 8-11 - Inget poe Sabat, tetep suci.

Mateus 12:6 Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, yén di ieu tempat aya hiji leuwih badag batan Bait Allah.

Yesus ngajarkeun yén Anjeunna langkung ageung tibatan Bait Allah sareng aya anu langkung ageung tibatan Bait Allah di tempat ieu.

1. Yesus Leuwih Gedé Ti Bait Sakur - Ngajalajah Pentingna Ajaran Yésus dina Mateus 12:6

2. Nangkeup Ayana Anu Langkung Gedé - Ngagungkeun Misteri Ketuhanan Yesus

1. John 10:30 - "Kuring jeung Rama mah hiji."

2. Kolosa 2: 9 - "Kanggo di anjeunna sakabeh fullness of deity dwells ragana."

Mateus 12:7 Tapi lamun anjeun geus nyaho naon hartina, Kami rek welas asih, jeung lain kurban, anjeun moal bakal ngahukum nu teu boga dosa.

Karunya leuwih penting batan nuturkeun aturan jeung aturan agama.

1: Asih sareng Welas Asih Gusti Salawasna Menang

2: Nangkeup Rahmat sareng Rahmat Gusti

1: Yakobus 2:13 - Pikeun pangadilan téh tanpa karunya ka jalma anu geus ditémbongkeun no mercy. Mercy triumphs leuwih judgment.

2: Rum 5: 8 - Tapi Allah nunjukkeun kanyaah-Na ka urang: Nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang.

Mateus 12:8 Pikeun Putra Manusa teh Gusti komo poé Sabat.

Petikan ieu nyatakeun yén Yesus mangrupikeun Gusti Sabat.

1. "Naon hartosna janten Gusti tina Sabat?"

2. "Pentingna ngahargaan Yesus salaku Gusti tina Sabat"

1. Budalan 20:8-11 - parentah Allah pikeun ngajaga Sabat suci.

2. Kolosa 2: 16-17 - Pentingna ngahargaan parentah Allah ngeunaan Sabat.

Mateus 12:9 Sabot Anjeunna angkat ti dinya, anjeunna lebet ka tempat ibadah.

Yésus asup ka sinagoga jeung ngajar jalma-jalma.

1. Yesus némbongkeun urang pentingna komunitas jeung ukhuwah ku attending hiji sinagoga.

2. Yesus nunjukkeun karendahan sareng rahmat ku cara ngajar di sinagoga.

1. Ibrani 10: 24-25 - Hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting papanggih babarengan, sakumaha geus kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana.

2. Rasul 20:7 - Dina dinten kahiji dina saminggu, nalika urang dikumpulkeun babarengan pikeun megatkeun roti, Paul dikaitkeun kalayan aranjeunna, intending pikeun indit dina poé saterusna, sarta anjeunna prolonged ucapan-Na nepi ka tengah wengi.

Mateus 12:10 Jeung, behold, aya hiji lalaki anu leungeun-Na layu. Jeung maranéhna nanya ka manéhna, paribasa, Dupi éta halal nyageurkeun dina poe Sabat? yén maranéhna bisa nuduh anjeunna.

Yesus nyageurkeun saurang lalaki anu panangan layu dina Sabat pikeun ngaréspon patarosan anu diajukan ku urang Parisi.

1. Welas Asih Gusti Ngalangkungan Hukum Manusa

2. Kakuatan Nyageurkeun Iman

1. Yesaya 43:25 - "Kuring, malah Kami, anjeunna anu blots kaluar transgressions Anjeun, demi kuring sorangan, sarta remembering dosa anjeun euweuh."

2. Yakobus 5:15 - “Jeung do’a ku iman bakal nyageurkeun anu gering; Gusti bakal ngangkat aranjeunna. Upama geus nyieun dosa, tangtu dihampura.”

Mateus 12:11 Saur-Na ka maranehna, "Naon lalaki bakal aya di antara anjeun, nu bakal boga hiji domba, sarta lamun eta ragrag kana liang dina poe Sabat, moal anjeunna bakal nyekel eta, sarta diangkat kaluar?

Yesus naroskeun patarosan retorika ngeunaan hiji lalaki sareng hiji domba ragrag kana liang kubur dina dinten Sabat sareng naon anu bakal anjeunna laksanakeun.

1. Kakuatan Welas Asih - kumaha nunjukkeun welas asih sareng kahadean tiasa ngalangkungan hukum anu paling suci

2. Nyokot Waktos pikeun miara - pamahaman iraha jeung kumaha nyandak putus tina kahirupan sapopoe

1. Mateus 12: 7 - "Tapi lamun geus terang naon hartina, 'Kuring mikahayang rahmat, teu kurban,' anjeun moal bakal dikutuk nu teu boga dosa."

2. Lukas 6: 35-36 - "Tapi cinta musuh anjeun, sarta ngalakukeun alus, sarta nginjeumkeun, expecting nanaon di balik; jeung ganjaran anjeun bakal gede, jeung anjeun bakal putra Nu Maha Agung. Sabab Mantenna bageur ka jalma-jalma nu teu syukur jeung nu jahat.”

Mateus 12:12 Sabaraha kitu lalaki leuwih hade tinimbang domba? Ku sabab éta halal pikeun ngalakukeun anu hadé dina dinten Sabat.

Petikan éta nekenkeun pentingna ngalakukeun kahadéan dina dinten Sabat, anu dianggap langkung penting tibatan domba.

1. "Kakuatan Migawe kahadean dina Sabat"

2. "Telepon Luhur pikeun Migawe kahadean dina Sabat"

1. Yesaya 58: 13-14 - "Lamun anjeun tetep suku anjeun ti megatkeun Sabat jeung ti ngalakonan sakumaha anjeun kersa dina poé suci Kami, lamun nyebut Sabat a delight sarta poé suci Gusti urang menak, sarta lamun ngahargaan eta ku Lamun henteu kalakuan sorangan, henteu ngalakukeun sakumaha anu anjeun pikahoyong, atanapi nyarios kecap-kecap anu teu aya gunana, maka anjeun bakal mendakan kabagjaan ka Gusti."

2. Yakobus 1:27 - "Agama anu ditampi ku Allah Rama urang salaku murni sareng teu aya cacadna nyaéta: ngurus yatim sareng randa dina kasusahna sareng ngajaga diri tina kacemar ku dunya."

Mateus 12:13 Lajeng anjeunna ngadawuh ka éta lalaki, Undurkeun leungeun anjeun. Sarta anjeunna stretched eta mudik; sarta ieu dibalikeun sakabeh, kawas nu séjén.

Yésus nyageurkeun leungeun saurang lalaki ku cara maréntahkeun manéhna mantengkeun leungeun éta.

1. Daya Yesus pikeun nyageurkeun sareng nyageurkeun urang sacara jasmani sareng rohani.

2. Pentingna taat kana parentah Yesus.

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi Anjeunna nojos pikeun transgressions urang, Anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; Hukuman anu nyababkeun urang katengtreman aya dina Anjeunna, sareng ku tatu-Na urang cageur."

2. Jabur 103:3 - "Mantenna ngahampura sagala dosa anjeun, sarta anjeunna nyageurkeun sagala panyakit anjeun."

Mateus 12:14 Lajeng urang Parisi kaluar, sarta ngayakeun déwan ngalawan anjeunna, kumaha maranéhna bisa ngancurkeun anjeunna.

Urang Parisi rék ngancurkeun Yésus.

1: Urang kudu salawasna inget kana ngahampura jalma nu salah ka urang, sanajan sigana kawas aranjeunna niatna karuksakan urang.

2: Urang kudu tetep iman ka Allah, percaya ka Mantenna ngajaga urang tina jalma-jalma anu bakal ngarugikeun urang.

1: Rum 12:19-21 - Ulah males dendam, babaturan abdi dear, tapi ninggalkeun rohangan pikeun murka Allah, sabab geus ditulis: "Ieu milik kuring pikeun males; Kuring bakal males," nyebutkeun Gusti. Sabalikna: "Upami musuh anjeun lapar, tuang anjeunna; upami anjeunna haus, pasihan anjeunna nginum. Dina ngalakukeun ieu, anjeun bakal numpuk batu bara dina sirahna."

2: Jabur 27:1 - Gusti teh cahaya abdi sareng kasalametan abdi - saha abdi kedah sieun? PANGERAN teh benteng hirup abdi - saha abdi kedah sieun?

Mateus 12:15 Tapi sanggeus Yesus uninga eta, anjeunna undur diri ti dinya: sarta loba multitude nuturkeun anjeunna, sarta anjeunna healed aranjeunna sadayana;

Yesus nyageurkeun jalma-jalma ageung anu nuturkeun anjeunna.

1: Yesus teh Nu Nyageurkeun Sadayana

2: Nyageurkeun Ngaliwatan Yesus

1: Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: chastisement tina karapihan urang éta kana anjeunna, sarta ku stripes-Na urang cageur."

2: Yakobus 5:14-15 - "Naha aya anu gering di antara anjeun? Hayu anjeunna nelepon sesepuh jamaah, sareng hayu aranjeunna neneda ka anjeunna, anoining anjeunna ku minyak dina nami Gusti: Jeung doa iman wajib. nyalametkeun nu gering, sarta Gusti bakal ngahudangkeun manéhna; jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, eta bakal dihampura.”

Mateus 12:16 Jeung maréntahkeun aranjeunna ulah ngabejaan manehna:

Petikan Yesus miwarang murid-murid-Na pikeun ngajaga jati dirina rahasia.

1. Kakuatan Tiis: Diajar janten Wijaksana dina Iman urang

2. Ngajaga Yesus dina Kalangkang: Kabutuhan Rahasia dina Lalampahan Urang sareng Gusti

1. Mateus 6: 5-6: "Sareng nalika anjeun neneda, ulah sapertos anu munafik, sabab aranjeunna resep ngadoa nangtung di tempat-tempat ibadah sareng di juru jalan pikeun katingali ku batur. Saleresna kuring nyarioskeun ka anjeun, aranjeunna parantos nampi. ganjaran maranehna pinuh. Tapi lamun anjeun neneda, balik ka kamar anjeun, nutup panto jeung neneda ka Rama anjeun, anu teu katempo."

2. Kolosa 4: 5-6: "Kudu wijaksana dina cara anjeun meta ka luar; ngamangpaatkeun unggal kasempetan. Hayu paguneman anjeun salawasna pinuh ku rahmat, seasoned kalawan uyah, ku kituna anjeun bisa nyaho kumaha carana ngajawab dulur. "

Mateus 12:17 Supaya laksana anu didawuhkeun ku nabi Yesaya, kieu:

Yésus ngalaksanakeun nubuat nu diucapkeun ku Yesaya.

1: Yesus teh minuhan nubuat - kumaha Anjeunna brings hirup tina maot.

2: Kakuatan misi Yesus pikeun minuhan nubuat Yesaya.

1: Yesaya 53: 4-5 - Pasti anjeunna parantos nanggung kasedihan urang, sareng nanggung kasedihan urang: tapi urang nganggap anjeunna diserang, diserang ku Allah, sareng disiksa. Tapi manéhna tatu pikeun transgressions urang, manéhna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement karapihan urang éta kana manéhna; jeung ku belang-Na urang cageur.

2: Yohanes 1:45 - Pilipus manggihan Natanael, sarta ngadawuh ka anjeunna, "Kami geus kapanggih anjeunna, nu Musa dina Toret, jeung nabi ditulis, Yesus urang Nasaret, putra Yusup."

Mateus 12:18 Behold abdi abdi, saha Kuring geus dipilih; tercinta abdi, di saha jiwa abdi oge pleased: Kuring baris nempatkeun sumanget abdi kana anjeunna, sarta anjeunna bakal nembongkeun judgment ka kapir.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan hamba Allah anu dipilih sareng misina pikeun ngalaksanakeun kaadilan ka bangsa-bangsa sanés.

1. Kakuatan Asih Allah: Ngartos Yesus salaku Hamba Pilihan Gusti

2. Misi Kaadilan: Ngalaksanakeun Rencana Allah pikeun Kapir

1. Yesaya 42:1-4 - Abdi Gusti

2. Rasul 10: 34-35 - Da'wah ka kapir

Mateus 12:19 Anjeunna moal narékahan, atawa ceurik; moal aya lalaki ngadéngé sora-Na di jalan.

Petikan ieu nyarioskeun kalembutan Yesus, negeskeun yén anjeunna henteu pasea atanapi ngadamel adegan di masarakat.

1. Kaéndahan Lelembutan: Naon Anu Bisa Urang Diajar ti Yésus

2. Kakuatan Ngadalikeun Diri: Diajar tina Conto Yesus

1. paribasa 15: 1 - "A jawaban lemes turns jauh murka, tapi kecap kasar stips up anger."

2. 1 Peter 3: 4 - "Sabalikna, éta kudu tina diri batin anjeun, kageulisan unfading of a sumanget hipu tur sepi, nu mangrupa patut hébat dina tetempoan Allah."

Mateus 12:20 A reed bruised manéhna moal megatkeun, jeung flax roko manéhna moal quench, nepi ka manéhna ngirim mudik pangadilan pikeun meunangna.

Allah moal megatkeun nu lemah, tapi bakal nyadiakeun kakuatan nepi ka kaadilan dilayanan.

1: Allah bakal nyadiakeun kakuatan ka lemah pikeun tabah ngaliwatan perjuangan hirup urang.

2: Allah bakal maparin kaadilan ka jalma-jalma anu ditindes.

1: Yesaya 40:29 Mantenna mere kakuatan ka nu pingsan; jeung ka nu teu boga kakuatan anjeunna ngaronjatkeun kakuatan.

2: Jabur 9:9 PANGERAN oge bakal jadi pangungsian pikeun nu tertindas, pangungsian dina mangsa kasulitan.

Mateus 12:21 Jeung dina ngaranna bakal kapir percaya.

Petikan ieu nyorot pentingna percanten ka nami Yesus salaku urang kapir.

1: Lamun urang percaya ka Yésus, urang bisa percaya yén Mantenna bakal nyadiakeun keur urang.

2: Nalika urang ngandelkeun Yesus, urang tiasa ngandelkeun Anjeunna dina waktos peryogi.

1: Yesaya 12: 2 - "Behold, Allah kasalametan kuring; Kuring bakal percanten, sareng moal sieun; sabab PANGERAN Allah teh kakuatan abdi sareng lagu abdi, sareng anjeunna parantos janten kasalametan abdi."

2: Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

Mateus 12:22 Saterusna dibawa ka manéhna hiji kasurupan sétan, lolong jeung bisu, sarta manéhna nyageurkeun manéhna, nepi ka nu lolong jeung bisu duanana nyarita jeung nempo.

Yésus nyageurkeun hiji lalaki kasurupan sétan, méré manéhna tetempoan jeung omongan.

1. Kakuatan Yesus nyageurkeun

2. Yesus nunjukkeun otoritas Ilahi

1. Mateus 8:16 - Nalika soré datang, loba anu éta demon-kasurupan dibawa ka anjeunna, sarta anjeunna drove kaluar roh jeung kecap sarta healed sakabeh gering.

2. Tandaan 16: 17-18 - Jeung tanda ieu bakal marengan jalma anu percaya: Dina ngaran kuring maranéhna bakal ngusir setan; maranéhanana baris nyarita dina basa anyar; maranéhna bakal nyokot oray ku leungeun maranéhna; jeung lamun maranehna nginum racun deadly, eta moal menyakiti aranjeunna pisan; bakal nahan panangan ka nu gering, sarta bakal cageur.

Mateus 12:23 Jalma-jalma kacida reuwaseunana, pokna, "Naha ieu teh Putra Daud?"

Jalma-jalma di jaman Yesus reuwaseun ningali anjeunna teh putra Daud.

1. Rencana Allah: Nuturkeun Nubuat Putra Daud

2. Percaya kana Jangji: Suka bungah ka Putra Daud

1. Yesaya 11: 1 - "Jeung aya bakal datang mudik rod kaluar tina bobot of Jesse, sarta Cabang bakal tumuwuh kaluar tina akar na"

2. Mika 5: 2 - "Tapi anjeun, Betlehem Ephrata, sanajan anjeun saeutik diantara rébuan Yuda, acan ti anjeun bakal anjeunna kaluar ka Kami anu bakal jadi pangawasa di Israil"

Mateus 12:24 Tapi nalika urang Parisi ngadéngé éta, maranéhna ngomong, "Ieu jelema teu bisa ngusir sétan, tapi ku Beelsebul, pamingpin sétan."

Urang Parisi nuduh Yesus ngusir sétan-sétan ku kakawasaan Beelsebul, pangéran sétan-sétan.

1. Kakuatan Yesus: Kumaha Yesus Overcomes Jahat

2. Urang Parisi jeung Tuduhan Maranéhna: Ngartos Kafir

1. Epesus 6:12 - Pikeun urang teu wrestle ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan principalities, ngalawan kakuatan, ngalawan pangawasa tina gelap umur ieu, ngalawan sarwa spiritual tina wickedness di tempat sawarga.

2. Kolosa 2:15 - Sanggeus disarmed principalities jeung kakuatan, Anjeunna dijadikeun tontonan umum aranjeunna, triumphing leuwih aranjeunna di dinya.

Mateus 12:25 Jeung Yesus uninga pikiran maranéhanana, sarta ngadawuh ka aranjeunna, Unggal karajaan dibagi ngalawan sorangan dibawa ka desolation; jeung unggal kota atawa imah anu dibagi ngalawan sorangan moal tahan.

Hiji karajaan atawa imah dibagi moal nangtung.

1. Kakuatan Persatuan: Kumaha Nguatkeun Hubungan Anjeun

2. Ngungkulan Divisi: Kumaha Ngahijikeun Karajaan anu Dibagi

1. Epesus 4: 1-3 - "Ku sabab eta, abdi, hiji tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun leumpang di manner pantes panggero nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing kalawan karana. dina asih, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

2. Jabur 133: 1 - "Behold, kumaha alus tur pikaresepeun éta lamun dulur Huni dina persatuan!"

Mateus 12:26 Jeung lamun Iblis ngusir Iblis, manéhna dibagi ngalawan dirina; kumaha tah karajaanana?

Yesus naroskeun kumaha Iblis tiasa ngusir Sétan upami aranjeunna dibagi ngalawan dirina, sabab éta hartosna karajaanana moal tiasa nangtung.

1. Kumaha Nyaho Lamun Anjeun keur Diuji ku Iblis

2. Kakuatan Ngahiji dina Merangan Jahat

1. Epesus 6:10-18 - Kudu kuat dina Gusti jeung dina kakuatan kakuatan-Na.

2. James 4: 7 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

Mateus 12:27 Sareng upami Kami ngusir sétan ku Beelsebul, ku saha budak anjeun ngusir aranjeunna? kituna maranéhanana baris jadi hakim Anjeun.

Yésus ngabéla wewenangna pikeun ngusir sétan-sétan ku cara nanyakeun wewenang barudak urang Parisi pikeun ngalakukeun hal nu sarua.

1: Yesus Maha Agung - Gusti urang Yesus hiji-hijina nu boga wewenang ngalawan kakuatan jahat.

2: Hakim Pamungkas - Urang tiasa percanten ka Yesus pikeun ngadamel putusan ahir, sabab Anjeunna mangrupikeun hakim pamungkas.

1: Kolosa 1:17 - Anjeunna sateuacan sagala hal, sareng di anjeunna sagala hal tetep babarengan.

2: John 5: 22 - Pikeun Rama henteu ngahukum ka saha, tapi geus dibikeun sagala judgment ka Putra.

Mateus 12:28 Tapi lamun kuring ngusir sétan ku Roh Allah, mangka Karajaan Allah geus datang ka anjeun.

Yesus ngaku yen Anjeunna ti Karajaan Allah jeung boga kakuatan pikeun ngusir setan jeung roh jahat ku Roh Allah.

1. Kakawasaan Allah: Kumaha Yesus Mendemonstrasikan Otoritas Ilahi-Na.

2. Ngartos Karajaan Allah: Naon Anu Nyatakeun Yesus ka Urang.

1. Lukas 11:20 - Tapi lamun kuring jeung ramo Allah tuang kaluar devils, teu ragu Karajaan Allah geus datang kana Anjeun.

2. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun: jeung pamaréntahan bakal kana taktak-Na: jeung ngaranna bakal disebut Endah, Counsellor, Allah perkasa, Rama langgeng. , Pangeran Damai. Tina kanaékan pamaréntahanana sareng katengtreman moal aya tungtungna.

Mateus 12:29 Atawa kumaha sejenna bisa asup ka imah lalaki kuat, jeung ngarampog barang-barangna, lamun teu meungkeut heula lalaki kuat? lajeng anjeunna bakal ngaruksak imahna.

Petikan ieu ngeunaan Iblis kabeungkeut supados Yesus mawa kasalametan.

1. Kakuatan Yesus: Ngabeungkeut Lalaki Kuat sareng Ngarusak Imahna

2. Dampak Kasalametan: Ngabébaskeun Sétan jeung Mulangkeun Karajaan Allah

1. Kolosa 2: 14-15 - "Geus musnah tulisan leungeun tina sarat anu ngalawan kami, nu ieu sabalikna mun urang. Anjeunna geus dicokot kaluar tina jalan, sanggeus dipaku ka salib."

2. Rum 8: 1-2 - "Aya kituna ayeuna euweuh condemnation pikeun maranéhanana anu aya dina Kristus Yesus. Pikeun hukum Roh hirup di Kristus Yesus geus diatur anjeun bébas tina hukum dosa jeung maot."

Mateus 12:30 Anu teu satuju jeung Kami, ngalawan ka Kami; jeung nu teu ngumpulkeun jeung Kami scattered mancanagara.

Sing saha anu henteu saluyu jeung Allah, mangka ngalawan ka Anjeunna, sarta usaha-usahana bakal paburencay.

1: Urang kudu bareng jeung Allah lamun hayang suksés dina usaha urang.

2: Pikeun leres-leres saluyu sareng Gusti, urang kedah kumpul sareng Anjeunna sareng henteu paburencay usaha urang.

1: Pandita 4:9-12 - Dua jalma leuwih hade ti batan saurang, sabab leuwih loba hasil ku gawé babarengan.

2: Siloka 27:17 - Beusi ngasah beusi, jadi hiji jalma ngasah batur.

Mateus 12:31 Ku sabab eta Kami nyebutkeun ka anjeun, sagala rupa dosa jeung pitenah bakal dihampura pikeun manusa, tapi pitenah ka Roh Suci moal dihampura pikeun manusa.

Dosa sareng pitenah tiasa dihampura, tapi pitenah ka Roh Suci teu tiasa.

1: Allah teh welas asih jeung pangampura, tapi urang teu kudu nguji kasabaran-Na.

2: Allah tetep welas asih jeung asih sanajan urang nyieun kasalahan, tapi urang teu kudu nganggap kurnia-Na.

1: Epesus 2: 4-5 - Tapi Allah, anu beunghar ku welas asih, kusabab asih anu hébat anu anjeunna asih ka urang, sanaos urang maot dina kalepatan urang, ngajantenkeun urang hirup babarengan sareng Kristus - ku rahmat anjeun parantos disalametkeun. —

2: 1 John 1: 9 - Lamun urang ngaku dosa urang, anjeunna satia tur adil bakal ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness.

Mateus 12:32 Jeung saha-saha-saha anu nyarita ngalawan Putra Manusa, eta bakal dihampura manéhna, tapi sing saha ngomong ngalawan Roh Suci, eta moal dihampura manéhna, boh di dunya ieu, boh di dunya nu bakal datang.

Yesus ngajarkeun yén saha waé anu nyarios ngalawan Putra Manusa bakal dihampura, tapi sanés jalma anu nyarios ngalawan Roh Suci.

1. Kakuatan Panghampura dina Yesus

2. Kasucian Roh Suci

1. Rum 8:26-27 - Kitu ogé Roh mantuan urang dina kalemahan urang. Pikeun urang henteu terang naon anu kedah urang nenedakeun sakumaha anu kedah urang lakukeun, tapi Roh nyalira ngadoakeun pikeun urang kalayan groanings jero teuing pikeun kecap.

2. 1 John 1: 9 - Lamun urang ngaku dosa urang, anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness.

Mateus 12:33 Boh nyieun tangkal alus, jeung buahna alus; atawa lain nyieun tangkal ruksak, sarta buahna ruksak: pikeun tangkal dipikawanoh ku buah-Na.

Tangkalna dikenal ku buahna; tangkal alus ngahasilkeun buah alus sarta tangkal ruksak ngahasilkeun buah ruksak.

1. Kakuatan Aksi Urang: Kumaha Pilihan Urang Nangtukeun Warisan Urang

2. Naon anu Kami Lebetkeun ka Dunya: Balukar tina Ucapan sareng Perbuatan Kami

1. Galata 6: 7-8 - Ulah jadi deceived: Allah teu moyok, pikeun naon sows hiji, éta ogé bakal Fedi. 8 Sing saha anu melak kana dagingna, tina dagingna bakal ngalakeun karusakan, tapi anu melak kana Ruh, tina Ruh, bakal nampi kahirupan anu langgeng.

2. James 3: 17-18 - Tapi hikmah ti luhur mimitina murni, lajeng peaceable, lemah lembut, kabuka pikeun alesan, pinuh ku rahmat jeung buah alus, impartial tur ikhlas. 18 Jeung panén kabeneran anu dipelak dina katengtreman ku jalma-jalma anu nyieun karapihan.

Mateus 12:34 Eh turunan oray, kumaha anjeun, anu jahat, nyarioskeun hal-hal anu saé? pikeun kaluar tina kaayaanana jantung sungut speaks.

Sungut nyarita nurutkeun kaayaanana haté, jadi jalma jahat teu bisa ngomong hal alus.

1. Haté Matéri: Kumaha Kelimpahan Haté mangaruhan Ucapan Urang

2. Waspada Naon Anjeun Ucapkeun: Kumaha Kecap Urang nembongkeun Karakter Urang

1. Yakobus 3:1-12 - Kakuatan Basa

2. Mateus 15:18-20 - Naon Najis hiji jalma

Mateus 12:35 Jalma anu hade tina kabeungharan haténa anu hadé ngaluarkeun barang-barang anu hadé, sareng anu jahat tina harta anu jahat ngaluarkeun anu jahat.

Lalaki anu hadé ngaluarkeun hal-hal anu hadé tina haténa sareng jalma jahat ngaluarkeun hal-hal anu jahat tina haténa.

1. Kakuatan Pikiran Urang: Naon Urang Mikir, Urang Jadi

2. Ngabudayakeun Haté Kasucian jeung Kasucian

1. Pilipi 4:8-9 - "Tungtungna, dulur-dulur, naon-naon anu bener, naon-naon anu terhormat, naon-naon anu adil, naon-naon anu suci, naon-naon anu pikaresepeun, naon-naon anu dipuji, upami aya kaunggulan, upami aya anu pantes. Puji, pikirkeun hal-hal ieu. Naon anu ku anjeun parantos diajar sareng katampi sareng karungu sareng katingal dina kuring — laksanakeun hal-hal ieu, sareng Allah katengtreman bakal aya sareng anjeun."

2. Ibrani 10:22 - "Hayu urang tarik deukeut jeung haté leres dina jaminan pinuh iman, kalawan hate urang sprinkled beresih tina hiji nurani jahat jeung awak urang dikumbah ku cai murni."

Mateus 12:36 Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, yén unggal kecap sia-sia anu bakal diucapkeun ku lalaki, aranjeunna bakal masihan pertanggungjawaban dina poé pangadilan.

Satiap kecap anu diucapkeun bakal dihukum dina dinten kiamat.

1: Perhatikeun Kecap Anjeun - Mateus 12:36

2: Jaga Naon Anu Anjeun Ucapkeun - Mateus 12:36

1: Yakobus 3:1-12 - Menjinakkan Lidah

2: Siloka 18:21 - Kakawasaan hirup jeung maot aya dina létah.

Mateus 12:37 Pikeun ku kecap anjeun bakal diyakinkeun, sareng ku kecap anjeun bakal dihukum.

Ayat ieu ngajarkeun yén kecap urang bakal nangtukeun leresan atanapi panghukuman urang.

1: Kakuatan Kecap Urang - Urang kudu ngagunakeun kecap urang bijaksana, sabab bisa boga dampak kuat tur langgeng dina diri urang jeung batur.

2: Konsékuansi Kecap urang - Kecap urang bisa nyieun boh konsékuansi positif atawa négatif gumantung kana kumaha aranjeunna dipaké.

1: Yakobus 3:5-8 - Kecap urang boga kakuatan pikeun ngaberkahan atawa kutukan, sarta urang kudu narékahan pikeun ngagunakeun éta dina cara ngawangun up jeung wanti.

2: Siloka 12:18 - Kecap-kecap anu pas dina waktos anu pas tiasa nyageurkeun sareng katengtreman.

Mateus 12:38 Geus kitu aya ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi ngawaler, pokna, “Pa Guru, simkuring hoyong ningali tanda ti Gusti.

Ahli-ahli Taurat jeung urang Parisi ménta tanda ka Yésus pikeun ngabuktikeun wewenang-Na.

1) The Power of a Request: Kumaha Naroskeun Patarosan Bisa ngakibatkeun Jawaban

2) Néangan Tanda: Naon anu Bisa Diajarkeun ku Urang Parisi Ngeunaan Iman

1) Mateus 16:1-4

2) Yohanes 4:48-51

Mateus 12:39 Tapi anjeunna ngawaler jeung ngadawuh ka aranjeunna, Generasi jahat jeung adulterous néangan sanggeus tanda; jeung moal aya tanda dibikeun ka eta, tapi tanda Nabi Yunus:

Yesus nyarioskeun ka jalma-jalma bakal dipasihan tanda, nyaéta tanda nabi Yunus.

1. Tanda Yunus: Naon Nu Diajarkeun Alkitab ka Urang Ngeunaan Campur Tangan Allah dina Kahirupan Urang

2. Néangan Tanda: Mikawanoh Kaajaiban Allah dina Kahirupan Sapopoé

1. Lukas 11: 29-30 - Nalika jalma-jalma beuki nambahan, anjeunna mimiti nyarios, "Generasi ieu mangrupikeun generasi anu jahat. Éta milarian tanda, tapi moal aya tanda anu bakal dipasihkeun kecuali tanda Yunus.

2. Jabur 78:12-14 - Anjeunna ngabagi laut sarta ngantep éta ngaliwatan eta, sarta dijieun cai nangtung kawas numpuk. Dina daytime anjeunna mingpin aranjeunna ku awan, sarta sakabeh peuting ku lampu fiery. Anjeunna meulah batu-batu di gurun keusik sareng masihan aranjeunna inuman anu seueur pisan sapertos ti jero.

Mateus 12:40 Sabab sakumaha Jonas tilu poe tilu peuting dina beuteung lauk paus urang; jadi Putra Manusa bakal tilu poé tilu peuting di jantung bumi.

Waktu Jonas dina beuteung lauk paus janten simbol maot sareng kabangkitan Yesus.

1: Yesus pupus sareng gugah deui pikeun nyalametkeun urang tina dosa-dosa urang.

2: Yesus teh jadian jeung hirup; percaya ka Anjeunna mawa hirup langgeng.

1: Yohanes 11:25 Yesus ngadawuh ka manehna, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan paeh, tangtu hirup.

2: Rum 5:8 Tapi Allah nembongkeun kanyaah-Na ka urang, nya eta nalika urang masih keneh dosa, Kristus pupus pikeun urang.

Mateus 12:41 Urang Ninewe bakal naek dina pangadilan jeung generasi ieu, sarta bakal ngahukum eta: sabab tobat dina da'wah Jonas; Jeung, behold, leuwih gede ti Jonas aya di dieu.

Lalaki Ninewe nunjukkeun yén tobat bisa ngakibatkeun kasalametan, sanajan jalma-jalma jauh ti Allah.

1. Tobat ngakibatkeun kasalametan, euweuh urusan dimana anjeun dina kahirupan.

2. Rahmat Gusti langkung ageung tibatan anu urang bayangkeun.

1. Yunus 3: 1-10 - Urang Ninewe percaya pesen Allah jeung tobat.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Mateus 12:42 Ratu kidul bakal naek up dina judgment jeung generasi ieu, jeung bakal ngahukum eta: pikeun manéhna datang ti bagian uttermost bumi ngadéngé hikmah Solomon; Jeung, behold, hiji leuwih gede ti Solomon aya di dieu.

Petikan ieu nyarioskeun kakuatan anu langkung ageung tibatan Solomon, anu bakal sumping sareng nangtoskeun generasi ieu.

1: Urang kudu néangan hikmat Allah, sakumaha Ratu Kidul néangan hikmat Suléman.

2: Urang ulah nganggap enteng kakawasaan Allah, sabab Anjeunna leuwih agung ti batan pamingpin dunya.

1: James 1: 5 - "Lamun aya di antara anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraidets; sarta eta bakal dibikeun anjeunna."

2: Siloka 2: 1-5 - "Anaking, upami anjeun nampi pangandika kuring, sareng nyumputkeun paréntah kuring sareng anjeun, supados anjeun condong ceuli kana hikmah, sareng ngalarapkeun manah anjeun kana pangertian; Leres, upami anjeun ceurik kana pangaweruh. , sareng ngangkat sora anjeun pikeun pangertian; Upami anjeun milarian anjeunna sapertos pérak, sareng milarian anjeunna sapertos harta karun anu disumputkeun; teras anjeun bakal ngartos kasieun PANGERAN, sareng mendakan kanyaho ka Allah."

Mateus 12:43 Lamun roh najis geus kaluar tina hiji lalaki, manéhna leumpang ngaliwatan tempat garing, néangan istirahat, sarta teu manggihan nanaon.

Roh najis narékahan pikeun milarian istirahat di tempat anu garing tapi henteu mendakan.

1. Perjuangan Neangan Sésana di Dunya Karasa

2. Manggihan Kanyamanan dina Jaman Discouragement

1. Yesaya 40:30-31 - Komo nonoman bakal pingsan jeung jadi weary, jeung lalaki ngora bakal ragrag exhausted; tapi maranéhanana anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris Gunung nepi jeung jangjang kawas garuda; maranehna bakal lumpat jeung teu bosen; maranehna bakal leumpang jeung teu pingsan.

2. Jabur 127: 2 - Ieu sia nu gugah nepi mimiti jeung indit telat istirahat, dahar roti tina toil hariwang; pikeun anjeunna masihan ka sare tercinta-Na.

Mateus 12:44 Lajeng anjeunna ngadawuh, Kuring bakal balik ka imah kuring ti mana kuring kaluar; jeung lamun manéhna datang, manéhna manggihan eta kosong, disapu, jeung garnished.

Yesus nyarioskeun ngeunaan saurang lalaki anu balik ka bumi pikeun mendakan éta kosong sareng beresih.

1. "Kakuatan Kabersihan: Palajaran tina Perumpamaan Yesus"

2. "Néangan Kasugemaan di Imah Kosong"

1. Yesaya 40:11 - Anjeunna bakal condong domba-Na kawas angon a; manéhna baris ngumpulkeun anak domba dina leungeun-Na; Anjeunna bakal mawa eta dina dada-Na, sarta gently mingpin maranéhanana anu keur ngora.

2. paribasa 24: 3-4 - Ku hikmah hiji imah diwangun, sarta ku pamahaman eta ngadegkeun; ku pangaweruh kamar nu ngeusi sagala riches adi jeung pikaresepeun.

Mateus 12:45 Lajeng anjeunna angkat sareng nyandak tujuh roh sanés anu langkung jahat tibatan dirina, teras aranjeunna lebet sareng cicing di dinya, sareng kaayaan terakhir jalma éta langkung parah tibatan anu munggaran. Nya kitu ogé ka generasi jahat ieu.

Yesus ngingetkeun jalma-jalma yén dosa bakal nyababkeun kaayaan anu langkung parah tibatan sateuacanna, sareng anu sami bakal dilarapkeun ka generasi jahat ayeuna.

1. Bahaya Dosa: Peringatan ti Yesus

2. Biaya Kajahatan: Diajar ti Yesus

1. James 1: 14-15 - Tapi unggal jalma geus tempted nalika anjeunna lured na enticed ku kahayang sorangan. Lajeng kahayang lamun geus conceived ngalahirkeun dosa, jeung dosa nalika eta geus pinuh tumuwuh brings mudik maot.

2. Siloka 14:12 - Aya jalan anu sigana bener pikeun manusa, tapi tungtungna nyaéta jalan ka maot.

Mateus 12:46 Nalika anjeunna nyarios ka jalma-jalma, ningal, indungna sareng dulur-dulurna nangtung di luar, hoyong nyarios sareng anjeunna.

Kulawarga Yesus nyobian nyarios ka anjeunna nalika anjeunna ngajar jalma-jalma.

1. Pentingna tetep fokus kana tugas di leungeun, sanajan kulawarga nyoba ngaganggu urang.

2. Conto Yésus ngeunaan cara ngautamakeun kaperluan batur ti batan kulawarga urang sorangan.

1. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur yourselves.

2. Markus 3:31-35 - Indungna jeung dulur-dulur Yesus sumping ka Anjeunna, tapi Anjeunna ngawaler, "Saha-saha anu ngalakukeun pangersa Allah, nya eta dulur Kami, adi jeung indung Kami."

Mateus 12:47 Geus kitu ceuk nu saurang, “Indung maneh jeung dulur-dulur maneh nangtung di luar, hayang nyarita jeung maneh.

Yesus dideukeutan ku indungna jeung dulur-dulurna nu rek ngobrol jeung manehna.

1. Pentingna kulawarga jeung kudu ngutamakeun hubungan jeung nu pangdeukeutna jeung urang.

2. Conto Yésus dina waktu keur ngobrol jeung kulawargana, sanajan di tengah-tengah palayananana.

1. Markus 3:31-35 - usaha kulawarga Yesus pikeun nahan anjeunna.

2. Mateus 10:37 - pangajaran Yesus ngeunaan pentingna asih kulawarga hiji urang.

Mateus 12:48 Tapi anjeunna ngawaler jeung ngadawuh ka nu ngabejaan manehna, Saha indung Kami? sareng saha dulur-dulur kuring?

Yesus naroskeun harti kulawarga sareng tangtangan definisi tradisional.

1. Kulawarga Leuwih Ti Ngan Getih: Ngajalajah Harti Kulawarga Saluareun Hubungan Biologis

2. Panggero pikeun Asih: Tangtangan Yesus pikeun Ngenalkeun Kamanusaan Urang

1. Mateus 22: 34-40 - Pasemon Yesus ngeunaan Samaritan Good

2. Markus 12:28-31 - Paréntah Yesus pikeun Asih Allah jeung Tatangga

Mateus 12:49 Anjeunna ngacungkeun panangan-Na ka murid-murid-Na, saur-Na, "Tingali indung sareng dulur-dulur Kami!

Yesus ngumumkeun yén murid-murid-Na nyaéta kulawargana.

1: Kulawarga anu urang pilih tiasa sami pentingna sareng kulawarga anu urang lahir.

2: Nurut kana parentah Allah bisa ngadeukeutkeun urang ka Mantenna, jeung ngajadikeun urang sakulawarga.

1: John 15: 13 - "Cinta anu langkung ageung teu aya jalma ti batan ieu, nyaéta yén hiji jalma nyerahkeun nyawana pikeun babaturanana."

2: Galata 6:10 - "Salaku urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sakabeh jalma, utamana ka aranjeunna anu ti kulawarga iman."

Mateus 12:50 Pikeun saha-saha anu bakal ngalakukeun wasiat Rama Kami anu di sawarga, sarua jeung dulur kuring, jeung adi, jeung indung.

Petikan ieu ngajarkeun urang pentingna minuhan wasiat Allah.

1: Urang sadayana ngahiji dina Kristus nalika urang nurut kana pangersa Allah.

2: Nurutkeun wasiat Allah ngajadikeun urang ukhuwah jeung Mantenna jeung hiji deui.

1: Yohanes 15:14 - "Aranjeun teh sobat Kami lamun ngalakukeun naon parentah Kami."

2: Rasul 10: 34-35 - "Lajeng Petrus muka sungut-Na, sarta ngomong: "Saleresna abdi ngartos yen Allah teu pilih kasih, tapi di unggal bangsa, saha anu sieun anjeunna jeung ngalakukeun naon katuhu, éta ditarima ku Anjeunna.

Mateus 13 mangrupikeun kumpulan misil anu dianggo ku Yesus pikeun ngajelaskeun Karajaan Sawarga, ngagambarkeun nilaina, kamekaran, sareng minuhan pamungkas.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Perumpamaan ngeunaan Sower (Mateus 13: 1-9), dimana siki anu ditaburkeun dina sababaraha jinis taneuh ngagambarkeun rupa-rupa réspon kana firman Allah. Nalika murid-murid-Na naroskeun ka Anjeunna ngeunaan panggunaan misil-Na, Yesus ngajelaskeun yén Anjeunna ngagunakeun éta pikeun ngungkabkeun bebeneran ka jalma-jalma anu kabuka sareng nyumputkeunana tina anu henteu (Mateus 13: 10-17). Anjeunna teras napsirkeun Perumpamaan Sower pikeun murid-murid-Na (Mateus 13: 18-23).

Ayat 2nd: Yesus babagi deui misil ngeunaan karajaan - The Parabel of Weeds diantara Gandum ngajelaskeun coexistence of alus jeung jahat nepi ka ahir jaman nalika Allah bakal misahkeun aranjeunna (Mateus 13:24-30), The Parabel of Mustard Siki jeung Ragi emphasizing kumaha karajaan. dimimitian leutik tapi tumuwuh signifikan (Mateus 13:31-33). Saatos nyarioskeun misil-misil ieu, Yesus ngajelaskeun sacara pribadi ka murid-murid-Na naon anu dibalikkeun tina Perumpamaan Rumput (Mateus 13: 36-43).

Ayat ka-3: Dina bagian ahir ieu, Yesus nyarioskeun tilu pasemon pondok anu langkung pondok - Harta Karun, Sudagar Mutiara sareng Jaring Pancing - sadayana nekenkeun nilai karajaan anu ageung sareng kumaha nungtut komitmen total ti anu milari éta (Mateus 13: 44-50). Nalika Anjeunna ngabéréskeun ajaran-ajaran ieu di kampung halaman-Na, jalma-jalma héran, tapi ogé gelo sabab terang kulawargana. Ku kituna sanajan hikmah jeung lampah mujijat-Na, aranjeunna henteu percanten ka anjeunna ngarah Yesus nyarios yén nabi téh tanpa ngahargaan ngan di kampung halaman sarta diantara baraya-Na.

Mateus 13:1 Dina poe eta oge Isa kaluar ti imah, calik di sisi laut.

Yesus angkat ka sisi laut pikeun ngajar.

1: Yesus indit ka sisi laut pikeun ngajarkeun urang yén Anjeunna salawasna siap babagi hikmah jeung pangaweruh-Na ka urang.

2: Yesus angkat ka sisi laut pikeun nunjukkeun ka urang yen Anjeunna kersa kaluar tina jalan-Na pikeun nyebarkeun Injil Kasalametan.

1: Markus 4:1-2 - Jeung deui manéhna mimitian ngajar di sisi laut: jeung aya dikumpulkeun ka manéhna loba pisan , jadi manéhna diasupkeun kana hiji kapal, jeung diuk di laut; jeung sakabeh jalma anu aya di sisi laut di darat.

2: John 21: 25 - Jeung aya ogé loba hal sejenna anu Yesus lakukeun, nu, lamun kudu ditulis unggal hiji, Kuring nyangka yén malah dunya sorangan teu bisa ngandung buku nu kudu ditulis. Amin.

Mateus 13:2 Jeung loba multituded dikumpulkeun babarengan jeung manéhna, jadi manéhna indit ka kapal, jeung diuk; jeung sakabeh multitude nangtung di basisir.

Jalma-jalma karumpul di sakurilingeun Yesus, tuluy naek kana kapal, tuluy nyarita ka maranehna ti dinya.

1. Yesus daék indit mil tambahan pikeun ngahontal jalma.

2. Urang kudu salawasna buka pikeun ngahontal kaluar ka batur.

1. John 4: 7-8 - "Kakasih, hayu urang silih cinta, pikeun cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah sarta nyaho ka Allah. Saha-saha anu teu mikaasih, teu nyaho ka Allah, sabab Allah teh asih.”

2. Markus 12:29-31 - "Yesus ngawaler, 'Paling penting ieu, 'Dengekeun, O Israel: Gusti Allah urang, Gusti teh hiji. Sareng anjeun kedah nyaah ka Gusti Allah anjeun kalayan sadayana haté anjeun sareng kalayan sadayana jiwa anjeun sareng kalayan sadayana pikiran anjeun sareng kalayan sagala kakuatan anjeun.' Anu kadua kieu: 'Maneh kudu nyaah ka sasama saperti ka diri sorangan.' Teu aya deui parentah nu leuwih gede ti ieu.’”

Mateus 13:3 Sarta anjeunna spoke loba hal ka aranjeunna dina misil, paribasa, Behold, sower indit kaluar pikeun sow;

Yesus ngajarkeun palajaran ngeunaan pentingna nyebarkeun Injil ngaliwatan pasemon ngeunaan sower.

1: "Pasemon ngeunaan Panyebaran: Kakuatan Firman Allah"

2: "Pasemon ngeunaan Panyebur: Panén Anu Kami Tabur"

1: Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

2: Mateus 28: 19-20 - "Ku kituna indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun."

Mateus 13: 4 Sareng nalika anjeunna nyebarkeun, sababaraha siki murag di sisi jalan, sareng manuk sumping sareng ngahakan aranjeunna.

Perumpamaan ngeunaan sower ngajelaskeun kumaha Firman Allah nyebarkeun.

1. "Menanam dina Iman: Panén Berkah"

2. "The Fowls and the Sower: Understanding the Power of the Musuh"

1. Markus 4:14-20

2. Jabur 126:5-6

Mateus 13:5 Aya anu murag kana tempat-tempat anu batu, tempatna henteu seueur taneuh;

Perumpamaan ngeunaan panyubur ngajarkeun urang yén siki kedah gaduh akar anu jero supados tiasa tumbuh.

1. Akar anu langkung jero, langkung ageung panén

2. Ngamekarkeun Haté Iman

1. Kolosa 2: 7 - Rooted jeung diwangun nepi ka Anjeunna, sarta stablished dina iman, sakumaha ye geus diajarkeun, abounding therein jeung sukur.

2. Jabur 1:3 - Anjeunna bakal kawas tangkal dipelak di sisi walungan cai, nu bringth mudik buah-Na dina mangsa-Na; daunna ogé moal layu; jeung naon bae manéhna bakal makmur.

Mateus 13:6 Jeung nalika panonpoe geus nepi, aranjeunna scorched; sarta ku sabab teu boga akar, aranjeunna layu jauh.

Perumpamaan ngeunaan panyebaran nunjukkeun bédana antara anu akar sareng anu henteu.

1. Ajén Mibanda Pondasi Teguh dina Iman

2. Bahaya Ngabogaan Iman Surface-Level

1. Kolosa 2: 7 - "Rooted jeung diwangun nepi di anjeunna jeung ngadegkeun dina iman, sagampil anjeun diajarkeun, abounding di sukur."

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

Mateus 13:7 Jeung sababaraha ragrag di antara cucuk; jeung cucuk-cucuk cucuk nepi, nepi ka dicekek.

Perumpamaan ngeunaan panyubur ngajarkeun yén iman sababaraha urang kasesak ku godaan dunya.

1: Iman anu sajati didasarkeun kana firman Allah sareng ditangtayungan tina godaan dunya.

2: Pikeun boga iman nu kuat, urang kudu ngaregepkeun jeung paham kana firman Allah.

1: Kolosa 3: 2 - Setel pikiran anjeun kana hal-hal anu di luhur, sanés hal-hal anu aya di bumi.

2: Ibrani 12: 1 - Ku alatan éta, ku sabab urang dikurilingan ku méga anu ageung saksi, hayu urang ogé iklaskeun unggal beurat, sareng dosa anu caket pisan, sareng hayu urang ngajalankeun balapan anu disayogikeun ku urang kalayan sabar.

Mateus 13: 8 Tapi anu sanésna murag kana taneuh anu saé, sareng ngahasilkeun buah, aya anu saratus kali, aya anu genep puluh, aya anu tilu puluh.

Taneuh anu saé ngahasilkeun panén anu saé.

1: Panén anu saé gumantung kana taneuh anu saé

2: Taneuh Hadé Mawa Kalimpahan

1: 2 Corinthians 9: 6-8 - "Tapi ieu kuring ngomong: Saha anu sows sparingly bakal panén sparingly, sarta saha sows bountifully bakal panén bountifully. Jadi hayu tiap hiji masihan sakumaha anjeunna Tujuan dina haténa, teu grudgingly atawa "Sabab Allah mikanyaah anu masihan anu bageur. Sareng Allah tiasa ngalimpahkeun sagala kurnia ka anjeun, supados anjeun, salamina kacukupan dina sagala hal, tiasa ngalimpahkeun sagala padamelan anu hadé."

2: John 4: 35-38 - "Naha anjeun teu nyebutkeun, 'Aya masih opat bulan lajeng datang panén'? Behold, Kuring nyebutkeun ka anjeun, angkat panon anjeun sarta kasampak di sawah, sabab geus bodas. Pikeun panén! Jeung saha nu reas narima upah, jeung ngumpulkeun buah pikeun hirup langgeng, supaya nu sows jeung nu reas bisa girang babarengan. Pikeun dina ieu paribasa bener: 'Hiji sows, sejen reaps.' Kami ngutus anjeun pikeun metik anu henteu diusahakeun ku anjeun; anu sanés parantos nyambut damel, sareng anjeun parantos naék kana padamelanana."

Mateus 13:9 Anu boga ceuli pikeun ngadéngé, hayu manéhna ngadéngé.

Petikan ieu mangrupikeun panginget pikeun ngadangukeun firman Allah kalayan ati sareng pikiran anu kabuka.

1. "Hayu Urang Dengekeun Firman Allah"

2. "Buka Haté jeung Pikiran Anjeun pikeun Ngadéngé Firman Allah"

1. Yesaya 50: 4-5 - "Gusti Allah geus dibikeun kuring basa jalma anu diajarkeun, supaya kuring bisa nyaho kumaha carana ngadukung ku kecap anjeunna anu weary. Isuk-isuk manéhna hudang; Mantenna ngahudangkeun ceuli kuring pikeun ngadangu sakumaha anu diajarkeun."

2. Yakobus 1: 19-21 - "Anu terang ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: unggal jalma kedah gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah. Ku sabab eta singkirkeun sagala kakotoran jeung kajahatan anu merajalela, sarta tarima kalayan lemah lembut pangandika anu geus ditanam, anu bisa nyalametkeun jiwa maraneh.”

Mateus 13:10 Murid-murid sumping, naros ka Anjeunna, "Naha anjeun nyarios ka aranjeunna ku misil?

Murid-murid naroskeun ka Yesus naha anjeunna nyarios ka jalma-jalma dina misil.

1: Allah nyarioskeun ka urang dina cara anu nangtang urang pikeun milari pamahaman anu langkung jero.

2: Allah nyarioskeun ka urang dina misil pikeun ngabantosan urang ngadeukeutkeun ka Anjeunna sareng ngartos bebeneran spiritual.

1: Jabur 78: 2 - Abdi bakal muka sungut abdi dina misil: Abdi ngucapkeun paribasa poék baheula:

2: Lukas 8: 9-10 - Murid-murid naros ka Anjeunna, saurna, "Naon ieu pasemon?" Jeung cenah, Ka anjeun eta dibere nyaho mysteries Karajaan Allah: tapi ka batur dina misil; yén ningali aranjeunna moal ningali, sareng ngadangu aranjeunna moal ngartos.

Mateus 13:11 Anjeunna ngawaler sareng nyarios ka aranjeunna, "Sabab anjeun dipasihan terang kana rahasia Karajaan Sawarga, tapi ka aranjeunna henteu dipasihkeun."

Yesus ngajelaskeun misteri Karajaan Sawarga ka murid-murid-Na.

1. Ngartos Misteri Karajaan Sawarga

2. Néangan Hikmah Allah pikeun Ngabuka Rahasia Karajaan Sawarga

1. James 1: 5 "Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna ménta Allah, anu masihan generously ka sadaya tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun ka manehna."

2. Jabur 25:14 "Rahasia PANGERAN aya sareng jalma-jalma anu sieun ka Anjeunna, sareng anjeunna bakal nunjukkeun perjangjian-Na."

Mateus 13:12 Pikeun saha-saha nu boga, manéhna bakal dibikeun, sarta manéhna bakal leuwih kaayaanana: tapi saha-saha nu teu boga, ti manéhna bakal dicokot jauh komo manéhna geus.

Nu boga bakal dibere deui, jeung nu teu boga bakal dicabut naon nu dipiboga.

1. Kalimpahan Allah pikeun Umat-Na: Maham kana Ni’mat Kamakmuran

2. Kaberkahan Kasugemaan: Manggihan Katengtreman Ditengah Kasangsaraan

1. James 1: 2-4 - Anggap eta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun Persib. Sangkan ketekunan ngaréngsékeun pagawéanna supados anjeun asak sareng lengkep, henteu kakurangan nanaon.

2. Jabur 37:25 - Kuring kungsi ngora jeung ayeuna geus kolot, can kungsi katempo nu soleh forsaken atawa barudak maranéhanana begging roti.

Mateus 13:13 Ku sabab eta Kami nyarita ka maranehna ku misil: sabab maranéhanana ningali teu ningali; jeung dédéngéan maranéhna teu ngadéngé, atawa teu ngarti.

Yésus ngajar jalma-jalma ngeunaan Karajaan Sawarga ngaliwatan misil lantaran maranéhna teu bisa ngarti.

1. Ngartos Karajaan Sawarga: Ngajalajah Perumpamaan Yesus

2. Discernment: Satia Ngadenge jeung Ningali Naon Allah Témbongkeun urang

1. Siloka 4:7 - Hikmah mangrupa hal pokok; kituna meunang hikmah: sarta kalawan sagala meunang thy meunang pamahaman.

2. John 8: 31-32 - Lajeng Yesus ngadawuh ka jalma Yahudi anu percanten ka Anjeunna, Lamun anjeun tetep dina pangandika Kami, mangka anjeun bener murid Kami; Jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bébas.

Mateus 13:14 Jeung di antarana geus kaeusi nubuat Esaias, nu nyebutkeun, Ku dédéngéan anjeun bakal ngadéngé, sarta moal ngarti; jeung ningali anjeun bakal nempo, jeung moal ngarasa.

Nubuat Yesaya kaeusi dina jalma-jalma anu teu ngarti kana naon anu didangukeun sareng henteu ngartos naon anu aranjeunna tingali.

1. "Ningali jeung Ngadenge, Tapi Teu Ngarti: Kawujudan Nubuat Yesaya"

2. "Memilih Teu Ngarti: Nangtukeun Kawujudan Nubuat Yesaya"

1. Yesaya 6: 9-10 - "Jeung cenah, indit, sarta ngabejaan jalma ieu: Ngadenge anjeun memang, tapi teu ngarti; jeung ningali anjeun memang, tapi teu ngarasa. Jieun haté jalma ieu gajih, sarta nyieun Ceuli maranéhna. beurat, jeung nutup panon maranéhanana; lest maranéhanana nempo jeung panon maranéhanana, jeung ngadéngé jeung Ceuli maranéhanana, jeung ngarti jeung jantung maranéhanana, sarta ngarobah, sarta jadi cageur."

2. Rum 11: 8-10 - "Nurutkeun sakumaha geus ditulis, Allah geus dibikeun aranjeunna sumanget slumber, panon nu teu kudu ningali, jeung Ceuli nu teu kudu ngadéngé; nepi ka poé ieu. Jeung Daud saith, Hayu maranéhna Méja dijieun bubu, jeung bubu, jeung batu titajong, jeung ganjaran pikeun maranehna: Panon maranehna jadi poek, supaya maranehna teu bisa ningali, jeung sujud deui maranéhanana salawasna.

Mateus 13:15 Pikeun jantung jalma ieu waxed kotor, jeung Ceuli maranéhanana kusam tina dédéngéan, jeung panon maranéhanana geus ditutup; lest iraha wae maranéhanana kudu ningali jeung panon maranéhanana jeung ngadéngé jeung Ceuli maranéhanana, jeung kudu ngarti jeung jantung maranéhanana, jeung kudu dirobah, jeung kuring kudu dudung maranehna.

Petikan ieu nyarioskeun kumaha jalma-jalma tiasa buta sareng pireu sacara rohani kana firman Allah.

1: Ulah Tutup Panon Anjeun kana Firman Allah

2: Ngadéngé jeung Ningali Firman Allah kalawan Haté Buka

1: Yesaya 6:9-10 - Pindah, jeung bejakeun ka jalma-jalma ieu: Ngadenge maraneh, tapi teu ngarti; jeung ningali anjeun memang, tapi teu ngarasa. Jieun haté jalma ieu gajih, jeung nyieun Ceuli maranéhanana beurat, jeung nutup panon maranéhanana; lest maranéhanana nempo jeung panon maranéhanana, jeung ngadéngé jeung Ceuli maranéhanana, jeung ngarti jeung jantung maranéhanana, jeung ngarobah, sarta jadi healed.

2: John 12: 37-40 - Tapi sanajan anjeunna geus ngalakukeun kitu loba mujijat sateuacan aranjeunna, acan aranjeunna henteu percanten ka anjeunna: Supaya laksana pangandika Nabi Yesaya, anu anjeunna nyarios, 'Gusti, saha anu percaya kana laporan kami? sareng ka saha panangan Gusti parantos diturunkeun? Ku sabab eta maranehna teu bisa percaya, sabab ceuk Esaias deui, Anjeunna geus lolong panon maranéhanana, jeung hardened haté maranéhanana; yen maranehna teu kudu ningali jeung panon maranéhanana, atawa ngarti jeung jantung maranéhanana, jeung jadi dirobah, jeung kuring kudu dudung maranehna.

Mateus 13:16 Tapi bagja panon anjeun, sabab ningali, sareng ceuli anjeun, sabab ngadenge.

Yesus ngaberkahan jalma-jalma anu tiasa ningali sareng ngadangu ajaran-Na.

1. Karunia Paningal sareng Pangrungu: Ningali sareng Ngadangu Pesen Gusti.

2. Girang dina Berkah Ningali jeung Ngadéngé Firman Allah.

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. Jabur 119:18 - Buka panon kuring, supaya kuring bisa behold hal wondroous kaluar tina hukum Anjeun.

Mateus 13:17 Pikeun verily Kuring nyebutkeun ka anjeun, yén loba nabi jeung lalaki soleh geus hayang ningali eta hal nu anjeun tempo, jeung teu katempo eta; sareng ngadangukeun hal-hal anu anjeun dengekeun, sareng teu acan kadenge.

Nabi-nabi sareng jalma-jalma soleh jaman baheula hoyong ngalaman berkah anu dipasihkeun ku generasi ayeuna.

1: Hayu urang nganuhunkeun kana hak istiméwa anu dipasihkeun sareng dianggo pikeun ngamulyakeun Allah.

2: Urang kudu narékahan pikeun hirup bener supaya urang ngalaman berkah anu sarua sakumaha nabi jeung lalaki soleh jaman baheula.

1: Epesus 5:20 - "Salawasna hatur nuhun pikeun sagala hal ka Allah sareng Rama dina nami Gusti urang Yesus Kristus."

2: Jabur 112: 1- "Puji PANGERAN. Bagja jalma anu sieun ka Yéhuwa, anu resep pisan kana paréntah-Na."

Mateus 13:18 Ku sabab kitu dengekeun pasemon ngeunaan sower.

Perumpamaan ngeunaan panyebaran mangrupikeun palajaran ngeunaan pentingna ngartos firman Allah.

1: Panyebur jeung Bibit: Naon Perumpamaan ngeunaan Panyebur Diajar Ngeunaan Firman Allah

2: Kakuatan Perumpamaan: Kumaha Perumpamaan Bisa Ngabantosan Urang Ngartos Firman Allah

1: Yesaya 55: 10-11 - "Kanggo sapertos hujan sareng salju turun ti langit sareng henteu uih deui ka dinya, tapi nyiram bumi, ngajantenkeun éta ngahasilkeun sareng bertunas, masihan bibit ka panyebaran sareng roti ka anu tuang . bakal kecap abdi jadi nu mana kaluar tina sungut abdi; eta moal balik deui ka kuring kosong, tapi bakal ngalengkepan naon anu Kami maksud, sarta bakal hasil dina hal nu kuring dikirim eta.

2: 2 Timoteus 3: 16-17 - "Sagala Kitab Suci dihirupkeun ku Allah sareng mangpaat pikeun ngajar, pikeun ngabantah, pikeun ngabenerkeun, sareng pikeun ngalatih dina kabeneran, supados abdi Allah tiasa kompeten, dilengkepan pikeun sagala padamelan anu hadé. ”

Mateus 13:19 Lamun aya anu ngadenge pangandika Karajaan, tapi teu ngarti, si jahat datang, ngarebut naon anu ditaburkeun dina hatena. Ieu anjeunna anu nampi bibit di sisi jalan.

Petikan Lamun aya nu ngadéngé pangandika Karajaan tapi teu kaharti, nu jahat datang jeung nyokot bibit anu dipelak dina haténa.

1. Hayu Urang Ulah Ngidinan Nu Jahat Maok Haté Urang

2. Ngartos Firman Karajaan Penting pikeun Tumuwuh Rohani

1. Lukas 8:11-15 - The pasemon ngeunaan Sower

2. Epesus 6: 11-12 - Pasang dina Sakabeh Armor Allah

Mateus 13:20 Tapi anu nampi siki ka tempat-tempat anu batu, nya éta anu ngadéngé pangandika, teras nampi kalayan bungah;

Jalma anu ngadéngé firman Allah sarta narima kalawan gumbira, nya éta jalma anu melak bibit dina taneuh batu.

1. Kabungahan Narima Firman Allah

2. Melak Bibit Injil dina Taneuh Batu

1. Jabur 119:162 - Abdi girang dina kecap anjeun kawas hiji anu manggih jarah hébat.

2. Rum 10:17 - Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah.

Mateus 13:21 Tapi anjeunna henteu akar dina dirina, tapi tahan sakedap: pikeun nalika kasangsaraan atanapi panganiayaan timbul kusabab pangandika, teras-terasan anjeunna gelo.

Rootlessness ngakibatkeun fickleness dina nyanghareupan kasusah.

1: Tabah dina Iman sanajan Dikaniaya

2: Kabutuhan Mibanda Pondasi Teguh dina Kristus

1: Rum 5: 3-5 "Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan dina sangsara urang, sabab urang terang yén sangsara ngahasilkeun Persib; Persib, karakter; jeung karakter, harepan. Jeung harepan teu nempatkeun urang éra, sabab cinta Allah. geus dituang kana hate urang ngaliwatan Roh Suci, anu geus dibikeun ka urang."

2: Yakobus 1: 2-4 "Anggap éta kabagjaan murni, dulur-dulur kuring, iraha waé anjeun nyanghareupan rupa-rupa cobaan, sabab anjeun terang yén ujian iman anjeun ngahasilkeun katekunan. tur lengkep, teu kakurangan nanaon."

Mateus 13:22 Anjeunna oge anu nampi siki di antara cucuk, nya eta anu ngadenge pangandika; jeung ngurus dunya ieu, jeung deceitfulness of riches, choke kecap, sarta manéhna jadi unfruitful.

Nu ngurus dunya jeung tipu daya kabeungharan bisa cuk firman Allah jeung ngajadikeun eta unfruitful.

1: Urang kudu fokus ka Allah, lain harta dunya, sangkan bener-bener ngahasilkeun buah.

2: Kanyaah kana duit bisa jadi ngahalangan pikeun ngadéngé firman Allah.

1: Lukas 12:15 - "Jeung Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Jaga ati jeung awas tina covetousness, pikeun hirup hiji jalma henteu gumantung kana kaayaanana tina hal-hal nu mibanda.

2: 1 Timoteus 6:10 - "Kanggo cinta kana artos mangrupikeun akar tina sagala jinis kajahatan, anu ku sababaraha urang parantos nyimpang tina iman ku karakusanna, sareng nyiksa diri ku seueur kasedihan."

Mateus 13:23 Tapi saha anu narima siki kana taneuh alus nya manéhna nu ngadéngé pangandika, jeung understands eta; nu ogé beareth buah, sarta brings mudik, sababaraha saratus kali, sababaraha genep puluh, sababaraha tilu puluh.

Perumpamaan ngeunaan sower ngagambarkeun yén jalma anu ngadéngé firman Allah jeung ngarti eta bakal ngahasilkeun loba buah.

1. Ngahasilkeun Buah: Kakuatan Taat

2. Tumuwuh dina Iman: Ganjaran tina Ngadenge jeung Ngarti Firman Allah

1. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti teu aya hukum.

2. Jabur 19:7-8 - Hukum Gusti sampurna, reviving jiwa; kasaksian Gusti pasti, ngajadikeun bijaksana nu basajan; nu precepts Gusti bener, rejoicing jantung; parentah Gusti teh beresih, manceran panon.

Mateus 13:24 Anjeunna masihan misil deui ka maranehna, saur-Na, "Karajaan Sawarga teh ibarat hiji jelema anu melak bibit alus di kebonna.

Yesus nyarioskeun hiji misil ngeunaan saurang lalaki anu nyebarkeun siki anu alus di kebonna pikeun ngagambarkeun Karajaan Sawarga.

1. Panén Allah: bibit alus Karajaan-Na

2. Perumpamaan ngeunaan panyebaran: Kumaha nyebarkeun siki anu alus ka Karajaan Sawarga

1. Galata 6: 7-8 - "Ulah jadi deceived: Allah teu moyok, pikeun naon sows hiji, éta ogé bakal dipanén. Pikeun hiji anu sows kana daging sorangan bakal tina daging Fedi korupsi, tapi hiji. Anu nyebarkeun kana Ruh, tina Ruh, bakal ngalakeun hirup anu langgeng."

2. Mateus 7:15-20 - "Awas tina nabi palsu, anu datang ka anjeun dina pakean domba urang tapi inwardly srigala ravenous. Anjeun bakal mikawanoh aranjeunna ku bungbuahan maranéhanana. Dupi anggur dikumpulkeun tina cucuk, atawa anjir tina thistles? Jadi, unggal Tangkal anu séhat ngahasilkeun buah anu saé, tapi tangkal anu gering ngahasilkeun buah anu goréng. bakal mikawanoh aranjeunna tina buahna."

Mateus 13:25 Tapi bari lalaki sare, musuh-Na datang jeung nebar jukut di antara gandum, sarta indit ka jalan.

Musuh umat Allah nyebarkeun jukut di antara gandum nalika jalma-jalma sare.

1. Bahaya Kasugemaan dina Kahirupan Rohani

2. Tetep Waspada dina Dunya Godaan

1. Epesus 6:10-18 (Panggeuykeun sakabeh waja Allah, supaya aranjeun bisa ngalawan kana rarancang Iblis)

2. 1 Petrus 5:8 (Kudu sober-dipikiran; kudu waspada. Musuh anjeun Iblis prowls sabudeureun kawas singa roaring, néangan batur pikeun devour).

Mateus 13:26 Tapi lamun sabeulah éta sprung up, sarta ngahasilkeun mudik, lajeng mucunghul jukut ogé.

Perumpamaan gandum sareng jukut ngungkabkeun yén sanajan di tengah-tengah anu saé, anu goréng tiasa muncul.

1. Perumpamaan Gandum jeung Rumput: Ngakuan Anu Hadé jeung Nu Goréng dina Kahirupan.

2. Ajén Kasabaran: Diajar tina Perumpamaan Gandum jeung Rumput

1. Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna."

2. James 1: 2-4 - "Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, teu aya nanaon."

Mateus 13:27 Ku sabab kitu abdi-abdi nu boga rumah tangga datang sarta ngomong ka anjeunna, "Juragan, teu anjeun melak siki alus di sawah anjeun?" Ti mana eta jukut?

Palayan-palayan nanya ka nu boga imah ngeunaan ayana jukut di sawah anu geus dipelak ku siki alus.

1. Allah ngagunakeun kasampurnaan urang pikeun ngalaksanakeun pangersa-Na anu sampurna.

2. Urang bisa ngandelkeun Allah sanajan urang teu ngarti kana naon anu dilampahkeun ku Mantenna.

1. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu bogoh ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi aya cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, jeung jalan abdi. pikiran ti pikiran anjeun."

Mateus 13:28 Anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Musuh anu ngalakukeun ieu." Palayan-palayanna nyarios ka anjeunna, "Naha anjeun badé angkat sareng ngumpulkeun aranjeunna?"

Juragan rumah tangga merhatikeun yén jukut geus dipelak di sawahna. Palayan-palayanna naroskeun upami aranjeunna kedah angkat miceun jukut, tapi juragan nyarioskeun yén musuh parantos ngalakukeun ieu.

1. Musuh jiwa urang néangan sow weeds ragu jeung sieun dina kahirupan urang.

2. Urang can kungsi sabenerna teu malire karya musuh, tapi tinimbang kudu waspada jeung tetep fokus kana rencana Allah pikeun kahirupan urang.

1. Epesus 6:10-13 - Tungtungna, jadi kuat di Gusti jeung dina kakuatan kakuatan-Na. Pasang sakabeh armor Allah, supaya anjeun bisa nangtung ngalawan schemes Iblis.

2. James 4: 7 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

Mateus 13:29 Tapi saurna, Henteu; Lest bari Anjeun ngumpulkeun jukut, Anjeun ogé akar gandum jeung maranehna.

Pasemon ngeunaan Gandum jeung Tares ngajarkeun urang yén urang kudu ati-ati nalika misahkeun alus ti jahat sabab urang teu ngahaja ngabalukarkeun cilaka dina prosés.

1. "Katerangan Pangéran: Misahkeun Anu Hadé sareng Jahat"

2. "Pasemon ngeunaan Gandum jeung lalang: Hiji Palajaran Ngeunaan Discernment"

1. James 1: 5 - "Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta Allah, anu mere generously ka sadaya tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun anjeunna."

2. Paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun, sarta ulah lean on pamahaman sorangan. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal nyieun lempeng jalur Anjeun."

Mateus 13:30 Hayu duanana tumuwuh babarengan nepi ka panén: sarta dina waktu panén Kami bakal nyebutkeun ka reapers, kumpulkeun heula jukut, sarta meungkeut aranjeunna dina bundles pikeun ngaduruk aranjeunna: tapi kumpulkeun gandum kana lumbung kuring.

Yesus nyarioskeun misil ngeunaan gandum sareng jukut, dimana gandum sareng jukut diidinan tumuwuh babarengan dugi ka panén. Dina mangsa panén, para panyawat bakal diparéntahkeun pikeun ngumpulkeun lalang-lalang pikeun dibeuleum, jeung neundeun gandum dina lumbung.

1. Perumpamaan Gandum jeung Rumput: Nyiapkeun Panén

2. Ngokolakeun Kasatiaan: Pangajaran ngeunaan Mateus 13:30

1. Galata 6: 7-9 - Ulah jadi deceived: Allah teu moyok, pikeun naon sows hiji, éta ogé bakal Fedi.

2. James 3:18 - Jeung panén kabeneran ieu sown di karapihan ku maranéhanana anu nyieun karapihan.

Mateus 13:31 Anjeunna masihan misil deui ka maranehna, saur-Na, "Karajaan Sawarga teh ibarat siki sasawi, anu dicandak ku saurang, dipelakan di kebonna.

Karajaan Sawarga teh dibandingkeun jeung siki mustard leutik.

1. Biji sawi: Lambang Iman

2. Kakuatan Tindak Leutik Taat

1. Lukas 17: 6 - "Jeung Gusti ngadawuh, Lamun anjeun boga iman sakumaha sisikian tina siki mustard, anjeun bisa ngomong ka tangkal sycamine ieu, Be thou plucked up ku akar, sarta jadi thou dipelak di laut; sareng éta kedah nurut ka anjeun."

2. Markus 4:31 - "Ieu kawas sisikian tina siki mustard, anu, nalika eta sown di bumi, éta kirang ti sakabeh siki anu aya di bumi:"

Mateus 13:32 Anu memang pangleutikna tina sakabeh siki: tapi lamun geus dipelak, éta téh panggedena diantara bumbu, sarta jadi tangkal, ku kituna manuk-manuk di awang-awang datang sarta nginep dina dahan-dahanna.

Petikan ieu ngagambarkeun kaagungan awal anu sigana leutik.

1. "Kakuatan Awal Leutik"

2. "Ngamangpaatkeun Poténsi dina Hal-hal Pangleutikna"

1. 1 Korinta 1:27-29 - “Tapi Allah milih naon foolish di dunya pikeun éra wijaksana; Allah milih naon lemah di dunya pikeun éra kuat; 28 Allah milih naon-naon anu hina jeung hina di dunya, komo hal-hal anu henteu, pikeun ngaleungitkeun naon-naon anu aya, 29 supaya ulah aya anu sombong di payuneun Allah.”

2. Yesaya 40:31 - “Tapi jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris Gunung nepi jeung jangjang kawas garuda; maranehna bakal lumpat jeung teu bosen; aranjeunna bakal leumpang sareng moal pingsan."

Mateus 13:33 Lain misil anu diomongkeun-Na ka maranehna; Karajaan Sawarga teh ibarat ragi, anu dicandak ku hiji awewe, tuluy diasupkeun kana tepung tilu sukat, nepi ka ragi kabeh.

Karajaan Sawarga teh ibarat ragi anu dikubur ku hiji awewe dina tipung tilu sukat nepi ka ragi pinuh.

1. "Kakuatan Saeutik Iman"

2. "Kaajaiban Karajaan Allah"

1. Mateus 16:17, "Bagja anjeun, Simon bin Yunus, pikeun ieu teu diungkabkeun ka anjeun ku daging jeung getih, tapi ku Rama Kami di sawarga."

2. Galata 5:9, "A ragi saeutik gawéna ngaliwatan sakabeh bets adonan."

Mateus 13:34 Sadaya ieu nyarioskeun Yesus ka jalma rea ku misil; sarta tanpa misil anjeunna henteu nyarios ka aranjeunna:

Yesus ngajarkeun balaréa ngaliwatan misil.

1: Yésus téh guru guru, ngagunakeun misil pikeun nepikeun amanat-Na.

2: Perumpamaan mangrupikeun cara anu efektif pikeun ngémutan bebeneran spiritual anu jero.

1: Siloka 1: 5-7 - Jalma anu wijaksana bakal ngadangu sareng ningkatkeun pangaweruh, sareng jalma anu pangarti bakal nampi naséhat anu bijaksana.

2: Siloka 9: 9 - Pasihan pituduh ka jalma wijaksana sareng anjeunna bakal langkung wijaksana, pajarkeun jalma soleh sareng anjeunna bakal nambahan pangaweruh.

Mateus 13:35 Eta bisa jadi kaeusi anu diomongkeun ku nabi, paribasa, Kami bakal muka sungut kuring dina misil; Kuring bakal ngucapkeun hal-hal anu geus diteundeun rusiah ti ngadegna dunya.

Allah nembongkeun Rahasia-Na ka jalma anu ngadangukeun.

1: Ngadangukeun Sora Allah.

2: Kakuatan Perumpamaan.

1: Yesaya 28:9-10, ”Saha anu bakal Mantenna ngajarkeun pangaweruh? Sareng saha anu kedah Anjeunna ngajantenkeun ngartos doktrin? Jalma anu disapih tina susu, jeung dicokot tina breasts. Pikeun precept kudu kana precept, precept kana precept; baris kana baris, baris kana baris; di dieu saeutik, di ditu saeutik."

2: Jabur 25:14 , ”Rsiah PANGERAN aya dina jalma-jalma anu sieun ka Mantenna; sarta Anjeunna bakal nembongkeun ka aranjeunna perjangjian-Na."

Mateus 13:36 Geus kitu Yesus miwarang jalma rea, tuluy lebet ka jero imah.

Yesus miwarang jalma rea indit ka jero imah. Murid-murid-Na naroskeun ka Anjeunna ngajelaskeun pasemon ngeunaan lalang di sawah.

1. Ngamumule Kasatiaan dina Widang Kahirupan

2. Ngalarapkeun Sabar jeung Tabah dina Widang Iman

1. Galata 6:9 - Jeung hayu urang ulah bosen dina ngalakonan ogé: pikeun dina mangsa nu bakal datang urang bakal Fedi, lamun urang pingsan.

2. James 5: 7 - Jadi sabar kituna, baraya, nepi ka datangna Gusti. Behold, tani nungguan buah mulia bumi, sarta ngabogaan kasabaran lila pikeun eta, nepi ka manéhna narima mimiti jeung ahir hujan.

Mateus 13:37 Anjeunna ngawaler ka aranjeunna, "Anu nyebarkeun siki alus nyaeta Putra Manusa;

Putra Manusa teh anu nyebarkeun siki anu hade.

1. Putra Manusa: Jurusalamet urang jeung Panyebur Benih Anu Sae

2. Pentingna Putra Manusa sareng Bibit-Na anu Sae

1. Lukas 8:11 - "Ayeuna pasemon teh kieu: siki teh firman Allah."

2. John 15: 5 - "Kami anggur, anjeun dahan. Saha abides di Kami, sarta Kami di anjeunna, bears loba buah; pikeun tanpa kuring anjeun teu bisa nanaon."

Mateus 13:38 Ladang teh dunya; cikal alus nyaeta barudak karajaan; tapi tares teh anak ti nu jahat;

Ayat ieu nyarioskeun dunya salaku sawah anu aya bibit anu saé sareng anu goréng, ngalambangkeun putra-putra Allah sareng murangkalih anu jahat.

1: Urang kudu waspada dina leumpang jeung Allah, sabab dunya pinuh ku pangaruh alus jeung goréng.

2: Urang kudu yakin pikeun melak siki anu alus dina kahirupan urang, sabab panén anu dipanén nyaéta hasil tina bibit anu dipelak.

1: Galata 6: 7-8 - "Ulah jadi deceived: Allah henteu moyok, pikeun naon sows hiji, éta ogé bakal dipanén. Pikeun hiji anu sows kana daging sorangan bakal tina daging Fedi korupsi, tapi hiji. Anu nyebarkeun kana Ruh, tina Ruh, bakal ngalakeun hirup anu langgeng."

2: Epesus 6:11 - "Pasangkeun sakabeh armor Allah, supaya anjeun bisa nangtung ngalawan schemes Iblis."

Mateus 13:39 Musuh anu nyebarkeun aranjeunna nyaéta Iblis; panén nyaéta ahir dunya; jeung nu reapers nyaeta malaikat.

Iblis sows bohong jeung palsu di dunya, tapi Allah bakal mawa bebeneran jeung kaadilan dina ahir jaman ngaliwatan malaikat-Na.

1. Perjuangan urang ngalawan bohong jeung tipu daya ahirna bakal dibales ku Allah.

2. Urang bisa yakin yén malaikat-malaikat Allah bakal mawa kaadilan dina tungtungna.

1. John 8:44 - "Anjeun milik bapana anjeun, Iblis, sarta rék ngalaksanakeun kahayang bapana. Anjeunna murderer ti mimiti, teu nyekel bebeneran, pikeun euweuh bebeneran dina anjeunna. Anjeunna ngabohong, anjeunna nyarios basa aslina, sabab anjeunna tukang bohong sareng bapa bohong."

2. Wahyu 20:10- "Jeung Iblis, anu deceived aranjeunna, ieu dialungkeun ka danau ngaduruk walirang, dimana sato galak jeung nabi palsu geus dialungkeun. Aranjeunna bakal tormented beurang jeung peuting salilana sarta salawasna."

Mateus 13:40 Salaku kituna tares dikumpulkeun sarta dibeuleum dina seuneu; kitu bakal jadi di ahir dunya ieu.

Perumpamaan ngeunaan tares ngajarkeun urang yén bakal aya pamisahan di tungtung dunya.

1. Pasemon ngeunaan Tares: Ngartos Pangadilan Pamungkas

2. Kumaha Perumpamaan Tares Bisa Ngabantosan Urang Hirup Anu Saleh

1. Mateus 25: 31-46 - The pasemon ngeunaan Domba jeung Embe

2. 2 Corinthians 5:10 - Urang sadaya kudu némbongan saméméh korsi judgment Kristus

Mateus 13:41 Putra Manusa bakal ngutus malaikat-Na, sarta maranéhanana baris ngumpulkeun kaluar ti Karajaan-Na sagala hal nu offsides, jeung nu ngalakukeun iniquity;

Putra Manusa bakal ngutus malaikat-malaikat-Na pikeun nyingkirkeun jalma-jalma anu nyinggung atawa ngalakukeun salah ti Karajaana-Na.

1: Urang kudu narékahan pikeun salawasna hirup bener jeung rendah haté sangkan tetep aya di Karajaan Allah.

2: Urang kudu salawasna waspada jeung narékahan pikeun ngaleungitkeun sagala kajahatan tina kahirupan urang jeung masarakat urang.

1: 1 Korinta 6: 9-10 - "Naha anjeun henteu terang yén jalma-jalma anu teu taqwa moal bakal ngagaduhan Karajaan Allah? Ulah katipu: boh nu cabul, nu nyembah brahala, nu jinah, nu homoseksual, nu maling, nu sarakah, nu mabok, nu nyembah berhala, nu tukang bohong, moal meunang warisan Karajaan Allah.”

2: Galata 5:19-21 - "Ayeuna kalakuan daging geus jelas: cabul, najis, sensuality, nyembah brahala, sorcery, enmity, pasea, jealousy, fit of amarah, rivaries, dissensitions, divisions, dengki, mabok, orgies, jeung hal kawas ieu. Kami ngingetkeun ka anjeun, sakumaha anu kuring parantos ngingetkeun ka anjeun sateuacana, yén jalma-jalma anu ngalakukeun hal-hal sapertos kitu moal bakal ngagaduhan Karajaan Allah."

Mateus 13:42 Jeung bakal tuang aranjeunna kana tungku seuneu: aya bakal wailling jeung gnashing huntu.

Yesus ngajarkeun yén jalma anu henteu ngahasilkeun buah dina kahirupan maranéhanana bakal dialungkeun kana tungku seuneu, dimana bakal aya seueur kasedihan sareng kanyeri.

1. Ngahasilkeun Buah: Kabutuhan pikeun Migawe Kahadéan

2. Balukar Teu Ngahasilkeun Buah

1. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness jeung timer kontrol.

2. Mateus 7:21-23 - Henteu unggal anu nyebutkeun ka kuring, 'Gusti, Gusti,' bakal asup ka Karajaan Sawarga, tapi ngan hiji anu ngalakukeun wasiat Rama Kami anu di sawarga.

Mateus 13:43 Lajeng jalma soleh bakal caang mudik sakumaha panonpoé di Karajaan Rama maranéhanana. Anu boga ceuli pikeun ngadéngé, hayu anjeunna ngadangu.

Nu soleh bakal caang jeung kamulyaan Allah di Karajaan-Na.

1: Dengekeun pangajaran Yéhuwa jeung siap-siap ngalaman kamulyaan-Na di Karajaan.

2: Bagja jadi jalma soleh sangkan bisa jadi bagian tina Karajaan Allah.

1: Pilipi 3:20-21 - Tapi kawarganagaraan urang aya di sawarga, sareng ti dinya urang ngarep-ngarep Jurusalamet, Gusti Yesus Kristus, anu bakal ngarobih awak urang anu hina janten sapertos awak-Na anu mulya, ku kakawasaan anu ngamungkinkeun anjeunna ngagentos. tundukkeun sagala hal ka dirina.

2: 1 Korinta 15:51-53 - Tingali! Kuring ngabejaan Anjeun hiji misteri. Urang moal sadayana bobo, tapi urang sadayana bakal robih, dina sakedapan, dina kedip-kedip panon, dina tarompét terakhir. Pikeun tarompet bakal disada, jeung nu maot bakal dihudangkeun imperishable, jeung urang bakal dirobah. Pikeun awak anu bisa rusak ieu kedah ngagemkeun anu henteu rusak, sareng awak anu fana ieu kedah ngagem kalanggengan.

Mateus 13:44 Kitu deui, Karajaan Sawarga teh ibarat harta banda nu disumputkeun di sawah; nu lamun lalaki geus kapanggih, manéhna nyumputkeun, jeung kabungahan eta indit jeung sell sadaya milik manéhna, jeung meuli eta sawah.

Yesus nyarioskeun misil ngeunaan saurang lalaki anu mendakan harta karun anu disumputkeun di sawah, sareng ku kabungahna, anjeunna ngajual sagala hartana pikeun ngagaleuh sawah.

1. Kabungahan Manggihan Karajaan Sawarga

2. Biaya Neangan Karajaan Sawarga teh

1. Jabur 37: 4 - Delight diri di Gusti, sarta anjeunna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun.

2. Kolosa 3: 12-14 - Ditunda lajeng, salaku leuwih dipilih Allah, suci jeung tercinta, hate welas asih, kahadean, humility, meekness, jeung kasabaran, bearing kalawan karana jeung, lamun hiji boga keluhan ngalawan batur, forgiving unggal. séjén; sakumaha Gusti geus ngahampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura. Sarta di luhur sadayana ieu ditunda cinta, nu ngiket sagalana babarengan dina harmoni sampurna.

Mateus 13:45 Kitu deui, Karajaan Sawarga teh ibarat hiji tukang dagang, neangan mutiara anu alus.

Karajaan Sawarga teh ibarat tukang dagang anu neangan mutiara anu berharga.

1. Ajén Karajaan Sawarga

2. Milarian Mutiara Anu Saé

1. Mateus 6:33 - "Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung kaadilan-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun."

2. Siloka 8:10-11 - "Pilih parentah abdi tinimbang pérak, pangaweruh tinimbang emas pilihan, pikeun hikmah leuwih mulia ti rubies, sarta euweuh kahayang bisa dibandingkeun jeung manehna."

Mateus 13:46 Anu, sanggeus anjeunna kapanggih hiji mutiara mahal hargana, indit jeung ngajual sagala boga, sarta meuli eta.

Petikan tina Mateus 13:46 ieu nyarioskeun ngeunaan saurang lalaki anu mendakan mutiara anu berharga sareng daék nyerah sadayana anu anjeunna gaduh.

1. "Nilai Jiwa" - Ngajalajah nilai kahirupan manusa sareng kumaha urang kedah daék nyerah sadayana anu urang gaduh pikeun ngahontal batur ku Injil.

2. "Kurban Cinta" - Fokus kana kumaha Yesus nyerah sagala kagungan Anjeunna pikeun nyalametkeun urang jeung kumaha urang kudu daék kurban demi cinta.

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré ngan begotten Putra-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. Pilipi 2: 5-8 - Boga pikiran ieu diantara yourselves, nu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan manéhna dina wujud Allah, teu kaétang sarua jeung Allah hal bisa grasped, tapi emptied dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki. Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi nurut kana titik maot, komo maot dina kayu salib.

Mateus 13:47 Kitu deui, Karajaan Sawarga teh ibarat jaring anu dialungkeun ka laut, jeung sagala rupana dikumpulkeun.

Karajaan Sawarga teh ibarat jaring anu newak sagala rupa lauk.

1. The Inclusivity of God's Kingdom - Karajaan Allah ngabagéakeun sagala jinis jalma.

2. Hikmah Karajaan Allah - Karajaan Allah téh wijaksana jeung salawasna boga rencana.

1. Lukas 15: 3-7 - Parables ngeunaan Domba Leungit jeung koin Lost.

2. Yesaya 11: 6-9 - ajag bakal hirup jeung domba jeung singa bakal ngahakan jarami kawas hiji sapi.

Mateus 13:48 Anu, sanggeus pinuh, aranjeunna Drew ka basisir, sarta diuk turun, sarta ngumpulkeun anu alus kana kapal, tapi nu goréng dipiceun jauh.

Perumpamaan jaring ngajarkeun urang yén Gusti bakal misahkeun anu saé sareng anu goréng dina ahir jaman.

1: Urang kudu siap pikeun poé pangadilan, nalika Allah bakal misahkeun nu soleh ti nu jahat.

2: Pangadilan Allah teh adil jeung adil, ku kituna urang kudu usaha sangkan hirup hade jeung pantes dipikawelas ku Mantenna.

1: Mateus 25:31-46 - misil Yesus ngeunaan domba jeung embe.

2: 2 Korinta 5:10 - Urang sadayana kedah némbongan sateuacan korsi pangadilan Kristus.

Mateus 13:49 Kitu deui dina ahir dunya: malaikat-malaikat bakal kaluar, jeung misahkeun nu jahat ti antara nu adil,

Dina ahir dunya, malaikat bakal misahkeun nu soleh ti nu jahat.

1: Urang kudu narékahan pikeun jadi soleh jeung nuturkeun pangersa Allah, sabab di ahir dunya, Anjeunna bakal misahkeun nu bener jeung nu jahat.

2: Dina ahirna, jalma bener bakal diganjar ku kasatiaanna, sedengkeun jalma jahat bakal dihukum kusabab henteu taat.

1: Mateus 25:31-46 - Perumpamaan Yesus ngeunaan Domba sareng Embe.

2: Rum 2:6-10 - Pangadilan Allah ngeunaan Kabeneran.

Mateus 13:50 Jeung bakal tuang eta kana tungku seuneu: aya bakal wailling jeung gnashing huntu.

Yesus speaks tina nasib nu jahat, wherein maranéhna bakal dialungkeun kana tungku seuneu, dimana maranéhna bakal ngalaman wailing jeung gnashing huntu.

1. Hakikatna Naraka: Nyaho Balukar Dosa

2. Kadesekna Tobat: Waktosna Hakekat

1. Wahyu 14: 10-11 - Nu jahat bakal tormented ku seuneu jeung walirang dina ayana malaikat suci jeung dina ayana Anak Domba.

2. Jude 1: 7 - Nya kitu, Sodoma jeung Gomora jeung kota sabudeureun, nu Kitu ogé indulged di immorality seksual jeung ngudag kahayang unnatural, ngawula salaku conto ku ngalaman hukuman seuneu langgeng.

Mateus 13:51 Yesus nyarios ka aranjeunna, "Naha anjeun ngartos sadayana ieu? Maranéhanana ngomong ka manéhna, Leres, Gusti.

Yésus nanya ka murid-murid naha maranéhna ngarti kana misil-misil, nu dijawab ku maranéhna bener.

1: Leumpang dina Pamahaman Ngaliwatan Iman

2: Ngudag Pamahaman Deeper Ngaliwatan Yesus

1: Siloka 4:5–7 - Kéngingkeun hikmah, kéngingkeun pangertian: ulah hilap; moal turun tina kecap tina sungut abdi. Ulah ninggalkeun dirina, sarta manehna bakal ngawétkeun thee: bogoh ka manehna, sarta manehna bakal ngajaga anjeun. Hikmah mangrupikeun hal anu poko; kituna meunang hikmah: sarta kalawan sagala meunang thy meunang pamahaman.

2: Kolosa 1: 9-10 - Ku sabab éta, kami ogé, ti mimiti ngupingkeun éta, henteu lirén ngadoakeun anjeun, sareng mikahayang yén anjeun dipinuhan ku pangaweruh ngeunaan pangersa-Na dina sagala hikmah sareng pamahaman spiritual. ; Nu bisa leumpang pantes Gusti ka sadaya pleasing, jadi fruitful dina unggal karya alus, sarta ngaronjatkeun pangaweruh Allah.

Mateus 13:52 Saur-Na deui ka maranehna, “Ku sabab eta, unggal ahli Taurat anu diparentahkeun ka Karajaan Sawarga teh ibarat hiji nu boga rumah tangga, nu ngaluarkeun barang-barang nu anyar jeung nu heubeul tina perbendaharaanna.

Yésus ngabandingkeun ahli-ahli Taurat nu diajar di Karajaan Sawarga jeung nu boga rumah tangga nu ngaluarkeun barang-barang nu anyar jeung nu heubeul tina hartana.

1. Karajaan Sawarga jeung Juru Tulis: Ngajalajah Perumpamaan nu boga imah.

2. Khazanah Anyar jeung Old: Rediscovering Naon Perkara di Karajaan Sawarga teh.

1. Kolosa 3:1-2, “Lamun aranjeun geus digugahkeun jeung Kristus, teangan hal-hal nu di luhur, dimana Kristus aya, linggih di tengeneun Allah. Pikirkeun hal-hal anu di luhur, sanés hal-hal anu aya di bumi."

2. Lukas 12:33 , “Jualkeun harta banda maraneh, sedekahkeun ka nu miskin. Nyadiakeun kakantong-kantong duit pikeun diri sorangan, ku harta karun di sawarga anu teu weléh leungit, di mana teu aya maling anu ngadeukeutan, sareng moal aya renget anu ngaruksak."

Mateus 13:53 Jeung eta kajadian, yen Yesus geus réngsé misil ieu, manéhna indit ti dinya.

Yesus ngajarkeun runtuyan misil ka balaréa saméméh mangkat.

1. Misil Yésus ngajarkeun urang ngeunaan Karajaan Allah jeung kahirupan urang.

2. Yesus ngagunakeun misil pikeun ngagambarkeun kakuatan iman jeung ta'at.

1. Mateus 7:24-27 - Ku sabab eta sing saha hears ieu sayings of mine, sarta ngalakonan eta, Kuring bakal liken manéhna jeung hiji lalaki wijaksana, anu ngawangun imahna dina batu.

2. Lukas 18:15-17 - Jeung maranéhna dibawa ka Anjeunna ogé orok, yén anjeunna bakal nyabak aranjeunna: tapi lamun murid-Na nempo eta, aranjeunna rebuked aranjeunna.

Mateus 13:54 Jeung nalika anjeunna sumping ka nagarana sorangan, anjeunna ngajar aranjeunna di imah ibadah maranéhanana, nepi ka maranehna reuwaseun, sarta ngomong, "Ti mana ieu lalaki boga hikmah jeung mujijat ieu?"

Yésus ngahéran jalma-jalma ku hikmat jeung karya-karya-Na.

1: Yesus teh perwujudan hikmah jeung kakuatan.

2: Yésus téh sumber harepan jeung kakuatan.

1: Siloka 2: 6-7 "Kanggo Gusti masihan hikmah; tina sungut-Na datangna pangaweruh jeung pamahaman. Anjeunna nyimpen nepi hikmah sora pikeun upright; Anjeunna mangrupakeun tameng pikeun jalma anu leumpang dina integrity."

2: Rasul 10:38 "Kumaha Allah anointed Yesus urang Nasaret jeung Roh Suci jeung kakuatan. Manéhna indit ngeunaan ngalakonan alus jeung nyageurkeun sakabeh jalma anu tertindas ku Iblis, pikeun Allah jeung manéhna."

Mateus 13:55 Ieu sanes putra tukang kayu? lain indungna disebut Maryam? jeung dulur-dulurna, Yakobus, Yoses, Simon, jeung Yudas?

Petikan ieu ngeunaan anggota kulawarga Yesus anu diidentifikasi.

1. Yesus éta putra tukang kayu urang, tapi Anjeunna ogé jadi leuwih.

2. Allah damel ngaliwatan jalma biasa pikeun ngalengkepan hal-hal anu luar biasa.

1. Pilipi 2:7-8 - "tapi dijieun dirina tina no reputation, sarta nyandak kana bentuk hiji hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung keur kapanggih dina fashion salaku lalaki, anjeunna humbled dirina, jeung jadi ta'at nepi ka maot, malah maot salib."

2. Mateus 12: 46-47 - "Sedengkeun anjeunna can ngobrol jeung jalma, behold, indungna jeung dulur-dulur-Na nangtung di luar, hayang nyarita jeung manehna. Saterusna ceuk hiji ka manéhna, Behold, indung anjeun jeung dulur-dulur Anjeun nangtung di luar. hoyong ngobrol sareng anjeun."

Mateus 13:56 Sareng saderek-saderek-saderek-saderek-saderek-Na, sanes sadayana sareng urang? Ti mana lajeng ieu lalaki ieu sagala hal?

Petikan ieu ngeunaan kulawarga Yesus naroskeun kamampuan anjeunna pikeun ngalakukeun mujijat.

1. Yesus tiasa ngalakukeun mujijat sabab Anjeunna diutus ti Allah.

2. Yesus éta conto iman jeung kapercayaan ka Allah pikeun pengikut Anjeunna.

1. Yesaya 9: 6 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

2. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka masihan ngan Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng. Sabab Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya, tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna.

Mateus 13:57 Jeung maranéhna gelo di anjeunna. Tapi Isa ngadawuh ka aranjeunna, "Nabi teu tanpa kahormatan, iwal di nagarana sorangan, jeung di imahna sorangan."

Yésus ngajarkeun yén nabi teu ditarima di kampung halamanna.

1. Nabi Unrecognized: Nyaho Iraha Nyorong Ngaliwatan Oposisi

2. Nyaho Worth anjeun: Nolak Persepsi Teu nguntungkeun batur

1. Yermia 1: 5-7 - "Samemeh Kami ngawangun anjeun dina rahim kuring terang anjeun, sareng sateuacan anjeun lahir, kuring parantos ngasupan anjeun; Anjeun ku Kami diangkat jadi nabi pikeun bangsa-bangsa."

2. Mateus 5:13-14 - "Anjeun teh uyah bumi, tapi lamun uyah geus leungit rasa na, kumaha bakal saltiness na dibalikkeun? Teu aya gunana deui, iwal ti dibuang jeung ditincak-tincak jelema.”

Mateus 13:58 Sarta anjeunna teu loba mujijat di dinya alatan unbelience maranéhanana.

Yesus henteu ngalakukeun seueur mujijat di tempat anu tangtu sabab jalma-jalma henteu percanten ka Anjeunna.

1. Percaya nyaéta Ningali: Kumaha Iman Ngarobih Kahirupan Urang

2. Teu Percaya: Naon Anu Kajadian Lamun Urang Teu Percaya

1. Ibrani 11: 6 - "Jeung tanpa iman mustahil mangga anjeunna, pikeun sakur anu bakal ngadeukeutan ka Allah kudu yakin yén manéhna aya sarta yén manéhna ganjaran jalma anu neangan manehna."

2. James 1: 6-8 - "Tapi hayu anjeunna nanya dina iman, kalawan no doubting, pikeun hiji anu mamang téh kawas gelombang laut anu disetir jeung tossed ku angin. Pikeun jalma nu teu kudu nganggap yén manéhna. bakal nampi naon-naon ti Gusti; anjeunna mangrupikeun jalma anu duaan, teu stabil dina sagala cara."

Mateus 14 mangrupikeun bab kaopat belas tina Injil Mateus, anu kalebet kajadian anu penting sapertos pupusna Yohanes Pembaptis, Yesus nyoco lima rebu, sareng Yesus leumpang dina cai.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku carita ngeunaan réaksi Herodes kana palayanan Yesus sareng kapercayaan anu salah yén Yesus nyaéta Yohanes Jurubaptis anu dibangkitkeun tina maot (Mateus 14: 1-12). Herodes geus dipenjara John alatan panghukuman nya kawin haram Herodes. Tapi, dina hajatan ulang taun, Hérodés ngucapkeun jangji buru-buru pikeun ngabulkeun sagala pamenta anak tirina. Dijurung ku indungna, manéhna ménta sirah John dina piring. Teu daék, Hérodés nyumponan pamentana jeung maréntahkeun Yohanes dipaéhan.

Ayat ka-2: Narasina teras ngalih ka Yesus tuangeun balaréa anu ageung kalayan ngan ukur lima roti sareng dua lauk (Mateus 14: 13-21). Nalika Yesus terang ngeunaan maotna Yohanes, Anjeunna angkat ka tempat anu sepi. Tapi, loba jelema nuturkeun Anjeunna dina suku. Ningali kabutuhan dahareun, Yesus welas asih ka aranjeunna sareng mujijat ngalikeun roti sareng lauk pikeun tuang sakitar lima rebu lalaki ditambah awéwé sareng murangkalih. Sanggeus kabéh wareg, dua welas karanjang pinuh ku sésa-sésa dikumpulkeun.

Ayat ka-3: Bab ieu dipungkas ku kajadian anu luar biasa dimana Yesus leumpang dina cai (Mateus 14:22-36). Waktu murid-murid-Na keur meuntas Laut Galilea dina parahu salila peuting ribut, maranéhanana nempo naon anu maranehna nyangka aya jurig leumpang ka maranehna. Tapi éta sabenerna Yesus anu reassured aranjeunna teu sieun. Peter menta idin pikeun leumpang dina cai teuing tapi mimiti tilelep nalika anjeunna doubted. Yesus nyalametkeun anjeunna sareng nenangkeun badai nalika aranjeunna dugi ka tujuanana di Genesaret. Sanggeus datangna, loba jalma ngakuan Anjeunna salaku "Putra Allah" jeung mawa gering maranéhanana pikeun penyembuhan.

Ringkesanana,

Bab opat belas tina Mateus nyarioskeun pupusna Yohanes Pembaptis di panangan Herodes, dituturkeun ku tuang Yesus anu mujijat ka lima rébu ku sababaraha roti sareng lauk.

Éta ogé kalebet kajadian anu luar biasa ngeunaan Yesus leumpang dina cai sareng nyalametkeun Petrus salami wengi ribut di Laut Galilea.

Bab éta nyorot welas asih Yesus ka balaréa, kakawasaan ilahi-Na pikeun ngalakukeun mujijat, sareng otoritas-Na kana alam. Éta nunjukkeun karep-Na pikeun nyayogikeun kabutuhan fisik sareng masihan jaminan dina waktos sieun. Bab ieu nunjukkeun kamanusaan Yesus sareng sifat-sifat ketuhanan-Na nalika jalma-jalma ngakuan Anjeunna salaku "Putra Allah" sareng milarian penyembuhan ti Anjeunna.

Mateus 14:1 Dina waktu harita Herodes, raja karajaan, ngadarenge hal kamashuran Yesus,

Herodes ngadéngé kamashuran Yesus.

1. Inohong Allah jauh ngahontal jeung mangaruhan sakabeh jalma, teu paduli kapercayaan atawa kasang tukang maranéhanana.

2. Kinérja Yésus bisa jadi caang pikeun jalma-jalma nu poék, sangkan bisa ningali poténsi sorangan.

1. Mateus 5: 14-16 - "Anjeun teh cahaya dunya. Hiji kota anu diwangun dina pasir teu bisa disumputkeun. Oge, jalma-jalma henteu nyelapkeun lampu teras nempatkeun dina mangkok. Gantina aranjeunna nempatkeun eta dina stand na, sarta eta mere caang ka dulur di imah. Dina cara nu sarua, hayu caang anjeun caang ka batur, supaya maranéhanana bisa nempo amal alus anjeun sarta muji Rama anjeun di sawarga.

2. Lukas 4: 18-19 - "Roh Gusti aya dina kuring, sabab geus anointed kuring pikeun ngumumkeun warta alus ka nu miskin. Mantenna ngutus Kami pikeun ngumumkeun kamerdikaan ka para tawanan, pikeun nyageurkeun anu lolong, pikeun ngabébaskeun anu tertindas, pikeun ngumumkeun taun rahmat Gusti."

Mateus 14:2 Jeung cenah ka gandek-gandekna, "Ieu Yohanes Jurubaptis; anjeunna gugah ti nu maraot; sarta ku kituna karya perkasa ulah nembongkeun mudik sorangan dina anjeunna.

Yohanes Pembaptis diungkabkeun salaku parantos gugah tina anu maraot, sareng ayana anjeunna diwujudkeun dina karya-karya anu mujijat.

1. Kakuatan Harepan: Kebangkitan Yohanes Pembaptis

2. Hirup Kahirupan Mujijat: Ngajalajah Warisan Yohanes Pembaptis

1. Rum 4:17 - Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Kami parantos ngajantenkeun anjeun janten bapa seueur bangsa" - di payuneun Allah anu anjeunna percanten, anu ngahirupkeun anu maot sareng ngajantenkeun hal-hal anu henteu aya . aya.

2. Tandaan 16:19 - Ku kituna lajeng Gusti Yesus, sanggeus anjeunna geus diomongkeun ka aranjeunna, diangkat ka sawarga jeung diuk turun di leungeun katuhu Allah.

Mateus 14:3 Pikeun Herodes geus nyekel John, sarta ngabeungkeut anjeunna, sarta nempatkeun anjeunna dina panjara demi Herodias ', pamajikan Philip lanceukna.

Yohanes Pembaptis ditéwak sarta dipanjara alatan nentang perkawinan nu teu sah Herodes.

1. Pentingna nangtung pikeun naon anu bener, sanajan éta hésé.

2. Allah tiasa ngagunakeun kasatiaan urang pikeun ngalaksanakeun pangersa-Na, sanajan éta nyababkeun akibat anu hésé.

1. Rasul-rasul 5:29 - "Tapi Petrus jeung rasul-rasul ngajawab, 'Urang kudu taat ka Allah tinimbang manusa.'"

2. Mateus 10:28 - "Jeung ulah sieun jelema anu maehan awak tapi teu bisa maehan jiwa. Tapi sieun ka Anjeunna anu tiasa ngancurkeun jiwa sareng awak di naraka."

Mateus 14: 4 Pikeun John ceuk manéhna, Ieu teu halal pikeun anjeun boga manehna.

Yohanes Pembaptis ngingetkeun Herodes Antipas yén teu sah gaduh pamajikan lanceukna, Herodias, salaku istrina.

1: Urang teu kudu kagoda pikeun ngalanggar hukum-hukum Allah sanajan merenah.

2: Urang kedah émut yén tindakan urang ngagaduhan akibat anu tiasa mangaruhan batur.

1: Epesus 5: 3 - "Tapi di antawis anjeun teu kedah aya sakedik cabul, atanapi naon waé anu najis, atanapi sarakah, sabab éta henteu pantes pikeun umat Allah."

2: Yakobus 4:17 - "Jadi sing saha anu terang kana hal anu leres sareng henteu ngalakukeunana, éta dosa pikeun anjeunna."

Mateus 14:5 Sareng nalika anjeunna badé dipaéhan, anjeunna sieun ku jalma-jalma, sabab aranjeunna nganggap anjeunna salaku nabi.

Hérodés rék maéhan Yohanes Jurubaptis, tapi manéhna sieun ku sabab jalma-jalma nganggap manéhna téh nabi.

1. Panyalindungan Gusti sanajan nyanghareupan bahaya

2. Kakuatan opini umum

1. Jabur 23:4 - Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak darkest, Kuring moal sieun jahat, pikeun anjeun sareng abdi; rod anjeun sarta staf anjeun, aranjeunna kanyamanan kuring.

2. Paribasa 29:25 - Sieun manusa bakal kabuktian jadi snare, tapi sing saha anu percanten ka Gusti tetep aman.

Mateus 14:6 Tapi nalika Herodes ulang taun, putri Herodias nari di hareupeun maranehna, sarta Herodes senang.

Dina ulang taun Herodes, putri-Na nari jeung senang anjeunna.

1. Bahaya Méré kana Godaan

2. Kakuatan Nyenangkeun Batur

1. Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, dina kecap atanapi kalakuan, lakukeun sadayana dina nami Gusti Yesus, nganuhunkeun ka Allah Rama ngalangkungan Anjeunna.

2. James 4: 7 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

Mateus 14:7 Ku sabab kitu anjeunna jangji kalayan sumpah bakal masihan naon waé anu dipénta ku anjeunna.

Ayat ieu ngajelaskeun kumaha Herodes jangji bakal masihan Salome naon waé anu dipénta, kalayan sumpah.

1. The Power of Vows - kumaha hiji sumpah bisa ngabeungkeut urang pikeun ngalakukeun hiji hal sarta pentingna nedunan jangji urang.

2. Bahaya Flattery - konsékuansi tina nyerah ka godaan jeung kumaha eta bisa ngakibatkeun kaputusan nurut sedekan hate nu ngadadak.

1. Pandita 5:5 - "Leuwih alus teu sumpah ti ikrar teu nedunan".

2. Jabur 15: 4 - "Anjeunna nu swears menyakiti sorangan sarta henteu robah".

Mateus 14:8 Jeung manéhna, saméméh dititah ku indungna, ngadawuh, Pasihan abdi di dieu sirah John Baptis urang dina carjer.

Petikan ieu ngajelaskeun pamundut putri Herodias ka Herodes pikeun sirah Yohanes Pembaptis.

1. Sanajan disanghareupan ku pancén atawa pamenta nu hésé, urang tetep kudu narékahan pikeun kahadéan jeung hikmah.

2. Urang kedah émut kana kaputusan urang sareng kumaha tindakan urang tiasa gaduh pangaruh anu langgeng pikeun jalma-jalma di sabudeureun urang.

1. Yakobus 1:5-8 - “Lamun aya di antara aranjeun anu teu boga hikmah, kudu menta ka Allah, anu mere barokah ka sakabeh jalma tanpa ngahina, tangtu dipaparinkeun. Tapi hayu anjeunna menta dina iman, kalawan teu doubting, pikeun jalma anu mamang téh kawas gelombang laut anu disetir jeung tossed ku angin. Pikeun jalma nu teu kudu nyangka yén manéhna baris narima nanaon ti Gusti; Anjeunna mangrupikeun jalma anu duaan, teu stabil dina sagala cara."

2. Siloka 3:5-7 - “Percanten ka Gusti kalayan sagemblengna hate, ulah ngandelkeun pangarti sorangan. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun. Ulah bijaksana dina panon anjeun sorangan; sing sieun ka PANGERAN, sing jauh tina kajahatan."

Mateus 14: 9 Jeung raja teh hapunten: Tapi demi sumpah, jeung jalma anu diuk jeung manéhna dahar, anjeunna maréntahkeun pikeun masihan dirina.

Raja tetep sumpah sanajan ngabalukarkeun anjeunna sedih.

1: Ngajaga kecap urang sanajan hésé.

2: Nepati janji, sanajan éta hésé.

1: Jabur 15:4, "Sing saha anu sumpah nganyenyeri dirina sorangan sarta henteu robah."

2: Yakobus 5:12 , "Tapi anu penting, dulur-dulur, ulah sumpah-ulah demi langit, bumi, atanapi anu sanés. dikutuk."

Mateus 14:10 Sarta anjeunna ngirim, sarta dipancung John di panjara.

Martir Yohanes Pembaptis: Yohanes Pembaptis dipancung salaku hasil tina paréntah Raja Herodes.

1. Rencana Allah langkung ageung tibatan rencana urang, sareng sakapeung urang kedah nampi sareng nanggung sangsara pikeun Anjeunna.

2. Hirup urang sakedapan, sareng ganjaran urang anu sajati aya di sawarga.

1. Rum 8:18, "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman ayeuna teu patut dibandingkeun sareng kamulyaan anu bakal diturunkeun ka urang."

2. 2 Korinta 4:17-18, "Kanggo kasangsaraan sakedapan anu hampang ieu nyiapkeun pikeun urang beurat kamulyaan anu langgeng saluareun sagala babandingan, sabab urang henteu ningali kana hal-hal anu katingali tapi kana hal-hal anu teu katingali. Anu katembong sakedapan, tapi anu katembong langgeng."

Mateus 14:11 Sirahna dibawa dina wadah, dibikeun ka mojang, tuluy dibawa ka indungna.

Yohanes Pembaptis dipancung terus sirahna dikirim ka putri Herodes, tuluy dibawa ka indungna.

1. Kakuatan Tabah Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

2. Pentingna Kasatiaan ka Kulawarga

1. Jabur 118: 6 - "PANGERAN aya di sisi kuring; Kuring moal sieun. Naon bisa manusa ngalakukeun ka abdi?"

2. Siloka 17:17 - "A sobat mikanyaah sepanjang waktos, sarta lanceukna dilahirkeun pikeun adversity."

Mateus 14:12 Murid-murid-Na sumping, nyandak layon, dikubur, teras angkat nyarios ka Yesus.

Murid-murid Yesus nyandak awakna teras dikubur saatos anjeunna maot, teras nyarios ka Yesus.

1. Kakuatan Asih: Kumaha Murid-murid Yésus Témbongkeun Pangabdianana Sanajan Sanggeus Pupusna

2. Miara nu maot: Conto Murid-murid Yésus

1. Rum 12:15 - "Gumbira jeung jalma anu girang; milu sedih jeung jalma anu milu sedih."

2. 1 Korinta 13:13 - "Jeung ayeuna tilu ieu tetep: iman, harepan jeung cinta. Tapi greatest ieu cinta."

Mateus 14:13 Ku Isa ngadarenge hal eta, Anjeunna angkat ti dinya ku parahu ka hiji tempat anu sepi, bari ngadarenge hal eta jalma-jalma, tuluy nuturkeun Anjeunna ti kota-kota.

Yésus narima béja ngeunaan hiji kaayaan sarta mutuskeun pikeun indit ka tempat anu jauh ku parahu. Jalma-jalma ngadarenge hal eta, tuluy nuturkeun Anjeunna leumpang ti kota-kota.

1. "Percanten ka Yesus: Nalika Kahirupan Sesah"

2. "Providence Allah: Nuturkeun Yesus dina Iman"

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. 1 Peter 5: 7 - Tuang sagala kahariwang anjeun on anjeunna sabab anjeunna paduli keur anjeun.

Mateus 14:14 Yesus angkat ka luar, ningali jalma-jalma anu ageung, sareng karunya ka aranjeunna, sareng anjeunna nyageurkeun anu gering.

Yésus némbongkeun welas asih ka nu gering jeung nyageurkeun maranéhna.

1: Yésus ngagero urang pikeun némbongkeun karunyaan jeung kanyaah ka kabéh, komo ka nu keur sangsara.

2: Yesus nunjukkeun ka urang kumaha cara hirup urang kalayan kanyaah sareng perawatan tanpa syarat.

1: Lukas 10: 25-37 - The pasemon ngeunaan Samaritan Good.

2: 1 John 3: 16-18 - Asih Allah ka urang sareng panggero-Na pikeun urang pikeun silih pikanyaah.

Mateus 14:15 Sanggeus sonten, murid-murid-Na sumping ka Anjeunna, pokna, "Ieu teh gurun keusik, waktuna geus kaliwat; Usir balaréa, sina indit ka desa-desa, meuli bekel sorangan.

Murid-murid Yesus naroskeun ka anjeunna supados ngusir jalma-jalma pikeun ngagaleuh tuangeun nalika sonten sareng aranjeunna nuju di hiji tempat anu keusik.

1. Allah bakal nyadiakeun sagala kaperluan urang lamun urang percanten ka Anjeunna.

2. Urang kudu ngurus dulur-dulur urang nu keur butuh.

1. Pilipi 4:19 - Jeung Allah mah bakal nyadiakeun unggal kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan Kristus Yesus.

2. Yakobus 2: 15-17 - Lamun lanceukna atawa sadulur anu kirang dipakena jeung kakurangan dina dahareun sapopoé, sarta salah sahiji anjeun nyebutkeun ka aranjeunna, "Pindah dina karapihan, jadi warmed tur kaeusi," tanpa méré aranjeunna hal diperlukeun pikeun awak, naon alus éta?

Mateus 14:16 Tapi Isa ngadawuh ka maranehna, Maranehna teu kudu indit; pasihan aranjeunna tuang.

Yésus némbongkeun welas asih ka jalma-jalma ku cara maréntahkeun murid-muridna pikeun méré dahar.

1: Yésus ngajarkeun urang pikeun welas asih jeung béréhan ka jalma-jalma nu butuh.

2: Yésus nunjukkeun ka urang yén aya cukup pikeun ngurilingan lamun urang ngabagikeun naon anu urang piboga.

1: Mateus 25:35-40 - Pikeun kuring ieu lapar jeung anjeun masihan kuring hal dahar; Kami haus sareng anjeun masihan kuring nginum; Abdi muhrim sareng anjeun ngajak kuring asup.

2: 1 John 3: 17-18 - Upami aya anu gaduh harta banda sareng ningali dulur sadulur kakurangan tapi henteu karunya ka aranjeunna, kumaha kanyaah Allah dina jalma éta? Barudak, hayu urang bogoh teu ku ucapan atawa ucapan tapi ku lampah jeung dina bebeneran.

Mateus 14:17 Jeung maranéhna ngomong ka manéhna, Kami ngan lima roti jeung dua lauk.

Yésus méré dahar ka 5.000 urang ku lima roti jeung dua lauk.

1: Yesus sanggup nyayogikeun kabutuhan naon waé anu urang gaduh - sanaos sakedik sumberna.

2: Mujijat-mujijat Yesus nunjukkeun ka urang kakawasaan sareng wewenang-Na pikeun nyayogikeun urang.

1: Pilipi 4:19 - Sareng Allah kuring bakal nyayogikeun sagala kabutuhan anjeun dumasar kana kabeungharan-Na dina kamulyaan dina Kristus Yesus.

2: Yesaya 40:28-31 - Naha anjeun henteu terang? Dupi anjeun teu uninga? PANGERAN teh Allah nu langgeng, Nu Nyipta tungtung bumi. Anjeunna henteu pingsan atanapi bosen; pangartina teu kapaluruh. Anjeunna masihan kakuatan ka anu pingsan, sareng anu teu gaduh kakuatan anjeunna ningkatkeun kakuatan. Komo nonoman bakal pingsan jeung jadi weary, jeung lalaki ngora bakal ragrag exhausted; tapi maranéhanana anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris Gunung nepi jeung jangjang kawas garuda; maranehna bakal lumpat jeung teu bosen; maranehna bakal leumpang jeung teu pingsan.

Mateus 14:18 Saur anjeunna, Bawa ka dieu ka abdi.

Yesus miwarang murid-murid pikeun mawa jalma-jalma ka Anjeunna supaya Anjeunna bisa nepangan maranehna.

1: Yesus nunjukkeun kanyaah sareng miara urang ku cara nyayogikeun kabutuhan urang.

2: Urang bisa ngandelkeun Yésus pikeun nyadiakeun keur urang sanajan urang ngarasa kabeuratan.

1: Pilipi 4:19 - Sareng Allah kuring bakal nyayogikeun sagala kabutuhan anjeun dumasar kana kabeungharan-Na dina kamulyaan dina Kristus Yesus.

2: Mateus 6:31-33 - Ku alatan éta, ulah hariwang, paribasa, 'Naon anu urang tuang?' atawa 'Naon nu kudu urang inuman?' atawa 'Naon nu bakal urang pake?' Pikeun kapir neangan sanggeus sagala hal ieu, sarta Rama sawarga anjeun weruh yén anjeun peryogi eta sadayana. Tapi milari heula Karajaan Allah sareng kabeneran-Na, sareng sadaya hal ieu bakal ditambah ka anjeun.

Mateus 14:19 Mantenna nitah jalma rea calik dina jukut, tuluy nyokot roti lima jeung lauk dua, bari neuteup ka langit, tuluy ngaberkahan, tuluy dipeupeuskeun, roti dipaparinkeun ka murid-murid jeung ka murid-murid. ka balaréa.

Yesus ngaberkahan lima roti jeung dua lauk, megatkeun eta, sarta dibikeun ka murid-murid pikeun dibikeun ka jalma rea.

1. tuladan Yésus ngeunaan bageur jeung merhatikeun batur.

2. kakuatan iman jeung berkah.

1. Pilipi 4:19 - Jeung Allah mah bakal minuhan sagala kaperluan Anjeun nurutkeun riches kamulyaan-Na dina Kristus Yesus.

2. Lukas 12: 22-34 - Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-Na: "Ku sabab eta Kami ngabejaan Anjeun, ulah salempang ngeunaan hirup anjeun, naon nu bakal dahar; atanapi ngeunaan awak anjeun, naon anu anjeun pake.

Mateus 14:20 Maranehna kabeh dahar nepi ka keuheul, tuluy nyumponan sesa sesa dua welas karanjang.

Murid-murid bisa nepangan balaréa ku kadaharan anu saeutik.

1: Panyadiaan Allah cukup pikeun sagala kaperluan urang.

2: Percaya ka Yéhuwa pikeun nyayogikeun.

1: Pilipi 4:19 "Jeung Allah abdi bakal minuhan sagala kaperluan anjeun nurutkeun riches kamulyaan-Na dina Kristus Yesus."

2: Siloka 3: 5-6 "Percanten ka Gusti kalayan sapinuhna haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pangertian anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng."

Mateus 14:21 Jeung nu geus dahar aya kira lima rebu lalaki, salian awewe jeung barudak.

Petikan ieu nyarioskeun tuangeun mujijat lima rébu jalma kalayan ngan ukur lima roti sareng dua lauk.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Yesus Ajaib Makan Lima Rebu Jalma Kalayan Lima Roti sareng Dua Lauk

2. Roti Kahirupan: Kumaha Yesus Ngagunakeun Roti pikeun Lambang Asih-Na ka Umat Manusa

1. John 6: 1-14 - Yesus Feed nu Lima Rébu

2. Lukas 9: 10-17 - Yesus eupan nu Opat Rébu

Mateus 14:22 Geus kitu Yesus marentah murid-murid-Na naek parahu, miheulaan ka peuntas, bari ngintun jalma rea.

Yesus maréntahkeun murid-murid-Na pikeun asup ka kapal teras balayar ka sisi anu sanés bari Anjeunna ngutus jalma-jalma.

1: Urang kudu nurut kana paréntah Yésus, sanajan teu ngarti sababna.

2: Urang kudu siap nuturkeun Yesus dimana wae Anjeunna mingpin urang.

1: Lukas 5: 4-5 - "Sareng réngsé nyarios, anjeunna nyarios ka Simon, "Tangtukeun ka jero, teras turunkeun jaring anjeun pikeun nyekel." Waler Simon, "Juragan, sapeupeuting simkuring sapeupeuting toiled, teu nyandak naon-naon! Tapi ku pangandika Anjeun abdi bakal ngalungkeun jaring."

2: Yohanes 21:22 - Saur Yesus ka anjeunna, "Upami kersa Kami, anjeunna tetep dugi ka kuring sumping, naon gunana anjeun? Anjeun nuturkeun kuring!”

Mateus 14:23 Jeung sanggeus manéhna geus diusir ku jalma rea, manéhna naék ka gunung sorangan pikeun neneda;

Yesus ngantunkeun jalma-jalma, teras angkat ka gunung nyalira kanggo neneda magrib.

1. Diajar cicing jeung neangan waktu pikeun solat.

2. Tumuwuh ngadeukeutan ka Allah ngaliwatan méakkeun waktu jeung Anjeunna.

1. Pilipi 4: 6-7 - "Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Sareng katengtreman Allah, anu ngalangkungan sadaya pangertian, bakal ngajaga haté sareng pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

2. Jabur 63:1 - “Nun Allah, Anjeun Allah abdi; earnestly Kuring neangan anjeun; jiwa abdi haus pikeun anjeun; daging Kami pingsan pikeun anjeun, sapertos di tanah anu garing sareng lebay, anu henteu aya cai."

Mateus 14:24 Tapi parahu ayeuna aya di tengah laut, ombak ku ombak, sabab angin ngahiliwir.

Murid-murid aya dina parahu di tengah laut, ombak ku ombak alatan angin kuat.

1. Nungkulan Kasangsaraan - Manggihan Kakuatan dina Badai Kahirupan

2. Iman dina Nyanghareupan Sieun - Diajar Percaya kana Rencana Allah

1. Yesaya 43: 2 - "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun moal kaduruk, sarta seuneu moal bisa ngaduruk anjeun ".

2. Jabur 46:1-3 - “Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, nu nulungan urang dina kasulitan. Ku sabab eta urang moal sieun sanajan bumi leubeut, najan gunung-gunung dialihkeun ka tengah laut, najan caina ngaguruh jeung buih, sanajan gunung-gunung ngageter ku bareuhna."

Mateus 14:25 Jeung dina jam kaopat peuting Yesus indit ka maranehna, leumpang dina laut.

Dina awas kaopat peuting, Yesus nunjukkeun kakawasaan-Na ku leumpang di laut ka murid-murid.

1. Kakawasaan jeung Otoritas Yesus Leuwih Alam

2. Panyadiaan Ajaib Yesus

1. Markus 6:45-51 - Yesus leumpang dina cai

2. Jabur 18:30 - kakawasaan Allah pikeun nyalametkeun jeung ngajaga

Mateus 14:26 Sareng nalika murid-murid ningali anjeunna leumpang di laut, aranjeunna kaganggu, saurna, "Ieu roh jahat; jeung maranehna ceurik kaluar sieun.

Murid-murid sieun ningali Yesus leumpang di laut.

1. Ulah Sieun: Percaya kana kakawasaan Gusti

2. Ulah Sieun Luncat Iman

1. Yesaya 41:10 - "Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah jadi dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Jabur 46: 1-3 - "Gusti mangrupikeun pangungsian sareng kakuatan urang, pitulung anu kantos aya dina kasulitan. Ku sabab kitu urang moal sieun, sanaos bumi nyerah sareng gunung-gunung murag kana jantung laut, sanaos cai na. ngaguruh jeung buih, jeung gunung-gunung gogonjakan ku oyagna."

Mateus 14:27 Tapi langsung Yesus nyarios ka aranjeunna, saurna, Sing ati-ati! éta kuring; ulah sieun.

Yésus ngajurung murid-muridna sangkan wani jeung teu sieun.

1. "Allah Nyarengan Urang: Nungkulan Sieun Ku Iman"

2. "Kudu Surak: Ngandelkeun Jangji Yesus"

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Ibrani 13: 5-6 - "Jaga hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta jadi eusi ku naon gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun atawa forsake anjeun." Ku kituna, urang yakin bisa ngomong, "Gusti teh nulungan abdi, abdi moal sieun; naon anu bisa dilakukeun ku manusa ka abdi?"

Mateus 14:28 Petrus ngawaler ka Anjeunna, saurna, "Gusti, upami anjeun leres, piwarang abdi sumping ka anjeun dina cai."

Petrus ngawaler Yesus nalika anjeunna nyauran anjeunna, naroskeun naha éta leres-leres anu diomongkeun ku Yesus, sareng upami éta, naroskeun ka Yesus pikeun nawar anjeunna sumping ka anjeunna dina cai.

1. The Power of Iman - Kumaha percanten ka Yesus, kawas Peter, bisa mawa urang ka tempat urang pernah panginten mungkin.

2. Nyokot Resiko pikeun Yesus - Kumaha nyandak resiko pikeun némbongkeun kasatiaan urang ka Yesus bisa ngakibatkeun ganjaran hébat.

1. Epesus 3:20 - Ayeuna ka Anjeunna anu sanggup ngalakukeun immeasurably leuwih ti sakabeh urang ménta atawa ngabayangkeun, nurutkeun kakuatan-Na anu aya dina karya dina urang.

2. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

Mateus 14:29 Saur anjeunna, "Hayu!" Sareng nalika Petrus turun tina kapal, anjeunna leumpang dina cai, angkat ka Yesus.

Petrus dititah ku Yesus datang ka Anjeunna, sarta Petrus ngalakukeun kitu ku leumpang dina cai.

1. Kakawasaan jeung Iman Allah: Kumaha Peter Walked on Cai.

2. Nyandak Lengkah Mustahil Iman sareng Yesus.

1. Ibrani 11: 6 - "Jeung tanpa iman mustahil mangga Allah, sabab saha anu datang ka Anjeunna kudu yakin yén manéhna aya sarta yén manéhna ganjaran jalma anu earnestly neangan anjeunna."

2. John 14: 6 - "Yesus ngawaler, "Kami jalan jeung bebeneran jeung kahirupan. Taya sahijieun datang ka Rama iwal ngaliwatan kuring."

Mateus 14:30 Tapi nalika anjeunna ningali angin ribut, anjeunna sieun; jeung mimiti tilelep, manéhna ceurik, paribasa, Gusti, nyalametkeun abdi.

Peter mimiti tilelep dina laut nalika manéhna nempo angin kuat sarta manéhna ngajerit ka Gusti pikeun nyalametkeun manéhna.

1. Ngungkulan Sieun ku Percanten ka Gusti

2. Ulah nyerah harepan dina jaman troubled

1. Mateus 8:25-26 - Jeung murid-Na datang ka manéhna, jeung awoke manéhna, paribasa, Gusti, nyalametkeun urang: urang binasa. Sarta anjeunna saith ka aranjeunna, Naha anjeun fearful, O ye urang saeutik iman?

2. Jabur 34:17-19 - Nu soleh ceurik, sarta PANGERAN ngadangu, sarta delivereth aranjeunna kaluar tina sagala troubles maranéhanana. PANGERAN deukeut ka jalma anu patah hati; jeung nyalametkeun jalma-jalma nu boga sumanget kaduhung. Seueur kasangsaraan jalma soleh, tapi PANGERAN nyalametkeun anjeunna tina éta sadayana.

Mateus 14:31 Sarta geura-giru Yesus ngacungkeun leungeun-Na, sarta nyekel manéhna, sarta ngadawuh ka manehna, "He urang saeutik iman, naha anjeun ragu?"

Yésus nyalametkeun Pétrus tina kalelepkeun di laut jeung ngabales manéhna lantaran kurang iman.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Yesus Bisa Ngabantosan Dina Jaman Mamang

2. Kaasih Yesus: Anjeunna Salawasna Siap Nulungan

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Ibrani 11: 6 - "Jeung tanpa iman mustahil mangga anjeunna, pikeun sakur anu bakal ngadeukeutan ka Allah kudu yakin yén manéhna aya sarta yén manéhna ganjaran jalma anu neangan manehna."

Mateus 14:32 Sareng nalika aranjeunna naék kana kapal, angin lirén.

Yésus jeung murid-murid naék kana kapal, terus angin eureun.

1. Urang bisa diajar tina tuladan Yésus ngeunaan iman jeung percaya ka Allah.

2. Urang bisa manggih katengtreman jeung panglilipur di Allah, sanajan dina mangsa nu hurung.

1. Jabur 56:3 ”Lamun abdi sieun, abdi percanten ka Anjeun.”

2. Rum 8:28 "Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

Mateus 14:33 Saterusna maranéhanana anu aya dina parahu datang sarta nyembah ka Anjeunna, paribasa, Sabenerna Anjeun teh Putra Allah.

Jalma-jalma anu aya dina parahu kacida reuwaseunana ku kakawasaan Yesus, nepi ka nyembah ka Anjeunna, ngadawuh yen Anjeunna teh Putra Allah.

1. Kakawasaan Yesus: Kumaha Kalakuan Yesus anu Ajaib Mendemonstrasikan Ketuhanan-Na

2. Nyembah ka Yesus: Kumaha Urang Nyebarkeun Bebeneran Yesus Putra

1. Yesaya 9:6 - Pikeun urang dilahirkeun anak, keur urang hiji putra dibikeun: jeung pamaréntahan bakal kana taktak-Na: jeung ngaranna bakal disebut Endah, Counsellor, Allah perkasa, Rama langgeng, The Pangeran Damai.

2. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng. Pikeun Allah teu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya; tapi supaya dunya ngaliwatan manéhna bisa disimpen.

Mateus 14:34 Jeung sanggeus maranéhanana indit ngaliwatan, maranehna nepi ka tanah Genesaret.

Yesus jeung murid-murid meuntas Laut Galilea, nepi ka tanah Genesaret.

1. Allah masihan urang sumber daya pikeun ngahontal tujuan urang.

2. Sanaos sigana mustahil, Gusti tiasa nungtun urang ka tempat anu dipikahoyong.

1. Yesaya 43: 2 - "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal sareng anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun moal kaduruk, sarta seuneu moal meakeun anjeun. ."

2. Jabur 23: 2 - "Anjeunna ngajadikeun kuring ngagolér di pastures héjo. Anjeunna miheulaan kuring gigireun cai tetep."

Mateus 14:35 Jeung sanggeus jalma-jalma di eta tempat uningaeun ka Anjeunna, tuluy dikintunkeun ka sakuliah eta nagara, sina dibawa ka Anjeunna kabeh anu gering;

Yesus nyageurkeun anu gering di daérah éta.

1: Kaajaiban Penyembuhan Yesus: Kumaha Kakawasaan-Na Ngalangkungan Waktos sareng Ruang

2: Kaajaiban Teu Bisa Dipungkir: Kakuatan Yesus Nyageurkeun

1: Yesaya 53: 5, "Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: chastisement karapihan urang kana anjeunna, sarta ku belang-Na urang cageur."

2: Jabur 103:3, "Anu ngahampura sagala kajahatan anjeun, anu nyageurkeun sagala panyakit anjeun."

Mateus 14:36 Sarta menta anjeunna yén maranéhna ngan bisa nyabak kana kelim jubah-Na, sarta saloba anu keuna jadi cageur sampurna.

Jelema-jelema teh menta ka Yesus supaya diidinan nyabak kana sela-sela jubah-Na, sarta jalma-jalma anu ngalarapkeunana jadi cageur.

1. Kakuatan Iman: Diajar tina Papanggihan Jalma jeung Yesus

2. The Miraculous Touch of Yesus: Ngalaman Deliverance jeung Penyembuhan

1. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

2. Yesaya 53: 5 - Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement karapihan urang éta kana anjeunna; jeung ku belang-Na urang cageur.

Mateus 15 nampilkeun ajaran Yesus ngeunaan kasucian anu leres, mujijat penyembuhan-Na, sareng tuangeun opat rébu.

Ayat ka-1: Bab ieu dimimitian ku urang Parisi jeung guru-guru hukum nuduh murid-murid Yesus ngalanggar tradisi ku cara henteu ngumbah leungeun saméméh dahar (Mateus 15:1-2). Yesus ngabantah aranjeunna, ngritik kapura-puraan aranjeunna nalika aranjeunna ngalanggar parentah Allah demi tradisi. Anjeunna ngajarkeun yén naon anu najis hiji jalma sanés naon anu asup kana sungut tapi anu kaluar tina haté - nunjukkeun najis moral langkung serius tibatan najis ritual (Mateus 15: 10-20).

Alinea 2: Ninggalkeun Galilea ka wewengkon Tirus jeung Sidon, Yesus papanggih jeung hiji awewe Kanaan anu menta nyageurkeun putri-Na anu kasurupan sétan (Mateus 15:21-28). Mimitina, Yesus ngaréspon yén Anjeunna ngan ukur diutus pikeun domba Israil anu leungit. Tapi digerakkeun ku imanna anu dinyatakeun dina panyawat pengkuh sareng pangakuan ka Anjeunna salaku Gusti, Anjeunna ngabulkeun pamundutana.

Ayat 3: Balik deui ka Laut Galilea, Yesus nyageurkeun loba jalma anu dibawa ka Anjeunna - lumpuh, lolong, bisu jsb, ngabalukarkeun balaréa heran (Mateus 15:29-31). Tungtungna dina bab ieu mujijat nyoco opat rebu lalaki sagigireun awéwé jeung barudak jeung tujuh roti jeung sababaraha lauk leutik (Mateus 15:32-39). Kawas saméméhna nyoco lima rebu mujijat ieu ogé underscores karep-Na ka malarat jeung kakuatan ketuhanan-Na.

Mateus 15:1 Geus kitu daratang ka Yesus guru-guru agama jeung urang Parisi ti Yerusalem, pokna,

Ayat ieu nunjukkeun yén ahli Taurat sareng urang Parisi ti Yerusalem sumping ka Yesus.

1. Urang kudu salawasna narékahan pikeun nyonto Yesus jeung pangajaran-Na.

2. Teu sual bédana urang, Yesus mikanyaah jeung ngabagéakeun urang sadaya.

1. John 13: 34-35 - "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yen maraneh cinta karana; sakumaha Kuring geus dipikacinta anjeun, anjeun ogé cinta karana. Ku ieu bakal kabeh lalaki nyaho yén anjeun murid Kami, lamun aranjeun geus silih pikanyaah."

2. Rum 12:10 - "Kudu bageur nawaran reureuh di affectioned karana kalayan cinta brotherly; dina ngahargaan preferring karana".

Mateus 15: 2 Naha murid-murid anjeun ngalanggar tradisi para sesepuh? keur maranéhna teu ngumbah leungeun maranéhna lamun maranéhna dahar roti.

Petikan ieu ngabahas murid-murid Yesus ngalanggar tradisi para sesepuh ku cara henteu ngumbah leungeun nalika tuang roti.

1. Pentingna nuturkeun tradisi jeung ngahargaan otoritas.

2. Ngartos naha urang ngalakukeun hal-hal anu urang laksanakeun, sanés ngan ukur nuturkeun aturan sacara buta.

1. Paribasa 3: 5-6 "Percanten ka PANGERAN sareng sadayana haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun nyalira .

2. Kolosa 3:17 "Jeung naon bae anu anjeun lakukeun, dina kecap atawa lampah, ngalakukeun sagalana dina nami Gusti Yesus, mere sukur ka Allah Rama ngaliwatan Anjeunna."

Mateus 15: 3 Tapi anjeunna ngawaler sareng nyarios ka aranjeunna, Naha anjeun ogé ngalanggar parentah Allah ku tradisi anjeun?

Petikan ieu nyarioskeun pentingna nuturkeun paréntah Gusti tibatan tradisi manusa.

1. Pentingna Taat kana Parentah Allah

2. Tong Ngidinan Tradisi Ngahalangan Ngalakukeun Anu Bener

1. John 14:15 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, anjeun bakal tetep parentah Kami."

2. Deuteronomy 11: 26-28 - "Tingali, Kami netepkeun sateuacan anjeun dinten ieu berkah sareng kutukan: berkah, upami anjeun nurut kana paréntah PANGERAN Allah anjeun, anu ku kuring paréntah ayeuna; jeung kutukan, lamun henteu nurut kana parentah PANGERAN Allah maraneh."

Mateus 15: 4 Pikeun Allah maréntahkeun, paribasa: Hormat bapa jeung indung anjeun: jeung, Saha anu curse bapa atawa indung, hayu anjeunna maot pati.

Allah maréntahkeun urang pikeun ngajénan indung bapa jeung jalma-jalma anu ngalaknat kolotna bakal dihukum.

1. Panggero pikeun Ngahormatan Kolot Urang - Hormat jeung taat ka kolot mangrupa pondasi parentah Allah.

2. Balukar tina Teu Hormat - Ngalaknat ka kolot mangrupa kajahatan anu serius anu bakal ngabalukarkeun akibat anu serius.

1. Epesus 6:1-3 - Barudak, nurut ka kolot anjeun dina Gusti, pikeun ieu katuhu. "Hormat ka bapa sareng ka indung anjeun" - anu mangrupikeun paréntah anu munggaran kalayan jangji - "supaya anjeun séhat sareng sing panjang umur di bumi."

2. Siloka 23:22 - Dengekeun bapa anjeun, anu masihan anjeun hirup, sarta ulah hina indung anjeun nalika manehna geus kolot.

Mateus 15: 5 Tapi anjeun nyarios, Saha waé anu nyarios ka bapana atanapi ka indungna, Ieu mangrupikeun hadiah, ku naon waé anu anjeun pikahoyong ku kuring;

Yésus ngahukum laku méré kurnia ka Allah tinimbang ngajénan kolotna.

1. Ngajénan kolot urang téh parentah ti Allah jeung tanda iman urang.

2. Urang kudu narékahan pikeun nempatkeun parentah Allah luhureun sakabeh sejenna dina kahirupan urang.

1. Epesus 6: 1-3 - "Barudak, nurut ka kolot anjeun dina Gusti, pikeun ieu katuhu. Hormat bapa jeung indung anjeun-nu mangrupakeun parentah kahiji kalawan jangji-ambéh anjeun bisa jadi alus jeung anjeun bisa. mugia panjang yuswa di bumi."

2. Budalan 20:12 - "Hormat bapa anjeun sarta indung anjeun, ku kituna anjeun bisa hirup lila di tanah Gusti Allah anjeun masihan anjeun."

Mateus 15:6 Jeung teu ngahargaan bapana atawa indungna, manéhna bakal bébas. Ku kituna anjeun geus nyieun parentah Allah euweuh pangaruh ku tradisi anjeun.

Petikan ieu mangrupikeun peringatan pikeun henteu malire paréntah-paréntah Gusti pikeun milih tradisi buatan manusa.

1: Urang kudu salawasna émut pikeun ngajénan paréntah Yéhuwa di luhur sagala hal.

2: Urang teu kudu ngalalaworakeun atawa ngagantikeun parentah Allah pikeun tradisi urang sorangan.

1: Deuteronomy 10: 12-13 - "Ayeuna, urang Israil, naon anu diwajibkeun ku PANGERAN Allah anjeun ti anjeun, tapi kedah sieun ka PANGERAN Allah anjeun, leumpang dina sagala cara, nyaah ka Mantenna, sareng ngabakti ka Gusti Allah anjeun. kalawan sagemblengna hate, jeung sakabeh jiwa, sarta kudu ngajaga parentah jeung katetepan PANGERAN, anu ku Kami diparentahkeun ka maraneh poe ieu, pikeun kasaean maraneh?"

2: Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna."

Mateus 15:7 He urang munafik, leres pisan nubuat Yesaya ngeunaan anjeun, saurna,

Petikan ieu tina Mateus 15: 7 nyatakeun yén Yesus nuduh urang Parisi tina munafik sareng nyarioskeun nubuat ti Yesaya ngeunaan aranjeunna.

1. "Munafik di Garéja"

2. "Penghakiman Allah ka jalma-jalma anu teu adil"

1. Yesaya 29:13 - "Jeung Gusti ngadawuh: "Kusabab jalma ieu tarik deukeut jeung sungut maranéhanana jeung ngahargaan kuring jeung biwir maranéhanana, bari hate maranéhanana jauh ti kuring, jeung sieun maranéhanana kuring nyaéta parentah diajarkeun ku lalaki .

2. Yakobus 2:10 - "Kanggo anu ngajaga sakabeh hukum tapi gagal dina hiji titik geus jadi akuntabel pikeun sakabéh éta."

Mateus 15:8 Jalma-jalma ieu ngadeukeutkeun Kami ku sungutna, sareng ngahormatan kuring ku biwirna; tapi hate maranehna jauh ti Kami.

Petikan ieu nyarioskeun jalma-jalma anu sacara lahiriah nunjukkeun hormat ka Allah, tapi haténa jauh ti Anjeunna.

1: Urang kudu ati-ati ulah ngan saukur ngabdi ka Allah, tapi pikeun mastikeun yén haté urang bener-bener bakti ka Mantenna.

2: Gampang kajebak dina penampilan luar agama, tapi urang kedah mastikeun yén haté pinuh ku hormat sareng kanyaah ka Allah.

1: Yakobus 1:22 - Janten anu ngalaksanakeun pangandika, sanés ngan ukur ngadangukeun, nipu diri anjeun.

2: Lukas 6:45 - Hiji lalaki alus kaluar tina harta hade haténa brings mudik nu alus; jeung lalaki jahat kaluar tina harta jahat haténa brings mudik nu jahat.

Mateus 15: 9 Tapi sia nyembah ka Kami, ngajar pikeun doktrin parentah manusa.

Yesus nyatakeun yén teu aya gunana pikeun nyembah ka Allah upami aya anu ngajarkeun doktrin anu dumasar kana paréntah manusa tibatan Firman Allah.

1. Urang Kudu Nurut kana Firman Allah jeung Teu Kahayang Urang sorangan

2. Nyembah ka Allah dina Roh jeung dina Kaleresan

1. John 4:24 - "Gusti teh Roh: jeung sakur anu nyembah ka Anjeunna kudu nyembah ka Anjeunna dina roh jeung bebeneran."

2. Jabur 119:172 - "Basa abdi bakal nyarita tina kecap anjeun: pikeun sakabéh commandments Anjeun anu bener."

Mateus 15:10 Anjeunna nyauran jalma rea, saur-Na, "Dengekeun sareng ngartos!

Yesus ngajarkeun pentingna ngartos firman Allah.

1: Urang kudu narékahan pikeun ngarti kana firman Allah sangkan bisa hirup nurutkeun pangersa-Na.

2: Penting pikeun ngadangukeun sareng ngartos ajaran Yesus supados tiasa nyandak kauntungan tina kanyaah sareng rahmat-Na.

1: Jabur 119:105 - "Sabda Gusti mangrupikeun lampu pikeun nungtun suku abdi sareng lampu pikeun jalan abdi."

2: 2 Timoteus 3:16-17 - "Sadaya Kitab Suci diilhamkeun ku Gusti sareng mangpaat pikeun ngajarkeun urang naon anu leres sareng ngajantenkeun urang sadar naon anu salah dina kahirupan urang. naon anu bener."

Mateus 15:11 Teu anu asup kana sungut najis hiji lalaki; tapi nu kaluar tina sungut, eta najis manusa.

Ayat ieu nekenkeun yén sanés naon anu urang tuang anu ngajantenkeun urang najis, tapi naon anu urang ucapkeun sareng kumaha urang ngalakukeun.

1: Kecap urang boga kakuatan. Urang kedah nganggo aranjeunna sacara saksama sareng bijaksana.

2: Urang teu bisa ngandelkeun kakuatan luar sangkan urang suci; Pikiran sareng lampah batin urang anu penting.

1: Yakobus 3: 8-10 - Basa téh bagian leutik tina awak, tapi ngajadikeun boasts hébat. Pertimbangkeun naon leuweung anu ageung dihurungkeun ku seuneu leutik.

2: Epesus 4:29 - Ulah aya omongan corrupting kaluar tina sungut anjeun, tapi ngan ukur anu hade pikeun ngawangun, sakumaha fits kasempetan, éta bisa masihan rahmat ka jalma anu ngadangukeun.

Mateus 15:12 Lajeng murid-murid sumping ka Anjeunna, naros ka Anjeunna, "Naha anjeun terang yen urang Parisi teh gelo, sanggeus maranéhna ngadéngé ucapan ieu?"

Urang Parisi kacida gelo waktu Yésus ngomongkeun hiji omongan nu tangtu.

1. Kecap-kecap Yesus kuat pisan sareng nyababkeun jalma-jalma gelo. Urang kudu ati-ati dina cara ngomong jeung lampah sangkan teu nyinggung batur.

2. Yesus spoke kalawan wibawa jeung dmana, ngajarkeun urang nangtung pikeun naon urang yakin dina sanajan konsékuansi.

1. Kolosa 4: 6 - Hayu ucapan anjeun salawasna jadi rahmat, seasoned kalawan uyah, ku kituna anjeun bisa nyaho kumaha anjeun halah ngajawab dulur.

2. Yakobus 1: 19-20 - Nyaho ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah.

Mateus 15:13 Tapi anjeunna ngawaler jeung ngadawuh, "Satiap tatangkalan, nu Rama Kami sawarga tacan dipelak, bakal rooted up."

Yesus ngingetkeun yén naon waé anu henteu dipelak ku Allah antukna bakal dicabut.

1. "Sifat Abadi tina Tanam Gusti"

2. "Akar dina Asih Gusti"

1. Yesaya 61: 3 - Ka sadaya anu milu sedih di Israil, anjeunna bakal masihan makuta kaéndahan pikeun ashes, berkah joyous tinimbang tunggara, pujian festive tinimbang asa. Dina kabeneran maranéhna, maranéhna bakal kawas ek hébat nu PANGERAN geus dipelak pikeun kamulyaan-Na sorangan.

2. Jabur 92:13 - Maranehna masih bakal ngahasilkeun buah dina umur kolot, maranéhanana baris tetep seger jeung héjo, proclaiming, “PANGERAN teh jejeg; Anjeunna teh Batu Kami, sarta teu aya kajahatan di jerona."

Mateus 15:14 Hayu aranjeunna nyalira: aranjeunna buta pamingpin lolong. Jeung lamun nu lolong ngarah buta, duanana bakal ragrag kana solokan.

Pamingpin buta bakal ngakibatkeun jalma anu nuturkeun aranjeunna kana bahaya.

1: Urang kedah ati-ati saha anu urang pilih pikeun nuturkeun.

2: Allah hoyong urang jadi bijaksana dina putusan urang jeung balik ka Mantenna pikeun pituduh.

1: paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun sarta ulah lean on pamahaman sorangan. Dina sagala cara anjeun ngaku Anjeunna, sarta Anjeunna bakal nyieun jalur anjeun lempeng."

2: Yesaya 30:21 - "Ceuli anjeun bakal ngadéngé kecap tukangeun anjeun, 'Ieu jalan, leumpang di dinya,' iraha wae anjeun mengkol ka katuhu atawa ka kenca."

Mateus 15:15 Lajeng Petrus ngawaler ka anjeunna, Bewarakeun ka kami misil ieu.

Yésus ngajarkeun pentingna haté dina ibadah.

1: Gusti hoyong Haté Urang

Allah mikahayang haté urang kahiji jeung foremost dina ibadah. Nalika urang sumping ka Anjeunna, haté urang kedah janten kurban anu paling penting anu urang masihan.

2: Ngahargaan Allah Ku Kahirupan Urang

Gusti hoyong urang ngahargaan Anjeunna ku kahirupan urang. Urang kudu narékahan pikeun ngalakukeun sagala hal pikeun kamulyaan-Na, teu ngan hal urang ngalakukeun di Garéja.

1: Mateus 22:37 - Yesus ngadawuh ka manéhna, "'Anjeun kudu nyaah ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun, kalawan sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.'

2: Siloka 4:23 - Jaga haté anjeun kalayan ati-ati, sabab ti dinya munculna masalah kahirupan.

Mateus 15:16 Saur Isa, “Naha aranjeun oge can ngarti?

Yesus expresses kaayaan teu percaya-Na dina kurangna pamahaman jalma di sabudeureun anjeunna.

1: Malahan Yésus, nu pangwijaksana di antara urang, sakapeung sok frustasi lantaran kurang paham kana ajaran-ajaran-Na.

2: Urang kudu paham kana ajaran Yésus saacan bener-bener nuturkeun manéhna.

1: Yakobus 1: 5 - Lamun aya di antara anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

2: Siloka 2: 6-9 - Pikeun Gusti masihan hikmah: tina sungut-Na kaluar pangaweruh jeung pamahaman. Anjeunna nyimpen hikmah anu saé pikeun jalma-jalma anu soleh: anjeunna mangrupikeun tameng pikeun jalma anu leumpangna leres. Anjeunna ngajaga jalan kaadilan, sareng ngajaga jalan umat-Na. Lajeng shalt thou ngartos amal saleh, jeung judgment, jeung equity; enya, unggal jalan alus.

Mateus 15:17 Naha anjeun henteu acan ngartos, yén naon waé anu asup kana sungut asup kana beuteung, teras dibuang ka jero cai?

Petikan tina Mateus 15:17 ieu ngajelaskeun yén naon waé anu asup kana sungut hiji tungtungna ngalangkungan sareng diusir.

1: Urang kudu ati-ati ngeunaan naon anu urang asupkeun kana awak urang, sabab antukna bakal diusir.

2: Urang kedah émut kana naon anu urang tuang, sabab awak urang antukna bakal nampik éta.

1: Siloka 4:23 - "Jaga haté anjeun kalayan sagala karajinan, sabab kaluar tina masalah kahirupan."

2: Pilipi 4: 8 - "Tungtungna, dulur-dulur, naon waé anu leres, naon waé anu jujur, naon waé anu adil, naon waé anu suci, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu dipikaresep, upami aya kahadéan, Sareng upami aya pujian, pikirkeun hal-hal ieu."

Mateus 15:18 Tapi hal-hal anu kaluar tina sungut kaluar tina jantung; jeung maranehna najis lalaki.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan kecap anu urang ucapkeun tina haté urang, sareng kumaha aranjeunna tiasa najis hiji jalma.

1. Kakuatan Kecap: Kumaha Kecap Urang Bisa Najis Urang

2. Nyarita Kahirupan: Nyanggakeun Kecap Urang Ngawangun Ti batan Rusak

1. Siloka 18:21 - Maot jeung hirup aya dina kakawasaan létah.

2. James 3: 1-12 - A katingal dina kakawasaan létah jeung kumaha eta bisa nipu jeung ngabalukarkeun ngarugikeun gede.

Mateus 15:19 Sabab tina jero hate timbul pikiran-pikiran jahat, maehan, zinah, cabul, maling, saksi palsu, hujat.

petikan speaks ngeunaan jahat anu asalna dina haté manusa.

1: Allah nyauran urang pikeun ngajauhan hate urang anu jahat sareng balik ka Anjeunna pikeun kabeneran.

2: Urang kudu narékahan pikeun ngajaga haté urang beresih jeung bébas tina pikiran jeung lampah nu jahat.

1: Siloka 4:23 - Jaga haté anjeun kalayan sagala karajinan; sabab kaluar tina masalah kahirupan.

2: Yermia 17: 9 - Haté téh bohong leuwih ti sagala hal, jeung desperately jahat: saha bisa nyaho eta?

Mateus 15:20 Ieu mangrupikeun hal-hal anu najis manusa: tapi tuang sareng panangan anu teu dikumbah henteu najis manusa.

Petikan ieu nyarioskeun kumaha tindakan éksternal henteu merta ngahartikeun kaayaan spiritual hiji jalma, negeskeun yén anu penting sanés anu asup kana awak hiji jalma, tapi anu kaluar tina éta.

1. "The Heart of the Matter: What's inside Matters Most"

2. "Leungeun Bersih atanapi Haté Bersih: Ukuran Sajati Kasucian"

1. Yakobus 3:12 - "Naha tangkal anjir, dulur-dulur kuring, tiasa ngahasilkeun buah zaitun, atanapi anggur tiasa ngahasilkeun buah anjir? Sareng balong uyah tiasa ngahasilkeun cai seger."

2. Paribasa 4:23 - "Di luhur sagala sejenna, ngajaga haté anjeun, pikeun éta wellspring hirup."

Mateus 15:21 Yesus angkat ti dinya, angkat ka daérah Tirus sareng Sidon.

Yesus ngumbara ka basisir Tirus jeung Sidon.

1. Kahayang Yesus pikeun kaluar tina jalan pikeun ngahontal sakabeh jalma.

2. Kakuatan iman sareng kumaha éta tiasa ngabantosan urang dina waktos susah.

1. Yeremia 29:11 "Kanggo Kami terang rencana Kami pikeun anjeun, nyebutkeun PANGERAN, rencana pikeun karaharjaan, sanes pikeun kajahatan, pikeun masihan anjeun masa depan sareng harepan."

2. Ibrani 11: 1 "Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

Mateus 15:22 Jeung, behold, hiji awewe urang Kanaan kaluar ti basisir nu sarua, jeung ngajerit ka manéhna, paribasa, Nun Gusti, Putra Daud! putri abdi grievously vexed kalawan setan.

Wanoja urang Kanaan ngajerit ka Yesus menta ampun pikeun putrina anu parah pisan ku sétan.

1. Kakuatan Iman: Percanten kana Kamampuhan Gusti pikeun Nyageurkeun

2. Ngungkulan Kasangsaraan: Ngandelkeun Yesus dina Jaman Hésé

1. 1 Peter 5: 7 - "Casting sakabeh anxieties Anjeun on anjeunna, sabab anjeunna paduli keur anjeun."

2. James 4: 6 - "Tapi anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab eta nyebutkeun, "Allah opposes nu reueus, tapi masihan rahmat ka nu hina."

Mateus 15:23 Tapi anjeunna henteu ngawaler anjeunna sakecap. Jeung murid-murid daratang jeung besought manéhna, paribasa, Kirim manéhna jauh; keur manehna crieth sanggeus urang.

Yesus nampik ngajawab pamenta awéwé Kanaan pikeun nyageurkeun, tapi murid-murid-Na menta anjeunna pikeun ngusir anjeunna.

1. "Kakuatan Kegigihan: Percanten ka Gusti Dina Nyanghareupan Kasusah"

2. "Kakuatan Syafaat: Kumaha Yesus Ngabales Doa Urang"

1. Yakobus 5:16 - "Ku sabab eta, ngaku dosa anjeun karana jeung neneda keur karana, nu bisa healed. Doa hiji jalma taqwa boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

2. 1 John 5: 14-15 - "Jeung ieu kayakinan yen urang boga arah anjeunna, yen lamun urang menta nanaon nurutkeun bakal-Na, anjeunna hears urang. yén kami ngagaduhan pamenta anu kami naroskeun ka anjeunna."

Mateus 15:24 Tapi anjeunna ngawaler, "Kuring henteu diutus, ngan ka domba-domba anu leungit di urang Israil."

Misi Yesus pikeun domba Israil anu leungit.

1: Kaasih sareng miara Yesus ka domba Israil anu leungit.

2: Pentingna misi Yesus pikeun domba Israil anu leungit.

1: Yesaya 53: 6 - "Sadaya urang sapertos domba parantos sesat; urang masing-masing tos ka jalanna masing-masing; sareng Gusti parantos nanggung kajahatan urang sadayana."

2: Jabur 23:1 - "Gusti teh angon abdi, abdi moal kakurangan."

Mateus 15:25 Saterusna manéhna datang jeung nyembah ka Anjeunna, paribasa, Gusti, tulungan abdi.

Hiji awéwé datang ka Yesus jeung pleads pikeun pitulung.

1. Ngakukeun Yesus salaku Gusti: Pangajaran Mateus 15:25

2. Ngungkulan Perjuangan sareng Milarian Kakuatan dina Yesus Kristus

1. Mateus 11: 28-30 - Hayu ka Kami, sadaya anu labor jeung beurat sarat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana.

2. Yesaya 55: 6-7 - Neangan Gusti bari anjeunna bisa kapanggih; nelepon ka manéhna bari manéhna deukeut.

Mateus 15:26 Tapi anjeunna ngawaler, "Henteu pantes nyandak roti barudak, tuang ka anjing."

Yesus ngajarkeun urang pikeun ngutamakeun jalma anu peryogi sateuacan diri urang sorangan.

1: Urang kudu salawasna daék mantuan maranéhanana merlukeun saméméh diri urang sorangan.

2: Yésus ngajarkeun urang pikeun ngautamakeun kaperluan batur tinimbang kabutuhan urang sorangan.

1: Pilipi 2: 3-4 "Entong ulah ku ambisi anu mentingkeun diri atanapi sombong. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur diri anjeun."

2: Yakobus 2:15-17 “Upamakeun dulur saiman atawa sadulur teu boga baju jeung kadaharan sapopoé. Lamun salah sahiji anjeun ngomong ka maranehna, 'Buka dina karapihan; tetep haneut sareng nyéépkeun tuangeun, 'tapi henteu ngalakukeun nanaon ngeunaan kabutuhan fisikna, naon gunana?"

Mateus 15:27 Saur anjeunna, "Kaleresan, Gusti, tapi anjing-anjing ngahakan remah-remah anu murag tina méja juragan."

Yésus nembongkeun kanyaah Allah ka sakumna jalma, sanajan nu dianggap urang luar.

1: Kaasih Allah ka Urang Luar - Lukas 15:1-2

2: Welas Asih Allah pikeun Sadayana - Epesus 2:4-7

1: Lukas 15:1-2 "Ayeuna tukang-tukang mulung pajeg jeung jelema-jelema dosa kabeh kumpul ngadarenge ka Yesus. Tapi urang Parisi jeung guru-guru agama ngaromong kieu, "Ieu jelema ngabagéakeun jelema-jelema dosa jeung dahar jeung maranéhna."

2: Epesus 2: 4-7 "Tapi kusabab asih-Na anu ageung pikeun urang, Allah, anu beunghar ku welas asih, ngajantenkeun urang hirup sareng Kristus sanaos urang maot dina kajahatan-éta ku rahmat anjeun parantos disalametkeun. Sareng Allah ngangkat urang sareng Kristus sareng nempatkeun urang sareng anjeunna di alam sawarga dina Kristus Yesus, supados dina jaman anu bakal datang anjeunna tiasa nunjukkeun kabeungharan rahmat-Na anu teu aya babandinganana, anu dinyatakeun dina kahadean-Na ka urang dina Kristus Yesus.

Mateus 15:28 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka manehna, "Eh awewe, gede iman anjeun. Jeung putri nya cageur ti jam éta pisan.

Petikan ieu ngajelaskeun Yesus muji iman hébat awéwé sareng nyageurkeun putrina ti waktos anu sami.

1. "Kakuatan Iman"

2. "Kaberkahan tina Percaya ka Yesus"

1. Ibrani 11: 6 - "Jeung tanpa iman mustahil mun mangga Allah, sabab saha anu datang ka Anjeunna kudu yakin yen Anjeunna aya sarta yén anjeunna ganjaran jalma anu earnestly neangan anjeunna."

2. Yakobus 5:15 - “Jeung do’a ku iman bakal nyageurkeun anu gering; Gusti bakal ngangkat aranjeunna. Upama geus nyieun dosa, tangtu dihampura.”

Mateus 15:29 Yesus angkat ti dinya, sumping ka caket Talaga Galilea; terus naék ka hiji gunung, tuluy calik di dinya.

Yesus angkat ti hiji tempat ka Laut Galilea, tuluy naek ka hiji gunung, linggih di dinya.

1. Pola Doa Yésus: Kumaha Conto-Na Bisa Nuntun Urang Kiwari

2. The Power of Solitude: Kumaha Kristus disambungkeun jeung Allah di isolasi

1. Yesaya 55:8-9 “Sabab pikiran Kami lain pikiran anjeun, jeung jalan maraneh lain jalan Kami, saur PANGERAN. Sabab sakumaha luhurna langit ti batan bumi, cara Kami leuwih luhur ti batan jalan maraneh, jeung pikiran Kami ti batan pikiran maraneh."

2. Markus 1:35 "Jeung isuk-isuk, rising up bari lila saméméh beurang, anjeunna indit kaluar, sarta undur ka hiji tempat sepi, sarta aya neneda."

Mateus 15:30 Jeung loba multitude datang ka Anjeunna, mawa jeung maranehna nu lumpuh, lolong, bisu, cacad, jeung loba batur, sarta aranjeunna handap dina suku Yesus; sarta anjeunna nyageurkeun aranjeunna:

Yésus nyageurkeun jalma-jalma nu gering jasmani, kaasup nu lumpuh, lolong, bisu, jeung cacad, waktu loba pisan jalma-jalma ngarumpul di sabudeureun Anjeunna.

1. Yesus Nyaeta Dukun Urang - Kumaha Rahmat Allah Nyadiakeun Harepan sareng Penyembuhan pikeun Sadayana

2. Kakuatan Welas Asih - Kumaha Asih Gusti Nyageurkeun Panyakit Jasmani sareng Rohani

1. Yesaya 53: 4-5 - Pasti manéhna geus ditanggung griefs urang, jeung mawa sorrows urang: can we esteem manéhna stricken, smitten Allah, jeung afflicted. Tapi manéhna tatu pikeun transgressions urang, manéhna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement karapihan urang éta kana manéhna; jeung ku belang-Na urang cageur.

2. James 5: 14-15 - Naha aya anu gering di antara anjeun? hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja; jeung hayu maranehna neneda leuwih manéhna, anointing manéhna jeung minyak dina ngaran Gusti: Jeung doa iman bakal nyalametkeun nu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi; jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, maranéhanana baris dihampura manéhna.

Mateus 15:31 Ku sabab kitu jalma rea heran, nalika aranjeunna ningal anu bisu nyarios, anu cacad cageur, anu lumpuh leumpang, anu lolong ningali, sareng aranjeunna ngamulyakeun ka Allah Israil.

Seueur jalma kagum ningali penyembuhan anu mujijat anu gering sareng gering, muji Gusti pikeun kahadéan-Na.

1. Welas Asih sareng Welas Asih: Ngagungkeun Mujijat Yesus

2. Kakuatan Iman: Kumaha Asih Allah Ngarobah Urang

1. Yesaya 35: 5-6 - "Lajeng panon nu lolong bakal dibuka, sarta Ceuli tina pireu unstopped; lajeng bakal lalaki lumpuh kabisat kawas kijang, sarta basa bisu nyanyi pikeun kabagjaan."

2. Jabur 103: 3-5 - "Saha forgives sagala iniquity anjeun, anu heals sagala panyakit anjeun, anu redeems hirup anjeun tina liang kubur, anu crowns anjeun kalawan asih steadfast jeung rahmat."

Mateus 15:32 Saterusna Yesus nyaur murid-murid-Na, sarta ngadawuh, “Kaula karunya ka jalma rea, sabab geus tilu poe arindit ka Kami, teu boga tuangeun. jalanna.

Yésus welas asih ka jalma réa anu geus tilu poé nuturkeun manéhna sarta ngabutuhkeun dahareun.

1. Karunya dina Aksi: Yesus sareng Pengikut-Na

2. Kakuatan Iman: Yesus jeung balaréa

1. Yakobus 2:15-16 - "Lamun lanceukna atawa lanceukna anu kirang pakéan sarta kakurangan dina dahareun sapopoé, sarta salah sahiji anjeun nyebutkeun ka aranjeunna, "Pindah dina karapihan, jadi warmed jeung ngeusi," tanpa masihan aranjeunna hal diperlukeun pikeun awak, naon gunana?"

2. Rum 12:15 - "Gumbira jeung jalma anu girang, ceurik jeung jalma anu weed."

Mateus 15:33 Murid-murid naros ka Anjeunna, "Ti mana urang gaduh roti di gurun keusik, dugi ka ngeusian seueur pisan?"

Murid-murid naroskeun ka Yesus dimana aranjeunna tiasa mendakan roti anu cekap pikeun tuangeun balaréa di gurun keusik.

1. Kakuatan Rezeki: Percaya kana Kalimpahan Allah

2. Nungkulan Karaguan: Manggihan Kakuatan di Gusti

1. Pilipi 4:19 - "Jeung Allah abdi bakal minuhan sagala kaperluan anjeun nurutkeun riches kamulyaan-Na dina Kristus Yesus."

2. Yesaya 41:10 - “Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh. Kami bakal nguatkeun anjeun sareng ngabantosan anjeun; Kami bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

Mateus 15:34 Yesus ngadawuh ka maranehna, "Sabaraha roti anjeun?" Jeung maranéhna ngomong, "Tujuh, jeung sababaraha lauk saeutik."

Yesus naros ka murid-murid sabaraha roti sareng lauk, sareng aranjeunna ngawaler ku tujuh roti sareng sababaraha lauk.

1. Yesus Peduli pikeun Kabutuhan Urang - Nyandak naon saeutik murid-murid jeung ngalikeun eta pikeun kadaharan balaréa nunjukkeun kahayang Yesus pikeun nyadiakeun kaperluan urang.

2. Abundance in Scarcity - Yesus nunjukeun yen urang bisa manggihan kaayaanana sanajan dina kaayaan anu sigana kakurangan sumberdaya.

1. 2 Corinthians 9: 8 - Jeung Allah bisa nyieun sagala rahmat abound ka arah anjeun; supaya anjeun, salawasna mibanda sagala kacukupan dina sagala hal, bisa abound kana unggal karya alus.

2. Pilipi 4:19 - Tapi Allah mah bakal nyadiakeun sagala kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan ku Kristus Yesus.

Mateus 15:35 Jeung manéhna maréntahkeun jalma loba diuk turun dina taneuh.

Yesus nyoco ka jalma rea ku sababaraha roti sareng sababaraha lauk.

1. Allah nyadiakeun kabutuhan urang sanajan urang kakurangan.

2. Urang barokah bisa jadi barokah keur batur.

1. Pilipi 4:19 - "Jeung Allah abdi bakal nyadiakeun unggal kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan Kristus Yesus."

2. Lukas 6:38 - “Méré, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. Ukuran anu saé, dipencet, digoncang sareng dijalankeun, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun ukuran anu anjeun anggo, éta bakal diukur ka anjeun."

Mateus 15:36 Jeung manéhna nyokot tujuh roti jeung lauk, sarta muji sukur, sarta eta dipegatkeun, sarta dibikeun ka murid-murid, sarta murid-murid ka jalma rea.

Murid-murid masihan tujuh roti jeung lauk ka jalma rea, sanggeus Isa muji sukur jeung meupeuskeun.

1. Yesus mangrupikeun sumber rezeki sareng berkah.

2. Daya sukur.

1. Pilipi 4:6-7 “Ulah hariwang ngeunaan naon-naon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petisi, jeung sukur, nepikeun requests Anjeun ka Allah. Sareng katengtreman Allah, anu ngalangkungan sadaya pangertian, bakal ngajaga haté sareng pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

2. Epesus 5: 20 "méré sukur salawasna jeung pikeun sagalana ka Allah Rama dina nami Gusti urang Yesus Kristus."

Mateus 15:37 Maranehna kabeh dahar nepi ka keuheul, tuluy nyumponan pegat-pegat anu sesa tujuh karanjang pinuh.

Petikan ieu ngagambarkeun lobana jalma anu didahar ku Yesus jeung murid-murid-Na ku tujuh roti jeung dua lauk. Saparantos tuang sareng pinuh, masih aya tujuh karanjang pegatna.

1. Allah tiasa ngalakukeun hal-hal anu teu kabayang ku sumber daya anu terbatas.

2. Kalimpahan Gusti tiasa tuang urang sadayana.

1. John 6: 12-13 - Nalika aranjeunna kaeusi, anjeunna nyarios ka murid-murid, "Kumpulkeun potongan-potongan anu sesa, supados teu aya anu leungit. Ku sabab kitu maranehna ngumpulkeun eta babarengan, sarta ngeusi dua welas karanjang jeung fragmen tina lima roti sa'ir, sésana leuwih sarta leuwih pikeun jalma anu geus dahar.

2. Lukas 9:16-17 – Saterusna manéhna nyokot lima roti jeung dua lauk, jeung nempo nepi ka langit, manéhna ngaberkahan eta, jeung brek, jeung dibikeun ka murid-murid pikeun diatur saméméh multitude. Sarta maranéhanana dahar, sarta kabeh kaeusi, sarta aya dicokot nepi fragmen sésana pikeun aranjeunna dua belas karanjang.

Mateus 15:38 Jeung nu dahar aya opat rebu lalaki, salian awéwé jeung barudak.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus nyoco opat rébu jalma, henteu kalebet awéwé sareng murangkalih.

1. "Kalimpahan Allah: Kaajaiban Nyocogkeun Jalma-jalma"

2. "Kakuatan Yesus: Rezeki gaib pikeun Umat-Na"

1. Yesaya 55: 1 - "Hayu, sakabeh anjeun anu haus, datang ka cai; jeung anjeun anu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa ongkos."

2. 2 Kings 4:42-44 - Hiji lalaki datang ti Baal Shalisha, bringing dahareun ti firstfruits ka lalaki Allah: dua puluh roti sa'ir jeung Ceuli seger gandum dina karung-Na. Saur Elisa, "Pasihan ka jalma-jalma, sina tuang." Tapi gandekna ngawaler, "Kumaha carana abdi tiasa ngadamel ieu sateuacan saratus urang?" Saur-Na deui, "Pasihan ka jalma-jalma, sina didahar, sabab kieu timbalan PANGERAN, 'Maraneh bakal ngadahar, bari nyesa.'" Geus kitu, ku Mantenna dipaparinkeun ka maranehna, tuluy didahar, bari nyesa. nurutkeun pangandika Gusti.

Mateus 15:39 Geus kitu, jalma rea diusir, naek kapal, nepi ka wewengkon Magdala.

Yesus miwarang jalma rea, tuluy naek parahu ka kota Magdala.

1. Kakawasaan Conto Yésus: Yésus nunjukkeun ka urang kumaha carana siap ngawula ka batur kalawan rendah haté jeung kurnia.

2. Kakuatan Karunyaan: Yésus némbongkeun kanyaah ka batur ku cara ngabantu maranéhna.

1. Pilipi 2: 3-4 "Ulah ulah ku ambisi egois atawa kaangkuhan sia. Sabalikna, dina karendahan diri hargakeun batur di luhur diri anjeun, henteu ningali kapentingan anjeun sorangan, tapi masing-masing pikeun kapentingan batur."

2. Mateus 11: 28-29 "Hayu ka Kami, dulur anu capé sareng kabeungbeurat, sareng kuring bakal masihan anjeun istirahat. Anggo kuk Kami kana anjeun sareng diajar ti kuring, sabab Kami lemah lembut sareng rendah haté, sareng anjeun bakal mendakan istirahat pikeun jiwa anjeun."

Mateus 16 nampilkeun peringatan Yesus ngeunaan ajaran urang Parisi sareng Saduki, pangakuan Petrus ngeunaan Yesus salaku Mésias, sareng prediksi Yesus ngeunaan maot sareng kebangkitan-Na.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku urang Parisi sareng Saduki nguji Yesus ku naroskeun ka Anjeunna nunjukkeun tanda ti surga (Mateus 16: 1-4). Anjeunna rebukes aranjeunna pikeun henteu mampuh maranéhna pikeun napsirkeun tanda spiritual sanajan bisa napsirkeun pola cuaca. Anjeunna nyarioskeun ka aranjeunna yén moal aya tanda anu bakal dipasihkeun kecuali "tanda Yunus," ngarujuk kana maot sareng kebangkitan-Na anu bakal datang. Engké, Anjeunna ngingetkeun murid-murid-Na ngeunaan ragi (ajaran) urang Parisi jeung Saduki nu maranéhna ngarti minangka peringatan ngalawan doktrin maranéhanana.

Ayat 2: Waktu ditanya ngeunaan saha jalma-jalma nyebutkeun Anjeunna, murid-murid ngajawab rupa-rupa jawaban - Yohanes Pembaptis, Élias atanapi salah sahiji nabi. Tapi waktu ditanya saha nu nyangka manéhna téh, Pétrus ngaku yén Yésus téh ”Al Masih, Putra Allah nu jumeneng” (Mateus 16:13-20). Dina respon kana wahyu ieu dibikeun ku Bapa di sawarga teu ku daging jeung getih, Yesus ngadéklarasikeun Peter rahayu jeung kana batu ieu (iman Peter urang atawa syahadat na) Anjeunna bakal ngawangun garéja-Na nu Gerbang Kadés moal nungkulan.

Ayat 3: Sanggeus titik luhur ieu datang prediksi eksplisit munggaran ngeunaan sangsara-Na - yén manéhna kudu indit ka Yerusalem di mana manéhna bakal sangsara loba hal di leungeun sesepuh imam-imam scribes ditelasan tapi dina poé katilu dibangkitkeun (Mateus 16:21-28) . Nalika Petrus nyoba ngahalangan Anjeunna tina jalan sapertos kitu, Yesus negeskeun anjeunna pikeun mikirkeun hal-hal manusa tibatan hal-hal ilahi. Lajeng ngajarkeun ngeunaan costliness acan worthiness nuturkeun Anjeunna Anjeunna nyatakeun saha anu hayang nyalametkeun hirup bakal leungit tapi leungit hirup demi-Na manggihan eta emphasizing langgeng leuwih temporal perspéktif.

Mateus 16:1 Urang Parisi jeung urang Saduki oge daratang, tuluy ngagoda ka Anjeunna, supaya Anjeunna dipintonkeun hiji tanda ti sawarga.

Urang Parisi jeung Saduki menta tanda ti sawarga ka Yesus.

1. Bahaya Nguji Gusti

2. Pentingna Iman

1. Deuteronomy 6:16 - "Ulah nempatkeun Gusti Allah anjeun pikeun nguji"

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun jaminan tina hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

Mateus 16: 2 Anjeunna ngawaler sareng nyarios ka aranjeunna, "Waktu sonten, anjeun nyarios, Cuaca bakal cerah, sabab langit beureum."

Yésus ngajarkeun ka balaréa ngeunaan kamampuh maranéhna pikeun ngaramal cuaca dumasar kana rupa langit.

1. Ciptaan Allah: Ngagunakeun Alam Dunya Pikeun Ngartos Rencana-Na

2. The Power of Discernment: Nyaho Naon Allah nyebutkeun

1. Jabur 19: 1-2 - "Langit ngumumkeun kamulyaan Allah, langit ngumumkeun karya leungeun-Na."

2. 1 Korinta 2: 13-14 - "Ieu naon urang nyarita, teu ku kecap diajarkeun urang ku hikmah manusa tapi dina kecap diajarkeun ku Roh, ngajelaskeun realities spiritual jeung kecap-diajarkeun Roh. Jalma tanpa Roh teu narima. hal-hal anu asalna ti Ruh Allah, tapi nganggap eta kabodoan, sarta teu bisa ngarti eta sabab discerned ngan ngaliwatan Roh."

Mateus 16:3 Jeung isuk-isuk, Ieu bakal cuaca goréng poé ieu: pikeun langit beureum jeung redness. O ye munafik, anjeun bisa discern beungeut langit; tapi naha anjeun henteu tiasa terang tanda-tanda jaman?

Yesus rebukes urang Parisi jeung Saduki pikeun kurangna discernment spiritual maranéhanana, tinimbang recognizing tanda jaman.

1. Kacerdasan dina Nyanghareupan Waktos Cobaan

2. Perluna Kasadaran Spiritual di Jaman Modéren

1. Yeremia 6:16 - "Kieu timbalan PANGERAN: 'Nangtung di jalan, sareng tingali, sareng naroskeun jalan-jalan kuno, dimana jalan anu saé; jeung leumpang di dinya, sarta manggihan istirahat pikeun jiwa anjeun.'

2. Yesaya 5:20 - "Woe ka jalma anu nyebut jahat alus jeung alus jahat, anu nempatkeun gelap pikeun caang jeung caang pikeun gelap, anu nempatkeun pait pikeun amis jeung amis pikeun pait!"

Mateus 16:4 A generasi jahat jeung adulterous néangan sanggeus tanda; jeung moal aya tanda dibikeun ka eta, tapi tanda Nabi Yunus. Sarta anjeunna ninggalkeun aranjeunna, sarta undur.

Generasi anu jahat sareng jinah milarian tanda-tanda, tapi ngan ukur tanda anu bakal dipasihkeun nyaéta tanda nabi Yunus.

1. Allah uninga kana hate jeung moal diuji ku nu jahat.

2. Tanda nabi Yunus nunjukkeun ka urang kakawasaan rahmat Allah.

1. Yunus 1:17 - Ayeuna Gusti geus disiapkeun lauk gede pikeun ngelek nepi Yunus. Jeung Yunus aya dina beuteung lauk tilu poé tilu peuting.

2. Ezekiel 18:31 - Tuang jauh ti anjeun sagala transgressions nu geus komitmen, sarta meunang yourselves haté anyar jeung sumanget anyar.

Mateus 16:5 Sareng murid-murid sumping ka peuntas, aranjeunna hilap nyandak roti.

Murid-murid Yesus hilap nyandak roti nalika sumping ka peuntas.

1. Perluna Persiapan: Palajaran ti Murid-murid Yésus

2. The Power of Iman: Overcoming Tantangan jeung Yesus

1. Rum 12:12 - Rejoicing dina harepan; sabar dina kasusah; neraskeun instan dina solat.

2. Pilipi 4:6-7 - Kudu ati pikeun nanaon; tapi dina unggal hal ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu ngaliwatan sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun ngaliwatan Kristus Yesus.

Mateus 16:6 Saur Yesus ka aranjeunna, "Awas sareng waspada kana ragi urang Parisi sareng Saduki."

Yésus ngingetkeun murid-muridna sangkan sadar kana pangajaran urang Parisi jeung Saduki.

1. Waspada Ajaran Palsu

2. Peringatan Yesus ka Murid-murid-Na

1. Epesus 4:14 - Nu henceforth urang jadi deui barudak, tossed ka jeung fro, jeung dibawa ngeunaan jeung unggal angin doktrin.

2. Rasul 20:29-31 - Pikeun kuring nyaho ieu, nu sanggeus departing mah bakal srigala grievous asupkeun di antara anjeun, teu sparing para. Ogé tina diri anjeun sorangan bakal muncul lalaki, nyarioskeun hal-hal anu jahat, pikeun narik murid-murid saatosna. Ku sabab kitu, awas, sareng émut, yén salami tilu taun kuring henteu lirén ngingetkeun unggal wengi sareng siang kalayan cimata.

Mateus 16: 7 Jeung maranéhna alesan diantara sorangan, paribasa, Ieu alatan urang teu boga roti.

Aranjeunna gaduh asumsi palsu kusabab kalaparan.

1: Iman urang teu kudu dioyagkeun ku kabutuhan jasmani urang.

2: Néangan Yéhuwa kudu dilaksanakeun kalawan sapinuhna haté jeung teu aya motif-motif linglung.

1: Pilipi 4:13 "Kuring tiasa ngalakukeun sagala hal ku Anjeunna anu nguatkeun kuring."

2: Paribasa 3: 5-6 "Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan.

Mateus 16: 8 Anu Yesus terang, anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Eh urang anu saeutik iman, naha anjeun naroskeun ka diri masing-masing, sabab henteu nyandak roti?

Yesus merhatikeun yén murid-murid hariwang ngeunaan henteu mawa roti sareng ngahukum aranjeunna kusabab kurang iman.

1. "Rezeki Allah: Fokus kana Iman Gantina Sieun"

2. "Ngahariwangkeun: Naon gunana?"

1. Pilipi 4: 6-7 - "Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung katengtreman Allah, anu ngaleuwihan sakabeh pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2. Yesaya 41:10 - “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

Mateus 16:9 Naha aranjeun can ngarti, jeung teu apal kana lima roti pikeun lima rebu, jeung sabaraha karanjang maraneh?

Yesus ngingetkeun murid-murid ngeunaan tuangeun mujijat 5.000 ku lima roti sareng dua lauk sareng sabaraha karanjang anu dicandak saatosna.

1. Kakuatan Iman Saeutik: Yesus nunjukkeun ka urang yén iman sakedik tiasa mindahkeun gunung.

2. Kaajaiban Yesus: Kumaha Yesus ngalaksanakeun mujijat nyoco ka 5.000 urang ngan ukur lima roti sareng dua lauk.

1. Markus 8:17-21 - Yesus eupan 4.000 jeung tujuh roti jeung sababaraha lauk leutik.

2. Lukas 9: 10-17 - Yesus eupan 5.000 kalawan lima roti jeung dua lauk.

Mateus 16:10 Boh tujuh roti pikeun opat rebu, sareng sabaraha karanjang anu anjeun angkat?

Yésus ngajar murid-muridna pentingna nginget-nginget naon nu geus dilakukeun ku Allah di jaman baheula.

1: Urang kedah salawasna émut berkah anu dipasihkeun ku Allah ka urang baheula sareng kumaha Anjeunna damel dina kahirupan urang.

2: Urang ulah poho kumaha Allah geus nyadiakeun keur urang jeung kumaha Anjeunna geus digawé dina kahirupan urang.

1: Mateus 6:31-33 - Ku kituna ulah salempang, paribasa, Naon anu bakal urang dahar? atawa, Naon wajib urang inuman? atawa, Wherewithal urang kudu dipakena? ... Tapi neangan ye kahiji Karajaan Allah, jeung bener-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

2: Jabur 103:2 - Puji PANGERAN, duh jiwa abdi, sarta ulah poho sagala kauntungan-Na.

Mateus 16:11 Naha anjeun henteu ngartos yén kuring henteu nyarioskeun ka anjeun ngeunaan roti, yén anjeun kedah waspada kana ragi urang Parisi sareng Saduki?

Petikan ieu nyorot peringatan Yesus ka murid-muridna pikeun waspada kana ajaran urang Parisi sareng Saduki.

1. Bahaya Pangajaran Palsu

2. Hikmah dina Pangarti

1. Epesus 4:14 - Nu henceforth urang jadi deui barudak, tossed ka jeung fro, jeung dibawa kira-kira jeung unggal angin doktrin, ku sleight manusa, jeung craftiness licik, whereby maranéhanana bohong di nungguan nipu.

2. Rasul 20: 28-30 - Candak heed kituna ka yourselves, jeung ka sadaya para, leuwih nu Roh Suci geus dijieun anjeun overseers, pikeun kadaharan gereja Allah, nu manéhna geus dibeuli ku getih-Na sorangan. Pikeun kuring nyaho ieu, yén sanggeus departing abdi bakal srigala grievous asup ka antara anjeun, moal sparing para. Ogé tina diri anjeun sorangan bakal muncul lalaki, nyarioskeun hal-hal anu jahat, pikeun narik murid-murid saatosna.

Mateus 16:12 Teras aranjeunna ngartos kumaha anjeunna nyarioskeun aranjeunna henteu waspada kana ragi roti, tapi kana doktrin urang Parisi sareng Saduki.

Yesus ngingetkeun murid-murid supaya waspada kana ajaran urang Parisi sareng Saduki, sanés ragi roti.

1. Bahaya Doktrin Palsu

2. Kaperluan Panaliti Alkitabiah

1. paribasa 4: 7 - "Hikmah mangrupa hal pokok; kituna meunang hikmah: sarta kalawan sagala meunang thy meunang pamahaman."

2. Kolosa 2: 8 - "Awas lest wae man spoil anjeun ngaliwatan filsafat jeung tipu daya sia, sanggeus tradisi lalaki, sanggeus rudiments dunya, jeung teu sanggeus Kristus."

Mateus 16:13 Nalika Yesus sumping ka basisir Kaisarea Pilipi, Anjeunna nanya ka murid-murid-Na, saurna, "Ceuk jalma-jalma, saha atuh Putra Manusa?"

Yésus nanya ka murid-murid-Na, saha nu nyangka manéhna téh.

1. "Saha Anjeun Nyebutkeun Yesus téh?"

2. "Pentingna Nyaho Yesus"

1. John 8:12 - Yesus ngadawuh, "Kami cahaya dunya. Saha anu nuturkeun kuring moal pernah leumpang di gelap, tapi bakal boga lampu hirup."

2. Kolosa 2: 9-10 - Pikeun di Kristus sakabeh fullness tina Deity hirup dina bentuk ragana, jeung Kristus anjeun geus dibawa ka fullness. Anjeunna mangrupikeun kapala sadaya kakawasaan sareng otoritas.

Mateus 16:14 Saur maranehna, "Aya anu nyebatkeun anjeun Yohanes Jurubaptis, aya anu nyebatkeun Elias; jeung nu sejenna, Yermia, atawa salah sahiji nabi.

Urang Betsaida jeung Kaisarea Pilipi nanya ka Yesus naha Anjeunna teh nabi.

1. Dina mangsa kateupastian, urang kudu balik ka Yesus pikeun pituduh jeung jawaban.

2. Urang bisa diajar ti urang Betsaida jeung Kaisaréa Pilipi sangkan teu pernah goyah dina iman ka Yésus.

1. Yesaya 9:6 - Pikeun urang dilahirkeun anak, keur urang hiji putra dibikeun: jeung pamaréntahan bakal kana taktak-Na: jeung ngaranna bakal disebut Endah, Counsellor, Allah perkasa, Rama langgeng, The Pangeran Damai.

2. John 14: 6 - Yesus saith ka manéhna, Kami jalan, bebeneran, jeung kahirupan: teu saurang ogé datang ka Rama, tapi ku Kami.

Mateus 16:15 Anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Tapi saur anjeun saha kuring?"

Yesus miwarang murid-murid-Na pikeun nyatakeun saha Anjeunna.

1: "Bewarakeun Saha Yesus Éta"

2: "Narékahan Nyaho Pangéran Urang"

1: Markus 8:29 - Saur-Na deui ka maranehna, "Tapi ceuk maraneh teh saha Kami?"

2: Lukas 9:20 - Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Tapi ceuk anjeun saha Kami?"

Mateus 16:16 Simon Petrus ngawaler, "Anjeun teh Kristus, Putra Allah anu jumeneng."

Simon Petrus nyatakeun yén Yesus teh Kristus, Putra Allah nu jumeneng.

1. Yesus, Putra Allah - Ngajalajah Ketuhanan Yesus

2. Nyaho Gusti - Ngalaman Allah Hirup dina Kahirupan Urang

1. Yesaya 9:6 - Pikeun urang dilahirkeun anak, keur urang hiji putra dibikeun: jeung pamaréntahan bakal kana taktak-Na: jeung ngaranna bakal disebut Endah, Counsellor, Allah perkasa, Rama langgeng, The Pangeran Damai.

2. John 1: 1-5 - Dina awal éta Kecap, jeung Kecap éta jeung Allah, jeung Kecap éta Allah. Sami éta dina awal jeung Allah. Sagala hal dijieun ku anjeunna; sarta tanpa anjeunna teu nanaon dijieun nu dijieun. Dina anjeunna hirup; sarta hirup éta lampu lalaki. Jeung cahaya shineth di gelap; jeung gelap comprehended eta teu.

Mateus 16:17 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka manéhna, Rahayu anjeun, Simon Barjona: pikeun daging jeung getih teu nembongkeun eta ka anjeun, tapi Rama Kami nu di sawarga.

Allah nembongkeun bebeneran ka urang, jeung ngaberkahan urang pikeun narima eta.

1: Urang kedah terbuka kana bebeneran anu diungkabkeun ku Allah ka urang.

2: Urang kudu nganuhunkeun kaberkahan Allah dina kahirupan urang.

1: Yesaya 6:8 - "Teras kuring nguping soara PANGERAN, saurna, "Saha anu ku Kami bakal dikirim? Sareng saha anu badé angkat ka urang?" Jeung ceuk kuring, "Di dieu Kami. Kirim kuring!"

2: Yohanes 14:6 - Saur Yesus ka anjeunna, "Kami jalan, sareng kaleresan, sareng kahirupan. Teu aya anu sumping ka Rama upami henteu ngalangkungan kuring.

Mateus 16:18 Jeung kuring nyebutkeun ogé ka anjeun, yen Anjeun Peter, jeung dina batu ieu kuring baris ngawangun gereja kuring; jeung Gerbang naraka moal prevail ngalawan eta.

Yesus nyarioskeun ka Petrus yén Anjeunna bakal ngawangun garéja-Na dina anjeunna, sareng teu aya kakuatan naraka anu tiasa ngatasi éta.

1. Kakuatan Garéja - fokus kana jangji Yesus yén Garéja moal kungsi nungkulan ku kakuatan naraka.

2. Yayasan Garéja - ngajalajah pentingna Peter sareng peran iman dina ngawangun Garéja.

1. Yesaya 54:17 - No pakarang kabentuk ngalawan thee bakal makmur; jeung unggal basa nu bakal naek ngalawan Anjeun dina judgment anjeun bakal ngahukum.

2. Epesus 6: 11-12 - Pasang dina sakabéh armor Allah, ambéh anjeun bisa nangtung ngalawan wiles Iblis. Pikeun urang wrestle teu ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan principalities, ngalawan kakuatan, ngalawan pangawasa tina gelap dunya ieu, ngalawan wickedness spiritual di tempat luhur.

Mateus 16:19 Sareng kuring bakal masihan anjeun konci Karajaan Sawarga, sareng naon waé anu anjeun beungkeut di bumi bakal kabeungkeut di sawarga, sareng naon waé anu anjeun leupaskeun di bumi bakal dileupaskeun di sawarga .

Petikan ieu ngabahas wewenang anu dipasihkeun ka Yesus pikeun Karajaan Sawarga.

1. Kakawasaan Yesus: Ngartos Otoritas Konci Karajaan

2. Hirup Kahirupan Taat: Nangkeup Anu Dibeungkeut atanapi Dicabut Yesus di Bumi

1. Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, boh dina kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, nganuhunkeun ka Allah Rama ngalangkungan anjeunna.

2. Mateus 7:21 - Teu dulur anu nyebutkeun ka kuring, 'Gusti, Gusti,' bakal asup ka Karajaan Sawarga, tapi ngan hiji anu ngalakukeun wasiat Rama Kami anu di sawarga.

Mateus 16:20 Lajeng anjeunna maréntahkeun murid-murid-Na supaya aranjeunna ulah ngabejaan ka saha yén manéhna téh Isa Al Masih.

Petikan ieu ngabahas Yesus maréntahkeun murid-muridna pikeun henteu nembongkeun jati dirina salaku Kristus.

1. Kahirupan Rahasia: Kunaon Yesus milih tetep teu kanyahoan

2. Panggero pikeun Kawijaksanaan: Beuratna Ngajaga Rahasia Gusti

1. Mateus 6: 3-4 - "Tapi mun anjeun masihan ka malarat, ulah ngantep leungeun kénca anjeun nyaho naon leungeun katuhu anjeun lakukeun, ku kituna méré Anjeun bisa jadi rusiah. Jeung Rama anjeun anu nilik dina rusiah bakal ganjaran. anjeun."

2. Paribasa 11:13 - "Saha-saha indit ngeunaan slandering mangka Rahasia, tapi anjeunna anu dipercaya dina sumanget ngajaga hiji hal katutupan."

Mateus 16:21 Ti harita Yesus mimiti nerangkeun ka murid-murid-Na, yen Anjeunna kudu indit ka Yerusalem, jeung nandangan sangsara loba para kokolot, imam-imam kapala jeung guru-guru agama, tuluy dipaehan, sarta dina katilu poena dihirupkeun deui.

Yésus mimiti némbongkeun ka murid-muridna yén manéhna bakal sangsara jeung dipaéhan di Yérusalém, sarta manéhna bakal dihirupkeun deui tilu poé sanggeusna.

1. Kasangsaraan sareng Kebangkitan Yesus: Ngartos Pangorbanan Pamungkas

2. Kakuatan Iman: Kumaha Yesus nunjukkeun Kawani sareng Ketekunan

1. Rum 4:25 - "Anjeunna dikirimkeun pikeun trespasses urang jeung diangkat pikeun leresan urang."

2. 1 Corinthians 15: 3-4 - "Kanggo kuring dikirimkeun ka anjeun salaku sahiji pentingna munggaran naon ogé kuring narima: yen Kristus pupus pikeun dosa urang luyu jeung Kitab Suci, sarta yén Anjeunna dikubur, sarta yén Anjeunna diangkat dina poe katilu nurutkeun Kitab Suci."

Mateus 16:22 Lajeng Petrus nyandak anjeunna, sarta mimiti nyempad anjeunna, paribasa, "Teu jauh ti Gusti, ieu moal ka anjeun."

Peter rebukes Yesus nalika anjeunna ngaramal maotna sorangan.

1. Kakuatan Murid: Kumaha Nuturkeun Yesus, Sanajan Nyeri

2. Biaya Komitmen: Hirup Pangorbanan pikeun Gusti

1. Lukas 9: 23-25 - "Jeung ceuk ka sadayana, 'Lamun saha bakal datang sanggeus kuring, hayu anjeunna mungkir dirina jeung nyandak salib-Na unggal poé sarta nuturkeun kuring. Sabab saha-saha anu hayang nyalametkeun nyawana, bakal leungiteun nyawana; Naon gunana lalaki lamun meunang sakabeh dunya, tapi leungit atawa leungit dirina?'

2. John 12: 23-26 - "Jeung Yesus ngawaler aranjeunna, 'Wayahna geus datang pikeun Putra Manusa bakal glorified. Sabenerna, sabenerna, kuring ngomong ka anjeun, iwal hiji sisikian gandum ragrag kana bumi jeung maot, eta tetep nyalira; tapi lamun paeh, loba buahna. Sing saha anu mikanyaah nyawana bakal leungit, sarta sing saha anu henteu mikacinta hirupna di dunya ieu bakal ngajaga eta pikeun hirup langgeng. Lamun aya nu ngawula ka Kami, manéhna kudu nuturkeun kuring; jeung dimana Kami, bakal aya abdi abdi oge. Lamun aya anu ngabakti ka Kami, Bapa bakal ngahormatan manehna.’”

Mateus 16:23 Tapi anjeunna malik, sarta ngadawuh ka Petrus, "Maneh ka tukangeun kuring, Iblis: anjeun hiji ngalanggar kuring: pikeun savourests lain hal Allah, tapi hal manusa."

Yésus negor Pétrus lantaran teu ngarti kana pangersa Allah.

1: Urang kedah ngartos kana kahoyong Allah, sanés kahoyong manusa.

2: Urang kudu daék narima koréksi lamun urang teu saluyu jeung papakon Allah.

1: Kolosa 3: 1-3 - "Lamun anjeun lajeng jadi risen kalawan Kristus, neangan eta hal nu di luhur, dimana Kristus sitteth dina leungeun katuhu Allah. Atur karep anjeun kana hal di luhur, teu dina hal di bumi. Pikeun Anjeun geus maot, sarta hirup anjeun disumputkeun jeung Kristus dina Allah."

2: paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun; jeung teu lean kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal ngarahkeunnana jalur thy."

Mateus 16:24 Saur Isa ka murid-murid-Na, "Saha-saha anu hayang nyusul Kami, singkirkeun dirina , manggul salibna, terus nuturkeun Kami."

Yesus maréntahkeun murid-muridna pikeun mungkir diri, nyandak salib, sareng nuturkeun Anjeunna.

1. Kakuatan Pangorbanan: Kumaha Ngingkarkeun Diri Anjeun Bisa Ngadeukeutkeun Anjeun ka Allah

2. Salib dina Fokus: Kumaha Nyandak Palang Anjeun Bisa Ngahasilkeun Kahirupan Iman

1. Pilipi 3: 7-8 - "Tapi naon anu gains ka abdi ayeuna anggap rugi demi Kristus. Naon deui, kuring nganggap sagalana rugi kusabab patut surpassing uninga Kristus Yesus Gusti abdi, pikeun saha. Kuring geus leungit sagala hal. Kuring nganggap eta sampah, supaya kuring bisa meunangkeun Kristus "

2. Markus 8:34-35 - "Lajeng anjeunna disebut balaréa ka Anjeunna bareng jeung murid-murid-Na sarta ngomong: "Saha-saha hayang jadi murid Kami kudu mungkir diri jeung nyandak up cross maranéhanana sarta nuturkeun kuring. Pikeun saha hayang nyalametkeun hirupna. bakal kaleungitan nyawana, tapi sing saha anu kaleungitan nyawana pikeun Kami jeung pikeun Injil Kasalametan, bakal nyalametkeun nyawana."

Mateus 16:25 Pikeun saha-saha-saha anu hayang nyalametkeun nyawana bakal leungit eta: jeung saha-saha-saha bakal leungit nyawana demi Kami bakal manggihan eta.

Saha waé anu percaya ka Yesus bakal mendakan kahirupan anu leres.

1: Urang kudu daék nyerahkeun kahirupan urang pikeun meunangkeun hirup sajati dina Yésus.

2: Urang kudu percaya ka Yésus jeung daék ngorbankeun kahirupan pikeun manggihan kahirupan nu bener.

1: Lukas 9:23-24 - "Saur-Na deui ka aranjeunna sadayana, "Saha waé anu hoyong nyusul kuring, singkirkeun dirina, sareng manggul salibna unggal dinten, sareng nuturkeun kuring. Sabab saha-saha anu hayang nyalametkeun nyawana , bakal kaleungitan nyawana;

2: Yohanes 12:24-25 - "Satemenna, Kami nyarioskeun ka anjeun: Upami siki gandum henteu murag kana taneuh sareng paeh, éta tetep nyalira; tapi upami maot, éta bakal ngahasilkeun seueur buah. Anu mikanyaah nyawana bakal leungit; jeung sing saha anu hate hirupna di dunya ieu bakal tetep hirup langgeng.

Mateus 16:26 Pikeun naon kauntungan manusa, lamun manéhna meunangkeun sakabeh dunya, jeung leungit jiwa sorangan? atanapi naon anu kedah dipasihkeun ku manusa pikeun ganti jiwana?

Petikan ieu nyorot pentingna prioritas masalah spiritual tibatan kauntungan duniawi.

1. Jiwa urang langkung ageung nilaina tibatan harta bumi

2. Mangtaun dunya tapi henteu ku biaya jiwa anjeun

1. Markus 8:36-37 - "Kanggo naon untungna manusa, lamun manéhna meunangkeun sakabeh dunya, sarta leungit jiwa sorangan? Atawa naon anu kudu dipaparinkeun ku manusa pikeun ngaganti nyawana?”

2. Lukas 12:15 - "Jeung Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, 'Awas jeung waspada tina covetousness, pikeun hirup hiji urang teu diwangun ku kaayaanana tina hal nu mibanda.'"

Mateus 16:27 Pikeun Putra Manusa bakal datang dina kamulyaan Rama-Na jeung malaikat-Na; lajeng anjeunna bakal ganjaran unggal lalaki nurutkeun karyana.

Putra Manusa bakal sumping kalayan kamulyaan sareng malaikat-malaikat-Na pikeun ngahukum unggal jalma dumasar kana kalakuanana.

1. Hirup Kabeneran: Panghukuman Putra Manusa

2. Nyiapkeun pikeun Datangna Putra Manusa: Néangan Pangadilan Adil

1. Pandita 12:14 "Kanggo Allah bakal mawa unggal kalakuan kana pangadilan, jeung sagala hal rusiah, naha alus atawa jahat."

2. Rum 2:6–8 “Mantenna bakal males ka tiap-tiap jalma numutkeun kalakuanana: ka jalma-jalma anu ku kasabaran dina lampah hade neangan kamulyaan jeung kahormatan jeung kalanggengan, Anjeunna bakal mere hirup langgeng; Tapi pikeun jalma-jalma anu nyiksa diri sareng henteu nurut kana bebeneran, tapi nurut kana kajahatan, bakal aya bebendu sareng amarah."

Mateus 16:28 Satemenna Kami nyebutkeun ka anjeun, Aya sababaraha anu nangtung di dieu, anu moal ngarasakeun maot, dugi aranjeunna ningali Putra Manusa datang dina Karajaan-Na.

Yesus ngaramalkeun yén sababaraha murid-Na bakal ningali Putra Manusa sumping di Karajaan-Na sateuacan aranjeunna maot.

1: Yesus nawiskeun urang harepan dina jangji-Na ngeunaan wangsulna.

2: Siap pikeun datangna Gusti.

1: Wahyu 22:12 - "Behold, Kami datang gancang, sarta ganjaran Kami kalawan Kami, pikeun masihan ka unggal jalma nurutkeun karyana."

2: Rasul 1:11 - "Juragan Galilea, naha anjeun nangtung neuteup ka langit? Ieu Yesus anu sami, anu diangkat ti anjeun ka sawarga, bakal sumping sapertos cara anjeun ningali Anjeunna angkat ka surga."

Mateus 17 nyaritakeun Transfigurasi Yesus, nyageurkeun budak anu kasurupan sétan, sareng pelajaran ngeunaan iman sareng pajeg.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Transfigurasi Yesus (Mateus 17: 1-13). Yesus nyandak Petrus, Yakobus, sareng Yahya naék ka gunung anu luhur, dimana Anjeunna calik di payuneun aranjeunna - raray-Na bersinar sapertos panonpoe sareng baju-Na janten bodas sapertos cahaya. Musa jeung Élias mucunghul ngobrol jeung Anjeunna. Peter nyarankeun nyieun tilu saung keur maranehna tapi bari anjeunna masih diomongkeun awan caang envelops aranjeunna sarta sora ti awan nyebutkeun "Ieu Putra Kami saha Abdi bogoh; kalawan anjeunna Kami ogé pleased. Dengekeun anjeunna!" Waktu murid-murid ngadéngé hal éta, maranéhna murag ambek sieun, tapi Yesus nyabak aranjeunna sarta ngomong ulah sieun. Sabot maranehna turun ti gunung, Anjeunna marentahkeun ka maranehna supaya ulah nyaritakeun ka saha-saha anu geus katenjo, nepi ka sanggeus Anjeunna gugah tina maot.

Ayat 2nd: Kana turunan maranéhna, aranjeunna patepung ku balaréa kaasup hiji lalaki anu ngabela putrana epilepsi anu sangsara pisan kusabab kasurupan sétan (Mateus 17:14-20). Murid-murid nyoba nyageurkeun budak lalaki tapi gagal, ku kituna Yesus nyebat aranjeunna kusabab kurangna iman nyageurkeun budak éta langsung nunjukkeun kakuatan anu asalna tina iman sanaos sakedik sapertos siki mustard.

Ayat 3: Sacara pribadi Yesus ngaramalkeun pupusna sareng kebangkitan-Na deui nyababkeun kasusahan murid-murid (Mateus 17:22-23). Lajeng di Kapernaum nalika kolektor pajeg kuil dua-drakma nanya ka Pétrus naha guruna mayar pajeg, Pétrus ngajawab enya (Mateus 17:24-27). Tapi nalika anjeunna lebet ka bumi sateuacan nyarioskeun perkawis éta, Yesus nyarioskeun perkawis nyalira ngajelaskeun yén sanaos putra-putrana dibebaskeun tapi henteu nyinggung saha waé Anjeunna bakal mayar éta. Pikeun nyadiakeun keur pamayaran ieu Anjeunna ngabejaan Peter balik lauk di situ muka lauk munggaran bray nyokot koin kapanggih dina sungut na nu bakal cukup pikeun duanana pajeg maranéhna némbongkeun kanyaho gaib Nya rezeki hormat keur kawajiban sipil.

Mateus 17:1 Sanggeus genep poe, Yesus nyandak Petrus, Yakobus, jeung Yahya dulur-dulurna, sina naek ka hiji gunung anu luhur, misah-misah.

Yesus nyandak tilu murid-Na ka hiji gunung pikeun nampa wahyu husus ti Allah.

1. Kakuatan Transfigurasi: Kumaha Yesus Ngungkabkeun Sifat-Na anu Sajati

2. Tilu Murid: Kumaha Yesus Nyauran Pengikut-Na pikeun Misi Khusus

1. 2 Peter 1: 16-18 - Pikeun urang teu nuturkeun carita cleverly devised nalika kami ngawartoskeun anjeun ngeunaan datangna Gusti urang Yesus Kristus dina kakuatan, tapi kami saksi mata kaagungan-Na.

2. Markus 9:2-8 - Sanggeus genep poe Yesus nyandak Peter, James jeung John jeung manéhna sarta dipingpin aranjeunna nepi ka hiji gunung luhur, dimana aranjeunna sadayana nyalira. Di dinya manéhna robah rupa saméméh maranéhna. Papakéanana jadi bodas ngagurilap, leuwih bodas ti batan anu bisa ngabodaskeun ku saha waé di dunya.

Mateus 17: 2 Sarta anjeunna transfigured saméméh maranéhna, sarta beungeutna jadi caang sakumaha panonpoe, sarta ageman-Na bodas kawas cahaya.

Yesus ditransfigurasi sateuacan murid-murid-Na, beungeutna bersinar lir panonpoe, sareng pakean-Na bodas sapertos cahaya.

1. Transfigurasi Yesus: Panggero pikeun Kasucian

2. The Brilliance of Jesus: The Light of the World

1. 2 Korinta 3:18 - "Jeung urang sadayana, kalawan beungeut unveiled, beholding kamulyaan Gusti, keur transformed kana gambar sarua ti hiji gelar kamulyaan ka nu sejen. Sabab ieu teh asalna ti Gusti anu jumeneng Roh.”

2. Yesaya 6:1-3 - “Dina taun pupusna Raja Uzia, kuring ningal PANGERAN linggih dina singgasana, luhur jeung luhur; jeung karéta jubah-Na ngeusi Bait Allah. Di luhureun anjeunna nangtung seraphim. Masing-masing gaduh genep jangjang: dua anjeunna nutupan beungeutna, sareng dua anjeunna nutupan sukuna, sareng dua anjeunna ngalayang. Jeung hiji disebut ka séjén sarta ngomong: "Suci, suci, suci nyaeta Gusti sarwa; sakuliah bumi pinuh ku kamulyaan-Na!”

Mateus 17:3 Jeung, behold, aya nembongan ka maranehna Musa jeung Elias ngobrol jeung manéhna.

Petikan ieu ngajelaskeun penampilan Musa sareng Élias ka Yesus sareng aranjeunna tilu nyarios babarengan.

1: Allah ngahormatan jalma-jalma anu ngahormat ka Anjeunna ku cara ngaberkahan aranjeunna ku patemon anu khusus.

2: Urang bisa loba diajar tina interaksi Yésus jeung Musa jeung Élias.

1: Ibrani 11: 6 - Pikeun tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun Anjeunna, sabab anu sumping ka Allah kedah percanten yén Anjeunna aya, sareng yén Anjeunna mangrupikeun ganjaran pikeun jalma-jalma anu rajin milarian Anjeunna.

2: James 4: 8 - Tarik deukeut ka Allah sarta Anjeunna bakal ngadeukeutan ka anjeun. Cleanse leungeun anjeun, anjeun sinners; jeung purify hate anjeun, anjeun dua-dipikiran.

Mateus 17:4 Lajeng Petrus ngawaler, sarta ngomong ka Yesus, "Gusti, éta hadé pikeun urang aya di dieu. hiji keur maneh, hiji keur Musa, hiji keur Elias.

Peter ngakuan kamulyaan aya dina ayana Yesus, Musa, jeung Nabi Elias sarta hayang nyieun memori langgeng moment husus ieu.

1. Pentingna Mikawanoh Kamulyaan Yesus

2. Nilai Nyiptakeun Kenangan Abadi

1. John 1:14 - Jeung Kecap ieu dijadikeun daging, jeung dwelt diantara urang, (jeung urang beheld kamulyaan-Na, kamulyaan salaku hiji-hijina begotten Rama,) pinuh ku rahmat jeung bebeneran.

2. Ecclesiastes 3:11 - Anjeunna geus dijieun sagala hal geulis dina jangka waktu-Na: ogé anjeunna geus diatur dunya dina haté maranéhna, ku kituna teu saurang ogé bisa manggihan karya anu dijieun ku Allah ti mimiti nepi ka ahir.

Mateus 17: 5 Bari anjeunna can spoke, behold, a mega caang overshadowed aranjeunna: na behold a soara kaluar tina méga, anu ngomong, Ieu teh Putra kaasih, saha Kami ogé pleased; dengekeun manehna.

Petikan ieu nembongkeun persetujuan Allah ka Yesus sareng nekenkeun pentingna ngadangukeun Yesus.

1: Urang kudu ngadéngékeun Yésus jeung nuturkeun pangajaran-Na.

2: Urang kudu bakti ka Yésus jeung percaya kana omongan-Na.

1: Yohanes 14:15, "Lamun maraneh nyaah ka Kami, tunduk kana parentah Kami."

2: Rasul 4:12, "Sanes aya kasalametan dina anu sanés: sabab teu aya nami sanés di handapeun langit anu dipasihkeun ka manusa, anu ku urang kedah disalametkeun."

Mateus 17: 6 Sareng murid-murid ngadéngé éta, aranjeunna murag kana beungeutna, sareng sieun pisan.

Petikan ieu ngajelaskeun réaksi murid-murid kana identitas ketuhanan Yesus anu diungkabkeun ka aranjeunna.

1: Urang kudu ngabales idéntitas ilahi Yesus kalayan rendah haté, kahéman, sareng hormat.

2: Urang kudu daék ngébréhkeun kareueus jeung kasieunan pikeun leuwih paham ngeunaan saha Yésus téh.

1: Pilipi 2: 5-11 - Yesus humbled dirina sarta nyerah kana bakal Allah sanajan identitas ketuhanan-Na.

2: Yesaya 6: 5 - respon Yesaya ngeunaan angen jeung reverence lamun manéhna nempo visi Yéhuwa.

Mateus 17:7 Yesus sumping sareng nyabak aranjeunna, saurna, "Hudang, sareng ulah sieun."

Petikan ieu ngungkabkeun Yesus ngalilipur murid-murid-Na ku sentuhan anu ngayakinkeun sareng kecap-kecap anu lembut.

1: "Kaasih Allah: Ngalilipur dina Jaman Sieun"

2: "Kakuatan Yesus: Nungkulan Sieun"

1: Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; ulah dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh."

2: 2 Timoteus 1: 7 - "Kanggo Allah masihan urang roh teu sieun tapi kakuatan jeung cinta jeung kontrol diri."

Mateus 17:8 Jeung nalika aranjeunna geus ngangkat panon maranéhanana, maranéhanana nempo euweuh hiji jalma, iwal Yesus wungkul.

Murid-murid ngan ukur ningali Yesus nalika aranjeunna neuteup ka luhur.

1. Allah Salawasna sareng Urang - Teu Manten Naon

2. Ningali Yesus dina Sagala Urang Laksanakeun

1. Kajadian 28:15 - "Behold, Kami sareng anjeun sarta bakal ngajaga anjeun dimana wae anjeun indit."

2. Kolosa 3:17 - "Jeung naon maneh ngalakukeun, dina kecap atawa amal, ngalakukeun sagalana dina nami Gusti Yesus, mere nuhun ka Allah Rama ngaliwatan anjeunna."

Mateus 17:9 Sabot maranehna lungsur ti gunung, Isa marentah ka maranehna, pokna, “Ulah nyaritakeun tetenjoan ka sasaha, nepi ka Putra Manusa dihudangkeun deui tina nu maraot.

Murid-murid ku Isa diparentahkeun supaya ulah nyaritakeun ka saha-saha ngeunaan tetenjoan anu ku maranehna katenjo nepi ka sanggeus Anjeunna gugah tina nu maraot.

1. Hirup jeung Harepan Kiamat

2. Nyiapkeun pikeun Poé Gusti

1. Proyék 19:25-27 - Pikeun kuring nyaho yén Redeemer mah hirup, jeung di ahir manéhna baris nangtung di bumi. Sarta sanggeus kulit kuring geus jadi ancur, acan dina daging kuring kuring bakal ningali Allah, saha kuring bakal ningali keur kuring sorangan, sarta panon kuring bakal behold, sarta lain.

2. Rum 8: 18-25 - Pikeun kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan nu bakal diungkabkeun ka urang. Pikeun ciptaan nungguan jeung hayang pisan pikeun nembongkeun putra Allah.

Mateus 17:10 Murid-murid nanya ka Anjeunna, pokna, "Ku naon ahli-ahli Kitab nyebutkeun yen Elias kudu sumping heula?"

Murid-murid Yésus nanya ka manéhna naha ahli-ahli Taurat ngajarkeun yén Élias kudu datang tiheula.

1. Kumaha Ajaran Yesus Béda jeung Ajaran Ahli Kitab

2. Pentingna Naroskeun Patarosan dina Iman

1. Malachi 4: 5-6 - "Behold, Kuring baris ngirim anjeun Nabi Elias saméméh datangna poé hébat sarta dreadful Gusti."

2. James 1: 5-6 - "Lamun salah sahiji anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, nu mere ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna."

Mateus 17:11 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka aranjeunna, "Elias leres-leres bakal sumping tiheula, sareng ngalereskeun sadayana."

Yesus nyarioskeun ka murid-murid yén Élias kedah sumping heula pikeun ngalereskeun sagala hal.

1. Waktu Sampurna Allah: Nyiapkeun Jalan pikeun Panebusan

2. The Power of Restorasi: Kumaha Allah Bisa Transform Brokenness

1. Malachi 4: 5-6 - "Behold, Kuring baris ngutus anjeun Nabi Elias saméméh datangna poé hébat sarta dreadful PANGERAN: Sarta anjeunna bakal balikkeun manah bapa ka barudak, sarta manah nu. murangkalih ka karuhunna, supados abdi-abdi sumping sareng neunggeul bumi ku laknat."

2. Yesaya 40:3-5 - “Sora anu ngagero di gurun keusik, Siapkeun jalan PANGERAN, jieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang. Unggal lebak bakal Maha Agung, sarta unggal gunung jeung pasir bakal dijieun low: jeung bengkung bakal dijieun lempeng, jeung tempat kasar polos: Jeung kamulyaan PANGERAN bakal wangsit, sarta sakabeh daging bakal ningali eta babarengan: pikeun Gusti parantos nyarioskeunana."

Mateus 17:12 Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun, yén Elias geus datang, sarta aranjeunna henteu terang anjeunna, tapi geus ngalakukeun ka anjeunna naon maranéhna rék. Kitu ogé Putra Manusa bakal sangsara aranjeunna.

Yesus ngungkabkeun yén Élias parantos sumping, tapi jalma-jalma henteu ngakuan anjeunna, sareng aranjeunna ngarawat anjeunna sakumaha anu dipikahoyong. Yesus ogé nyatakeun yén hal anu sami bakal kajadian ka Putra Manusa.

1. Ngenalkeun Hadirat Allah ku Cara-cara anu Teu Disangka-sangka

2. Nyiapkeun Sangsara dina Nuturkeun Gusti

1. Yesaya 53: 3 - Anjeunna hina jeung ditampik lalaki; a man of sorrows, jeung acquainted jeung grief: jeung urang nyumput salaku éta beungeut urang ti manéhna; anjeunna hina, sarta kami esteemed anjeunna henteu.

2. Mateus 5:10-12 - Rahayu jalma anu persecuted demi amal saleh ': pikeun theirs nyaeta Karajaan Sawarga. Bagja anjeun, lamun lalaki bakal revile anjeun, jeung nganiaya anjeun, sarta bakal nyebutkeun sagala rupa jahat ngalawan anjeun falsely, demi Kami. Girang, jeung jadi exceeding bungah: pikeun gede ganjaran anjeun di sawarga: pikeun kitu persecuted nabi-nabi saméméh anjeun.

Mateus 17:13 Lajeng murid ngartos yen anjeunna nyarios ka aranjeunna ngeunaan Yohanes Jurubaptis.

Murid-murid jadi paham yén Yésus ngarujuk ka Yohanes Jurubaptis waktu Anjeunna nyarita ka maranéhna.

1. Urang sadaya boga tujuan pikeun minuhan rencana Allah.

2. Pentingna ngadangukeun kecap Yesus.

1. Yohanes 1:6-8, "Aya hiji lalaki anu diutus ti Allah, anu ngaranna Yohanes. Ieu lalaki sumping pikeun saksi, pikeun mere saksi ngeunaan Caang, supaya ku lantaran manehna kabeh percaya. Anjeunna mah lain Caang. tapi diutus pikeun nyaksian Cahaya eta."

2. Mateus 4:17, "Ti harita Yesus mimiti ngawartakeun, "Tobat, sabab Karajaan Sawarga parantos caket."

Mateus 17:14 Nalika aranjeunna sumping ka jalma rea, aya hiji jalma anu sumping ka Anjeunna, sujud ka Anjeunna, saurna,

Petikan ieu ngajelaskeun saurang lalaki datang ka Yesus pikeun nyageurkeun putrana.

1: Urang tiasa balik ka Yesus dina waktos urang peryogi sareng Anjeunna bakal nyayogikeun penyembuhan anu urang milarian.

2: Sanajan urang ngarasa teu bisa balik ka batur, Yésus salawasna siap ngadangukeun urang jeung jadi sumber panglilipur urang.

1: Jabur 34:18 - Pangéran caket sareng anu patah hati sareng nyalametkeun jalma-jalma anu remuk jiwana.

2: Ibrani 4: 15-16 - Pikeun urang teu boga Imam Agung anu teu bisa empathize jeung kelemahan urang, tapi urang boga hiji anu geus cocoba dina sagala cara, kawas urang — can manéhna teu dosa. Hayu urang teras ngadeukeutan tahta rahmat Allah kalayan kapercayaan, supados urang nampi rahmat sareng mendakan rahmat pikeun ngabantosan urang dina waktos urang peryogi.

Mateus 17:15 Gusti, mugi karunya ka anak abdi, sabab anjeunna geus lunatic, sarta nyeri vexed: pikeun mindeng ragrag kana seuneu, sarta mindeng ka cai.

Yésus nyageurkeun budak lalaki nu kasurupan sétan.

1: Kaasih Gusti anu ageung pisan dugi ka Anjeunna tiasa nyageurkeun bahkan dina kaayaan anu paling parah.

2: Urang kudu salawasna nganuhunkeun ka Allah dina waktu urang butuh, percanten kana kakawasaan-Na pikeun nyalametkeun urang.

1: Jabur 107: 19-20 - Lajeng aranjeunna sasambat ka PANGERAN dina kasusah maranéhanana sarta anjeunna disimpen aranjeunna tina marabahaya maranéhanana. Anjeunna dikirim kaluar kecap-Na jeung healed aranjeunna; Anjeunna nyalametkeun aranjeunna tina kubur.

2: James 5: 15-16 - Jeung doa ditawarkeun dina iman bakal cageur jalma gering; Gusti bakal ngangkat aranjeunna. Lamun geus dosa, maranéhna bakal dihampura. Ku sabab kitu, silih ngaku dosa anjeun sareng silih doakeun supados anjeun tiasa cageur.

Mateus 17:16 Sareng kuring dibawa ka murid-murid anjeun, sareng aranjeunna henteu tiasa nyageurkeun anjeunna.

Petikan ieu ngajelaskeun henteu mampuh murid-murid pikeun nyageurkeun budak lalaki anu roh jahat.

1: Henteu masalah kumaha teuas urang nyobian, urang moal bisa ngalakukeunana sorangan. Urang kudu balik ka Yesus pikeun pitulung.

2: Kakuatan sareng kamampuan urang terbatas, tapi Allah langkung ageung tibatan urang sadayana.

1: John 15: 5 - "Kami anggur; anjeun dahan. Lamun tetep di Kami sarta Kami di anjeun, anjeun bakal ngahasilkeun loba buah; sajaba ti kuring anjeun teu bisa ngalakukeun nanaon."

2: Pilipi 4:13 - "Abdi tiasa ngalakukeun ieu sadayana ngalangkungan Anjeunna anu masihan kakuatan ka abdi."

Mateus 17:17 Lajeng Yesus ngawaler, "Eh, generasi anu teu percaya jeung sesat, sabaraha lila kuring kudu jeung anjeun? sabaraha lila kuring kudu sangsara anjeun? bawa anjeunna ka dieu.

Yésus ngahukum jalma-jalma lantaran kurang iman jeung kasabaran.

1: Yesus nyauran urang pikeun iman sareng kasabaran ka Anjeunna.

2: Yésus téh sabar jeung daék ngahampura urang, teu sual sabaraha sering urang gagal ka Anjeunna.

1: Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun bahan tina hal-hal anu dipiharep, bukti tina hal-hal anu teu katingali."

2: Rum 5: 8 - "Tapi Allah nunjukkeun asih-Na ka urang dina ieu: Nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang."

Mateus 17:18 Jeung Yesus rebuked Iblis; sarta anjeunna undur kaluar ti anjeunna: sarta murangkalih geus cageur ti éta pisan jam.

Sétan ditegor, budak éta langsung cageur.

1. The Power of Rebuke: A Study on Mateus 17:18

2. Penyembuhan Ngaliwatan Iman: Tilik Mateus 17:18

1. James 4: 7 - "Jadi nyerah yourselves ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

2. Yesaya 53: 4-5 - "Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung mawa sorrows urang; acan urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana Anjeunna mangrupikeun hukuman anu ngajantenkeun urang katengtreman, sareng ku belang-Na urang cageur."

Mateus 17:19 Geus kitu murid-murid daratang ka Yesus bari naranya, “Naha urang teu bisa ngusir Anjeunna?

Yésus ngajar murid-muridna kakawasaan iman.

1: Percaya ka Yéhuwa, Anjeunna bakal nunjukkeun ka anjeun kakuatan-Na!

2: Boga iman sanajan di tengah-tengah jaman anu paling susah.

1: Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali.

2: Mateus 21:21-22 - Waler Yesus, "Satemenna Kami nyarioskeun ka anjeun, upami anjeun percaya sareng henteu ragu, anjeun moal ngan ukur ngalakukeun anu parantos dilakukeun kana tangkal kondang, tapi bahkan upami anjeun nyarios. ka ieu gunung, 'Bangkulkeun jeung dialungkeun ka laut,' eta bakal kajadian.

Mateus 17:20 Jeung Yesus ngadawuh ka maranehna, Ku sabab unbelience Anjeun: pikeun verily Kami nyebutkeun ka anjeun, Lamun anjeun boga iman saperti sisikian mustard, Anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, Pindah ti dieu ka tempat nu tangtu; sarta eta bakal dipiceun; sareng teu aya anu mustahil pikeun anjeun.

Kakuatan iman ditekenkeun nalika Yesus ngadorong jalma-jalma mukmin pikeun gaduh iman sakedik sapertos siki mustard pikeun mindahkeun gunung.

1. "Kakuatan Iman"

2. "Mindahkeun Gunung kalayan Iman"

1. Markus 11:22-24 - Jeung Yesus ngawaler saith ka maranehna, Boga iman ka Allah. Pikeun verily Kami nyebutkeun ka anjeun, Sing saha anu bakal nyebutkeun ka gunung ieu, Anjeun kudu pindah, jeung jadi thou tuang ka laut; jeung moal ragu dina haténa, tapi kudu yakin yén hal anu manéhna saith bakal datang ka lulus; manéhna bakal boga naon manéhna nyebutkeun.

2. Ibrani 11: 1- Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

Mateus 17:21 Tapi jenis ieu teu kaluar tapi ku solat jeung puasa.

Petikan ieu ngajelaskeun yén solat sareng puasa dipikabutuh pikeun kakuatan sareng kakuatan spiritual.

1: Urang kudu bakti dina solat jeung puasa pikeun ngarasakeun kakawasaan Allah.

2: Puasa sareng doa ngadeukeutkeun urang ka Allah sareng ngabuka kakuatan spiritual.

1: Pilipi 4: 6-7 - Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2: Yakobus 5:16 - Ku sabab eta ngaku dosa anjeun ka silih jeung neneda keur silih jadi Anjeun bisa cageur. Doa jalma anu soleh kuat sareng mujarab.

Mateus 17:22 Sabot maranehna abode di Galilea, Yesus ngadawuh ka maranehna, “Putra Manusa bakal diserenkeun ka leungeun manusa.

jawaban:

Putra Manusa bakal diserenkeun ka panangan manusa.

1. Kasatiaan Allah Dina Nyanghareupan Panghianatan

2. Nyaho Rencana Allah Di Tengah Panganiayaan

1. Yesaya 53:7-12

2. Yohanes 13:21-30

Mateus 17:23 Jeung maranehna bakal maehan manéhna, sarta dina poé katilu manéhna bakal dihudangkeun deui. Sarta maranéhanana éta exceeding punten.

Yésus ngabéjaan murid-muridna yén manéhna bakal dipaéhan sarta bakal dihirupkeun deui dina poé katilu, sarta murid-muridna sedih ku béja éta.

1. "Kakuatan Iman dina Nyanghareupan Kasangsaraan"

2. "Percanten ka Yesus sanajan dina Jaman Pangsesahna"

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

Mateus 17:24 Jeung nalika aranjeunna sumping ka Kapernaum, anu nampa duit upeti sumping ka Petrus, sarta ngomong, "Naha Guru anjeun teu mayar upeti?"

Pemungut pajeg ngadeukeutan Pétrus di Kapernaum jeung nanya naha Yésus mayar pajegna.

1. Kakuatan Taat: Ngartos Mangpaat Nyuhunkeun Wewenang

2. Méré ka Caesar: Tanggung jawab urang mayar pajeg

1. Rum 13: 1-7 - Hayu unggal jalma tunduk kana otoritas jajahan. Pikeun euweuh otoritas iwal ti Allah, jeung nu aya geus instituted ku Allah.

2. Pilipi 4: 4-9 - Girang ka Gusti salawasna; deui kuring bakal nyebutkeun, girang. Hayu kawajaran anjeun dipikanyaho ku sadayana.

Mateus 17:25 Saur anjeunna, Leres. Sareng nalika anjeunna lebet ka bumi, Yesus ngahalangan anjeunna, saurna, Kumaha saur anjeun, Simon? Ti saha raja-raja di bumi nyandak adat atanapi upeti? anak sorangan, atawa urang asing?

Yésus nanya ka Simon lamun raja-raja di dunya nyokot pajeg ti anak sorangan atawa urang asing.

1. Kaasih Allah ka Barudak-Na: Kumaha Yésus Méré Urang

2. Sifat Pajeg: Saha Nanggung Beungbeurat?

1. Rum 8:15-17 - Pikeun anjeun teu narima sumanget perbudakan ragrag deui kana sieun, tapi geus narima Roh nyoko salaku putra, ku saha urang ceurik, “Abba! Bapa!"

2. Ibrani 13: 5-6 - Tetep hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta jadi eusi ku naon gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun atawa forsake anjeun."

Mateus 17:26 Saur Petrus ka anjeunna, "Ti urang asing." Isa ngadawuh ka manéhna, Mangka barudak téh bébas.

Yésus ngajarkeun yén barudak dibébaskeun tina mayar pajeg bait.

1. rahmat jeung rahmat Allah pikeun barudak

2. Naon hartina "bébas" dina Kristus

1. Galata 3:26-27 - Dina Kristus, aya euweuh Yahudi atawa Yunani, budak atawa bebas.

2. Rum 8:15-17 - Urang ahli waris Allah jeung co-ahli waris jeung Kristus lamun urang sangsara jeung Anjeunna.

Mateus 17:27 Sanaos kitu, supados urang henteu nyinggung aranjeunna, angkat ka laut, tuang pancing, teras cokot lauk anu pangheulana naék; jeung lamun anjeun geus muka sungut-Na, anjeun bakal manggihan sapotong duit: nu nyokot, jeung méré ka maranehna keur kuring jeung thee.

Yésus ngajarkeun supaya hormat ka batur, sanajan butuh pangorbanan.

1: Yesus nelepon urang pikeun nempatkeun batur sateuacan urang sorangan.

2: Urang kudu salawasna narékahan pikeun hormat, euweuh urusan biaya.

1: Pilipi 2: 3-4 "Entong ulah ku ambisi anu mentingkeun diri atanapi sombong. Sabalikna, dina karendahan diri hargakeun batur di luhur diri anjeun, henteu ningali kapentingan anjeun sorangan, tapi masing-masing pikeun kapentingan batur."

2: 1 Petrus 4: 8-9 "Langkung sadayana, silih pikanyaah pisan, sabab cinta nutupan seueur dosa. Tawarkeun silaturahmi ka nu séjén tanpa gumujeng. Masing-masing anjeun kedah nganggo naon waé anu ditampi pikeun ngaladénan ka batur, salaku pangurus anu satia tina rahmat Allah dina rupa-rupa bentukna."

Mateus 18 ngabahas sifat kaagungan sajati di Karajaan Sawarga, pasemon ngeunaan domba anu leungit, pedoman pikeun disiplin gereja, sareng pasemon ngeunaan hamba anu teu karunya.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku murid-murid Yesus naroskeun saha anu pangageungna di Karajaan Sawarga (Mateus 18: 1-5). Salaku respon, Yesus nempatkeun hiji budak leutik diantara aranjeunna sarta nyebutkeun yen iwal maranéhna robah sarta jadi kawas barudak - hina jeung percanten - aranjeunna moal asup ka Karajaan. Anjeunna ogé ngingetkeun supaya salah sahiji budak leutik anu percaya ka Anjeunna titajong.

Paragraf 2nd: Salajengna sumping Perumpamaan Domba Leungit dimana Yesus ngagambarkeun kanyaah Allah ka unggal jalma sareng kahayang-Na pikeun henteu kaleungitan naon waé (Mateus 18: 10-14). Lajeng Yesus masihan parentah ngeunaan cara nungkulan dosa di masarakat. Upami sadulur dosa ka anjeun, tunjukkeun ka anjeunna kasalahanana ngan ukur antara dua upami anjeunna ngadangukeun anjeun parantos menangkeun adi anjeun tapi upami anjeunna henteu ngadangukeun nyandak hiji atanapi dua anu sanés teras upami anjeunna nolak wartosan ka gereja upami anjeunna nolak. Nganggap anjeunna salaku pagan atanapi kolektor pajeg nekenkeun pentingna akuntabilitas restorasi rekonsiliasi dina awak Kristus (Mateus 18: 15-20).

Paragrap ka-3: Pétrus nanya sabaraha kali urang kudu ngahampura jalma nu nyieun dosa ka urang. Tujuh kali? Yesus ngabales teu tujuh tapi tujuh puluh tujuh kali illustrating titik ieu kalawan pasemon Hamba Unmerciful (Mateus 18:21-35). Dina carita ieu, saurang raja ngahampura hutang anu ageung pisan ka hambana, tapi hamba anu sami nampik ngahampura hutang anu leutik, hamba anu sanés ngahutang ka anjeunna nalika raja ngadangu perkawis éta anjeunna nyauran hamba anu munggaran deui dipenjara dugi ka tiasa mayar sadayana hutangna. masing-masing ngahampura dulur ti manah némbongkeun pentingna hampura hirup Kristen.

Mateus 18:1 Dina waktos anu sami murid-murid sumping ka Yesus, saurna, Saha anu pangageungna di Karajaan Sawarga?

Murid-murid naroskeun ka Yesus saha anu pangageungna di Karajaan Sawarga.

1. Harga urang teu diukur ku pangkat, tapi ku iman ka Yesus.

2. Urang kudu narékahan pikeun jadi pangleutikna di Karajaan Sawarga teh.

1. Mateus 20: 26-27 - "Tapi moal jadi kitu diantara anjeun: tapi saha wae nu bakal hébat diantara anjeun, hayu anjeunna jadi menteri anjeun; Jeung saha wae nu bakal jadi lulugu diantara anjeun, hayu anjeunna jadi abdi Anjeun."

2. Mateus 23: 11-12 - "Tapi anjeunna anu greatest diantara anjeun bakal jadi hamba Anjeun. Jeung sakur anu exalt dirina bakal abased; sarta anjeunna anu bakal ngarendahkeun dirina bakal exalted."

Mateus 18:2 Yesus nyaur hiji budak leutik, tuluy diadegkeun di tengah-tengah maranehna.

Yésus ngajarkeun karendahan haté jeung iman budak leutik ku cara maké budak leutik sabagé conto.

1: Kakuatan Kahadéan - Mibanda sikep rendah haté sareng diajar ti budak tiasa ngadeukeutkeun urang ka Allah.

2: Pentingna Iman Budak - Urang kedah nangkeup iman saderhana budak supados gaduh hubungan sareng Gusti.

1: Mateus 18: 3 - "Jeung ceuk, Verily Kami nyebutkeun ka anjeun, iwal anjeun dirobah, sarta jadi kawas barudak leutik, anjeun moal asup ka Karajaan Sawarga."

2: Yakobus 4: 6-10 - "Tapi anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab éta, anjeunna nyarios, "Allah nolak jalma reueus, tapi masihan rahmat ka anu hina. Kukituna, nyerahkeun diri ka Allah. Nolak Iblis, sareng anjeunna bakal kabur ti anjeun. Tarik. Deukeut ka Allah, tangtu Mantenna nyampeurkeun ka aranjeun. Bersihkeun panangan aranjeun, eh jelema-jelema dosa, jeung sucikeun hate aranjeun, hidep duaan . . Rendakeun diri anjeun di payuneun Gusti, sareng anjeun bakal diangkat."

Mateus 18:3 Jeung cenah, Verily Kami nyebutkeun ka anjeun, iwal anjeun dirobah, sarta jadi kawas barudak leutik, anjeun moal asup ka Karajaan Sawarga.

Petikan ieu ngeunaan Yesus nyarioskeun ka murid-muridna yén saurang kedah dirobih sareng janten sapertos budak leutik supados tiasa asup ka Karajaan Sawarga.

1. Kakuatan Humility: Jalan ka Surga Ngaliwatan Iman Anak-kawas

2. Pentingna Konversi: Janten Anak Allah

1. James 4:10 - "Hunder yourselves sateuacan Gusti, sarta anjeunna bakal exalt anjeun."

2. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku kurnia anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Jeung ieu teu ngalakukeun sorangan; eta teh kurnia Allah, teu hasil karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast ".

Mateus 18:4 Ku sabab kitu sing saha anu ngarendahkeun dirina sapertos budak leutik ieu, anu pangageungna di Karajaan Sawarga.

Ayat ieu nyorong karendahan haté sareng ngajarkeun yén ieu mangrupikeun kahadéan anu pangageungna di Karajaan Sawarga.

1. ? 쏷 anjeunna Kahadéan Karendahan Hati: Model pikeun Hirup Karajaan??

2. ? 쏷 anjeunna Berkah tina Ngarendahkeun Diri: Hiji Studi Mateus 18: 4?

1. Pilipi 2:3-8 - ? 쏡 o nanaon kaluar tina ambisi egois atawa kasombongan sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur anjeun, henteu ningali kapentingan anjeun sorangan, tapi masing-masing pikeun kapentingan batur. Dina hubungan anjeun jeung hiji sarua séjén, kudu mindset sarua jeung Kristus Yesus: Anu, dina pisan alam Allah, teu nganggap sarua jeung Allah hal pikeun dipaké pikeun kauntungan sorangan; malah, manehna nyieun dirina nanaon ku nyokot pisan alam hamba, keur dijieun dina sasaruaan manusa. Jeung geus kapanggih dina penampilan salaku manusa, manéhna humbled dirina ku jadi taat nepi ka maot??malah maot dina kayu salib!??

2. Yakobus 4:6 - ? Janten anjeunna masihan kami langkung rahmat. Éta sababna Kitab Suci nyarios: ? 쁆 od ngalawan nu sombong tapi nembongkeun nikmat ka nu hina.? 쇺 €?

Mateus 18: 5 Sareng saha waé anu nampi budak leutik sapertos nami kuring, nampi kuring.

Yesus ngajarkeun yén nampi murangkalih dina nami-Na nyaéta nampi Anjeunna.

1. "The Makeup of a True Believer: Reception of Children"

2. "Sifat Karajaan: Narima Yesus Ngaliwatan Budak"

1. James 1:27 - "Agama anu murni tur undefiled sateuacan Allah, Rama, nya éta: ngadatangan yatim jeung randa dina kasangsaraan maranéhanana, sarta ngajaga diri unstained ti dunya."

2. Lukas 18:15-17 - "Ayeuna aranjeunna bringing malah orok ka anjeunna yén manéhna bisa nyabak aranjeunna. Jeung nalika murid ningali eta, aranjeunna rebuked aranjeunna. Tapi Yesus disebut aranjeunna ka anjeunna, paribasa, 쏬 et barudak datang . ka Kami, jeung ulah ngahalang-halang, sabab anu kitu teh kagungan Karajaan Allah. Satemenna, Kami nyebutkeun ka maraneh, sing saha anu henteu narima Karajaan Allah saperti budak leutik, moal asup ka dinya.??

Mateus 18:6 Tapi sing saha anu nyinggung salah sahiji budak leutik ieu anu percaya ka Kami, langkung saé pikeun anjeunna digantung dina beuheungna ku batu panggilingan, teras dilelepkeun di jero laut.

Yésus ngingetkeun yén jalma-jalma anu ngabahayakeun salah saurang pengikutna kudu dihukum beurat.

1. Balukar Nyinggung Anak Allah

2. Kakuatan Kecap Yesus

1. Jabur 34:18 ? 쏷 anjeunna Gusti caket sareng patah hati sareng nyalametkeun jalma-jalma anu remuk jiwana.??

2. Siloka 14:31 ? 쏻 anu ngatindes ka nu miskin, ngahinakeun ka nu ngadamelna, tapi sing saha anu nyaah ka nu miskin, ngahormat ka Allah.

Mateus 18:7 Cilaka ka dunya ku kalakuan nu nyinggung! sabab kudu aya nu ngalanggar; tapi cilaka eta jelema nu ngalanggar teh!

Nyinggung teu bisa dihindari tapi cilaka pikeun jalma anu nyababkeunana.

1. "Bahaya Pelanggaran"

2. "Tanggung Jawab Nyinggung Batur"

1. Lukas 17: 1-2 - Yesus maréntahkeun urang pikeun nyandak heed jeung lalajo diri urang sorangan, ku kituna urang teu jadi stumbling ka batur.

2. Yakobus 3:2 - Urang kudu ati-ati dina ucapan jeung lampah sangkan ulah nepi ka ngabalukarkeun nyinggung.

Mateus 18: 8 Ku sabab éta upami leungeun atanapi suku anjeun nyinggung anjeun, potong, teras piceun: langkung saé anjeun lebet kana kahirupan kutang atanapi cacad, tibatan gaduh panangan atanapi suku dua dibuang ka langgeng. seuneu.

Yesus maréntahkeun urang pikeun ngaleungitkeun naon waé anu nyababkeun urang ngalakukeun dosa, sanaos éta hartosna ngorbankeun kanyamanan fisik, sabab éta langkung saé sangsara rugi temporal tibatan hukuman anu langgeng.

1. "Biaya Migawe Dosa"

2. "Manfaat Ngaleungitkeun Godaan"

1. James 1: 14-15 - "Tapi tiap jalma geus cocoba nalika anjeunna ditarik jauh jeung enticed ku kahayang jahat sorangan. Lajeng sanggeus kahayang geus conceived, eta ngalahirkeun dosa; jeung dosa, nalika eta geus full-dipelak. ngalahirkeun maot."

2. Rum 6:23 - "Kanggo gajih dosa nyaeta maot, tapi kurnia bébas Allah hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang."

Mateus 18: 9 Sareng upami panon anjeun nyinggung anjeun, cabut, teras piceun tina anjeun: langkung saé anjeun asup kana kahirupan ku panon hiji, tibatan gaduh panon dua dibuang ka naraka.

Yesus nyorong urang pikeun nyandak ukuran ekstrim pikeun ngajauhan dosa, sanajan hartina lolong, sabab balukar tina dosa jauh leuwih goreng ti cacad fisik.

1: Pangorbanan anu langkung ageung, langkung ageung pahala

2: Balukar tina Dosa Anu Kuburan

1: 1 Korinta 6:18 , "Kabur ti immorality séksual. Unggal dosa séjén commits hiji jalma di luar awak, tapi jalma sexually amoral dosa ngalawan awak sorangan."

2: Rum 12: 1-2, "Ku sabab eta, dulur-dulur, ku rahmat Allah, pikeun nampilkeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung ditarima ka Allah, anu ibadah spiritual anjeun. Ulah jadi conformed kana. dunya ieu, tapi kudu robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon kahayang Allah, naon alus, ditarima jeung sampurna."

Mateus 18:10 Awas ulah nganggap hina salah sahiji budak leutik ieu; Pikeun Kami nyebutkeun ka anjeun, nu di sawarga malaikat maranéhanana sok ningali beungeut Rama Kami nu di sawarga.

Allah ngingetkeun urang supaya ati-ati ulah ngaganggu anggota masarakat anu rentan, sabab terus diawaskeun ku malaikat di sawarga.

1. The Power of Welas Asih: Kumaha Ngubaran nu Rentan kalayan Martabat.

2. Hirup jeung Asih: Ngartos Ajén-inajén Leutik.

1. Yakobus 1:27 - "Agama anu ditampi ku Allah Rama urang salaku murni sareng teu aya cacadna nyaéta: ngurus yatim sareng randa dina kasusahna sareng ngajaga diri tina kacemar ku dunya."

2. Mateus 25:40 - "Raja bakal ngawaler, 'Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, naon bae anu anjeun lakukeun pikeun salah sahiji dulur-dulur Kami anu panghandapna ieu, anjeun lakukeun pikeun kuring.? 쇺 € ?

Mateus 18:11 Pikeun Putra Manusa sumping pikeun nyalametkeun nu leungit.

Yesus geus datang ka nyalametkeun nu leungit.

1. The Power of panebusan - Kumaha Yesus ngaheéat Lost

2. Telepon pikeun Aksi - Nyandak Misi pikeun Ngahontal Anu Leungit

1. Lukas 19:10 - ? 쏤 atanapi Putra Manusa parantos sumping pikeun milarian sareng nyalametkeun anu leungit.??

2. Rum 5:8 - ? Ku kituna, Allah némbongkeun kanyaah-Na ka urang, kieu: Nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.??

Mateus 18:12 Kumaha saur anjeun? Lamun aya hiji jalma boga saratus domba, sarta salah sahijina leungit, naha anjeunna teu ninggalkeun salapan puluh salapan, sarta indit ka gunung, sarta néangan nu geus sesat?

Yesus nyarioskeun misil ngeunaan hiji pangangon anu ninggalkeun salapan puluh salapan dombana pikeun milarian anu leungit.

1. Kaasih Allah ka Anu Leungit - Ngarenungkeun Perumpamaan Domba Anu Leungit

2. Kabagjaan Neangan Anu Leungit - Ngagungkeun Kasatiaan Angon

1. Lukas 15: 3-7 - Pasemon ngeunaan Domba Leungit

2. Ezekiel 34: 11-16 - Kamanusaan sarta Studi Allah pikeun Domba-Na

Mateus 18:13 Sareng upami anjeunna mendakan éta, saleresna kuring nyarioskeun ka anjeun, anjeunna langkung bungah tina domba éta, tibatan tina salapan puluh salapan anu henteu sesat.

Yesus ngajarkeun yén nalika hiji domba leungit kapanggih, aya leuwih gumbira ti ti salapan puluh salapan anu teu sesat.

1. Kabagjaan Manggihan Domba Anu Leungit

2. Kakuatan Hiji: Dampak Kalakuan Hiji Jalma

1. Lukas 15:3-7, Perumpamaan Domba Anu Leungit

2. Lukas 15:11-32, Pasemon ngeunaan Putra Prodigal

Mateus 18:14 Malah jadi lain kahayang Rama anjeun nu di sawarga, yén salah sahiji leuwih leutik ieu kudu binasa.

Pangersa Allah henteu aya budak anu binasa.

1: Urang sadayana kedah narékahan pikeun ngajaga anu ngora sareng polos, supados pangersa Allah laksana di bumi.

2: Urang sadayana kedah narékahan pikeun mikanyaah sareng bageur ka sasama, sakumaha Allah mikanyaah urang sadayana.

1: 1 John 4: 7-8 tercinta, hayu urang silih pikanyaah: pikeun cinta téh ti Allah; jeung unggal hiji nu mikanyaah téh dilahirkeun ti Allah, jeung knoweth Allah. Anu mikanyaah teu nyaho ka Allah; pikeun Allah cinta.

2: Mateus 7:12 Ku sabab kitu sagala hal anu anjeun pikahoyong ku jalma-jalma pikeun anjeun, laksanakeun ogé ka aranjeunna: sabab ieu hukum sareng nabi-nabi.

Mateus 18:15 Sumawona lamun adi anjeun bakal trespass ngalawan anjeun, balik jeung ngabejaan manehna lepatna antara anjeun jeung manéhna sorangan: lamun manéhna ngadéngé anjeun, anjeun geus gained adi anjeun.

Petikan ieu nyorong urang pikeun ngahubungi lanceuk urang, anu parantos salah ka urang, sacara pribadi sareng nyobian ngabéréskeun masalah éta.

1. Kakuatan Rekonsiliasi: Kumaha Mulangkeun Hubungan jeung Batur

2. Panghampura: Asih Musuh Urang

1. Epesus 4:32 - "Kudu bageur jeung welas asih ka silih, forgiving silih, sakumaha dina Kristus Allah forgave anjeun."

2. Lukas 6:37 - "Ulah nangtoskeun, sarta anjeun moal judged. Ulah ngahukum, jeung anjeun moal dikutuk. Hampura, sarta anjeun bakal dihampura."

Mateus 18:16 Tapi lamun manéhna teu ngadéngé anjeun, mangka mawa jeung anjeun hiji atawa dua deui, nu dina sungut dua atawa tilu saksi unggal kecap bisa ngadegkeun.

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun mawa hiji atawa dua batur waktu nyanghareupan jalma nu boga dosa, supaya bebeneran bisa ditetepkeun.

1. Kakuatan Komunitas: Milarian Kakuatan Ngaliwatan Persatuan

2. Berkah Tanggung Jawab: Pangrojong Kasaksian

1. Galata 6:1-2 - Dulur-dulur, lamun hiji lalaki jadi overtaken dina lepat, ye nu spiritual, mulangkeun hiji saperti dina sumanget meekness; tempo diri, lest Anjeun oge jadi cocoba.

2. Epesus 4:32 - Jeung kudu bageur ka batur, tenderhearted, forgiving karana, komo sakumaha Allah demi Kristus urang hath dihampura anjeun.

Mateus 18:17 Jeung lamun manehna bakal ngalalaworakeun kana eta, ngabejaan ka jamaah;

Petikan ieu ngajarkeun yén upami aya anu henteu ngadangukeun naséhat gereja, aranjeunna kedah dianggap salaku urang luar.

1. Pentingna Taat kana Paréntah Gusti

2. Kakuatan Garéja pikeun Transformasi Kahirupan

1. Ibrani 13:17 - Taat pamingpin anjeun sarta tunduk kana otoritas maranéhanana. Aranjeunna ngawas anjeun salaku lalaki anu kedah masihan akun. Taat ka aranjeunna supados padamelanna janten kabagjaan, sanés beban, sabab éta moal aya kauntungan pikeun anjeun.

2. 1 Timoteus 3:15 - lamun Kuring keur nyangsang, anjeun bakal nyaho kumaha jalma halah ngalaksanakeun diri di rumah tangga Allah, nu gareja Allah hirup, rukun jeung yayasan bebeneran.

Mateus 18:18 Satemenna Kami nyebutkeun ka anjeun: Naon bae anu anjeun beungkeut di bumi bakal kabeungkeut di sawarga; jeung naon anu anjeun bakal leupas di bumi bakal loosed di sawarga.

Ayat ieu mangrupikeun panginget yén kecap sareng lampah urang gaduh kakuatan pikeun ngajantenkeun bédana dina alam spiritual.

1. Kakuatan Kecap Urang: Kumaha Urang Bisa Ngadamel Dampak dina Alam Rohani

2. Wewenang jeung Tanggung Jawab Mu'min: Ngartos Naon Anu Bisa Urang Laksanakeun di Bumi sareng di Sawarga

1. James 3: 2-5 - "Kanggo urang sadayana titajong ku sababaraha cara. Jeung lamun saha teu titajong dina naon manéhna nyebutkeun, manéhna téh lalaki sampurna, ogé bisa bridle sakabeh awakna. Lamun urang nempatkeun bit kana sungut. Kuda-kuda, sangkan nurut ka Kami, ku Kami oge nungtun awakna sakujurna.Tingali kapal-kapalna oge: najan kacida gedena jeung kabawa angin kuat, maranehna ditungtun ku setir anu leutik pisan ka mana-mana anu dituju ku pilot. Kitu ogé létah mangrupa anggota anu leutik, tapi ngagungkeun hal-hal anu gedé."

2. Siloka 18:21 - "Maot jeung hirup aya dina kakawasaan létah, jeung jalma anu mikanyaah eta bakal ngahakan bungbuahan na."

Mateus 18:19 Sakali deui kuring nyarios ka anjeun, yén upami dua diantara anjeun bakal satuju di bumi ngeunaan naon waé anu dipénta, éta bakal dilakukeun pikeun aranjeunna ku Bapa Kami anu di sawarga.

Petikan ieu nyarioskeun kakuatan perjangjian sareng persatuan di antara mukmin.

1: The Power of Unity - Mateus 18:19

2: Kakuatan pasatujuan - Mateus 18:19

1: Pandita 4:9-12 - Dua leuwih hade tinimbang hiji; sabab maranéhna boga ganjaran alus pikeun gawé maranéhanana.

2: Pilipi 2:2 - Pinuh kabungah Kami, supaya aranjeun sarua, boga kanyaah anu sarua, satuju, satunggal pikiran.

Mateus 18:20 Pikeun dimana dua atawa tilu kumpul babarengan dina ngaran kuring, aya Kami di satengahing aranjeunna.

Yesus nyorong urang ngumpul dina nami-Na, sakumaha dimana waé dua atanapi tilu kumpul dina nami-Na, anjeunna aya di tengah-tengah aranjeunna.

1. Kakuatan Babarengan: Kumaha Yesus Ngahijikeun Urang

2. Ngagambar Kakuatan ti Yesus: Kumaha Urang Bisa Ngandelkeun Anjeunna

1. Pilipi 4:13: ? 쏧 tiasa ngalakukeun sagala hal ku anjeunna anu nguatkeun kuring.??

2. 1 Yohanes 4:4: ? Barudak , anjeun ti Allah sareng parantos ngawasa aranjeunna, sabab anu aya di anjeun langkung ageung tibatan anu aya di dunya.??

Mateus 18:21 Lajeng Petrus sumping ka anjeunna, sarta ngomong, "Gusti, sabaraha sering dulur kuring dosa ka kuring, sarta kuring ngahampura manehna?" nepi ka tujuh kali?

Yésus ngajarkeun yén urang kudu ngahampura waktu nu taya watesna.

1. Panghampura Tanpa Sarat: Conto Allah tina Rahmat

2. The Power of Grace: Ngartos Panghampura Tanpa Sarat Kristus

1. Epesus 4:32 - "Kudu bageur jeung welas asih ka silih, forgiving silih, sakumaha dina Kristus Allah forgave anjeun."

2. Kolosa 3:13 - "Tega saling jeung silih hampura lamun salah sahiji anjeun boga grievance ngalawan batur. Hampura sakumaha Gusti forgave anjeun."

Mateus 18:22 Saur Yesus ka anjeunna, Kami henteu nyarios ka anjeun, dugi ka tujuh kali, tapi, dugi ka tujuh puluh kali tujuh.

Yesus ngabejaan hiji pasemon nu anjeunna advises ngahampura batur teu ngan tujuh kali, tapi tujuh puluh kali tujuh.

1. Kakuatan Panghampura: Ngalanglang Jero Rahmat Gusti.

2. Kumaha Asih Tanpa Sarat: Ngartos Kaasih Yesus anu Teu Terbatas.

1. Kolosa 3:13 - "Tega saling jeung silih hampura lamun salah sahiji anjeun boga grievance ngalawan batur. Hampura sakumaha Gusti forgave anjeun."

2. Epesus 4:32 - "Kudu bageur jeung welas asih ka silih, forgiving silih, sakumaha dina Kristus Allah forgave anjeun."

Mateus 18:23 Ku sabab eta Karajaan Sawarga teh diibaratkeun hiji raja nu tangtu, nu bakal nimbang-nimbang ka abdi-abdina.

Hiji misil dirumuskeun pikeun ngagambarkeun babandingan antara Karajaan Sawarga jeung hiji raja anu hayang nyieun catetan ngeunaan hamba-hamba-Na.

1. Perumpamaan Raja jeung Abdi-Na: Ngartos Kaasih Gusti

2. Pasemon Raja jeung Abdi-Na: Pentingna Karendahan Hati

1. Lukas 16:1-13, The Pasemon ngeunaan Steward Adil

2. Jabur 103:8-14, Asih sareng Welas Asih Allah

Mateus 18:24 Sabot anjeunna mimiti ngitung, anjeunna dibawa ka anjeunna, anu ngahutang anjeunna sapuluh rebu talenta.

Petikan ieu ngajelaskeun hiji lalaki anu ngahutang sajumlah ageung artos ka batur.

1: Panghampura Allah leuwih gede ti batan hutang urang.

2: Pentingna ngartos kumaha urang dihampura ku Allah.

1: Yesaya 43:25 - "Kuring, malah Kami, anjeunna anu blots kaluar transgressions Anjeun, demi kuring sorangan, sarta inget dosa maneh".

2: Jabur 103:12 - "Sajauh wétan ti kulon, sajauh ieu anjeunna ngaleungitkeun kajahatan urang ti urang."

Mateus 18:25 Tapi ku sabab teu boga mayar, juragan maréntahkeun manéhna dijual, jeung pamajikanana, anak-anak, jeung sagala harta manéhna, jeung mayar kudu dijieun.

Hiji lalaki gagal ngalunasan hutang ka tuanna, ku kituna raja maréntahkeun anjeunna dijual sareng kulawarga sareng harta banda.

1. Balukar tina teu mayar hutang.

2. Pentingna jujur sareng tanggung jawab kana kauangan.

1. Siloka 22:7 ? 쏷 anu beunghar ngawasa jalma miskin, sareng anu nginjeum janten hamba ka anu masihan pinjaman.

2. Mateus 6:19-21 ? Ulah nyimpen harta karun pikeun diri anjeun di bumi, dimana renget sareng karat ngancurkeun sareng dimana maling ngabobol sareng maling, tapi kumpulkeun harta karun pikeun diri anjeun di surga, dimana renget atanapi karat ngancurkeun sareng dimana maling henteu ngabobol sareng maling. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya ogé haté anjeun.??

Mateus 18:26 Eta budak teh sujud, nyembah ka Anjeunna, pokna, "Gusti, sing sabar, abdi bakal mayar sadayana."

Hamba éta kalayan rendah haté nyuhunkeun kasabaran sareng janji bakal mayar hutangna.

1: Urang kudu rendah haté ménta kasabaran waktu urang boga hutang jeung tanggung jawab lampah urang.

2: Urang teu kudu sombong tapi malah mere handap diri jeung ménta rahmat dina waktu merlukeun.

1: Lukas 18:13-14, ? 쏝 ut tukang mulung pajeg nangtung di kajauhan. Anjeunna malah moal neuteup ka langit, tapi ngéléhkeun dada sarta ngomong,? 쁆 od, hampura ka abdi, jelema nu ngalakukeun dosa.??Kuring ngabejaan ka maneh yen ieu lalaki, tinimbang nu sejen, balik ka imah diyakinkeun saméméh Allah.??

2: Yakobus 4:6-7, ? Janten anjeunna masihan kami langkung rahmat. Éta sababna Kitab Suci nyarios: ? 쏥 od ngalawan nu sombong tapi mikanyaah ka nu hina.??Ku kituna, pasrah ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.??

Mateus 18:27 Geus kitu juragan eta budak teh karunyaeun, tuluy dibebaskeun, hutangna dihampura.

Pangéran némbongkeun welas asih sarta ngahampura hutang hamba.

1. The Power of Welas Asih - Kumaha Karep Bisa ngakibatkeun Panghampura

2. Hampura nyaeta Pilihan - Milih Hampura Sanajan Kaayaan

1. Kolosa 3:13 - "bearing kalawan karana jeung, lamun hiji boga keluhan ngalawan sejen, forgiving silih; sakumaha Gusti geus dihampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura."

2. Mateus 6: 14-15 - "Sabab lamun anjeun ngahampura batur trespasses maranéhanana, Rama sawarga anjeun ogé bakal ngahampura anjeun, tapi lamun anjeun teu ngahampura batur trespasses maranéhanana, Rama anjeun moal bakal ngahampura trespasses Anjeun.??

Mateus 18:28 Tapi eta budak teh kaluar, jeung manggihan batur baturna, nu boga hutang saratus rebu.

Hiji hamba dihutang ku anu sanés sareng nyobian maksa mayar ku cara nyandak sasama hambana ku tikoro.

1. Kakuatan Panghampura

2. Harga Karanjingan

1. Lukas 6:37 - "Henteu nangtoskeun, sareng anjeun moal dihukum: ulah ngahukum, sareng anjeun moal dikutuk: ngahampura, sareng anjeun bakal dihampura."

2. Ezekiel 18:20 - "Jiwa nu dosa, eta bakal maot. Putra moal nanggung iniquity bapana, atawa bapana bakal nanggung iniquity sahiji putra: nu bener tina soleh bakal kana anjeunna, jeung kajahatan jalma-jalma jahat bakal ka anjeunna."

Mateus 18:29 Sareng batur-baturna sujud dina sukuna, teras nyuhunkeun ka anjeunna, saurna, "Sabar ka abdi, sareng abdi bakal mayar sadayana."

Palayan ménta kasabaran dina mayar hutangna.

1: Kasabaran Allah téh berkah pikeun urang jeung kudu dilarapkeun dina kahirupan urang.

2: Urang kudu ngahargaan kasabaran batur jeung teu ngamangpaatkeunana.

1: Epesus 4:2 - ? 쏻 ith kabeh humility tur gentleness, kalawan kasabaran, nanggung jeung silih dina cinta.??

2: Kolosa 3:13 - ? 쏝 silih pikasieuneun jeung, lamun aya nu ngadu'a ka nu sejen, silih hampura; sakumaha Gusti geus ngahampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura.??

Mateus 18:30 Tapi anjeunna henteu daék, tapi indit sarta dipenjara, nepi ka anjeunna mayar hutang.

Saurang lalaki nolak mayar hutangna, tuluy dijebloskeun ka panjara nepi ka hutangna lunas.

1. Balukar tina Hutang Teu Dibayar: Mateus 18:30

2. Biaya Spiritual Hutang Keuangan: Mateus 18:30

1. Siloka 22:7 - Nu beunghar marentah ka nu miskin, nu nginjeum mah hamba ka nu nginjeumkeunana.

2. Rum 13: 8 - Ulah ngahutang nanaon nanaon, tapi cinta karana.

Mateus 18:31 Ku sabab eta, nalika batur-baturna ningali eta kajadian, maranéhanana pohara hanjelu, sarta datang jeung ngabejaan ka gusti maranéhanana sagala hal anu dipigawé.

Patugas juragan kacida hanjakalna basa ningali kakerasan juragan ka nu boga hutang.

1. Pentingna némbongkeun welas asih jeung welas asih tinimbang judgment jeung amarah.

2. Ngaku kana akibat tina tindakan urang sareng daék tanggung jawab.

1. Lukas 6:36-37 ? 쏝 e welas asih, sakumaha Rama anjeun welas asih. Ulah nangtoskeun, sarta anjeun moal judged. Ulah ngahukum, jeung anjeun moal dikutuk. Hampura, jeung anjeun bakal dihampura.??

2. Galata 6:7-8 ? 쏡 o ulah katipu: Allah teu bisa dipoyok. Hiji lalaki reaps naon anjeunna sows. Anu sows pikeun nyenangkeun daging maranéhanana, tina daging bakal Fedi karuksakan; sing saha anu melak pikeun nyenangkeun Ruh, tina Ruh bakal metik hirup anu langgeng.??

Mateus 18:32 Lajeng juragan, sanggeus éta anjeunna disebut anjeunna, ceuk manéhna, "Eh, abdi jahat, abdi dihapunten sagala hutang anjeun, sabab anjeun mikahayang kuring.

Juragan ngahampura hamba? 셲 hutang alatan pamundut-Na.

1: Allah salawasna daék ngahampura dosa-dosa urang sanajan sabaraha hutang urang ka Anjeunna.

2: Urang kudu salawasna nyuhunkeun pangampura ka Allah, teu sual sabaraha gede dosa urang.

1: Epesus 1:7 ? Kusabab anjeunna urang gaduh panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura tina trespasses urang, nurutkeun riches rahmat-Na.??

2: Jabur 103:12 ? Sakumaha jauhna wetan ka kulon, kitu jauhna Mantenna ngaleungitkeun kajahatan urang ti urang.??

Mateus 18:33 Naha anjeun henteu kedah welas asih ka sasama abdi, sapertos kuring karunya ka anjeun?

Yésus ngajarkeun urang pikeun boga welas asih jeung ngahampura batur, sakumaha Allah ngahampura urang.

1. Welas Asih Allah: Kakuatan Panghampura

2. Ngartos Karep: Panaliti ngeunaan Pangajaran Yesus dina Mateus 18:33

1. Epesus 4:32 - "Kudu bageur jeung welas asih ka silih, forgiving silih, sakumaha dina Kristus Allah forgave anjeun."

2. Lukas 6:36 - "Kudu welas asih, sagampil Rama anjeun welas asih."

Mateus 18:34 Ku dununganana bendu, tuluy diserenkeun ka panyiksa, nepi ka mayar sagala hutangna.

Budak boga hutang ka tuanna, tapi teu bisa mayar. Dina amarahna, Gusti nganteurkeun anjeunna ka anu nyiksa, dugi ka hutangna dilunasan.

1. Biaya Maksiat: Ngartos Balukar Dosa

2. Kakuatan Rahmat: Kumaha Welas Asih Gusti Bisa Ngungkulan Hutang Urang

1. Rum 6:23, "Kanggo gajih dosa teh maot, tapi kurnia Allah nyaeta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang".

2. Kolosa 2:13-14, “Jeung aranjeun, anu geus paeh ku dosa jeung teu disunat dina daging aranjeun, ku Allah dihirupkeun deui babarengan jeung Anjeunna, geusan ngahampura sagala kaluputan urang, ku cara ngabatalkeun catetan hutang anu ngalawan ka urang. kalawan tungtutan hukum na. Ieu anjeunna sisihkan, nailing kana salib ".

Mateus 18:35 Kitu ogé Rama Kami di sawarga ogé bakal ngalakukeun ka anjeun, upami anjeun tina hate anjeun teu ngahampura dulur dulur maranéhanana trespasses maranéhanana.

Ayat ieu nyarioskeun pentingna ngahampura dulur-dulur urang tina ati pikeun kalakuanana.

1. Kakuatan Panghampura - Kumaha kahayang urang pikeun ngahampura bisa ngadeukeutkeun urang ka Allah.

2. Rahmat Gusti - Ngajalajah rahmat Allah sareng kersa-Na pikeun ngahampura urang.

1. Kolosa 3:13 - Bearing kalawan karana jeung forgiving silih lamun saha boga keluhan ngalawan batur.

2. Epesus 4:32 - Kudu bageur ka batur, tenderhearted, forgiving karana, sakumaha Allah di Kristus forgave anjeun.

Mateus 19 ngabahas ajaran Yesus ngeunaan cerai, berkah budak, pamegetan lalaki ngora beunghar sareng Yesus, sareng wacana ngeunaan ganjaran di Karajaan Sawarga.

Alinea 1: Bab éta dimimitian ku urang Parisi nguji Yesus ngeunaan naha éta halal pikeun lalaki megat pamajikanana pikeun alesan naon (Mateus 19: 1-9). Yesus ngarujuk aranjeunna deui kana tatanan ciptaan dimana Gusti ngajantenkeun aranjeunna lalaki sareng awéwé sareng ngadegkeun perkawinan salaku persatuan sapanjang hirup. Anjeunna negeskeun yén naon anu parantos dihijikeun ku Allah, moal aya manusa anu kedah misahkeun. Anjeunna ngaku yén Musa ngijinkeun talak kusabab haténa anu teuas tapi netelakeun yén éta henteu kitu ti mimiti sareng saha waé anu megat pamajikanana kecuali pikeun zinah sareng kawin ka anu sanés zinah.

Ayat 2: Salajengna, jalma-jalma mawa budak leutik ka Anjeunna pikeun berkah-Na. Nalika murid-murid nyoba nyempad aranjeunna, Yesus keukeuh ngantepkeun murangkalih sumping ka Anjeunna nyatakeun Karajaan Sawarga kalebet sapertos ieu (Mateus 19: 13-15), nunjukkeun iman sapertos budak leutik salaku modél pikeun murid.

Paragrap 3: Saterusna datang papanggih jeung lalaki ngora beunghar nu nanya naon hal alus nu kudu manéhna pigawé pikeun meunangkeun hirup langgeng (Mateus 19:16-30). Sanggeus diskusi awal ngeunaan parentah nu lalaki ngora ngaklaim anjeunna geus diteundeun sadayana ti nonoman, Yesus ngabejaan manehna hiji hal anjeunna lacks - ngajual possessions masihan goréng boga harta di sawarga nuturkeun kuring. Tapi ngadéngé lalaki ieu jadi jauh hanjelu sabab manéhna ngabogaan kabeungharan gede mintonkeun kasusah riches pasang aksi pikeun asup karajaan. Hal ieu jadi marga pikeun ngajarkeun yén leuwih gampang onta ngaliwatan jarum panon ti jalma beunghar asup ka Karajaan tapi naon mustahil manusa mungkin Allah Peter tuluy nanya ngeunaan ganjaran jalma anu geus ninggalkeun sagalana nuturkeun manéhna nu prompts jaminan maranéhanana baris nampa ratusan kali inherit hirup langgeng tapi ogé cautionary. catetan kahiji bakal panungtungan panungtungan munggaran nunjukkeun standar ilahi béda ti dunya.

Mateus 19:1 Jeung eta kajadian, nu sanggeus Yesus geus rengse nyebutkeun ieu, manéhna indit ti Galilea, sarta sumping ka wewengkon Yudea peuntaseun Yordan;

Yesus angkat ka Galilea sareng sumping ka Yudea.

1: Yesus maksudna pikeun mawa harepan jeung katengtreman ka sakabeh jalma, sarta anjeunna ngamimitian lalampahan-Na di Galilea.

2: Hirup urang kudu siga Yesus, terus-terusan ngumbara mawa harepan jeung katengtreman ka jalma-jalma di sabudeureun urang.

1: Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab éta, angkat sareng ajarkeun ka sadaya bangsa, baptis aranjeunna dina nami Rama, sareng Putra, sareng Roh Suci: Ajar aranjeunna ngalaksanakeun sagala hal anu ku Kami paréntahkeun ka anjeun. : Jeung, lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir dunya. Amin.”

2: Yohanes 14:27 - "Katengtreman Kami tinggalkeun pikeun anjeun, katengtreman Kami masihan ka anjeun: henteu sakumaha anu dipasihkeun ku dunya, kuring masihan ka anjeun. Haté ulah hariwang, ulah sieun.”

Mateus 19:2 Jeung loba multitude nuturkeun manéhna; sarta anjeunna healed aranjeunna aya.

Petikan ieu ngajelaskeun Yesus nyageurkeun jalma-jalma nalika seueur jalma anu nuturkeun Anjeunna.

1. Yesus heals nu gering jeung mikanyaah sakabeh jalma.

2. Datang ka Yesus pikeun penyembuhan spiritual jeung jasmani.

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi Anjeunna tatu pikeun transgressions urang, Anjeunna bruised pikeun iniquities urang; The chastisement pikeun karapihan urang éta kana Anjeunna, sarta ku stripes-Na urang healed."

2. James 5: 14-15 - "Naha saha diantara anjeun gering? Hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja, sarta hayu aranjeunna neneda leuwih anjeunna, anointing anjeunna kalawan minyak dina nami Gusti. Jeung doa iman bakal Pok salametkeun nu gering, ku PANGERAN bakal dihirupkeun deui. Jeung lamun geus nyieun dosa, tangtu dihampura."

Mateus 19:3 Urang Parisi oge daratang ka Anjeunna, ngagoda Anjeunna, pokna, "Naha sah lamun lalaki ninggalkeun pamajikanana pikeun sagala alesan?"

Urang Parisi nguji Yesus ku cara naroskeun ka Anjeunna naha sah pikeun lalaki megat pamajikanana pikeun alesan naon.

1. The Sanctity of Nikah: A Perspéktif Alkitabiah

2. Perceraian: Kumaha Miara nu Cilaka

1. 1 Korinta 7: 10-11 - "Ka nu nikah kuring masihan muatan ieu (sanes kuring, tapi Gusti): pamajikan teu kudu misah ti salakina (tapi lamun manehna ngalakukeun, manéhna kudu tetep unmarried atawa sejenna jadi reconciled ka. salakina), jeung salaki ulah megat pamajikanana."

2. Ibrani 13: 4 - "Hayu nikah dilaksanakeun di ngahargaan diantara sakabeh, sarta ngantep ranjang nikah jadi undefiled, pikeun Allah bakal nangtoskeun nu cabul jeung adulterous séksual."

Mateus 19:4 Anjeunna ngawaler sareng nyarios ka aranjeunna, "Naha anjeun henteu maca, yén anu ngadamel aranjeunna ti mimiti nyiptakeun lalaki sareng awéwé,

Yésus ngajarkeun yén Allah nyiptakeun manusa sabagé lalaki jeung awéwé.

1. Desain Allah dina Ciptaan: The Beauty of Diversity

2. Lembaga Perkawinan Suci: Yayasan Kulawarga

1. Kajadian 1:27 Jadi Allah nyiptakeun manusa dina gambar sorangan, dina gambar Allah manéhna nyiptakeun maranéhanana; jalu jeung nu bikang Anjeunna nyiptakeun aranjeunna.

2. Epesus 5:31 "Ku sabab kitu lalaki bakal ninggalkeun bapana jeung indungna sarta ngahiji jeung pamajikanana, sarta duanana bakal jadi hiji daging."

Mateus 19:5 Jeung cenah, Ku sabab kitu lalaki bakal ninggalkeun bapa jeung indung, sarta bakal ngahiji ka pamajikanana: sarta duanana bakal jadi hiji daging?

Petikan ieu ngajelaskeun pentingna hubungan lalaki sareng awéwé pikeun silih salaku pasangan anu nikah.

1. Komitmen Nikah: A Covenant of Love

2. Rekindling seuneu komitmen kakawinan

1. Kajadian 2:24 - Ku alatan éta lalaki bakal ninggalkeun bapana jeung indungna, sarta bakal ngahiji ka pamajikanana: sarta maranéhanana baris jadi hiji daging.

2. Epesus 5:22-33 - Istri, nyerahkeun diri ka salaki sorangan, sakumaha ka Gusti. Sabab salaki teh kapala pamajikan, sakumaha Kristus teh kapala jamaah: jeung Anjeunna teh Jurusalamet awak. Ku sabab eta sakumaha gareja tunduk kana Kristus, jadi hayu pamajikan jadi ka salaki sorangan dina sagala hal.

Mateus 19:6 Ku sabab eta aranjeunna henteu deui dua, tapi hiji daging. Naon kituna Allah geus ngagabung babarengan, ulah manusa nempatkeun asunder.

Rencana Allah pikeun nikah téh salah sahiji persatuan, teu separation.

1. "Cinta Ngahiji: Rencana Allah pikeun Nikah"

2. "Kakuatan Persatuan: Berkah Allah dina Nikah"

1. Epesus 5:21-33

2. Kajadian 2:24

Mateus 19:7 Ceuk maranehna ka Anjeunna, "Ku naon Musa nitah masihan surat talak, sareng ngantunkeun anjeunna?"

Yésus ngajawab pananya urang Parisi ngeunaan naha Musa maréntahkeun talak kalayan nginget-nginget yén éta téh alatan karasa haté jalma-jalma.

1. Asih Yesus Ngalangkungan Hukum Manusa

2. Kakuatan Anugrah Gusti Pikeun Nangtukeun Karusakan Manusa

1. Rum 3: 23-24 - "Kanggo sadaya geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah, keur diyakinkeun kalawan bébas ku rahmat-Na ngaliwatan panebusan nu aya dina Kristus Yesus."

2. Yeremia 31: 3 - "Gusti nembongan ka anjeunna ti kajauhan, paribasa, 'Kuring geus dipikacinta anjeun kalawan cinta langgeng; Ku sabab eta Kuring geus digambar anjeun kalawan lovingkindness.'"

Mateus 19:8 Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Musa ku kakeuheul haté anjeun ngantep anjeun ninggalkeun pamajikan anjeun, tapi ti mimiti teu kitu."

jaman baheula teu gampang pikeun talak .

1. Nikah téh kurnia ti Allah jeung kudu dirayakeun jeung dipiara.

2. Perceraian teu kudu jadi hiji pilihan gampang jeung kudu dihindari lamun mungkin.

1. Epesus 5:22-33 - Istri, tunduk ka salaki sorangan, sakumaha ka Gusti. Pikeun salaki teh kapala pamajikan, sakumaha Kristus teh kapala gareja, awak-Na, jeung dirina Jurusalamet na.

2. 1 Korinta 7: 10-11 - Ka nu nikah kuring masihan muatan ieu (sanes kuring, tapi Gusti): pamajikan teu kudu misah ti salakina (tapi lamun manehna ngalakukeun, manéhna kudu tetep lajang atawa sejenna jadi reconciled ka dirina. salaki), sarta salaki teu kudu talak pamajikanana.

Mateus 19: 9 Jeung kuring nyebutkeun ka anjeun, Saha-saha anu ninggalkeun pamajikanana, iwal fornication, sarta bakal nikah ka nu sejen, committe zinah; jeung saha-saha kawin ka awewe nu disingkirkeun do commit zinah.

Dina Mateus 19:9, Yésus nyatakeun yén saha waé anu megat pasanganna, kajaba dina kasus cabul, jeung kawin deui, éta zinah.

1. The Sanctity of Nikah: A Perspéktif Alkitabiah

2. Cerai jeung Nikah deui: Firman Allah dina Subject

1. Epesus 5:22-33 - Istri, tunduk ka salaki sorangan, sakumaha ka Gusti. Pikeun salaki teh kapala pamajikan, sakumaha Kristus teh kapala gareja, awak-Na, jeung dirina Jurusalamet na.

2. Ibrani 13: 4 - Hayu nikah dilaksanakeun di ngahargaan diantara sakabeh, sarta ngantep ranjang nikah jadi undefiled, pikeun Allah bakal nangtoskeun immorally séksual jeung adulterous.

Mateus 19:10 Ceuk murid-murid-Na, "Lamun lalaki kitu jeung pamajikanana, teu hade kawin."

Murid-murid Yésus nganyatakeun kahariwang maranéhna ngeunaan perkawinan dumasar kana kasus lalaki jeung pamajikanana.

1. Kaberkahan Nikah: Ngahargaan Karunia Persatuan Ngahormatan Gusti

2. Tangtangan Perkawinan: Nyanghareupan Kasusah-susah Ku cara Ngahormatan Gusti

1. Epesus 5:21-33 - Patuh jeung Silih Hormat dina Nikah

2. 1 Korinta 13: 4-8 - Cinta jeung Kurban dina Nikah

Mateus 19:11 Tapi Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Sadaya jalma moal bisa narima ieu pangandika, iwal jalma nu geus dibikeun."

Yésus ngajarkeun yén teu kabéh jalma bisa narima pangajaranana, tapi éta ngan dibikeun ka jalma anu dipilih.

1. Kakuatan Pilihan: Ngajalajah Pilihan pikeun Narima Ajaran Yesus

2. Kurnia Allah: Ngajalajah Kurnia Narima Ajaran Yesus

1. John 6:44-45 - Taya sahijieun bisa datang ka Kami iwal Rama anu ngutus kuring draws aranjeunna, sarta kuring baris ngangkat aranjeunna nepi di poé panungtungan.

2. Rasul 16:14 - Gusti dibuka haténa pikeun nengetan naon anu ceuk Paul.

Mateus 19:12 Pikeun aya sababaraha eunuchs, anu jadi lahir ti rahim indungna urang: jeung aya sababaraha eunuchs, anu dijieun eunuchs manusa, jeung aya eunuchs, anu geus nyieun dirina eunuchs demi Karajaan Sawarga urang. Anu sanggup narima éta, hayu anjeunna nampi éta.

Dina petikan ieu, Yesus ngajarkeun ngeunaan eunuchs sareng cara anu béda pikeun aranjeunna tiasa janten sapertos kitu. Anjeunna ngadorong jalma-jalma anu tiasa ngartos pikeun nampi pangajaran.

1. Karajaan Sawarga: Nyieun Kurban pikeun Nuturkeun Yesus

2. Cinta Inklusif Yesus: Teu aya anu tinggaleun

1. Lukas 14: 25-33 - The pasemon ngeunaan dahar peuting hébat

2. Galata 5: 1-6 - Kabebasan Kristus tina hukum Musa

Mateus 19:13 Geus kitu aya murangkalih dibawa ka Anjeunna, sina dituang panangan, sina didoakeun.

Yesus ngabagéakeun barudak kalayan leungeun kabuka sarta némbongkeun kanyaah ka aranjeunna.

1: Yésus nunjukkeun ka urang pentingna ngabagéakeun barudak jeung nyaah ka maranéhna.

2: Yésus nunjukkeun kakuatan pikeun némbongkeun welas asih ka jalma-jalma nu paling butuh.

1: Lukas 18:15-17 - Yesus ngadawuh, "Kéngingkeun murangkalih sumping ka Kami; ulah ngahalangan aranjeunna, pikeun sapertos belongs Karajaan Allah."

2: Mateus 18:1-5 - Yesus ngadawuh, "Saha-saha narima hiji anak saperti dina ngaran kuring narima kuring, jeung sakur anu narima kuring, narima teu kuring tapi anjeunna anu ngutus kuring."

Mateus 19:14 Tapi Yesus ngadawuh, "Biasa barudak leutik, jeung ulah dilarang, maranéhna datang ka Kami, pikeun maranéhanana anu Karajaan Sawarga."

Yesus nyorong urang pikeun nangkeup sareng ngalebetkeun murangkalih dina perjalanan iman urang, sabab aranjeunna bagian tina Karajaan Sawarga.

1. Nangkeup Barudak Karajaan - Kumaha nyiptakeun komunitas iman anu inklusif

2. Saeutik tapi Perkasa - Ngartos kakawasaan barudak di Karajaan Sawarga teh

1. Markus 10:14-16 - pangajaran Yesus ngeunaan welcoming barudak

2. Jabur 8:2 - The heran barudak di panon Allah

Mateus 19:15 Geus kitu anjeunna numpangkeun panangan ka maranehna, tuluy angkat ti dinya.

Yesus ngaberkahan murangkalih teras angkat.

1. Yésus nunjukkeun ka urang pentingna ngaberkahan barudak.

2. Urang kudu nuturkeun tuladan Yésus ngeunaan kanyaah jeung welas asih ka sakabéh jalma.

1. Markus 10:16 - "Jeung Anjeunna nyandak eta dina leungeun-Na jeung ngaberkahan aranjeunna, neundeun leungeun-Na kana eta."

2. Lukas 18: 15-17 - "Jeung maranéhna dibawa ka Anjeunna ogé orok, yén anjeunna bakal nyabak aranjeunna: tapi sanggeus murid-Na nempo eta, aranjeunna rebuked aranjeunna. Tapi Yesus nyaur aranjeunna ka anjeunna, sarta ngadawuh, "Biasa barudak leutik datang ka Kami, sarta ulah dilarang, sabab Karajaan Allah teh milik jalma kawas kitu." Satemenna Kami nyebutkeun ka anjeun, sing saha anu henteu narima Karajaan Allah saperti budak leutik, moal asup ka dinya.”

Mateus 19:16 Jeung, behold, hiji datang sarta ngomong ka Anjeunna, "Juragan alus, naon hal alus kuring kudu ngalakukeun, sangkan kuring bisa meunang hirup langgeng?"

Petikan ieu ngajelaskeun saurang lalaki naroskeun ka Yesus naon anu kedah anjeunna laksanakeun pikeun kéngingkeun hirup anu langgeng.

1. Pentingna néangan hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus.

2. Kakuatan nurut kana wasiat jeung parentah Allah pikeun meunangkeun hirup langgeng.

1. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng."

2. Rum 6:23 - "Kanggo gajih dosa nyaeta maot, tapi kurnia bébas Allah hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang."

Mateus 19:17 Saur anjeunna ka anjeunna, "Naha anjeun nyauran kuring alus? Teu aya anu hadé ngan hiji, nyaéta, Allah: tapi upami anjeun badé lebet kana kahirupan, jaga parentah.

Yésus ngajar yén pikeun asup kana kahirupan, saurang kudu nurut kana parentah. Anjeunna ogé nyatakeun yén ngan ukur Gusti anu saé.

1. Kahadéan dina Panon Allah - Ngartos kedahna urang nurut kana parentah Gusti supados nampi hirup anu langgeng.

2. Sumber Kahadéan - Ngaku yén ngan ukur Gusti anu saé, sareng diajar hirup saluyu sareng kersa-Na.

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot; tapi kurnia Allah nyaeta hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang.

2. Jabur 119:172 - létah abdi bakal nyarita tina kecap anjeun: pikeun sakabéh commandments thy anu bener.

Mateus 19:18 Anjeunna naroskeun ka anjeunna, Nu mana? Saur Isa, Ulah maehan, ulah jinah, ulah maling, ulah nyaksian bohong.

Petikan ieu ngajelaskeun paréntah anu dipasihkeun ku Yesus ka pangawasa ngora anu beunghar pikeun ngajaga paréntah.

1. Kakuatan Paréntah: Kumaha Ngajaga Hukum Allah Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

2. Panguasa Muda Beunghar: Hiji Studi dina Ta'at

1. Budalan 20: 1-17 - Sapuluh Paréntah

2. Markus 12:28-34 - Paréntah Greatest

Mateus 19:19 Hormat ka bapa sareng indung anjeun, sareng, "Anjeun kedah nyaah ka batur sapertos ka diri sorangan."

Petikan ieu nekenkeun pentingna ngahormatan indung bapa sareng mikanyaah ka tatangga sapertos ka diri sorangan.

1. Kakuatan Nyaah ka Tatangga Urang: Kumaha Kristus Ngajarkeun Urang Pikeun Némbongkeun Kaasih jeung Kahadéan

2. Ngahormatan Kolot Urang: Hiji Perspektif Alkitabiah

1. Epesus 6:1-3 - Barudak, nurut ka kolot anjeun dina Gusti, pikeun ieu katuhu. "Hormat bapa jeung indung anjeun" - nu mangrupakeun parentah nu pangheulana kalawan jangji-- "supaya anjeun hirup kalawan alus tur sing bakal panjang umur di bumi."

2. Leviticus 19:18 - "Ulah neangan dendam atawa tega dendam ngalawan saha di antara jalma anjeun, tapi cinta tatangga anjeun sakumaha diri. Kami Gusti.

Mateus 19:20 Ceuk eta jajaka ka manehna, "Sagala hal ieu ku Kami geus diturutan ti budak leutik: naon deui anu masih keneh kurang?"

Petikan ieu ngeunaan saurang nonoman anu ngaku ngajaga paréntah ti budak ngora sareng heran naon deui anu kedah anjeunna laksanakeun.

1. Kabutuhan pikeun Ngalangkungan Hukum: Ngajalajah Jero Kamuridan

2. Hirup Kahirupan Integritas: Komitmen Pangikut Sapinuhna

1. Lukas 10: 25-37 - The pasemon ngeunaan Samaritan Good

2. Yakobus 1:22-25 - Ngalakukeun Firman, Henteu Ngan Ngadenge

Mateus 19:21 Saur Yesus ka anjeunna, "Upami anjeun hoyong sampurna, angkat sareng jual harta anjeun, sareng pasihan ka anu miskin, sareng anjeun bakal ngagaduhan harta di sawarga.

Yesus nyorong urang pikeun nyingkirkeun harta banda urang sareng percanten ka Anjeunna.

1: Urang kudu iman ka Yésus ku cara ngaleungitkeun harta bumi urang.

2: Hirup pikeun Yesus hartosna investasi kahirupan urang ka Anjeunna, sanés barang material.

1: Mateus 6: 19-21 "Ulah ngumpulkeun harta pikeun diri anjeun di bumi, dimana renget sareng keyeng ngancurkeun sareng dimana maling ngabobol sareng maling, tapi kumpulkeun harta pikeun diri anjeun di sawarga, dimana renget atanapi karat ngancurkeun sareng dimana maling. ulah ngabobol jeung maling. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya ogé bakal aya haté anjeun."

2: Kolosa 3:1-2 “Lamun aranjeun geus digugahkeun jeung Kristus, teangan hal-hal anu di luhur, dimana Kristus aya, linggih di katuhueun Allah. Pikirkeun hal-hal anu di luhur, sanés hal-hal anu aya di bumi."

Mateus 19:22 Tapi sanggeus éta jajaka ngadéngé éta ngomong, manéhna indit kaluar sedih, sabab boga harta loba.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan saurang nonoman anu, nalika ngupingkeun pidato ti Yesus, ninggalkeun sedih kusabab hartana anu ageung.

1. The Beunghar Young Man: Harta naon bisa ngarugikeun urang

2. The Power of Journeying nuju Allah: Ninggalkeun Balik Naon Urang Cita-City

1. Lukas 12:15 (NIV): “Geus kitu saur-Na ka maranehna, ‘Awas! Waspada anjeun tina sagala jinis karanjingan; hirup teh lain ku lobana harta banda.'”

2. Pandita 5:10 (NIV): ”Anu mikanyaah duit, teu kungsi boga duit; sing saha anu mikacinta kabeungharan moal pernah puas ku panghasilanana. Ieu ogé euweuh hartina. ”

Mateus 19:23 Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid, Verily Kami nyebutkeun ka anjeun, yén jalma beunghar boro bakal asup ka Karajaan Sawarga.

Nu beunghar susah asup ka Karajaan Sawarga teh.

1: Duit teu bisa meuli kasalametan, asih Allah téh hargana.

2: Sanajan duit téh kakuatan kuat di dunya, teu bisa meuli jalan ka Karajaan Sawarga teh.

1: Markus 10:25 "Leuwih gampang pikeun onta nembus liang jarum, ti batan jalma beunghar asup ka Karajaan Allah."

2: Yakobus 2: 5-7 "Dengekeun, dulur-dulur kuring anu dipikacinta: Naha Allah henteu milih jalma-jalma anu miskin di mata dunya pikeun beunghar ku iman sareng ngawariskeun karajaan anu dijangjikeun ku Anjeunna ka jalma anu nyaah ka Anjeunna?"

Mateus 19:24 Jeung deui kuring ngomong ka anjeun: Leuwih gampang pikeun onta nembus liang jarum, ti pikeun jalma beunghar asup ka Karajaan Allah.

Hésé pikeun jalma jegud asup ka Karajaan Allah.

1: Kabeungharan teu jadi halangan pikeun asup ka Karajaan Allah.

2: Kabeungharan sajati kapanggih dina nuturkeun Kristus.

1: Lukas 16:13 Teu aya hamba anu tiasa ngawula ka dua dunungan; atawa nu sejenna anjeunna bakal nyekel hiji, sarta hina nu séjén. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung Mamon.

2: Mateus 6: 19-21 Ulah ngumpulkeun harta pikeun diri anjeun di bumi, dimana renget sareng keyeng ngaruksak, sareng maling ngabongkar sareng maling: Tapi kumpulkeun harta pikeun diri anjeun di surga, dimana renget sareng karat henteu ngaruksak, sareng dimana maling teu ngarecah atawa maok: Pikeun dimana harta anjeun, aya bakal haté anjeun ogé.

Mateus 19:25 Ku murid-murid-Na ngadarenge eta, maranehna kacida reuwaseunana, pokna, “Saha nu bisa disalametkeun?

Murid-murid héran waktu Yésus ngomong hésé pikeun jalma beunghar asup ka Karajaan Sawarga, tuluy nanya saha nu bisa disalametkeun.

1. "Kasusah Kakayaan"

2. "Naon Anu Dibutuhkeun Pikeun Disalametkeun?"

1. Lukas 18: 24-25 - "Jeung nalika Yesus ningali yén anjeunna pisan sorrowful, anjeunna ngadawuh, Kumaha boro jalma nu boga riches asup ka Karajaan Allah! Pikeun leuwih gampang onta ngaliwatan panon jarum urang. , ti batan jelema beunghar asup ka Karajaan Allah."

2. Rasul 4:12 - "Sanes aya kasalametan dina sagala séjén: keur euweuh ngaran séjén handapeun langit dibikeun diantara manusa, whereby urang kudu disimpen."

Mateus 19:26 Tapi Yesus neuteup ka maranehna, sarta ngadawuh ka maranehna, Jeung lalaki ieu teu mungkin; tapi ku Allah sagala hal anu mungkin.

Ayat ieu nekenkeun yén kalayan Allah, sagala hal mungkin, sanajan sigana mustahil pikeun manusa.

1. Gusti langkung ageung tibatan mamang urang sareng tiasa ngabantosan urang dina perjuangan urang.

2. Henteu aya anu sesah teuing pikeun Gusti sareng urang kedah percanten kana kakawasaan-Na.

1. Yeremia 32:17 - Ah, Gusti Allah! Behold, Anjeun geus nyieun langit jeung bumi ku kakuatan hébat anjeun sarta panangan outstretched. Teu aya anu susah teuing pikeun Anjeun.

2. Lukas 1:37 - Pikeun jeung Allah euweuh moal mungkin.

Mateus 19:27 Lajeng Petrus ngawaler ka anjeunna, Behold, kami geus ditinggalkeun kabeh, sarta nuturkeun anjeun; ku kituna urang kudu naon?

Petrus naroskeun ka Yesus naon ganjaran anu bakal aranjeunna nampi pikeun nuturkeun Anjeunna sareng ngantunkeun sadayana.

1. Ganjaran pikeun Service Satia

2. Biaya Pemuridan

1. Ibrani 11: 24-26 - Ku iman Musa, nalika anjeunna geus heubeul, nampik disebut putra putri Firaun urang; Leuwih milih nandangan sangsara jeung umat Allah, ti batan ngarasakeun kanikmatan dosa saheulaanan; Nganggap hinaan Kristus kabeungharan anu langkung ageung tibatan harta karun di Mesir;

2. Mateus 19:29 - Jeung unggal jalma anu geus forsaken imah, atawa baraya, atawa sadulur, atawa bapa, atawa indung, atawa pamajikan, atawa anak, atawa lahan, pikeun demi ngaran urang, bakal narima saratus kali, jeung bakal inherit langgeng. hirup.

Mateus 19:28 Saur Yesus ka aranjeunna, Saleresna Kami nyarioskeun ka anjeun, yén anjeun anu nuturkeun kuring, dina regenerasi nalika Putra Manusa bakal linggih dina tahta kamulyaan-Na, anjeun ogé bakal linggih dina dua belas tahta, nangtoskeun dua belas kaom Israil.

Yesus jangji ka murid-muridna yén maranéhna bakal nampa ganjaran pikeun nuturkeun manéhna, nya éta kasempetan pikeun nangtoskeun dua belas kaom Israil nalika Putra Manusa linggih dina tahta kamulyaan.

1. Yesus Ngajangjikeun Ganjaran Pikeun Murid Satia

2. Regenerasi: Singgasana Kamulyaan Allah

1. 1 Korinta 3:10-15 - Ganjaran anu bakal ditampi ku jalma mukmin pikeun jasa anu satia

2. Jabur 45:6 - Singgasana kamulyaan jeung kaagungan Allah

Mateus 19:29 Jeung sakur anu geus ninggalkeun imah, atawa baraya, atawa sadulur, atawa bapa, atawa indung, atawa pamajikan, atawa anak, atawa lahan, pikeun demi ngaran urang, bakal narima saratus kali, jeung bakal inherit hirup langgeng.

Yésus ngajurung murid-muridna pikeun ninggalkeun harta banda jeung kulawarga demi ngaranna, ngajangjikeun yén maranéhna bakal nampa saratus kali lipat sarta bakal meunang hirup langgeng.

1. Kakuatan Pangorbanan: Diajar Ninggalkeun Anu Dipikacinta Demi Karajaan

2. Kahirupan anu Reugreug: Ngalap Ganjaran Satia jeung Taat

1. John 15:13 - "Cinta Greater euweuh lalaki ti ieu, nu hiji lalaki iklas turun hirupna pikeun babaturanana."

2. 1 Corinthians 13: 3 - "Jeung sanajan kuring bestow sakabeh barang kuring keur eupan nu miskin, sarta sanajan kuring masihan awak kuring pikeun dibeuleum, sarta teu boga amal, eta profiteth kuring nanaon."

Mateus 19:30 Tapi loba anu mimiti bakal panungtungan; jeung nu pamungkas bakal kahiji.

Yésus ngajarkeun yén jalma nu pangheulana bisa jadi nu pamungkas, sedengkeun nu pamungkas bisa jadi nu pangheulana.

1. "Ngahurungkeun Méja: Kumaha Yesus Pangkat Urang Béda"

2. "Neangan Tempat Panghandapna: Naha Karendahan Diri Penting"

1. Lukas 14:7-11 - Yesus ngajarkeun misil ngeunaan banquet kawinan

2. Pilipi 2:3-8 - pangajaran Paul ngeunaan humility jeung selflessness

Mateus 20 nampilkeun pasemon ngeunaan pagawé di kebon anggur, ramalan katilu Yesus ngeunaan pupusna sareng kebangkitan-Na, pamenta pikeun posisi kahormatan di karajaan-Na, sareng nyageurkeun dua buta.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Perumpamaan ngeunaan Pagawé di Kebon Anggur (Mateus 20:1-16). Dina carita ieu, nu boga lahan nyewa buruh dina waktu nu beda-beda sapopoe, tapi ahirna mayar kabeh upah nu sarua - hiji denarius. Anu diupahan mimitina ngawadul ngeunaan kateuadilan anu sigana ieu, tapi anu gaduh tanah negeskeun yén anjeunna henteu adil sabab anjeunna mayar naon anu aranjeunna sapuk. Perumpamaan éta ngagambarkeun yén kurnia Allah henteu dianggo dina pamendak manusa ngeunaan kaadilan sareng yén "anu terakhir bakal anu pangheulana, anu pangheulana bakal anu terakhir."

Ayat 2: Nalika aranjeunna angkat ka Yérusalém, Yesus nyandak dua belas murid pikeun ngaramalkeun kebangkitan maotna katilu kalina (Mateus 20: 17-19). Anjeunna nyarioskeun yén Anjeunna bakal diserenkeun ka imam-imam kapala sareng guru-guru hukum anu bakal ngahukum anjeunna maot, nyerahkeun Anjeunna ka bangsa-bangsa anu sanés-sanés, disalibkeun, tapi dina dinten katilu Anjeunna bakal dihudangkeun deui.

Alinea 3: Lajeng putra indungna Zebedeus Yakobus John datang nanya ka Yesus nempatkeun putra-putrana katuhu kénca karajaan-Na tapi Yesus nyebutkeun eta tempat pikeun tempat anu disiapkeun ku Bapa (Mateus 20:20-28). Ieu nuju kana pangajaran ngeunaan kaagungan di karajaan anu sanés ngeunaan ngawasaan batur sapertos panguasa kapir, tapi ngalayanan sapertos Putra Manusa henteu sumping dilayanan masihan tebusan nyawa-Na. Tungtungna bab ditungtungan ku nyageurkeun dua lalaki buta caket Yerikho anu ceurik pikeun welas asih ngakuan Anjeunna salaku Putra Daud nunjukkeun iman kegigihan nampi tetempoan nuturkeun Anjeunna (Mateus 20: 29-34).

Mateus 20:1 Pikeun Karajaan Sawarga teh ibarat hiji jelema nu boga rumah tangga, nu isuk-isuk kaluar rek nyewa buruh ka kebon anggurna.

Misil ngeunaan nu boga rumah tangga nu nyewa pagawé pikeun kebon anggurna ngagambarkeun Karajaan Sawarga.

1. Kaasih sareng rahmat Allah dipaparinkeun ka sadayana, henteu paduli padamelan atanapi waktos imanna.

2. Urang sadaya dipanggil pikeun ngawula ka Allah kalayan sagala kurnia jeung abilities Anjeunna geus dibikeun ka urang.

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2. 1 Peter 4:10 - Salaku unggal geus narima hadiah, make eta ngawula karana, salaku stewards hade rahmat Allah variatif.

Mateus 20:2 Jeung lamun manéhna geus sapuk jeung kuli pikeun sapén poé, manéhna dikirim ka kebon anggur-Na.

Saurang nu boga lahan nyéwa buruh pikeun digawé di kebon anggurna sarta sapuk pikeun mayar maranéhna sapérék sapoé.

1. Generosity Allah - Kumaha Allah Berehan tur nembongkeun urang yen urang sadayana pantes rahmat-Na.

2. Pentingna Gawé - Ngartos pentingna kerja keras sareng kumaha éta tiasa ngaberkahan urang.

1. Jabur 37: 4 - Delight diri di Gusti, sarta anjeunna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun.

2. Epesus 2:10 - Pikeun urang workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun beforehand, nu urang kudu leumpang di antarana.

Mateus 20:3 Jeung manéhna indit kira-kira jam katilu, sarta nempo batur nangtung dianggurkeun di pasar,

Ayat ieu ngajelaskeun hiji waktos nalika Yesus ningali jalma-jalma nangtung dianggurkeun di pasar dina jam katilu.

1. Allah mikahayang urang pikeun narékahan pikeun gawé bermakna jeung hirup produktif.

2. Urang kudu bijaksana ngagunakeun waktu jeung ulah nungguan nepi ka menit ahir pikeun ngalakukeun nu penting.

1. Siloka 6:6-11

2. Epesus 5:15-17

Mateus 20:4 Jeung ceuk maranehna; Balik deui ka kebon anggur, sareng naon waé anu leres bakal dipasihkeun ka anjeun. Jeung maranéhna indit jalan maranéhanana.

Yésus ngondang murid-muridna pikeun miluan gawé di kebon anggur, sarta jangji baris méré ganjaran anu adil pikeun naon waé anu dilampahkeunana.

1. Ondangan Yésus: Gawé Babarengan pikeun Karajaan Allah

2. Kaberkahan tina Ta'at: Ganjaran pikeun Migawe Anu Hadéna

1. Kolosa 3:23-24 - Naon bae anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos damel pikeun Gusti, sanés pikeun padamelan manusa.

2. Paribasa 16:3 - Percayakeun ka Yéhuwa naon waé anu anjeun lakukeun, sareng rencana anjeun bakal suksés.

Mateus 20:5 Anjeunna kaluar deui kira-kira jam kagenep jeung kasalapan, sarta ngalakukeun kitu.

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan Yesus nganjang ka pasar dua kali deui dina jam kagenep sareng kasalapan sareng ngalakukeun sami sareng anu munggaran.

1. Allah salawasna sadia pikeun urang, euweuh urusan sabaraha kali urang nelepon kana Anjeunna.

2. Yesus ngajarkeun urang pikeun nempatkeun batur sateuacan urang sorangan sareng percanten ka Allah.

1. 1 John 1: 9 - Lamun urang ngaku dosa urang, anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness.

2. Mateus 6:33 - Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung amal saleh-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

Mateus 20:6 Jeung kira jam sawelas anjeunna kaluar, sarta manggihan batur nangtung dianggurkeun, sarta ngadawuh ka aranjeunna, Naha anjeun nangtung di dieu sapopoe dianggurkeun?

Yesus ningali sababaraha jalma anu nangtung dianggurkeun, teras naroskeun ka aranjeunna naha aranjeunna henteu damel.

1: Urang kudu salawasna neangan cara pikeun ngagunakeun waktu urang produktif tur purposefully.

2: Urang teu kudu dianggurkeun, tapi kudu getol dina usaha urang jeung ngagunakeun waktu urang bijaksana.

1: Pandita 9:10 "Naon waé anu ku panangan anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan sagala kakuatan."

2: Kolosa 3: 23-24 "Naon waé anu anjeun lakukeun, kerjakeun kalayan ati-ati, sakumaha pikeun Gusti sareng sanés pikeun lalaki, terang yén ti Gusti anjeun bakal nampi warisan salaku ganjaran anjeun. Anjeun ngawula ka Gusti Kristus."

Mateus 20:7 Ceuk maranehna, "Sabab teu aya anu nyewa kami." Manéhna saith ka maranehna, Anjeun oge indit ka kebon anggur; sareng naon waé anu leres, éta bakal nampi.

Perumpamaan ngeunaan buruh di kebon anggur ngajarkeun yén unggal jalma bakal diganjar pikeun pagawéanana, henteu paduli iraha aranjeunna ngiringan padamelan.

1. Kaagungan Gusti - Diajar Narima Nikmat Allah anu Teu Dihargaan

2. Rahmat Allah - Kumaha Mangpaat Mangpaat Kahadéan Allah

1. Epesus 2:8-9, Pikeun ku rahmat anu disalametkeun ku iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

2. Pilipi 4:19, Tapi Allah mah bakal nyumponan sagala pangabutuh aranjeun nurutkeun kabeungharan-Na dina kamulyaan ku Kristus Yesus.

Mateus 20:8 Sanggeus soré, juragan kebon anggur nimbalan ka pangawalna, “Télépon ka tukang-tukang, pasihan upahna, ti mimiti tukang nepi ka nu pangheulana.”

Nu boga kebon anggur marentahkeun ka kapala-kapalana supaya mayar ka pagawe-pagawe ti tukang nepi ka mimiti waktu geus sore.

1. Allah paduli keur saeutik urang: A on Mateus 20: 8

2. Pentingna fairness: A on Mateus 20: 8

1. Epesus 6:9 - Jeung, ye Masters, lakonan hal nu sarua ka maranehna, forbearing ngancam: knowing nu Master Anjeun oge aya di sawarga; ogé henteu aya rasa hormat jalma-jalma sareng anjeunna.

2. Galata 6: 7 - Ulah deceived; Allah henteu diolok-olok: sabab naon waé anu ditaburkeun ku manusa, éta ogé bakal dipanén.

Mateus 20:9 Jeung nalika maranéhanana anu diupah kira-kira jam sawelas, maranéhanana narima unggal lalaki hiji sen.

Perumpamaan ngeunaan buruh di kebon anggur nyarioskeun kurnia sareng kaadilan Allah.

1. Kaadilan sareng Rahmat Allah: Henteu Kasep pikeun Ngaberkahan Gusti

2. Kamurahan Allah: Narima Leuwih ti Pantes Urang

1. Epesus 2:8-10 Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia ti Allah, 9 lain hasil pagawean, supaya teu aya anu sombong. 10 Sabab urang teh karya-Na, anu diciptakeun ku Kristus Yesus pikeun migawe kahadean, anu geus disayagikeun ku Allah ti samemehna, supaya urang bisa hirup di dinya.

2. Lukas 6:36 Kudu welas asih, sakumaha Rama anjeun welas asih.

Mateus 20:10 Tapi nalika anu pangheulana sumping, aranjeunna nyangka yén aranjeunna kedah nampi langkung seueur; sarta maranéhanana ogé narima unggal lalaki hiji Penny.

Pagawe di kebon anggur nampi gaji anu sami henteu paduli nalika aranjeunna didamel.

1. Allah teh maha welas tur adil dina sagala lampahna.

2. Urang ulah ngabandingkeun diri urang jeung batur, tapi kudu puas ku naon anu dibikeun ka urang.

1. Epesus 4: 2-3 - "Kudu lengkep hina jeung lemah lembut; jadi sabar, bearing ku karana dina cinta. Jieun unggal usaha pikeun ngajaga persatuan Roh ngaliwatan beungkeut karapihan."

2. Pilipi 4: 11-12 - "Kuring teu nyebutkeun ieu alatan kuring butuh, pikeun kuring geus diajar jadi eusi naon kaayaan. Nyatu. Kuring geus diajar rusiah keur puas dina sagala kaayaan, naha dahar ogé atawa lapar, naha hirup dina nyatu atawa dina kahayang ".

Mateus 20:11 Jeung sanggeus narima eta, maranehna murmured ngalawan nu boga imah,

Pagawean di sawah narima gajihna, tapi gegerendengan ka nu boga imah.

1. "Rahmat Allah: Luber Generosity"

2. "Ngahormatan Wewenang Anu Diurapi ku Gusti"

1. Epesus 6: 5-9 - Budak, nurut Masters earthly anjeun kalawan hormat jeung sieun, sarta kalawan ikhlas haté, sagampil anjeun bakal nurut Kristus.

2. Yakobus 2: 1-7 - Dulur-dulur, naha anjeun kalayan tindakan pilih kasih anjeun leres-leres percanten ka Gusti urang anu mulya Yesus Kristus?

Mateus 20:12 Saurna, "Ieu panungtung parantos damel ngan sajam, sareng anjeun parantos ngajantenkeun aranjeunna sami sareng kami, anu parantos nanggung beban sareng panas dinten."

Buruh nu digawé ngan sajam dibéré upah sarua jeung nu digawé sapopoe.

1. Allah teh Maha Adil, kumaha lilana hidep, satiap jalma bakal dibales ku usahana.

2. Allah ngaganjar urang ku rahmat-Na, sanajan urang teu pantes.

1. Kolosa 3: 23-24 - Naon waé anu anjeun laksanakeun, damel sareng sadayana haté anjeun, sapertos damel pikeun Gusti, sanés pikeun tuan manusa, sabab anjeun terang yén anjeun bakal nampi warisan ti Gusti salaku ganjaran. Ieu Gusti Kristus anjeun ngawula.

2. Epesus 6: 7-8 - Ngawula kalawan wholeheartedly, saolah-olah anjeun ngawula Gusti, teu jalma, sabab anjeun terang yen Gusti bakal ngaganjar unggal hiji keur naon alus maranéhna ngalakukeun, naha maranéhna téh budak atawa bébas.

Mateus 20:13 Tapi anjeunna ngawaler salah sahijina, sarta ngomong, Sobat, kuring teu salah ka anjeun: naha anjeun teu satuju jeung kuring pikeun sapeser?

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus ngajarkeun palajaran ngeunaan kaadilan sareng kaadilan.

1. Kakuatan Kaadilan: Pangajaran Yesus ngeunaan Kaadilan

2. Pasemon ngeunaan Pagawe di Kebon Anggur: Hiji Palajaran dina Mayar Anu Adil

1. Epesus 4:25-32 - Masangkeun Diri Anyar sareng Hirup dina Kabeneran

2. Siloka 16:11 - A Kasaimbangan Adil jeung Timbangan anu Gusti urang

Mateus 20:14 Candak milik anjeun, teras angkat ka jalan anjeun: Kuring bakal masihan ka anu terakhir, sapertos ka anjeun.

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun narima naon nu geus dipasihkeun jeung teu sirik kana berkah batur.

1. "Kasugemaan dina Yéhuwa: Diajar Nyugemakeun Naon Anu Kami Mibanda"

2. "Ulah Covet: Bahaya Sirik"

1. Pilipi 4: 11-13 - "Teu kuring keur diomongkeun keur merlukeun, pikeun kuring geus diajar dina situasi naon Kami janten eusi. Kuring nyaho kumaha carana jadi dibawa low, sarta kuring nyaho kumaha abound. jeung unggal kaayaan, Kuring geus diajar rusiah nyanghareupan nyatu jeung lapar, kaayaanana jeung kabutuhan.

2. Rum 12:15 - "Gumbira jeung jalma anu girang, ceurik jeung jalma anu weep."

Mateus 20:15 Naha kuring henteu halal pikeun ngalakukeun naon anu kuring pikahoyong sareng milik kuring? Naha panon anjeun jahat, sabab kuring alus?

Yesus naroskeun motif anu ngahina anjeunna, naroskeun naha aranjeunna ambek yén anjeunna béréhan.

1. The Generosity of Yesus - Kumaha tindakan selfless Yesus tina kahadean nangtang jalma anu questioned motif-Na.

2. Biaya Karunya - Mariksa pentingna tindakan Yesus anu teu mentingkeun diri sareng naon hartosna pikeun urang ayeuna.

1. Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Rada, dina humility nilai batur luhureun yourselves, teu pilari ka kapentingan sorangan tapi unggal anjeun pikeun kapentingan batur."

2. John 13: 12-17 - "Sanggeus anjeunna geus rengse ngumbah suku maranéhanana, manéhna maké baju-Na sarta balik ka tempat-Na. "Naha anjeun ngartos naon Kuring geus dipigawé pikeun anjeun?" Anjeunna naros ka aranjeunna, "Aranjeun nyauran Kami 'Guru' sareng 'Gusti,' sareng leres pisan, sabab éta Kami. Kami parantos masihan conto ka anjeun, anu kedah dilakukeun sapertos anu ku Kami dilakukeun pikeun anjeun. Saleresna kuring nyarioskeun ka anjeun, moal aya abdi anu langkung ageung tibatan dununganna, sareng utusan henteu langkung ageung tibatan anu ngutus anjeunna. Ayeuna anjeun terang hal-hal ieu, anjeun bakal diberkahan upami anjeun ngalakukeunana."

Mateus 20:16 Jadi nu panungtung bakal kahiji, jeung nu pangheulana panungtungan: pikeun loba nu disebut, tapi saeutik dipilih.

Rencana Allah nyaéta pikeun mawa anu paling dipikaresep ka luhur sareng anu paling dipikaresep ka handap.

1. Tantangan Allah: Ngabalikeun Status Quo

2. Kakuatan Asih Gusti Nu Teu Kapungkur

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. James 2: 5 - "Dengekeun, baraya abdi tercinta, geus teu Allah dipilih jalma anu miskin di dunya jadi beunghar iman jeung ahli waris Karajaan, anu geus jangji ka jalma anu mikanyaah ka Anjeunna?"

Mateus 20:17 Yesus angkat ka Yerusalem, nyandak dua welas murid misah di jalan, sareng nyarios ka aranjeunna,

Yesus ngajarkeun dua belas murid palajaran penting ngeunaan humility jeung layanan dina jalan ka Yerusalem.

1: Urang kudu rendah haté jeung ngawula ka batur, saperti Yésus ngawula ka dua belas murid.

2: Yésus téh conto urang. Urang kudu nuturkeun conto-Na ngeunaan humility jeung layanan.

1: Pilipi 2: 3-4 - Ulah ngalakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa concening sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur yourselves.

2: Markus 10:42-45 - Yesus disebut aranjeunna babarengan jeung ngadawuh, "Anjeun terang yen jalma anu dianggap salaku pangawasa kapir teh lord eta leuwih aranjeunna, sarta pajabat luhur maranéhanana ngalaksanakeun otoritas leuwih aranjeunna. Teu kitu jeung anjeun. sing saha anu hayang jadi pinunjul di antara aranjeun kudu jadi hamba aranjeun.

Mateus 20:18 Behold, urang naek ka Yerusalem; Putra Manusa bakal diserenkeun ka imam-imam kapala jeung ka ahli-ahli Kitab;

Petikan éta nyarioskeun yén Yesus dihianat sareng dihukum pati.

1: Urang kudu boga iman jeung yakin yén rencana Allah téh keur alus urang, sanajan hésé ngarti.

2: Kanyaah Yésus nu teu mentingkeun diri urang téh conto kumaha urang kudu ngawula ka batur.

1: Pilipi 2: 5-8 "Kudukeun pikiran ieu di antara anjeun, nyaéta milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanaos dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicepeng, tapi ngajantenkeun dirina henteu aya nanaon, nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki. Sareng dina wujud manusa, Anjeunna ngarendahkeun diri kalayan taat dugi ka maot, bahkan maot dina kayu salib."

2: Rum 8:28 "Sareng urang terang yén pikeun jalma anu nyaah ka Allah, sagala hal damel babarengan pikeun anu hadé, pikeun anu disauran dumasar kana tujuan-Na."

Mateus 20:19 Anjeunna bakal diserenkeun ka bangsa-bangsa pikeun dipoyok, disebat, sareng disalib, sareng dina dinten katilu anjeunna bakal gugah deui.

Salib Yesus nyaéta pikeun moyok, nyiksa, sareng nyalibkeun Anjeunna, tapi anjeunna bakal gugah deui dina dinten katilu.

1. Harepan Kabangkitan: Kakuatan Triumph Yesus

2. Pentingna Kurban Yesus: Harga panebusan

1. Yesaya 53: 4-5 - Pasti Anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung dibawa sorrows urang; tapi urang esteemed Anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi Anjeunna tatu pikeun transgressions urang, manéhna bruised pikeun iniquities urang; siksaan pikeun katengtreman urang aya kana Anjeunna, sareng ku belang-Na urang cageur.

2. Yohanes 11:25 - Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan paeh, tangtu hirup.

Mateus 20:20 Geus kitu, indung anak-anak Zebedeus jeung anak-anakna sumping ka Anjeunna, nyembah ka Anjeunna, sarta mikahayang ka Anjeunna.

Indung anak-anak Sebedeus nyampeurkeun ka Yesus jeung anak-anakna, tuluy menta tulung ka Anjeunna.

1. Yesus salawasna siap ngadangukeun requests urang jeung ngajawab aranjeunna nurutkeun bakal Na.

2. Kakuatan iman jeung doa dina approaching Yesus.

1. Mateus 7:7-11 - “Ménta, tangtu bakal dibéré; neangan, sarta anjeun bakal manggihan; sambel, sarta eta bakal dibuka ka anjeun. Pikeun unggal anu naros nampi, sareng anu milarian mendakan, sareng anu ngetok bakal dibuka. Atawa lalaki naon di antara anjeun anu, lamun putrana menta roti, bakal masihan anjeunna batu? Atanapi upami anjeunna menta lauk, naha anjeunna bakal masihan anjeunna oray? Janten upami anjeun, anu jahat, terang kumaha masihan hadiah anu saé pikeun murangkalih anjeun, langkung-langkung Bapa anjeun anu di sawarga bakal masihan anu saé ka anu naroskeun ka Anjeunna!

2. James 1: 5-6 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan ka sadaya liberally sarta tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun ka manehna. Tapi hayu anjeunna menta dina iman, kalawan henteu doubting, pikeun anjeunna anu mamang téh kawas gelombang laut disetir jeung tossed ku angin.

Mateus 20:21 Saur anjeunna ka anjeunna, "Naon anu anjeun pikahoyong?" Saur anjeunna ka anjeunna, Pasihan abdi dua putra abdi tiasa calik, hiji di leungeun katuhu anjeun, hiji deui di kénca, di karajaan anjeun.

Indung Yakobus jeung Yahya naroskeun ka Yesus supaya dua putrana dipasihan tempat anu istimewa di karajaan-Na, linggih di katuhu jeung kenca-Na.

1. Kakuatan Iman jeung Ketekunan - Diajar ti Ibu Yakobus jeung Yohanes

2. Berkurban Demi Anu Dipikanyaah - Ibu Yakobus sareng Yohanes

1. Epesus 2:8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman; jeung nu lain yourselves, éta kurnia Allah; lain hasil pagawéan, sangkan teu aya anu sombong.

2. 1 Peter 5: 6-7 - Humble yourselves, kituna, handapeun leungeun perkasa Allah ku kituna dina waktu nu ditangtoskeun Anjeunna bisa exalt anjeun, casting sagala anxieties Anjeun on Anjeunna, sabab Anjeunna paduli keur anjeun.

Mateus 20:22 Tapi Yesus ngawaler, "Aranjeun henteu terang naon anu anjeun naroskeun." Naha anjeun tiasa nginum tina cangkir anu kuring bakal nginum, sareng dibaptis ku baptisan anu ku Kami dibaptis? Aranjeunna nyarios ka anjeunna, Kami sanggup.

Yesus nguji kasatiaan sareng kasatiaan murid-murid pikeun nuturkeun Anjeunna ku cara naroskeun naha aranjeunna tiasa nampi sangsara anu sami anu bakal disanghareupan ku Anjeunna.

1. Cangkir Kasangsaraan: Diajar Ngucapkeun Sumuhun ka Gusti

2. Dibaptis jeung Yesus: Jadi Murid Kristus

1. Pilipi 3:10 - "Sing bisa nyaho manehna, jeung kakawasaan jadian-Na, jeung ukhuwah sangsara-Na, keur dijieun conformable kana pupusna"

2. Rum 8:17 - "Sareng upami murangkalih, maka ahli waris; ahli waris Allah, sareng ahli waris sareng Kristus; upami kitu urang sangsara sareng anjeunna, urang ogé tiasa dimulyakeun babarengan."

Mateus 20:23 Saur-Na deui ka maranehna, “Maraneh tangtu nginum tina cangkir Kami, jeung dibaptis ku baptisan anu ku Kami dibaptis; eta bakal dibikeun ka maranehna keur saha eta disiapkeun ku Rama Kami.

Yésus ngajarkeun ngeunaan pentingna rendah haté jeung palayanan.

1. Kakuatan Karendahan Hati: Diajar Ngawula ka Gusti sareng ka batur

2. Ngenalkeun Tempat Urang dina Rencana Allah: Ganjaran tina Palayanan anu Satia

1. Pilipi 2: 3-4: "Lakukeun nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility ngitung batur leuwih penting ti yourselves. Hayu unggal anjeun kasampak teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

2. Mateus 6:24-25 : “Teu aya nu bisa ngawula ka dua juragan, boh nu saurang bakal ngabencian ka nu saurang, boh nu saurang bakal bakti ka nu saurang jeung ngahina nu saurang deui. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung duit.

Mateus 20:24 Jeung nalika sapuluh ngadéngé éta, aranjeunna digerakkeun ku indignation ngalawan dua sadulur.

Sapuluhna ambek ka dua duduluran pikeun paménta maranéhanana.

1. Allah mikahayang humility jeung contentment, teu sirik jeung sombong.

2. Nunda batur saméméh diri anjeun sarta Allah bakal ngahargaan anjeun.

1. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur yourselves.

2. Siloka 22:4 - Humility jeung sieun Gusti mawa kabeungharan jeung ngahargaan jeung kahirupan.

Mateus 20:25 Tapi Yesus nyaur aranjeunna ka anjeunna, sarta ngadawuh, "Aranjeun terang yén pangéran bangsa-bangsa anu ngawasa aranjeunna, sareng jalma-jalma anu hébat ngawasa aranjeunna."

Yésus ngajar murid-muridna yén para pangawasa bangsa-bangsa lain ngadominasi rahayatna, jeung nu kawasa ngawasaan maranéhna.

1. Kakuatan Otoritas: Pangajaran Yesus ngeunaan Dominion sareng Kaagungan

2. Ngartos Ngalakukeun Panguasaan Ka Batur dina Terang tina Ajaran Yesus

1. Rum 13: 1-2 - Hayu unggal jalma tunduk kana otoritas jajahan. Pikeun euweuh otoritas iwal ti Allah, jeung nu aya geus instituted ku Allah.

2. 1 Petrus 2:13-14 - Kudu tunduk demi Gusti pikeun unggal lembaga manusa, boh ka kaisar salaku pang luhur, boh ka gubernur anu diutus ku manéhna pikeun ngahukum jalma nu ngalakukeun jahat jeung muji jalma nu ngalakonan hade. .

Mateus 20:26 Tapi moal jadi kitu di antara anjeun: tapi sakur anu hayang hébat diantara anjeun, hayu anjeunna jadi menteri anjeun;

Yesus nekenkeun pentingna humility jeung servitude dina gareja.

1: Panggero Yesus pikeun ngawula: mikawanoh kaagungan ngaliwatan pangabdian.

2: Miheulaan batur sateuacan urang sorangan: humility dina lampah.

1: Pilipi 2: 3-4 - "Ulah ulah ku ambisi egois atanapi sombong sia. Sabalikna, dina karendahan diri hargakeun batur di luhur diri anjeun, henteu ningali kapentingan anjeun sorangan, tapi masing-masing pikeun kapentingan batur."

2: 1 Peter 5: 5-6 - "Aranjeun sadayana, pakean diri anjeun kalayan rendah haté ka anu sanés, sabab, 'Allah ngalawan ka jalma anu sombong, tapi mikanyaah ka anu rendah haté.' Ku sabab kitu, rendahkeun diri dina panangan Allah anu kuat, supados anjeun diangkat dina waktosna."

Mateus 20:27 Sareng saha waé anu hoyong janten panglima di antara anjeun, janten abdi anjeun.

Yesus ngajarkeun yén cara janten hébat nyaéta janten hamba.

1. Mimpin ku Ngalayanan: Kumaha Yesus Ngajarkeun Urang Pikeun Mimpin Ngaliwatan Karendahan Hati sareng Palayanan

2. Nyuhunkeun Wewenang: Kakuatan Nuturkeun Conto Kasalahan Yesus

1. Pilipi 2:3-11

2. Markus 10:35-45

Mateus 20:28 Sakumaha Putra Manusa sumping sanes pikeun dilayanan, tapi pikeun ngawula, sareng masihan nyawa-Na pikeun tebusan seueur jalma.

Yesus sumping pikeun ngawula sareng masihan nyawana pikeun seueur jalma.

1: Yesus nunjukkeun ka urang conto pamungkas ngeunaan henteu pamrih sareng pangorbanan.

2: Urang bisa diajar nyaah jeung ngawula ka batur ku cara nuturkeun conto Yésus.

1: Pilipi 2: 3-4 - Ulah ngalakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa concening sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur anjeun, henteu ningali kapentingan anjeun sorangan, tapi masing-masing pikeun kapentingan batur.

2: Galata 5:13 - Aranjeun, dulur-dulur, geus disebut merdika. Tapi ulah make kabebasan Anjeun pikeun indulge daging; tinimbang, ngawula karana humbly dina cinta.

Mateus 20:29 Sareng nalika aranjeunna angkat ti Yericho, seueur jalma anu ngiringan anjeunna.

Urang Yeriho nuturkeun Isa nalika anjeunna angkat ti kota maranéhanana.

1: Nuturkeun Yesus - Ngalangkungan kanyamanan kota urang sorangan sareng mendakan kawani pikeun ngudag tujuan anu langkung ageung.

2: Ngalayanan Batur - Yesus nunjukkeun ka urang kumaha carana nempatkeun batur sateuacan diri urang sorangan, sanajan éta henteu pikaresepeun.

1: Lukas 9:23 – “Salajengna Anjeunna nyarios ka aranjeunna sadayana: 'Sing saha anu hoyong janten murid Kami, kedah nampik dirina, manggul salibna unggal dinten sareng nuturkeun kuring.'"

2: Yohanes 12:26 – “Anu ngawula ka Kami, kudu nuturkeun Kami; jeung dimana Kami, abdi Kami ogé bakal aya. Bapa Kami bakal ngahormatan ka nu ngawula ka Kami.”

Mateus 20:30 Jeung, behold, dua lalaki lolong keur diuk di sisi jalan, ngadéngé yén Isa ngaliwat, ngagorowok, pokna, "Gusti, Putra Daud, hampura ka abdi!"

Dua urang lolong calik di sisi jalan ngadéngé yén Isa ngaliwat, tuluy ngagero ka Anjeunna, nyuhunkeun ampun.

1. "The Ceurik Buta: Hope in the Lord"

2. "Telepon Iman: Ngahontal ka Yesus"

1. Jabur 146: 8 - "PANGERAN muka panon nu lolong; PANGERAN raises jalma anu sujud;"

2. Markus 10:46-52 - "Lajeng aranjeunna sumping ka Yericho. Nalika Yesus jeung murid-murid, bareng jeung riungan badag, anu ninggalkeun kota, hiji lalaki lolong, Bartimeus (anu hartina "putra Timaeus"), diuk. di sisi jalan, ngadarenge yen eta teh Isa urang Nasaret, tuluy ngagorowok, "Yesus, Putra Daud, hampura ka abdi!" Seueur anu nyebat anjeunna sareng nyarioskeun anjeunna jempé, tapi anjeunna beuki ngagorowok, "Putra Daud, hampura kuring!" Yesus eureun sarta ngadawuh, "Telepon anjeunna." Ku sabab kitu, maranehna ngageroan ka eta lolong, "Sing hidep! Tungtung suku maneh! Anjeunna nyauran maneh." Ngalungkeun jubah-Na ka sisi, anjeunna luncat kana suku-Na sarta sumping ka Yesus."

Mateus 20:31 Seug jalma rea ngageuingkeun maranehna, sabab kudu cicingeun.

Jelema-jelema teh ngageroan dua jelema lolong anu keur menta tulung ka Yesus, tapi eta jelema-jelema teh terus ngageroan.

1. Karunya ka nu dibuang: Ujian Mateus 20:31

2. Ngungkulan Halangan: Ceurik Ménta Pitulung ti Mateus 20:31

1. Jabur 41:1 "Bagja anu nganggap ka nu miskin: Gusti bakal nyalametkeun anjeunna dina mangsa kasulitan."

2. Yakobus 2:13 “Sabab anjeunna bakal ngahukum tanpa welas asih, anu henteu mikawelas; jeung welas asih gumbira ngalawan pangadilan."

Mateus 20:32 Yesus nangtung keneh, tuluy manggil maranehna, tuluy ngalahir, “Naon anu ku Kami rek laksanakeun ka maraneh?

Yésus nanya ka éta lolong naon nu bisa dilakukeun ku Anjeunna pikeun mantuan maranéhna.

1. Yésus nunjukkeun ka urang yén urang kudu salawasna daék nulungan batur nu butuh.

2. Urang teu kudu ragu menta tulung ka Allah waktu keur nyanghareupan tangtangan.

1. James 1:27 - "Agama anu murni tur undefiled sateuacan Allah, Rama, nya éta: ngadatangan yatim jeung randa dina kasangsaraan maranéhanana, sarta ngajaga diri unstained ti dunya."

2. Pilipi 4: 6-7 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga haté anjeun. jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

Mateus 20:33 Maranehna ngomong ka Anjeunna, Gusti, supaya panon urang bisa dibuka.

Yesus ngawaler jeung ngadawuh, Kami cahaya dunya: sakur anu nuturkeun Kami moal leumpang di poek, tapi bakal boga caang hirup.

Yesus nyatakeun yén Anjeunna mangrupikeun cahaya dunya sareng yén jalma-jalma anu nuturkeun Anjeunna moal leumpang di gelap, tapi bakal gaduh cahaya kahirupan.

1. Yesus teh Caang nu Nyaangan Jalan.

2. Nuturkeun Yesus Méré Kahirupan jeung Harepan.

1. 2 Korinta 4:6 Pikeun Allah, anu ceuk, "Hayu caang caang kaluar tina gelap," geus shone dina hate urang pikeun masihan caang pangaweruh ngeunaan kamulyaan Allah dina nyanghareupan Yesus Kristus.

2. John 8:12 Yesus nyarios deui ka aranjeunna, saurna, "Kami terang dunya. Saha-saha anu nurut ka Kami moal leumpang di nu poek, tapi bakal boga caang hirup."

Mateus 20:34 Ku sabab kitu Yesus karunya ka maranehna, sarta nyabak panon maranehna;

Yesus karunya ka lalaki lolong jeung nyageurkeun aranjeunna.

1. Karep: Kakuatan Cinta

2. Yesus: Dukun urang

1. Tandaan 5:34 - Yesus ngadawuh, "Putri, iman anjeun geus healed Anjeun. Go di karapihan sarta dibébaskeun tina sangsara Anjeun."

2. 1 Peter 2:24 - Anjeunna nyalira nanggung dosa urang dina awak-Na dina kayu salib, ku kituna urang bisa maot kana dosa jeung hirup pikeun amal saleh; ku tatu-Na anjeun geus cageur.

Mateus 21 nyaritakeun asupna kajayaan Yesus ka Yerusalem, ngabersihkeun Bait Allah, nyumpahan tangkal anjir, sareng milu debat sareng para pamimpin agama.

Alinea 1: Bab éta dimimitian ku asupna kameunangan Yesus ka Yerusalem (Mateus 21: 1-11). Anjeunna ngutus dua murid pikeun nyandak kalde sareng anakna. Numpak ieu dina minuhan nubuat, Anjeunna dipuji ku balaréa nyebarkeun cloaks jeung dahan di jalan shouting "Hosana ka Putra Daud!" "Rahayu anu sumping dina nami Gusti!" "Hosanna langit pangluhurna!" Hal ieu ngabalukarkeun ribut di kota jeung jalma nanya saha ieu murid ngawaler ieu Nabi Isa ti Nasaret Galilea.

Alinea 2: Nalika sumping di Yérusalém, Yesus lebet ka daérah kuil ngusir anu ngagaleuh di dinya ngagulingkeun méja tukang-tukang artos bangku anu ngajual japati (Mateus 21:12-17). Anjeunna tuduh aranjeunna ngarobah solat imah jadi den begal. Teras lumpuh buta sumping ka Anjeunna di kuil Anjeunna nyageurkeun aranjeunna. Nalika imam-imam kapala guru-guru hukum ningali hal-hal anu luar biasa anjeunna ngalakukeun murangkalih ngagorowok Hosannas aranjeunna ambek tapi Yesus nyarioskeun Jabur nyarios naha anjeun henteu kantos maca 'Tina biwir murangkalih anjeun Gusti parantos nyauran pujian anjeun'? Sanggeus ieu Anjeunna ninggalkeun kota Betania méakkeun peuting di dinya.

Ayat 3: Isuk-isuk, nalika anjeunna mulih ka kota, anjeunna ningali tangkal kondang di jalan, tapi henteu mendakan naon-naon di dinya iwal daunna, saurna, ulah aya buah anu aya deui ti anjeun, sanaos tangkalna layu (Mateus 21: 18-22). Nalika murid-murid marvel di ieu, Yesus speaks ngeunaan doa kakuatan iman nyebutkeun lamun maranéhanana boga iman teu ragu teu ngan bisa ngalakukeun naon anu dipigawé tangkal anjir tapi ogé nyebutkeun gunung 'Go buang diri laut' eta bakal dilakukeun naon menta doa percanten narima . Lajeng nalika ditantang ku sesepuh imam kapala ngeunaan otoritas balik lampah-Na Anjeunna ngabejaan pasemon dua putra pagawe kebon anggur ngagambarkeun hypocrisy maranéhanana panolakan narima pesen John Baptis urang tobat karajaan Allah (Mateus 21:23-46). Sanajan ngakuan yén misil téh ngeunaan maranéhna maranéhna néangan cara pikeun nyekel Anjeunna tapi sieun balaréa sabab balaréa nganggap Anjeunna nabi.

Mateus 21: 1 Sareng nalika aranjeunna caket ka Yerusalem, dugi ka Betfage, ka Gunung Jetun, Yesus ngutus dua murid,

Yésus ngutus dua muridna ka Betfage di Gunung Jetun.

1. Pentingna nuturkeun conto Yésus ngeunaan ngutus murid-murid.

2. Taat jeung amanah dina ngirimkeun murid-murid saperti Yésus.

1. Lukas 10: 1-12 - The ngirim tujuh puluh murid.

2. John 20:21 - commissioning Yesus murid-murid pikeun nyebarkeun Injil.

Mateus 21:2 Saur ka aranjeunna, "Pindah ka desa hareup anjeun, sarta geura-giru anjeun bakal manggihan hiji kalde dihijikeun, jeung budak hiji jeung manehna: leupaskeun eta, sarta bawa ka Kami."

Yésus nitah murid-muridna néangan jeung mawa kalde jeung anak kudana.

1: Kakuatan Taat - Yesus masihan parentah ka murid-murid, sarta aranjeunna taat. Urang kedah narékahan pikeun taat ka Gusti anu sami sareng murid-murid di dieu.

2: Yesus terang naon anu dibutuhkeun - Yesus terang naon anu dipikahoyong sareng diperyogikeun. Urang kedah percanten yén Anjeunna terang naon anu pangsaéna pikeun urang, sanaos éta henteu sapertos anu urang ngarepkeun.

1: Yohanes 14:15 - "Lamun maraneh nyaah ka Kami, maraneh bakal nurut kana parentah Kami."

2: Siloka 3: 5-6 - "Percaya ka Gusti kalayan sapinuhna haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara anjeun, akur anjeunna, sareng anjeunna bakal ngalempengkeun jalan anjeun."

Mateus 21:3 Jeung lamun saha nyebutkeun halah ka anjeun, Anjeun kudu ngomong, Gusti geus merlukeun aranjeunna; sarta langsung anjeunna bakal dikirim aranjeunna.

Petikan éta ngeunaan Yesus ngutus dua murid-Na pikeun milarian kalde sareng anakna pikeun ngalaksanakeun nubuat.

1. Percaya Rencana Allah: Diajar Nurutkeun Parentah Yesus Satia

2. Ngabaktikeun Diri Ka Gusti: Manggihan Kakuatan dina Pangersa Gusti

1. Lukas 22:42 “Bapa, upami kersa, candak ieu cangkir ti abdi; tapi lain kahayang Kami, tapi kersa anjeun laksana.”

2. Jabur 27:14 “Tungguan PANGERAN; sing kuat, sing tabah, sarta ngadagoan PANGERAN."

Mateus 21: 4 Sadaya ieu dilakukeun, supados laksana anu didawuhkeun ku nabi, saurna,

Yésus ngalaksanakeun nubuat tina Jakaria 9:9 waktu asup ka Yérusalém naék kalde.

1: Yesus sumping pikeun minuhan nubuat tina Perjanjian Old jeung mawa kasalametan ka dunya.

2: Ngaliwatan lebet Yesus anu hina dina kana kalde, urang tiasa ningali ngalaksanakeun nubuat sareng kakawasaan Allah.

1: Jakaria 9: 9 - Girang greatly, O putri Sion; Ngagorowok, O putri Yerusalem: behold, Raja Anjeun datang ka thee: Anjeunna adil, jeung ngabogaan kasalametan; lemah lembut, jeung tunggang kana hiji burit, jeung kana hiji anak kuda burit.

2: Mateus 11:29 - Candak yoke Kami kana anjeun, sarta diajar ti kuring; keur Kami lemah lembut jeung lowly dina haté: jeung anjeun bakal manggihan istirahat pikeun jiwa anjeun.

Mateus 21: 5 Bejakeun ka putri Sion, Behold, Raja anjeun datang ka anjeun, lemah lembut, diuk dina hiji burit, jeung anak burit hiji anak burit.

Petikan ieu ngajelaskeun Yesus asup ka Yerusalem dina kuda, anu ngalambangkeun lemah lembut sareng rendah haté.

1. Kumaha Karendahan Hati Yesus Ngajarkeun Urang Jadi Rendah Hati

2. Nubuat Yesus Tunggang Kana Yerusalem dina Colt a

1. Pilipi 2:5-8 - "Gaduh pikiran ieu diantara yourselves, nu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan anjeunna dina wujud Allah, teu kaétang sarua jeung Allah hal bisa grasped, tapi emptied dirina. Nyandak wujud hamba, anu lahir dina sasaruaan manusa. Sareng dina wujud manusa, Anjeunna ngarendahkeun diri kalayan taat dugi ka maot, bahkan maot dina kayu salib."

2. Jakaria 9: 9 - "Girang greatly, O putri Sion! Ngagorowok nyaring, O putri Yerusalem! Behold, raja anjeun datang ka anjeun; soleh jeung ngabogaan kasalametan nyaeta anjeunna, hina tur dipasang dina kalde, on a colt . , anak kalde."

Mateus 21: 6 Murid-murid angkat, sareng ngalaksanakeun sakumaha anu diparentahkeun ku Yesus.

7 Eta kalde jeung anak kalde dibawa, tuluy diasupkeun kana pakeanna, tuluy diasupkeun kana eta.

Yésus nitah murid-murid-Na mawa kalde jeung anak burit, tuluy ditincak.

1. Taat murid-murid Kristus

2. Kakuatan Otoritas Yesus

1. John 14:15 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, anjeun bakal tetep parentah Kami."

2. Pilipi 2: 8 - "Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, anjeunna humbled dirina ku jadi nurut kana point of pupusna, komo maot dina cross a."

Mateus 21:7 Eta kalde jeung anak kalde dibawa, tuluy diasupkeun kana pakeanna, tuluy diasupkeun kana eta.

Yesus naek ka Yerusalem kana kalde jeung anak kalde, jeung jelema-jelema numpuk pakeanana.

1. Kakuatan Humility: demonstrasi Yesus ngeunaan humility dina tunggang ka Yerusalem dina kalde.

2. Kakuatan Jalma: Jalma-jalma daek ngalajurkeun jubahna minangka tanda hormat ka Yesus.

1. Pilipi 2:5-8 - Hayu pikiran ieu jadi di anjeun, nu ieu ogé dina Kristus Yesus: Anu, keur dina wujud Allah, panginten eta teu rampog sarua jeung Allah: Tapi dijieun dirina tina no reputation, jeung nyandak kana anjeunna bentuk hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, manéhna humbled dirina, sarta jadi taat kana maot, komo maot salib.

2. Zachariah 9: 9 - Girang greatly, O putri Sion; Ngagorowok, O putri Yerusalem: behold, Raja Anjeun datang ka thee: Anjeunna adil, jeung ngabogaan kasalametan; lemah lembut, jeung tunggang kana hiji burit, jeung kana hiji anak kuda burit.

Mateus 21:8 Jeung loba pisan loba jelema nyebarkeun garments maranéhanana di jalan; batur neukteuk dahan tina tangkal, sarta strawed eta di jalan.

Jelema-jelema nu loba ngabebelakeun pakeanana jeung neukteuk dahan-dahanna tina tatangkalan pikeun nyieun jalan pikeun Yesus.

1. Yesus anu pantes ku urang hormat jeung bakti.

2. Urang kudu ngagungkeun Yesus kalawan bungah jeung sumanget.

1. Yesaya 40:3-5 - A sora cries: "Di gurun nyiapkeun jalan Gusti; Jieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang. Unggal lebak bakal diangkat ka luhur, jeung unggal gunung jeung pasir jadi low; taneuh anu henteu rata bakal jadi datar, sarta tempat kasar jadi dataran. Jeung kamulyaan Gusti bakal wangsit, sarta sakabeh daging bakal ningali eta babarengan, pikeun sungut Gusti geus diomongkeun.

2. John 12: 12-15 - Poé isukna riungan badag anu geus datang ka pesta uninga yen Isa sumping ka Yerusalem. Ku sabab kitu maranehna nyokot dahan tangkal korma, tuluy kaluar nepungan Anjeunna, bari sasambat, “Hosanna! Rahayu anu sumping dina nami Gusti, bahkan Raja Israil!" Jeung Yesus manggihan hiji kalde ngora jeung diuk dina eta, sakumaha geus ditulis, “Ulah sieun, putri Sion; tah, raja maneh datang, linggih dina anak kalde!”

Mateus 21: 9 Jeung multitude nu indit saméméh, jeung nu dituturkeun, ngajerit, paribasa, “Hosana ka Putra Daud: Rahayu anu datang dina ngaran Gusti; Hosana di nu pangluhurna.

Seueur jalma muji Yesus salaku Putra Daud sareng ngaberkahan Anjeunna sumping dina nami Gusti.

1. Kakuatan Puji: Ngajalajah Seueur Anu Ngagungkeun Yesus

2. Harepan Hosiana: Ngartos Peran Yesus salaku Putra Daud

1. Jabur 118: 26-27 "Rahayu anu sumping dina nami Gusti. Ti Bait Allah urang ngaberkahan anjeun. Gusti teh Allah, sarta Anjeunna geus nyieun caang-Na caang ka urang."

2. Yesaya 11: 1-2 "A pucuk bakal muncul tina tunggul Isai; tina akar na bakal ngahasilkeun Cabang. Roh PANGERAN bakal tetep dina anjeunna - Roh hikmah jeung pamahaman, Roh nasehat. jeung kakuatan, Roh pangaweruh jeung sieun Gusti."

Mateus 21:10 Jeung nalika anjeunna sumping ka Yerusalem, sakabeh kota ngageter, paribasa, Saha ieu?

Jalma-jalma di Yérusalém pinuh ku kahéngkéran jeung kahéman waktu Isa sumping ka éta kota.

1. Kaheranan Yesus: Ngajalajah Dampak Ayana Yesus.

2. Kagum jeung Percaya: Manggihan deui Iman Ngaliwatan Conto Yesus.

1. Mateus 2: 2 - "The béntang maranéhanana geus katempo di wétan indit payun aranjeunna nepi ka dieureunkeun ngaliwatan tempat dimana anak éta."

2. Jabur 96: 9 - "Nyembah ka Gusti dina splendor of kasucian-Na; ngageter saméméh anjeunna, sakabeh bumi."

Mateus 21:11 Ceuk jalma rea, "Ieu Nabi Isa urang Nasaret di Galilea."

Petikan ieu ngajelaskeun pangakuan jalma-jalma ka Yesus salaku nabi ti Nasaret di Galilea.

1. Yesus mangrupikeun sumber harepan sareng kasalametan pikeun sadayana.

2. Urang dipanggil pikeun ménta pituduh ti Yesus jeung ajaran-Na.

1. Yesaya 9: 6 - "Kanggo urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun, sarta pamaréntahan bakal on taktak-Na. Sarta anjeunna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Mighty Allah, langgeng Rama, Pangeran Peace. "

2. John 14: 6 - "Yesus ngawaler, "Kami jalan jeung bebeneran jeung kahirupan. Taya sahijieun datang ka Rama iwal ngaliwatan kuring."

Mateus 21:12 Jeung Yesus lebet ka Bait Allah, jeung nundung kabeh nu ngajual jeung nu meuli di Bait Allah, jeung overthreling tabel nu tukeur duit, jeung korsi nu ngajual japati,

Yésus ngabersihkeun kuil tina tukang nukar duit jeung nu ngajual.

1: Yésus ngajarkeun yén imah Allah kudu dijadikeun tempat solat jeung ibadah, lain pasar.

2: Urang kudu nyokot conto Yésus ngeunaan ngabersihkeun Bait Allah minangka pangéling-ngéling pikeun waspada dina kahirupan urang sorangan jeung nyingkirkeun naon-naon nu ngajauhkeun urang ti Allah.

1: John 2: 13-17 - Yesus drove kaluar jelema nu meuli jeung ngajual di Bait Allah, nyebutkeun yen imah Rama-Na pikeun jadi imah solat.

2: Yesaya 56:7 - Malah jelema anu ngajaga Sabat jeung milih naon pleases kuring, sarta nyekel pageuh kana covenant Kami, Kuring bakal mawa ka gunung suci kuring jeung mere eta kabagjaan di imah kuring solat.

Mateus 21:13 Jeung ceuk maranehna, Ieu geus ditulis, Imah Kami bakal disebut imah solat; tapi maneh geus nyieun eta den maling.

Ayat ieu nyarioskeun kumaha jalma-jalma ngajantenkeun tempat solat janten tempat maling.

1. "Hirup Kahirupan Iman sareng Doa: Jantung Bait Allah"

2. "Transformasi Imah Doa: Ti Dosa ka Kasalametan"

1. Yesaya 56:7, "Kanggo imah Kami bakal disebut imah solat pikeun sakabéh jalma."

2. Yakobus 4:2-3, “Aranjeun teu boga, sabab teu nanya. Aranjeun naroskeun tapi teu nampi, ku sabab salah naroskeun, pikeun nyumponan karep anjeun."

Mateus 21:14 Nu lolong jeung nu lumpuh daratang ka Anjeunna di Bait Allah; sarta anjeunna healed aranjeunna.

Yesus nyageurkeun anu lolong sareng anu lumpuh anu sumping ka Anjeunna di Bait Allah.

1. Toel Penyembuhan Yesus: Kumaha Karep Yesus Ngalangkungan Sadaya Halangan

2. Kaajaiban Cinta: Penyembuhan Yesus tina Buta sareng Lumpuh

1. Yesaya 35: 5-7 - Lajeng panon buta bakal dibuka, sarta Ceuli tina pireu bakal unstopped. Saterusna bakal lalaki lumpuh kabisat kawas kijang, jeung létah nu bisu nyanyi: pikeun di gurun bakal cai megatkeun kaluar, jeung aliran di gurun.

2. Jabur 146:7-8 - Anjeunna ngalaksanakeun hukuman pikeun anu tertindas: anjeunna masihan tuangeun ka anu lapar. PANGERAN ngabébaskeun tawanan, maparinkeun panon nu lolong;

Mateus 21:15 Jeung nalika imam-imam kapala jeung scribes ningali hal endah anu anjeunna dipigawé, sarta barudak ceurik di Bait Allah, sarta ngomong, Hosana ka Putra Daud! aranjeunna nyeri displeased,

Yesus meta kalawan wibawa jeung openness, nu greatly displeased imam-imam kapala jeung scribes.

1. Otoritas Sajati Dipanggihan dina Yesus, Henteu di Institusi Buatan Manusa

2. Hosiana ka Yesus, Putra Daud

1. Mateus 21:12-17

2. Jabur 118:25-29

Mateus 21:16 Saur anjeunna, "Naha anjeun ngadangu naon anu dicarioskeun?" Jeung Yesus saith ka maranehna, Leres; Naha anjeun henteu kantos maca, Tina sungut orok sareng murangkalih anjeun parantos nyampurnakeun pujian?

Yesus ngadangukeun naon anu diomongkeun ku murangkalih sareng ngarujuk kana kitab suci dimana Allah ngagunakeun sungut murangkalih pikeun nyampurnakeun pujian-Na.

1. Barudak Urang, Masa Depan Urang: Kumaha Gusti Masihan Harepan Urang Ngaliwatan Generasi Bungsu Urang

2. Generasi Anyar Puji: Letting Go jeung Nyanggakeun Allah Ngagunakeun Barudak Urang

1. Jabur 8: 2 - Out of sungut babies jeung sucklings geus thou ordained kakuatan alatan musuh Anjeun, nu mightest masih musuh jeung avenger nu.

2. Siloka 22: 6 - Ngalatih nepi budak dina jalan anjeunna kedah indit: jeung lamun manéhna geus kolot, manéhna moal indit ti eta.

Mateus 21:17 Sarta anjeunna ninggalkeun aranjeunna, sarta indit ka luar kota ka Betania; sarta anjeunna lodged di dinya.

Yesus ninggalkeun Yerusalem sarta indit ka Betania tempat anjeunna cicing.

1. Yesus salawasna nempatkeun wasiat Allah saméméh sorangan.

2. Sanajan di tengah kasusah, Yesus teu nyerah.

1. Yesaya 53:7 Manéhna ditindes jeung disiksa, tapi manéhna teu muka sungut-Na; Anjeunna dibawa kawas domba ka meuncit, sarta sakumaha domba saméméh shearers na jempé, jadi anjeunna henteu muka sungut-Na.

2. Yakobus 1: 2-4 Anggap éta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur, iraha wae anjeun nyanghareupan cobaan rupa-rupa, sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun Persib. Sangkan ketekunan ngaréngsékeun pagawéanna supados anjeun asak sareng lengkep, henteu kakurangan nanaon.

Mateus 21:18 Isuk-isuk, nalika anjeunna balik ka kota, anjeunna lapar.

Isuk-isuk Yesus balik ka kota, sarta lapar.

1. Yesus ngajarkeun urang yén sanajan Anjeunna, Putra Allah, ngalaman lapar jeung kabutuhan fisik.

2. Urang kedah percanten ka Allah sanajan urang ngalaman lapar fisik.

1. Jabur 34:10 - Jalma anu neangan Gusti kakurangan nanaon alus.

2. Mateus 6:25-34 - Ulah hariwang ngeunaan hirup anjeun, naon nu bakal dahar jeung nginum, atawa ngeunaan awak anjeun, naon nu bakal Anjeun pake.

Mateus 21:19 Jeung lamun manéhna nempo hiji tangkal kondang di jalan, manéhna datang ka dinya, sarta teu kapanggih nanaon di dinya, ngan daunna, sarta ngomong ka eta, ulah aya buah tumuwuh dina anjeun ti ayeuna ka hareup salamina. Jeung ayeuna tangkal anjir withered jauh.

Tangkal anjir dilaknat ku Isa lantaran teu aya buahna.

1. Ngahasilkeun Buah: Perumpamaan Tangkal Ara

2. Kakuatan Kecap: Pangajaran tina Tangkal Gbr

1. Galata 5: 22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, lemah lembut sareng kadali diri. Ngalawan hal saperti teu aya hukum.

2. James 3:17-18 - Tapi hikmah nu asalna ti sawarga téh mimitina murni; lajeng cinta damai, considerate, patuh, pinuh ku welas asih jeung buah alus, teu pilih kasih jeung ikhlas. Pamingpin anu sow di karapihan panén hiji panén kabeneran.

Mateus 21:20 Jeung nalika murid-murid ningali eta, aranjeunna reuwaseun, paribasa, "Sabaraha lami tangkal kondang garing!

Murid-murid reuwaseun ningali tangkal kondang ngadadak layu.

1. Kakawasaan Allah leuwih gede ti batan anu bisa dibayangkeun.

2. Sanaos aya anu teu mungkin, Gusti tiasa ngajantenkeun éta.

1. Jabur 33:9 - Pikeun anjeunna spoke, sarta eta sumping ka jadi; ceuk paréntah, sarta eta nangtung teguh.

2. Budalan 14:21 - Saterusna Musa stretched leungeun-Na leuwih laut, jeung PANGERAN drove laut deui ku angin wétan kuat sadaya peuting jeung dijieun laut darat garing, jeung cai dibagi.

Mateus 21:21 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka maranehna, Sabenerna Kami nyebutkeun ka anjeun: Lamun anjeun boga iman, jeung teu ragu, anjeun moal ngan ngalakukeun ieu anu dipigawé pikeun tangkal anjir, tapi ogé lamun anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu: Jadi thou dipiceun, sarta jadi thou tuang kana laut; eta bakal dilakukeun.

Yésus ngajarkeun yén iman ka Anjeunna bisa mindahkeun gunung.

1: Kalayan iman, teu aya anu mustahil.

2: Percaya ka Yesus, sareng anjeun tiasa ngalakukeun naon waé.

1: Mateus 17:20 - Jeung Yesus ngadawuh ka aranjeunna, Ku sabab unbelience anjeun: pikeun verily Kami nyebutkeun ka anjeun, Lamun anjeun boga iman sakumaha gandum siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, Pindah ti dieu ka dinya; sarta eta bakal dipiceun; sareng teu aya anu mustahil pikeun anjeun.

2: Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring.

Mateus 21:22 Sareng sadaya hal, naon waé anu anjeun nyuhunkeun dina doa, percanten, anjeun bakal nampi.

Yesus ngajarkeun yén sagala hal anu dipénta dina doa kalayan iman bakal dipasihkeun.

1. Kakuatan Doa: Kumaha Ngabuka Kaberkahan Gusti Ngaliwatan Iman

2. Ngabogaan Iman Pikeun Narima Ti Allah: Kumaha Ngadoa jeung Narima Naon Anjeun Nyuhunkeun

1. James 1: 6-7 - Tapi hayu anjeunna nanya dina iman, kalawan no doubting, pikeun hiji anu mamang téh kawas gelombang laut anu disetir jeung tossed ku angin.

2. Pilipi 4: 6-7 - Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah.

Mateus 21:23 Sareng nalika anjeunna lebet ka Bait Allah, imam-imam kapala sareng sesepuh jalma-jalma sumping ka Anjeunna nalika anjeunna ngajar, sareng naros, "Ku naon wewenang anjeun ngalakukeun hal-hal ieu?" sareng saha anu masihan wewenang ieu ka anjeun?

Yésus ditaroskeun ngeunaan wewenangna pikeun ngajar di Bait Allah.

1. Otoritas di Garéja: Pentingna gaduh persetujuan Gusti urang.

2. Kakuatan Pangajaran Yésus: Hiji palajaran ngeunaan karendahan haté jeung iman.

1. Rasul 4:7-12 — Peter jeung Yohanes boldness di testifying otoritas Yesus.

2. 1 Peter 5: 5 - Ngidinan Allah janten otoritas pamungkas dina kahirupan urang.

Mateus 21:24 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka aranjeunna, Kuring ogé bakal nanya ka anjeun hiji hal, nu lamun anjeun ngabejaan kuring, Kuring ogé bakal ngabejaan ka maneh ku otoritas naon Kuring ngalakukeun hal ieu.

Yésus nanya ka jalma-jalma sarta jangji baris ngajawab lamun maranéhna ngajawab pananya.

1. Ajaran Yesus - Otoritas & Ta'at

2. Kakuatan Pananya - Kumaha Naroskeun Pananya Méré Urang Wawasan

1. John 7:17 - "Lamun saha bakal ngalakukeun kahayang-Na, manéhna bakal nyaho doktrin, naha éta jadi Allah, atawa naha kuring nyarita sorangan."

2. Yesaya 1:18 - "Hayu ayeuna, sarta hayu urang alesan babarengan, nyebutkeun Gusti: sanajan dosa anjeun jadi sakumaha Scarlet, maranéhna bakal jadi bodas kawas salju."

Mateus 21:25 Baptisan Yohanes, ti mana asalna? ti sawarga, atawa ti manusa? Jeung maranéhna alesan sorangan, paribasa, Lamun urang bakal nyebutkeun, Ti sawarga; Anjeunna bakal nyarios ka urang, Naha anjeun henteu percanten ka anjeunna?

Jalma-jalma naranyakeun asal usul baptisan Yohanes Pembaptis.

1. Percaya ka utusan-utusan Allah sareng palayananana

2. Ulah ragu kana kakawasaan Allah

1. Markus 1:7 "Sareng anjeunna ngahutbah, saurna, 'Sanggeus kuring sumping Anjeunna anu langkung kuat tibatan kuring, tali sendal-Na kuring henteu pantes pikeun jongko sareng ngabongkar.'"

2. Rum 10:17 "Jadi iman asalna tina dédéngéan, sarta dédéngéan ngaliwatan pangandika Kristus."

Mateus 21:26 Tapi lamun urang bakal nyebutkeun, Ti manusa; urang sieun rahayat; sabab sadayana nganggap Yohanes salaku nabi.

Petikan ieu ngajelaskeun dilema para imam kapala sareng sesepuh dina mutuskeun pikeun ngajawab patarosan Yesus naha Yohanes Pembaptis diutus ti Allah.

1. Nalika nyanghareupan kaputusan anu hese, pastikeun pikeun mariksa buktina sateuacan ngadamel pilihan.

2. Urang kudu néangan pituduh ka Allah dina sagala putusan urang, teu sual kumaha héséna éta.

1. James 1: 5 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, Anjeun kudu ménta Allah, anu méré generously ka sadaya tanpa manggihan kasalahan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun.

2. Paribasa 3: 5-6 - Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun sareng henteu lean kana pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Anjeunna, sareng Anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

Mateus 21:27 Waler maranehna ka Yesus, pokna, "Kami teu bisaeun." Saur anjeunna ka aranjeunna, "Kuring ogé henteu nyarioskeun ka anjeun ku otoritas naon anu kuring lakukeun ieu."

Yésus nanya ka para pamingpin agama ku wewenang naon manéhna migawé mujijat-mujijat, tapi maranéhna teu bisa ngajawab.

1. Kakuatan Otoritas - Ngajalajah conto Yesus ngeunaan nyerah ka otoritas Allah.

2. Milarian Jawaban - Kumaha mendakan bebeneran sareng pamahaman nalika urang henteu gaduh sadayana jawaban.

1. Yesaya 55: 8-9 - Pikeun pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN.

9 Sabab sakumaha luhurna langit ti batan bumi, cara Kami leuwih luhur ti batan jalan maraneh, jeung pikiran Kami ti batan pikiran maraneh.

2. John 14: 6 - Yesus saith ka manéhna, Kami jalan, bebeneran, jeung kahirupan: teu saurang ogé datang ka Rama, tapi ku Kami.

Mateus 21:28 Tapi kumaha saur anjeun? Hiji lalaki tangtu boga dua putra; Anjeunna sumping ka anu pangheulana, sareng saurna, "Anaking, ayeuna damel di kebon anggur abdi."

Aya saurang lalaki miwarang dua putrana pikeun digawé di kebon anggurna.

1. Panggero Gawé: Ondangan Bapa ka Anak-Na

2. Kakuatan Taat: Nuturkeun Parentah Najan Tantangan

1. Mateus 6:33 - Tapi neangan heula karajaan-Na jeung amal saleh-Na, jeung sagala hal ieu bakal dibikeun ka anjeun ogé.

2. Paribasa 3: 5-6 - Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun sareng henteu lean kana pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

Mateus 21:29 Anjeunna ngawaler, "Kuring henteu daék." Tapi sanggeusna anjeunna tobat, teras angkat.

Mimitina Yesus nampik nurut, tapi saterusna ngarobah pikiran sarta taat.

1. The Power of Tobat - emphasizing pentingna ngarobah pikiran jeung ngalakukeun naon katuhu.

2. Hikmah Ta’at – nyorotkeun pahala nurut kana ridho Alloh.

1. Yesaya 55: 6-7 - Neangan Gusti bari anjeunna bisa kapanggih; nelepon ka manéhna bari manéhna deukeut. Hayu nu jahat forsake jalan na jeung lalaki unrighteous pikiran-Na; hayu anjeunna balik deui ka Gusti, yén manéhna bisa boga karep ka anjeunna, sarta ka Allah urang, pikeun anjeunna abundantly hampura.

2. 2 Corinthians 7:10 - Duka Godly brings tobat nu ngabalukarkeun kasalametan jeung daun no regret, tapi duka duniawi brings maot.

Mateus 21:30 Sarta anjeunna sumping ka kadua, sarta ngomong kitu ogé. Sarta anjeunna ngawaler sarta ngomong, Kuring indit, Pak: jeung teu indit.

Yesus miwarang dua jelema pikeun milu, tapi ngan saurang nu nuturkeun.

1. pentingna taat kana panggero Allah

2. Kakuatan pikeun nuturkeun komitmen urang

1. Lukas 9:23 - "Jeung cenah ka aranjeunna sadayana, Lamun saha bakal datang sanggeus kuring, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na poean, sarta nuturkeun kuring."

2. 1 John 2: 3-6 - "Jeung hereby urang nyaho yen urang nyaho anjeunna, lamun urang tetep nurut-Na. Saha anu nyebutkeun, Kuring nyaho manehna, sarta teu ngajaga parentah-Na, nyaeta tukang bohong, sarta bebeneran henteu. di Anjeunna. Tapi sing saha anu tetep pangandika-Na, dina anjeunna verily nyaeta asih Allah perfected: hereby urang terang yen urang aya dina Anjeunna. Saha anu nyebutkeun anjeunna abideth di Anjeunna, halah sorangan ogé jadi leumpang, sanajan anjeunna walked ".

Mateus 21:31 Saha ti eta duaan nu ngalakonan wasiat bapana? Aranjeunna nyarios ka anjeunna, Anu kahiji. Yesus ngadawuh ka maranehna, Verily Kami nyebutkeun ka anjeun, yén tukang pajeg jeung harlots lebet kana Karajaan Allah saméméh anjeun.

Yesus ngajarkeun yén jalma anu tobat sareng nampi rahmat Allah bakal asup ka Karajaan Allah sateuacan para pamimpin agama.

1. Jalan Sabenerna ka Allah: Tobat, Iman, jeung Rahmat

2. Kakuatan Welas Asih Allah: Kunaon Jalma-jalma Dosa Ditampi di Karajaan

1. Rum 3: 21-26 - leresan ku iman ka Kristus

2. Lukas 15: 11-32 - Perumpamaan ngeunaan Putra Prodigal

Mateus 21:32 Pikeun Yohanes sumping ka anjeun dina jalan kabeneran, sareng anjeun henteu percanten ka anjeunna: tapi tukang pajak sareng pelacur percanten ka anjeunna;

Yohanes Pembaptis ngawartakeun pesen kabeneran, tapi urang Yerusalem nampik anjeunna. Tapi, tukang pajeg sareng palacuran nampi pesenna sareng percanten ka anjeunna. Sanajan ningali bebeneran, urang Yérusalém tetep nolak tobat jeung percaya kana pesen Yohanes.

1. Kakuatan Panghampura: Kumaha Kaasih Allah anu Teu Saratna Bisa Ngabantosan Urang Ngalawan Perjuangan Urang

2. Pentingna Iman: Naha Pentingna Percaya kana Firman Allah

1. Rum 5:8 Tapi Allah nunjukkeun asih-Na sorangan pikeun urang ieu: Nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.

2. Markus 11:22-24 ”Kudu iman ka Allah,” walon Yesus. "Satemenna Kami nyarioskeun ka anjeun, upami aya anu nyarios ka gunung ieu, 'Geura angkat ka laut,' sareng henteu ragu dina hatena tapi percaya yén anu diomongkeunana bakal kajadian, éta bakal dilakukeun pikeun aranjeunna. Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, naon bae anu ku maraneh dipenta dina doa, kudu percaya yen maraneh geus narima, tangtu bakal jadi milik maraneh.”

Mateus 21:33 Ngadangukeun deui misil sejen: Aya hiji nu boga imah, anu melak kebon anggur, terus dipager sakurilingna, sarta di jerona ngali tempat pemekan anggur, terus nyieun munara, tuluy diserenkeun ka tukang tani, tuluy indit ka nagri anu jauh. :

Nu boga rumah tangga melak kebon anggur, dikurilingan ku pager hirup, ngagali tempat meres anggur, ngawangun munara, jeung nyéwakeun ka patani saacan indit dina lalampahan.

1: Urang kedah janten pangurus harta anu bijaksana, ngagunakeun éta pikeun ngamulyakeun Allah sareng nguntungkeun batur.

2: Waktu ngandelkeun harta ka batur, urang kudu tetep satia ka Allah jeung ka jalma-jalma nu dilayanan.

1: Yakobus 1:17 - Unggal kurnia alus jeung unggal kurnia sampurna téh ti luhur, sarta turun ti Rama cahaya, jeung saha teu robah-robah, atawa kalangkang péngkolan.

2: 1 Corinthians 4: 2 - Sumawona eta diperlukeun dina stewards, yén lalaki kapanggih satia.

Mateus 21:34 Jeung nalika waktuna buahan Dre deukeut, anjeunna dikirim pagawé-Na ka tani, ambéh maranéhanana bisa nampa bungbuahan eta.

Yesus ngutus hamba-hamba-Na ka tukang kebon pikeun ngumpulkeun hasil panén.

1. Pentingna Taat dina Ngawula ka Allah

2. Kakuatan Pangorbanan dina Ngalaksanakeun Pangersa Allah

1. Lukas 10: 2 - "Ceuk Anjeunna ka aranjeunna, 'The panén loba pisan, tapi kuli saeutik. Ku sabab, neneda earnestly ka Gusti nu panenan pikeun ngirim kaluar kuli kana panén-Na.'"

2. James 1:22 - "Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves."

Mateus 21:35 Jeung nu tani nangkep gandek-gandekna, nu saurang digebugan, nu saurang dipaehan, nu saurang deui dirajam.

Perumpamaan para patani di Mateus 21:35 nunjukkeun yén jalma-jalma anu nampik firman Allah bakal nyanghareupan akibat.

1. Lamun Urang Nolak Firman Allah, Urang Bakal Nyanghareupan Balukarna

2. Pasemon Ngeunaan Salaki: Peringatan Pikeun Anu Nolak Firman Allah

1. Galata 6: 7-8 - Ulah jadi deceived: Allah teu moyok, pikeun naon sows hiji, éta ogé bakal Fedi. Pikeun hiji anu sows kana daging sorangan bakal tina daging Fedi korupsi, tapi hiji anu sows kana Roh bakal tina Roh Fedi hirup langgeng.

2. Rum 2: 5-6 - Tapi kusabab haté teuas tur impenitent anjeun nu nyimpen nepi murka pikeun diri dina poé murka nalika judgment bener Allah bakal wangsit. Anjeunna bakal males ka unggal hiji nurutkeun karyana.

Mateus 21:36 Kitu deui, anjeunna ngutus batur-batur sejen leuwih loba ti nu ti heula;

Petikan ieu ngajelaskeun Yesus ngirim langkung seueur hamba saatos sét palayan anu munggaran teu dipaliré.

1: Allah tetep mikaasih ka urang, Anjeunna bakal terus nyaah ka urang sanajan urang teu malire ka Anjeunna.

2: Urang teu kudu nyerah pikeun nawiskeun kanyaah sareng kahadean ka batur, sanaos sabaraha kali urang ditolak.

1: Rum 5: 8 - Tapi Allah nunjukkeun kaasih-Na ka urang: Nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang.

2: Lukas 6:27-28 - "Tapi kuring nyarioskeun ka anjeun anu ngadangukeun kuring: Asih ka musuh anjeun, lampahkeun kahadean ka anu ngabenci ka anjeun, ngaberkahan ka anu nyumpahan ka anjeun, neneda pikeun anu ngaaniaya ka anjeun.

Mateus 21:37 Tapi ahir-ahirna anjeunna ngutus putrana ka aranjeunna, saurna, Maranehna bakal ngahormat ka anak Kami.

Petikan éta nyarioskeun kumaha Gusti ngutus putrana ka umat-Na, ngarep-ngarep yén aranjeunna bakal hormat ka anjeunna.

1: Urang kudu hormat jeung hormat ka Putra Allah, Yesus Kristus.

2: Urang kudu inget pikeun ngahargaan jeung ngahargaan kurnia Allah Yesus Kristus.

1: Yohanes 3:16 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

2: Rum 10:9 - Lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal yakin dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

Mateus 21:38 Tapi nalika nu tani narenjo ka putrana, maranehna ngaromong sorangan, "Ieu teh ahli waris; Hayu, hayu urang maehan anjeunna, sarta hayu urang nangkep warisan na.

Jalma-jalma nu ngaladangan, ningali anak nu boga kebon anggur, sarumping rek maehan manehna supaya bisa ngarebut warisanana.

1. Bahaya Karanjingan sareng Balukar Dosa

2. Kakuatan Asih jeung Harepan Panebusan

1. Siloka 28:20, "Anu satia bakal loba berkah;

2. Rum 8:18, "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman ayeuna teu pantes dibandingkeun sareng kamulyaan anu bakal diungkabkeun ka urang."

Mateus 21:39 Jeung maranéhna nangkep manéhna, terus dialungkeun kaluar ti kebon anggur, sarta slee manéhna.

Panyewa kebon anggur maehan anak nu boga kebon.

1. Pentingna taat kana pangersa Allah.

2. Balukar tina ingkar kana pangersa Allah.

1. paribasa 1: 7 - "The sieun Gusti nyaeta awal pangaweruh; fools hina hikmah jeung pangajaran."

2. John 14:15 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, anjeun bakal tetep nurut mah."

Mateus 21:40 Jadi lamun juragan kebon anggur datang, naon anu bakal anjeunna ngalakukeun ka eta tani?

Passage Yesus nyarioskeun hiji misil ngeunaan hiji tuan kebon anggur anu nyewa henteu masihan bagianna tina panén nalika anjeunna sumping pikeun ngumpulkeun éta.

1. Perumpamaan ngeunaan Panyewa: Ngartos Pangajaran Yesus ngeunaan Taat sareng Kurban.

2. Tanggung Jawab Pangurus Anu Saé: Nurutkeun Rencana Allah pikeun Kumaha Urang Ngalakukeun Anu Lain

1. Rum 12:10 - Jadi devoted ka silih di cinta. Ngahargaan silih luhur diri.

2. Kolosa 3:23 - Naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos damel pikeun Gusti, sanés pikeun padamelan manusa.

Mateus 21:41 Ceuk maranehna, Anjeunna bakal ngancurkeun eta jelema-jelema jahat, sarta bakal ngantep kaluar kebon anggur-Na ka tani séjén, anu bakal masihan anjeunna bungbuahan dina mangsa maranéhanana.

Yésus ngajarkeun misil ngeunaan lapak nu jahat, ngantebkeun pangadilan jeung welas asih Allah.

1. Panghukuman Allah Dibenerkeun - Mateus 21:41

2. Welas Asih Gusti Nu Maha Asih - Mateus 21:41

1. Rum 12:19 - Ulah nyandak dendam, tapi ninggalkeun kamar pikeun murka Allah, sabab geus dituliskeun: "Ieu milik kuring pikeun males kanyeri; Kuring bakal repay," nyebutkeun Gusti.

2. James 4:12 - Aya ngan hiji Lawgiver jeung Hakim, hiji anu bisa nyalametkeun jeung ngancurkeun. Tapi anjeun-saha anjeun pikeun nangtoskeun tatangga anjeun?

Mateus 21:42 Saur Yesus ka aranjeunna, "Naha aranjeun can pernah maca dina Kitab Suci, 'Batu anu ditampik ku tukang-tukang bangunan, eta oge geus jadi batu pojok.

Yesus naroskeun ka jalma-jalma naha aranjeunna kantos maca dina Kitab Suci ngeunaan batu anu ditampik ku tukang-tukang bangunan, anu parantos janten batu penjuru. Anjeunna nyatakeun yén ieu mangrupikeun lampah Gusti sareng luar biasa pikeun sadayana.

1. Panyadiaan Gusti anu Ajaib: Ningali Panangan Allah di Tempat anu Teu Disangka

2. Ditampik Diluhurkeun: Ngartos Panebusan Gusti di Tempat Anu Panghandapna

1. Yesaya 28:16 - Ku sabab kitu saith Gusti Allah, Behold, Kuring iklas di Sion pikeun pondasi hiji batu, hiji batu diusahakeun, a batu sudut mulia, hiji yayasan pasti: manéhna nu believeth moal nyieun rurusuhan.

2. Jabur 118:22 - Batu nu ditampik ku tukang geus jadi batu sirah tina sudut.

Mateus 21:43 Ku sabab kitu, kuring nyarioskeun ka anjeun, Karajaan Allah bakal dicandak ti anjeun, sareng dipasihkeun ka bangsa anu ngahasilkeun buahna.

Karajaan Allah bakal dicandak ti jalma-jalma sareng dipasihkeun ka bangsa anu ngahasilkeun buah-buahan.

1. Pentingna ngahasilkeun buah di Karajaan Allah

2. Rahmat sareng kasatiaan Allah ka jalma-jalma anu satia

1. Galata 5: 22-23 - "Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness jeung kontrol diri."

2. James 2:17 - "Dina cara nu sarua, iman ku sorangan, lamun teu dibarengan ku lampah, nyaeta maot."

Mateus 21:44 Jeung saha-saha anu ragrag kana batu ieu bakal remuk, tapi saha anu murag, eta bakal grind manéhna jadi bubuk.

Yesus ngingetkeun yén jalma anu henteu nampi pangajaranana bakal ditumbuk, tapi anu nampi éta bakal disalametkeun.

1: Narima pangajaran Yesus sarta disalametkeun.

2: Nolak pangajaran Yesus sarta jadi pegat.

1: Yesaya 8: 14-15 - "Anjeunna bakal jadi tempat suci; pikeun duanana Israel jeung Yuda anjeunna bakal jadi batu anu ngabalukarkeun jalma titajong jeung batu anu ngajadikeun aranjeunna ragrag. Jeung pikeun urang Yerusalem anjeunna bakal jadi a bubu jeung jebakan. Seueur anu bakal titajong, bakal murag sareng pegat, bakal kajebak sareng direbut."

2: 1 Petrus 2: 6-7 - "Kanggo éta nangtung dina Kitab Suci: "Tingali, kuring nempatkeun di Sion hiji batu, batu anu dipilih sareng mulia, sareng anu percanten ka Anjeunna moal bakal éra." Ayeuna pikeun anjeun anu percaya, batu ieu berharga."

Mateus 21:45 Sanggeus imam-imam kapala jeung urang Parisi ngadéngé misil-misil-Na, maranéhna nganggap yén Anjeunna nyarioskeun hal éta.

Imam-imam kapala jeung urang Parisi nyaho misil-misil Yesus ngeunaan maranehna.

1. Bahaya Ngalalaworakeun Pesen Allah

2. Pentingna Ngadangukeun Allah

1. Yesaya 1:18-19 - “Ayeuna, hayu urang ngawawar babarengan, nyebutkeun Gusti: sanajan dosa anjeun kawas Scarlet, maranéhanana baris jadi bodas kawas salju; sanajan beureum kawas layung, aranjeunna bakal jadi kawas wol. 19 Lamun maraneh daek jeung nurut, maraneh bakal ngadahar anu hade tanah;

20 Tapi lamun nolak jeung barontak, anjeun bakal didahar ku pedang; sabab sungut Gusti parantos ngandika."

2. John 10: 27-30 - "Domba Kami ngadangu sora Kami, sarta Kami nyaho aranjeunna, sarta aranjeunna nuturkeun Kami. 28 Ka maranehanana ku Kami dipaparinkeun hirup langgeng, moal aya anu binasa, sarta moal aya anu ngarebut maraneh ti Kami. 29 Rama Kami, anu geus masrahkeun maranehna ka Kami, leuwih gede ti batan sakabeh, sarta teu aya anu bisa ngarebut eta tina panangan Rama. 30 Abdi sareng Bapa teh hiji."

Mateus 21:46 Tapi nalika aranjeunna narékahan pikeun nangkep anjeunna, aranjeunna sieun ku jalma-jalma, sabab aranjeunna nganggap anjeunna salaku nabi.

Yesus ngajar di Bait Allah nalika sababaraha imam kapala sareng sesepuh jalma-jalma narékahan pikeun nangkep anjeunna, tapi jalma-jalma kagum kana pangajaranana dugi ka sieun nyabak anjeunna.

1. Kakuatan Da'wah: Kumaha Yesus Ngagunakeun Firman Allah pikeun Ngarobah Kahirupan

2. Wewenang Yesus: Kumaha Pangajaran-Na Nangtang Pamingpin Agama

1. Lukas 4:31-32 - Yesus di Kapernaum di Nasaret

2. Markus 11:27-33 - Otoritas Yesus ditantang di Bait Allah

Mateus 22 nyaéta bab dua puluh dua tina Injil Mateus, anu ngandung sababaraha misil sareng ajaran Yesus. Dina bab ieu, Yésus ngadebat jeung pamingpin agama, ngajawab pananya-pananya ngeunaan mayar pajeg, jeung méré pasemon ngeunaan pésta kawinan.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku pasemon anu katelah pésta kawinan atanapi pasemon putra raja (Mateus 22: 1-14). Yésus ngabandingkeun Karajaan Sawarga ka hiji raja anu nyiapkeun jamuan kawinan pikeun putrana tapi manggihan nu diondang nolak datang. Raja tuluy ngondang batur-batur ti sagala rupa golongan pikeun ngeusian aula perjamuanana. Sanajan kitu, hiji tamu nu teu boga attire ditangtoskeun tuang kaluar kana gelap luar. Perumpamaan ieu ngagambarkeun uleman Allah kana kasalametan sareng nekenkeun yén seueur anu mimitina dipilih tiasa nampik bari anu sanés nampi.

Ayat ka-2: Pamimpin agama nyobian ngajebak Yesus ku patarosan ngeunaan mayar pajeg (Mateus 22: 15-22). Aranjeunna naroskeun naha éta halal mayar pajeg ka Kaisar atanapi henteu. Salaku jawaban, Yesus astutely menta koin sarta nyatakeun yén rendering ka Kaisar naon milik anjeunna sarta masihan ka Allah naon milik Anjeunna luyu. Jawabanana ngahindarkeun jebakan bari nyorot tanggung jawab sipil sareng bakti spiritual.

Alinea ka-3: Sakelompok pamingpin agama séjénna—kaum Saduki—ngadeukeutkeun ka Yésus pikeun nanya ngeunaan perkawinan dina pihudangeunana (Mateus 22:23-33). Aranjeunna nampilkeun skenario hypothetical ngalibetkeun tujuh sadulur anu sequentially nikah hiji awéwé alatan adat nikah levirate. Urang Saduki nanyakeun pamajikan saha manéhna di sawarga. Yesus ngabales ku ngajelaskeun yén perkawinan teu aya di sawarga tapi negeskeun kanyataan kebangkitan ku ngarujuk kana firman Allah dina rungkun anu ngaduruk nalika Anjeunna ngaidentifikasi Dirina salaku "Allah Abraham, Ishak, sareng Yakub". Papanggihan ieu nunjukkeun otoritas Yesus kana masalah teologis sareng kamampuan-Na pikeun ngabantah kapercayaan palsu.

Ringkesanana,

Bab dua puluh dua tina Mateus nampilkeun pasemon ngeunaan pesta kawinan, ngagambarkeun uleman Gusti pikeun kasalametan sareng nampi atanapi nampik uleman éta.

Yésus milu debat jeung pamingpin agama ngeunaan mayar pajeg jeung ngajawab pananya-pananya ngeunaan perkawinan dina pihudangeunana.

Bab éta nyorot kawijaksanaan Yesus, kamampuan anjeunna pikeun nganapigasi kaayaan anu nangtang, sareng wewenangna pikeun masalah teologis. Éta nekenkeun pentingna nampi uleman Gusti pikeun kasalametan sareng hirup kalayan pamahaman anu leres ngeunaan tanggung jawab sipil sareng bakti spiritual.

Mateus 22:1 Yesus ngawaler deui ka aranjeunna ku misil, saurna,

Perumpamaan ngeunaan pesta kawinan: Yesus ngawaler para pamingpin agama ku misil ngeunaan pesta kawinan.

1: Ngaliwatan misil ieu, Yesus ngajarkeun urang yén sakabéh diondang pikeun milu dina kabagjaan Karajaan Sawarga.

2: Yésus ngingetkeun urang yén urang kudu narima ondangan kana pésta kawinan Karajaan Sawarga jeung milu bungah.

1: Wahyu 19: 7-9 - Hayu urang girang jeung gumbira sarta masihan anjeunna kamulyaan! Pikeun kawinan Anak Domba geus datang, jeung panganten awewe geus nyiapkeun dirina.

2: Lukas 14:15-24 - Lajeng juragan ngawartoskeun gandekna, 'Pindah ka jalan-jalan jeung lajur padesaan jeung compel aranjeunna asup, jadi imah kuring bakal pinuh.'

Mateus 22:2 Karajaan Sawarga teh ibarat hiji raja, anu ngajodokeun anakna,

Perumpamaan ngeunaan pesta kawin nunjukkeun yén Allah ngajak sadaya jalma pikeun nampi uleman-Na pikeun asup ka karajaan-Na.

1. Uleman Allah: Narima Hadiah Gratis-Na

2. Pesta Nikah Karajaan: Kasempetan pikeun Sadayana

1. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng."

2. Yesaya 55: 1 - "Hayu, sakabeh anjeun anu haus, datang ka cai; jeung anjeun anu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa ongkos."

Mateus 22:3 Jeung ngirim kaluar pagawé-Na pikeun nelepon ka nu diondang kana kawinan, tapi maranehna teu daék datang.

Perumpamaan pesta kawinan dina Mateus 22: 3 nyaéta ngeunaan uleman Gusti pikeun kasalametan anu ditolak ku seueur.

1. Undangan Allah pikeun Kasalametan: Refleksi Mateus 22:3

2. Uleman Tanpa Sarat Allah: Perumpamaan Yesus ngeunaan Pesta Kawinan

1. Lukas 14:23 - Lajeng master ceuk ka hamba, 'Pindah kaluar ka jalan tol jeung hedges, sarta compel aranjeunna asup, nu imah kuring bisa kaeusi.

2. John 6:37 - Sadaya anu Rama masihan kuring bakal datang ka kuring; jeung saha nu datang ka Kami mah moal matak kaluar.

Mateus 22:4 Kitu deui, anjeunna ngutus batur-batur sejen, paribasa, Bejakeun ka nu diondang, Behold, Kuring geus nyiapkeun dinner kuring: oxent kuring jeung fatlings abdi dipaehan, sarta sagalana geus siap: datang ka kawinan.

Yésus ngutus batur-batur pikeun ngondang jalma-jalma ka pésta anu geus disayagikeun ku manéhna, ku sapi-sapi jeung gajih-lemu jadi masakan utama.

1. Yesus ngajak urang salametan sareng anjeunna sareng ngagungkeun berkah ayana-Na.

2. Narima uleman Yesus kana banquet hirup ngakibatkeun kabagjaan jeung kapuasan.

1. Mateus 11: 28-30 - Hayu ka Kami, sadaya anu labor jeung beurat sarat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, sarta anjeun bakal manggihan sésana pikeun jiwa anjeun.

2. 1 Korinta 5:7b-8 - Pikeun Kristus, domba Paska urang, geus kurban. Ku kituna hayu urang ngagungkeun festival, teu jeung ragi heubeul, ragi jahat jeung jahat, tapi jeung roti unleavened tina kaikhlasan jeung bebeneran.

Mateus 22: 5 Tapi aranjeunna henteu terang, teras angkat, hiji ka kebonna, hiji deui ka barang daganganna.

Perumpamaan ieu nyarioskeun jalma-jalma anu diondang kana pésta tapi nampik ondanganana.

1. Allah ngajak urang pikeun ngagabung jeung Anjeunna dina banquet hirup langgeng, tapi loba milih teu malire uleman.

2. Urang kudu narima uleman Allah kana banquet kasalametan jeung teu nganggap enteng eta.

1. Lukas 14: 16-24 - The pasemon ngeunaan Banquet Great

2. Yesaya 55:1-7 - Uleman ka nu haus jeung lapar

Mateus 22:6 Sesa-sesa nyepeng abdi-abdina, dirumat, dipaehan.

Sésa-sésa tamu dina pasemon ngeunaan pésta kawinan ngarawat abdi-abdi raja sareng dipaéhan.

1. Sauran Gusti pikeun kasalametan nyaéta panggero cinta, tapi urang henteu kedah nganggap cinta-Na.

2. Urang kudu némbongkeun rasa sukur ka Allah ngaliwatan ta’at jeung palayanan nu asih.

1. Rum 6:13, "Ulah nawiskeun bagian tina diri anjeun pikeun dosa salaku alat tina kajahatan, tapi langkung nawiskeun diri ka Allah salaku jalma anu parantos dihirupkeun tina maot, sareng nawiskeun unggal bagian tina diri anjeun ka Anjeunna salaku alat kabeneran."

2. Epesus 5: 2, "Jeung hirup di cinta, sakumaha Kristus dipikacinta urang jeung nyerah dirina nepi ka urang, kurban seungit jeung kurban ka Allah."

Mateus 22:7 Tapi nalika raja ngadangu hal eta, anjeunna bendu, sarta anjeunna dikirim kaluar pasukanana, jeung numpes eta jelema maehan, jeung kaduruk nepi kota maranéhanana.

Raja ambek-ambekan ku rajapati abdi-abdi-Na sarta ngancurkeun rajapati jeung kotana salaku jawabanana.

1. Kaadilan Allah: Tanggapan Raja kana Maehan Abdi-Na

2. Pamalesan téh milik kuring: Panghukuman Allah anu adil

1. Rum 12:19 - Ulah nyandak dendam, babaturan abdi dear, tapi ninggalkeun rohangan pikeun murka Allah, sabab geus ditulis: "Ieu milik kuring pikeun males; Kami bakal ngabales," saur Gusti.

2. Jabur 94:1 - Nun Gusti, Allah anu males, caang. Bangun, Hakim bumi; mayar deui ka reueus naon maranéhna pantes.

Mateus 22:8 Lajeng anjeunna ngadawuh ka abdi-Na, kawinan geus siap, tapi maranéhanana anu diondang teu pantes.

Yésus ngabéjaan ka hamba-hamba-Na yén pésta kawinan geus siap, sanajan sémah ondangan teu pantes hadir.

1. Kakurangan Manusa jeung Kaagungan Gusti

2. Uleman Yesus ka Pesta Kawinan

1. Rum 3:10-12 - "Teu aya nu soleh, teu aya hiji: Teu aya anu ngarti, teu aya anu milari Allah. Maranehna kabeh kaluar tina jalan, maranehna babarengan jadi teu nguntungkeun; aya Henteu aya anu ngalakukeun anu saé, henteu, henteu saurang ogé."

2. Lukas 14: 15-24 - Pasemon ngeunaan Banquet Great - "Jeung lamun salah sahiji jalma anu diuk di meat jeung manéhna ngadéngé hal ieu, manéhna ngomong ka manéhna, Rahayu ieu anu bakal dahar roti di Karajaan Allah. Anjeunna nyarios ka anjeunna, "Aya jalma anu ngadamel tuangeun tuangeun anu saé, sareng seueur anu ngajak: Sareng dina waktos tuangeun anjeunna ngutus gandekna pikeun nyarios ka anu diondang, Hayu, sabab sadayana parantos siap."

Mateus 22:9 Ku kituna, balik ka jalan raya, sarta saloba anjeun bakal manggihan, nawar kana nikah.

Yésus nitah murid-muridna pikeun ngondang kabéh jalma ka pésta nikah.

1. "Undangan Pesta Kawinan: Uleman Sarerea Kudu Ditampi"

2. "Uleman Allah ka Sadayana: Cinta Inklusif"

1. Yesaya 55: 1-7 - Hayu, sakabeh anu haus, datang ka cai; jeung anjeun nu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa waragad.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Mateus 22:10 Ku kituna eta hamba-hamba indit ka jalan raya, sarta dikumpulkeun babarengan saloba aranjeunna kapanggih, boh goréng boh alus: jeung kawinan ieu dilengkepan tamu.

Para palayan ngumpulkeun jalma-jalma anu hadé boh anu jahat pikeun ngalaksanakeun pesta kawinan.

1. Uleman Allah: Kumaha Mantenna Ngabagéakeun Anu Teu Pantes

2. Kakuatan Taat: Kumaha Nyababkeun Kabungahan sareng Kasampurnaan

1. Lukas 14: 15-24 - Perumpamaan ngeunaan Banquet Great

2. Rum 5:8 - Asih Allah ka nu teu pantes

Mateus 22:11 Jeung nalika raja lebet ningali tamu, anjeunna ningali aya hiji lalaki anu teu make pakean kawinan.

Sang Prabu ningali aya tamu nu teu make pakean kawin.

1. The Power of Presentasi - Kumaha urang milih nampilkeun diri dina situasi dibikeun bisa boga implikasi serius.

2. Maké Papakéan anu Tepat - Urang kedah salawasna narékahan pikeun nampilkeun diri kalayan hormat sareng pantes.

1. Epesus 6: 11-13 - Pasang dina sakabéh armor Allah, ambéh anjeun bisa nangtung ngalawan wiles tina Iblis.

2. Kolosa 3:12-14 - Ku kituna, salaku umat pilihan Allah, suci tur tercinta, bowels of mercies, kahadean, humbleness pikiran, meekness, longsuffering.

Mateus 22:12 Saur anjeunna ka anjeunna, Sobat, kumaha anjeun sumping ka dieu teu nganggo pakean kawinan? Sarta anjeunna speechless.

Lalaki éta teu ngagem pakean anu pas pikeun kawinan, sareng henteu nyarios nalika ditaroskeun ngeunaan éta.

1. Pentingna pakéan anu pas pikeun acara khusus.

2. Kudu mikir taliti saméméh ngaluuhan sagala acara.

1. 1 Peter 3: 3-4 - "Kaéndahan anjeun teu kudu datangna tina adornment luar, kayaning hairstyles elaborate jeung maké perhiasan emas atawa pakéan rupa. Gantina, éta kudu nu diri batin anjeun, kageulisan unfading of a. roh anu lemah lembut sareng tenang, anu penting pisan di payuneun Allah."

2. Paribasa 31:22 - "Manéhna nyieun coverings pikeun ranjang nya; manehna dipakena dina linen rupa jeung wungu."

Mateus 22:13 Lajeng raja ngadawuh ka abdi-abdi, Beungkeut anjeunna leungeun jeung suku, sarta nyandak anjeunna jauh, sarta buang anjeunna kana gelap luar; bakal aya weeping jeung gnashing of huntu.

Raja maréntahkeun ka abdi-abdina pikeun ngahukum batur ku cara ngalungkeun aranjeunna ka gelap di luar kalayan ceurik sareng kerot huntu.

1: Urang teu kudu nganggap hukuman Yéhuwa, sabab éta jauh leuwih serius ti nu bisa dibayangkeun.

2: Urang ulah jadi bodo nepi ka teu nurut ka Yéhuwa jeung ngabahayakeun murka-Na.

1: Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot; tapi kurnia Allah nyaeta hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang.

2: Ibrani 10:31 - Éta hal anu pikasieuneun pikeun murag kana panangan Allah anu hirup.

Mateus 22:14 Pikeun loba nu disebut, tapi saeutik nu dipilih.

Seueur anu diondang ka Karajaan Allah, tapi sakedik anu milih nampi uleman éta.

1: Urang disaur ku Allah, sareng pilihan pikeun nampi sareng nuturkeun panggero-Na tungtungna milik urang.

2: Ondangan Allah pikeun ngagabung ka Karajaan-Na dibuka pikeun sadayana, tapi ngan anu milih nampi éta anu bakal dipilih.

1: Lukas 14:15-24 - Perumpamaan ngeunaan Jamuan Agung.

2: John 15:16 - Anjeun teu milih kuring, tapi kuring milih anjeun.

Mateus 22:15 Geus kitu urang Parisi indit, tuluy narasumber, kumaha carana ngajejeleh Anjeunna dina omonganana.

Urang Parisi ngarencanakeun pikeun nangkep Yesus ku kecap-Na sorangan.

1: Hikmah Allah langkung ageung tibatan rencana manusa.

2: Urang kedah salawasna émut kana ucap sareng lampah urang.

1: Siloka 16:9 - Dina haténa manusa ngarencanakeun jalanna, tapi PANGERAN netepkeun léngkah-léngkahna.

2: Kolosa 4: 6 - Omongan anjeun salawasna pinuh ku rahmat, seasoned ku uyah, ku kituna anjeun bisa nyaho kumaha carana ngajawab dulur.

Mateus 22:16 Sareng aranjeunna ngutus murid-muridna sareng urang Herodian, saurna, "Guru, kami terang yén anjeun leres, sareng ngajarkeun jalan Allah kalayan leres, sareng henteu paduli ka saha waé; lalaki.

Urang Herodian ngirim murid-muridna ka Yesus, ngaku yén Anjeunna leres sareng ngajarkeun jalan Allah dina bebeneran tanpa pilih kasih.

1. Kakuatan Kaleresan - Kumaha Yesus Ngajar Tanpa Pisah

2. Asih Allah anu Teu Gagah - Ngaku Yesus salaku Sumber Kaleresan

1. James 2: 1-13 - The pasemon ngeunaan Lalaki Beunghar jeung Lasarus

2. Rum 2:11-16 - Pangadilan Allah Nurutkeun Kaleresan

Mateus 22:17 Ku kituna, wartosan kami, naon pikir anjeun? Naha sah méré upeti ka Kaisar, atanapi henteu?

Yésus ngajarkeun yén éta halal méré pajeg ka Kaisar.

1: Yésus ngajarkeun urang pikeun taat kana hukum nagara.

2: Méré upeti ka Kaisar nunjukkeun urang taat ka Allah.

1: Rum 13: 1-7 - Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur.

2: Mateus 5:43-48 - Asih musuh anjeun sareng lampahkeun kahadean ka anu ngabencian ka anjeun.

Mateus 22:18 Tapi Yesus uninga kana kajahatan maranéhna, sarta ngadawuh, "Naha anjeun ngagoda kuring, anjeun munafik?

Yesus sadar kana niat jahat jalma-jalma anu naroskeun anjeunna sareng nyauran aranjeunna pikeun munafik.

1. Bahaya Munafik: Kumaha Ngidentipikasi sareng Ngahindarkeunana

2. Yesus: Panungtun Urang dina Jaman Godaan

1. Mateus 6: 1-2 - "Awas practicing amal saleh anjeun saméméh jalma séjén guna katempo ku aranjeunna, pikeun lajeng anjeun moal meunang ganjaran ti Rama anjeun nu aya di sawarga. Ku kituna, nalika anjeun masihan ka malarat, Ulah disada tarompet di hareup anjeun, sakumaha anu dilakukeun ku jalma munafik di tempat ibadah sareng di jalan-jalan, supados aranjeunna dipuji ku batur."

2. Yakobus 1: 12-13 - "Bagja jalma anu tetep tabah dina percobaan, sabab nalika anjeunna parantos nahan ujian anjeunna bakal nampi makuta kahirupan, anu parantos dijangjikeun ku Allah ka jalma anu mikanyaah ka Anjeunna. Anjeunna digoda, "Kuring keur cocoba ku Allah," sabab Allah moal bisa cocoba ku nu jahat, sarta anjeunna sorangan teu cocoba ka saha."

Mateus 22:19 Pasihan abdi artos upeti. Jeung maranéhna dibawa ka anjeunna hiji Penny.

Yesus miwarang urang Parisi pikeun nunjukkeun anjeunna sapeser salaku conto duit upeti.

1. Kakuatan Penny Tunggal: Kumaha Aksi Pangleutikna Urang Bisa Ngajadikeun Béda gedé.

2. Yesus Guru: Diajar Naon anu Urang Kudu Diajar ti Guru.

1. paribasa 22: 7 - "The euyeub aturan leuwih miskin, sarta borrower nyaéta hamba ka lender."

2. Lukas 12:48 - "Kanggo saha loba geus dibikeun, manéhna bakal loba diperlukeun: jeung ka saha lalaki geus komitmen loba, ti anjeunna maranéhna bakal ménta leuwih."

Mateus 22:20 Saur-Na deui, “Ieu gambar jeung tulisan saha?

Yesus naroskeun ka urang Parisi pikeun ngaidentipikasi gambar sareng tulisan saha anu aya dina koin.

1. Saha Anjeun Ngalayanan?

2. Nempatkeun Allah Kahiji dina Kahirupan

1. Mateus 6:24 “Teu aya nu bisa ngawula ka dua juragan, boh nu saurang bakal nyaah ka nu saurang, jeung nu saurang bakal nyaah ka nu saurang, nu saurang bakal ngahina ka nu saurang deui. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung duit.

2. Mateus 6:33 "Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung kaadilan-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun."

Mateus 22:21 Ceuk maranehna, "Kaasar." Lajeng anjeunna saith ka aranjeunna, Ku kituna masihan ka Kaisar hal nu Caesar; sareng ka Allah hal-hal anu kagungan Allah.

Yésus ngajarkeun yén urang kudu nurut ka Allah boh ka otoritas pamaréntahan.

1: Méré ka Allah Naon Milik Allah: Mateus 22:21

2: Hirup Urang Pikeun Ngamulyakeun Allah: Rum 12:1-2

1: Rum 13:1-7

2: Daniel 3:16-18

Mateus 22:22 Sanggeus ngadéngé kecap ieu, maranéhanana heran, sarta ninggalkeun manéhna, sarta indit jalan maranéhanana.

Para pamingpin agama héran ku omongan Yésus, tuluy indit tanpa ngabales.

1. Kakuatan Firman Allah - Kumaha Kecap Yesus Bisa Ngarubah Kahirupan

2. Kakuatan Patarosan - Kumaha Naroskeun Patarosan Katuhu Bisa Nyangking Kajelasan

1. Rasul 4:13 - Ayeuna lamun maranéhanana nempo boldness of Peter jeung John, sarta perceived yén maranéhanana éta lalaki uneducated jeung untrained, maranéhanana marvelled. Jeung maranéhna sadar yen aranjeunna geus jeung Yesus.

2. Lukas 4:32 - Sarta maranéhanana éta astonished di pangajaran-Na, pikeun kecap-Na éta mibanda otoritas.

Mateus 22:23 Dina poe eta oge urang Saduki, anu nyebutkeun yen moal aya kebangkitan deui, nanya ka Anjeunna,

Urang Saduki daratang ka Yesus jeung nanya naha aya pihudangeunana.

1. Ngartos Kabangkitan - Kumaha Ajaran Yesus ngeunaan Kabangkitan Bisa Ngarobah Kahirupan Sadérék

2. Nyanghareupan Kaum Kafir - Kumaha Teguh Iman Anjeun Ka Kiamat

1. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh.

2. 1 Korinta 15: 12-19 - Ayeuna lamun Kristus geus diproklamasikeun salaku gugah ti nu maraot, kumaha sababaraha anjeun bisa disebutkeun yen euweuh jadian tina maot? Tapi lamun euweuh jadian nu maraot, mangka Kristus teu acan digugahkeun. Sareng upami Kristus henteu dibangkitkeun, maka da'wah kami sia-sia sareng iman anjeun sia-sia. Kami malah kapendak anu nyasabkeun Allah, sabab kami nyaksian ngeunaan Allah yén Anjeunna ngahirupkeun Kristus, anu henteu digugakeun deui upami leres yén anu maot henteu dihudangkeun deui. Sabab lamun nu maraot teu dihudangkeun, Kristus oge moal dihudangkeun deui. Sareng upami Kristus henteu dibangkitkeun, iman anjeun bakal sia-sia sareng anjeun masih aya dina dosa anjeun. Saterusna maranéhanana ogé anu geus fallen saré di Kristus geus perished. Lamun dina Kristus urang boga harepan dina kahirupan ieu wungkul, urang téh paling karunya.

Mateus 22:24 Saurna, "Juragan, Musa nyarios, Upami lalaki maot, teu gaduh anak, lanceukna kedah nikah ka pamajikanana, sareng bakal ngahasilkeun turunan ka lanceukna."

Hiji patarosan diajukan ka Yesus, naroskeun naha hukum Musa lumaku upami saurang lalaki maot tanpa budak - yén lanceukna kedah nikah ka pamajikanana pikeun ngahasilkeun cikal.

1. Pentingna ninggalkeun warisan

2. Cinta jeung beungkeut kulawarga dina nyanghareupan leungitna

1. Lukas 14: 26-27 - "Lamun saha datang ka Kami sarta teu hate bapana sorangan jeung indung jeung pamajikan jeung anak jeung nadya jeung sadulur, enya, komo hirupna sorangan, manéhna teu bisa jadi murid Kami. Saha waé anu henteu nanggung salibna sorangan sareng nuturkeun kuring moal tiasa janten murid Kami."

2. Paribasa 13:22 - "A lalaki alus ninggalkeun warisan pikeun anak anak urang, tapi kabeungharan nu dosa urang disimpen pikeun jalma soleh."

Mateus 22:25 Ayeuna aya sareng kami tujuh sadulur: sareng anu kahiji, nalika anjeunna kawin, maot, sareng, teu gaduh anak, istrina ditinggalkeun ka lanceukna.

Hiji misil ngeunaan Yesus ngagambarkeun kumaha Hukum Musa diwenangkeun pikeun prakték nikah levirate.

1. Asih jeung Taat: Hirup Hukum Allah dina Hubungan Manusa

2. Kakuatan Cinta: Perjangjian Asih Allah Ngaliwatan Nikah Levirate

1. Ulangan 25:5-6

2. Rut 1:4-5

Mateus 22:26 Kitu deui nu kadua, nu katilu, nepi ka nu katujuh.

petikan nyebutkeun kadua nepi ka tujuh.

1. Hirup urang kudu didasaran ku komitmen pikeun nuturkeun parentah Allah ti kadua nepi ka tujuh.

2. Urang kudu narékahan pikeun taat ka Yéhuwa ti nu kadua nepi ka nu katujuh.

1. Deuteronomy 6: 4-5 - "Dengekeun, O Israel: Gusti Allah urang, Gusti teh hiji. Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun."

2. Mateus 22: 37-40 - "Jeung cenah manéhna, "Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun. Ieu parentah hébat sarta kahiji. Sareng anu kadua sapertos kieu: Anjeun kedah bogoh ka tatangga anjeun sapertos ka diri anjeun sorangan. Dina dua parentah ieu gumantung sakabeh Toret jeung nabi-nabi."

Mateus 22:27 Anu pamungkas, awéwé éta ogé maot.

Wanoja dina carita maot panungtungan.

1: Henteu aya anu permanén dina kahirupan ieu, bahkan kahirupan sorangan.

2: Urang kudu hirup unggal poé saolah-olah éta panungtungan urang.

1: Yakobus 4:13-14 - Hayu urang anu ngomong: "Poé ieu atawa isukan urang bakal indit ka kota ieu jeung kitu, sarta méakkeun sataun di dinya jeung dagang jeung untung" - 14 tapi anjeun teu nyaho naon isukan. bakal mawa. Naon hirup anjeun? Pikeun anjeun halimun anu nembongan sakeudeung lajeng ngaleungit.

2: Pandita 3:1-2 - Pikeun sagalana aya mangsana, jeung waktuna pikeun sagala perkara di handapeun langit: 2 aya waktuna lahir, aya waktuna maot.

Mateus 22:28 Ku sabab kitu dina jadian anu jadi pamajikan saha ti nu tujuh? pikeun maranéhanana kabéh geus nya.

Dina pihudangeunana, urang Saduki nanya ka Yésus ngeunaan hiji awéwé nu geus nikah ka tujuh lalaki béda. Maranéhna nanya pamajikan saha manéhna nu bakal dihudangkeun deui.

1. Kaasih Allah Teu Sarat: Naon Patarosan Urang Saduki Diungkabkeun Ngeunaan Yesus

2. Kakuatan Kiamat: Ngabayangkeun Kahirupan Sanggeus Maot

1. Mateus 22:37-40 - Yesus ngawaler: "Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun."

2. Rum 6: 4 - Ku kituna kami dikubur kalawan anjeunna ngaliwatan baptisan kana maot dina urutan nu, sagampil Kristus geus diangkat ti nu maraot ngaliwatan kamulyaan Rama, urang ogé bisa hirup hiji kahirupan anyar.

Mateus 22:29 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka maranehna, “Maraneh salah, teu nyaho Kitab Suci jeung teu nyaho kakawasaan Allah.

Yésus ngahukum para pamingpin agama lantaran teu nyaho kana kitab suci atawa kakawasaan Allah.

1. Kakawasaan Allah: Ngartos Kitab Suci

2. Nyaho Kitab Suci: Nyingkab Kakawasaan Allah

1. Yesaya 55: 8-9 "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta pikiran kuring. ti pikiran anjeun."

2. Rum 1:16-17 "Kanggo kuring henteu isin kana Injil Kristus: sabab éta kakawasaan Allah pikeun kasalametan pikeun unggal anu percaya; pikeun urang Yahudi heula, sareng ogé ka Yunani. Kabeneran Allah diturunkeun tina iman kana iman: sakumaha anu kaungel, Anu adil bakal hirup ku iman."

Mateus 22:30 Pikeun dina jadian maranéhna moal nikah, atawa dibere kawin, tapi bakal jadi kawas malaikat Allah di sawarga.

Ayat ieu nyarioskeun sifat kabangkitan, sareng kumaha bédana sareng kahirupan di bumi.

1: Asih Abadi - Ngajalajah Alam Asih saluareun Kuburan

2: Janten Kawas Malaikat - Nyiapkeun pikeun Kiamat

1: 1 Korinta 15:35-49 - Sawala Paulus ngeunaan sifat kebangkitan

2: Lukas 20: 27-38 - respon Yesus ka Saduki ngeunaan alam baka.

Mateus 22:31 Tapi ngeunaan hudangna anu maraot, naha anjeun henteu maca anu didawuhkeun ku Gusti ka anjeun, saurna:

Yesus ngajarkeun ngeunaan hudangna anu maot dina Mateus 22.

1. Harepan Kahudangna: Kumaha Yesus Ngajaga Jangji Hirup Langgeng

2. Kumaha Kabangkitan Ngajangjikeun Kahirupan Anyar dina Kristus

1. Epesus 2:4-6 - Tapi Allah, anu beunghar ku rahmat, pikeun cinta hébat-Na wherewith anjeunna dipikacinta urang, Komo lamun urang maot dina dosa, geus quickened urang babarengan jeung Kristus, (ku rahmat anjeun disimpen;) Jeung geus diangkat urang nepi babarengan, jeung ngajadikeun urang diuk babarengan di tempat sawarga dina Kristus Yesus.

2. Rum 8:11 - Tapi lamun Roh manéhna nu diangkat Yesus ti nu maraot Huni di anjeun, manéhna nu diangkat nepi Kristus ti nu maraot ogé bakal quicken awak fana Anjeun ku Roh-Na nu dwelleth di anjeun.

Mateus 22:32 Kami teh Allahna Ibrahim, Allahna Ishak, jeung Allahna Yakub? Allah teh lain Allah nu maraot, tapi Allah nu hirup.

Yesus negeskeun yen Allah teh Allah nu hirup jeung lain nu maraot.

1. Kasatiaan Allah anu Teu Robah

2. Allah Nu Hirup, Henteu Nu Maot

1. Rum 4:16-17 - “Ku sabab eta, jangji teh datang ku iman, jadi ku kurnia jeung bisa dijamin ka sakabeh turunan Ibrahim — lain ngan pikeun jalma anu aya dina hukum, tapi ogé pikeun jalma anu geus boga hukum. iman Ibrahim. Anjeunna bapa urang sadayana.

2. Ibrani 11: 13-16 - Sadaya jalma ieu masih hirup ku iman nalika aranjeunna maot. Maranehna henteu narima hal-hal anu dijangjikeun; aranjeunna ngan ningali aranjeunna sarta ngabagéakeun aranjeunna ti kajauhan, admitting yén maranéhanana éta asing jeung strangers di bumi. Jalma-jalma nu nyebutkeun hal-hal nu kitu téh némbongkeun yén maranéhna keur néangan nagara sorangan. Upami aranjeunna mikirkeun nagara anu aranjeunna tinggalkeun, aranjeunna bakal ngagaduhan kasempetan pikeun uih deui. Sabalikna, aranjeunna ngarep-ngarep nagara anu langkung saé, nyaéta nagara sawarga. Ku sabab eta Allah teu isin disebut Allah maranéhanana, pikeun manéhna geus nyiapkeun kota pikeun maranéhanana.

Mateus 22:33 Jeung nalika balaréa ngadéngé ieu, aranjeunna astonished ku doktrin-Na.

Seueur jalma reuwaseun kana doktrin Yesus.

1. Ngartos Doktrin Yesus - Kumaha Ngadangukeun sareng Diajar

2. Dampak tina Ajaran Yesus - Ngaherankeun Malah loba jelema

1. Mateus 7:28-29 - Sarta eta kajadian, nalika Yesus geus réngsé sayings ieu, jalma anu astonished di doktrin-Na: Pikeun anjeunna ngajar aranjeunna salaku hiji ngabogaan otoritas, teu sakumaha scribes.

2. Rasul 2:42 - Jeung maranéhna terus steadfastly dina doktrin rasul jeung ukhuwah, jeung dina megatkeun roti, jeung dina solat.

Mateus 22:34 Tapi nalika urang Parisi ngadarenge yen anjeunna geus ngajempékeun urang Saduki, aranjeunna dikumpulkeun babarengan.

Urang Parisi ambek waktu Yésus ngajempékeun urang Saduki dina hiji debat.

1. Kakuatan Pangaweruh: Kumaha Yesus Ngagunakeun Wewenang-Na pikeun Ngajempékeun Kaum Saduki

2. Pentingna Nangtung Ku Kapercayaan Sadérék: Tanggapan Urang Parisi kana Kameunangan Yésus

1. paribasa 15: 2 - "The basa wijaksana adorns pangaweruh, tapi sungut fool gushes folly."

2. James 1:19 - "Nyaho ieu, baraya abdi tercinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, slow mun nyarita, slow kana anger."

Mateus 22:35 Geus kitu salah saurang ahli hukum, nanya ka Anjeunna, ngagoda anjeunna, pokna,

Yésus ngajarkeun pentingna nyaah ka Allah jeung ka sasama.

1: Cinta ka Allah jeung Cinta Tatangga Anjeun - Mateus 22:35-40

2: Ngalaksanakeun Paréntah Pangéran - Mateus 22:35-40

1: Deuteronomy 6: 5 - Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun, kalawan sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun.

2: Imamat 19:18 - Cinta ka batur sakumaha ka diri sorangan.

Mateus 22:36 Juragan, parentah mana anu agung dina hukum Toret?

Yesus ngawaler: Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate anjeun, jeung sakabeh jiwa anjeun, sarta sakabeh pikiran anjeun.

Yésus ngajawab pananya ngeunaan parentah nu agung dina hukum Torèt, nya éta nyaah ka Yéhuwa, Allah aranjeun kalayan sapinuh haté, jiwa, jeung pikiran.

1. "Cinta ka Gusti: Panggero pikeun Pangabdian Sampurna"

2. "A Heart, a Soul, and a Mind: All for God"

1. Deuteronomy 6: 5 - "Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun."

2. Tandaan 12:30 - "Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun."

Mateus 22:37 Saur Yesus ka anjeunna, "Maneh kudu nyaah ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate, jeung sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun."

Yesus nyarioskeun ka urang pikeun nyaah ka Gusti kalayan sapinuhna haté, jiwa, sareng pikiran.

1. "Asih Gusti kalayan Sakabeh Jantung, Jiwa, sareng Pikiran anjeun"

2. "Ngahirupkeun Paréntah anu Maha Agung"

1. Deuteronomy 6: 5 - "Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun."

2. 1 John 4: 7-8 - "Kakasih, hayu urang silih pikanyaah, pikeun cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah sarta nyaho ka Allah. Sakur anu teu bogoh teu nyaho ka Allah, sabab Allah teh. cinta."

Mateus 22:38 Ieu parentah kahiji jeung agung.

Parentah anu pangheulana sareng anu pangageungna nyaéta nyaah ka Gusti kalayan sapinuhna haté, jiwa, sareng pikiran.

1. Kakuatan Asih: Diajar Asih Gusti kalayan Sakabeh Jantung, Jiwa, sareng Pikiran

2. Parentah Nu Maha Agung: Nyaah ka Allah Luhureun Sadayana

1. Deuteronomy 6: 5 - "Cinta ka PANGERAN Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun."

2. John 14:15 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, tetep parentah Kami."

Mateus 22:39 Jeung nu kadua sarua jeung eta, Anjeun kudu nyaah ka batur saperti ka diri sorangan.

Yésus ngajarkeun yén parentah nu kadua panggedéna nyaéta nyaah ka sasama saperti ka diri sorangan.

1. Cinta tatangga anjeun: Hirup Out Paréntah Greatest Kadua

2. Kakuatan Cinta: Ngalaksanakeun Paréntah Yesus

1. 1 John 4: 7-12 - tercinta, hayu urang silih cinta: pikeun cinta téh ti Allah; jeung unggal hiji nu mikanyaah téh dilahirkeun ti Allah, jeung knoweth Allah.

2. Rum 12: 9-10 - Hayu cinta jadi tanpa dissimulation. Abor anu jahat; rengkuh kana nu hade.

Mateus 22:40 Dina dua parentah ieu ngagantung sakabeh Toret jeung nabi-nabi.

Yesus ngajarkeun yén sakabéh Hukum Taurat jeung Nabi-nabi bisa diringkeskeun dina dua parentah.

1. "Hati Hukum: Asih Allah sareng Asih Tatangga anjeun"

2. "Hirup dina Kasampurnaan Hukum: Perjalanan Iman"

1. Ulangan 6:5-6; Imamat 19:18 - "Nyaah ka PANGERAN Allah anjeun kalayan sapinuhna haté, jiwa, sareng kakuatan, sareng cinta ka tatangga anjeun sapertos diri anjeun."

2. Rum 13: 8-10 - "Ulah ngahutang ka hiji nanaon, iwal mun cinta karana; pikeun hiji anu mikanyaah sejen geus minuhan hukum."

Mateus 22:41 Waktu urang Parisi keur karumpul, Yesus mariksa ka maranehna,

Yésus nangtang urang Parisi ku pananya ngeunaan Mésias.

1: Urang bisa manggihan hikmah tina pananya Yésus jeung ditantang pikeun néangan jawabanana.

2: Pananya Yésus ka urang Parisi ngingetkeun urang pentingna paham kana Firman Allah.

1: Yakobus 1: 5 - Lamun aya di antara anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan ka sadaya liberally sarta tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun ka manehna.

2: Pilipi 4: 6-7 - Kudu hariwang keur nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication, jeung sukur, hayu requests Anjeun jadi dipikawanoh ka Allah; Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun ngaliwatan Kristus Yesus.

Mateus 22:42 Pokna, "Kumaha saur anjeun ngeunaan Kristus?" putra saha anjeunna? Maranéhanana ngomong ka manéhna, Putra Daud.

Yésus nantang para pamingpin agama di jaman-Na pikeun ngajawab pananya ngeunaan idéntitas Mésias.

1. Idéntitas Mésias: Saha Yesus Kristus?

2. Ngamangpaatkeun Kitab Suci pikeun Identipikasi Putra Daud

1. Yesaya 9: 6-7 - "Kanggo urang murangkalih dilahirkeun, pikeun urang dipasihan putra: sareng pamaréntahan bakal aya dina taktak-Na: sareng namina bakal disebat Endah, Penaséhat, Gusti anu Maha Kawasa, anu langgeng. Bapa, Pangeran Damai."

2. Rum 1: 3-4 - "Ngeunaan Putra-Na Yesus Kristus Gusti urang, anu dijieun tina siki Daud nurutkeun daging; Jeung nyatakeun jadi Putra Allah kalawan kakuatan, nurutkeun sumanget kasucian, ku hudangna ti nu maraot."

Mateus 22:43 Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Naon kitu Daud dina roh nyebut anjeunna Gusti, paribasa:

Petikan éta ngabahas kumaha Yesus naroskeun ka urang Parisi ngeunaan kumaha Daud, dina sumanget, nyebat anjeunna Gusti.

1. The Power of Yesus - Kumaha Yesus teh Gusti jeung kumaha urang bisa mikawanoh kakuatan-Na.

2. Kecap Daud - Kumaha kecap Daud masih relevan kiwari sarta kumaha aranjeunna bisa ngajarkeun urang ngeunaan Yesus.

1. Pilipi 2:5-11 - Ngabahas ngeunaan humility jeung exaltation Yesus.

2. Jabur 110 - Ngabahas ngeunaan Lordship Yesus.

Mateus 22:44 PANGERAN ngandika ka Gusti Kami, linggih di leungeun katuhu kuring, nepi ka Kami nyieun musuh Anjeun footstools Anjeun?

Yesus ngutip Jabur 110 dina Mateus 22:44, ngarujuk kana jangji Allah pikeun masihan Yesus tempat ngahormatan sareng otoritas dugi ka musuh-musuhna dielehkeun.

1. Kakuatan Otoritas Kristus

2. Kadaulatan Allah: Jangji-Na pikeun Marentah

1. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace. Tina kanaékan pamaréntahanana sareng katengtreman moal aya tungtungna, dina tahta Daud sareng karajaan-Na, pikeun ngadegkeun éta sareng ngadukung éta kalayan kaadilan sareng kabeneran ti ayeuna sareng salamina.

2. Jabur 110: 1 - PANGERAN ngandika ka Gusti abdi: "Linggih di leungeun katuhu Kami, nepi ka Kami nyieun musuh anjeun footstool Anjeun."

Mateus 22:45 Upami Daud nyauran anjeunna Gusti, kumaha anjeunna putrana?

Petikan patarosan hubungan antara Yesus sareng Daud upami Yesus disebat Gusti.

1. Ketuhanan Yesus: Kumaha Yesus ngabuktikeun Anjeunna Putra Daud

2. Misteri Yesus: Ngajalajah Paradoks Sifat-Na

1. Yesaya 7:14: “Ku sabab eta PANGERAN bakal mere tanda ka maraneh. Behold, parawan bakal ngandung sarta ngalahirkeun putra, sarta bakal disebut ngaranna Immanuel ".

2. Wahyu 22:16: “Kami, Isa, geus ngutus malaikat Kami pikeun mere kasaksian ka aranjeun ngeunaan hal-hal ieu pikeun jamaah-jamaah. Kami akar jeung turunan Daud, béntang isuk caang."

Mateus 22:46 Teu aya anu tiasa ngawaler sakecap, sareng ti dinten éta henteu aya anu wani naroskeun patarosan deui ka anjeunna.

Yesus ditaroskeun hiji patarosan, sareng Anjeunna ngawaler ku cara anu teu aya anu tiasa ngajawab atanapi malah naroskeun patarosan anu sanés saatosna.

1. Kakuatan Kecap-kecap Yesus: Kumaha Jawaban-Na ngakibatkeun Pananya-pananya anu Teu Dijawab

2. Pentingna Ngadangukeun Yesus: Kumaha Jawaban-Na Nyetél Standar pikeun Sadayana

1. paribasa 18:13 - "Anjeunna anu méré jawaban saméméh anjeunna hears, Ieu folly jeung éra ka manehna."

2. James 1:19 - "Jadi lajeng, dulur-dulur abdi tercinta, hayu unggal lalaki gancang ngadangu, slow mun nyarita, slow kana murka."

Mateus 23 ngandung kritik Yesus ka ahli Taurat sareng urang Parisi, ngingetkeun kana munafik, sareng duka-Na pikeun Yerusalem.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus nyarios ka jalma-jalma sareng murid-murid ngeunaan ahli-ahli Taurat urang Parisi (Mateus 23: 1-12). Anjeunna ngaku otoritas maranéhanana tapi ngritik munafik sareng promosi diri. Maranehanana ngabeungbeuratan beban beurat anu hese ditanggung, nanggungkeun kana taktak jalma-jalma tapi maranehna sorangan henteu daék ngangkat hiji ramo pikeun ngagerakkeunana. Maranehna ngalakukeun sagala kalakuanana supaya ditingali ku batur. Sabalikna, Anjeunna nyorong pengikut-Na pikeun ngalaksanakeun humility nyebutkeun "Saha-saha exalts dirina bakal hina, jeung saha-saha-humbles dirina bakal exalted."

Ayat 2: Yesus teras ngucapkeun tujuh kasangsaraan ngalawan ahli-ahli Taurat urang Parisi (Mateus 23: 13-36). Manéhna condemns maranéhanana pikeun blocking Karajaan sawarga teu ngasupkeun sorangan atawa ngamungkinkeun batur asup; pikeun fokus kana masalah minor hukum neglecting urusan leuwih penting kawas kaadilan rahmat kasatiaan; pikeun nampilkeun penampilan luar bersih bari pinuh sarakah diri indulgence jero; Pikeun ngawangun kuburan nabi-nabi ngaku yén aranjeunna henteu bakal milu maehan nabi-nabi, hartosna aranjeunna dosa sapertos karuhun anu maehan nabi-nabi.

Alinea 3: Tungtungna, Yesus ngadu’akeun kota Yerusalem anu maéhan nabi-nabi anu diutus ku batu anu ngungkabkeun kahayang pikeun ngumpulkeun murangkalih nalika hayam ngumpulkeun anak-anakna dina jangjangna, tapi kota henteu daék nyandak perlindungan ieu (Mateus 23: 37-39). Anjeunna prédiksi kuil desolation nyebutkeun aranjeunna moal ningali Anjeunna deui nepi ka nyebutkeun 'Rahayu anjeunna anu datang dina ngaran Gusti.' Ieu nunjukkeun kasedih anu jero ngeunaan pengadilan anu bakal datang, tapi ngarepkeun rekonsiliasi ka hareup nalika aranjeunna ngaku Anjeunna Al Masih.

Mateus 23:1 Yesus ngadawuh ka jalma rea, jeung ka murid-murid-Na,

Yesus nyarioskeun ka balaréa sareng murid-murid ngeunaan rendah diri sareng pentingna taat ka Allah.

1. Kahadean tina Taat: Naha Urang Kudu Nurut Pangersa Allah

2. Pentingna Ngadangukeun Kecap Yesus

1. Pilipi 2:5-8 - Mibanda pikiran ieu diantara yourselves, nu Anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan manéhna dina wujud Allah, teu kaétang sarua jeung Allah hiji hal bisa grasped, tapi emptied dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki.

2. 1 John 5: 3 - Pikeun ieu teh cinta Allah, nu urang tetep parentah-Na. Jeung parentah-Na teu burdensome.

Mateus 23:2 Pokna, "Guru-guru agama jeung urang Parisi calik dina korsi Musa.

Yésus ngingetkeun ngeunaan munafik para pamingpin agama di jamanna.

1. Bahaya Munafik dina Garéja

2. Kakuatan Humility dina Kapamingpinan Spiritual

1. James 4: 6 - "Tapi anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab eta nyebutkeun, "Allah opposes nu reueus, tapi masihan rahmat ka nu hina."

2. Mateus 5:3-5 - “Bagja jalma miskin di roh, pikeun maranéhanana nyaéta Karajaan Sawarga. Bagja jalma anu sedih, sabab bakal dihibur. Bagja jalma anu lemah lembut, sabab bakal ngawaris bumi."

Mateus 23:3 Ku sabab kitu, naon waé anu aranjeunna naroskeun ka anjeun, anu perhatikeun sareng laksanakeun; tapi ulah ye sanggeus karya maranéhanana: pikeun maranéhanana ngomong, jeung teu ngalakukeun.

1. Nurut kana Hukum vs Nurutan Conto Iman

2. Nyumponan Paréntah Allah Sanajan Conto Goréng

1. James 1:22-25 - Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves. Pikeun upami saha anu ngadangukeun kecap sareng sanés ngalaksanakeun, anjeunna sapertos jalma anu neuteup wajah alamina dina eunteung. Pikeun manéhna nempo dirina jeung indit jauh jeung sakaligus poho kumaha manéhna kawas. Tapi anu ningali kana hukum anu sampurna, hukum kamerdikaan, sareng terus-terusan, sabab henteu aya anu ngadenge anu poho, tapi anu migawé anu ngalakukeun, anjeunna bakal rahayu dina ngalakukeunana.

2. Pilipi 3:17 - Dulur-dulur, gabung di imitating kuring, sarta tetep panon anjeun dina jalma anu leumpang nurutkeun conto anjeun boga di urang.

Mateus 23:4 Pikeun aranjeunna meungkeut burdens beurat tur grievous mun ditanggung, sarta nempatkeun éta dina taktak lalaki urang; tapi maranéhna sorangan moal mindahkeun aranjeunna ku salah sahiji ramo maranéhanana.

Pamingpin agama jaman Yésus téh munafik, ngabeungbeuratan nu teu mungkin ka batur bari nolak ngangkat hiji ramo pikeun mantuan.

1. "Beban Munafik: Diajar tina Kecap Yesus"

2. "Beurat anu teu kaampeuh tina ekspektasi anu teu adil"

1. Yesaya 58: 6-7 - "Teu ieu puasa anu Kuring geus dipilih? Ngaleupaskeun pita tina wickedness, mun ngabolaykeun burdens beurat, sarta ngantep nu tertindas balik bébas, sarta yén anjeun megatkeun unggal yoke? Dupi éta. Naha anjeun henteu masihan roti ka anu lapar, sareng ngabawa anu miskin anu dibuang ka bumi anjeun? Lamun anjeun ningali anu taranjang, anjeun kedah nutupan anjeunna; sareng anjeun henteu nyumputkeun diri tina daging anjeun sorangan?"

2. Galata 6: 2 - "Tanggungan masing-masing burdens, sarta jadi minuhan hukum Kristus."

Mateus 23:5 Tapi sagala pagawean maranehna ngalakukeun pikeun katingal ku manusa: maranehna ngalegaan phylacteries maranéhanana, jeung ngalegaan wates of garments maranéhanana.

Petikan tina Mateus 23: 5 nyatakeun yén pagawéan urang Parisi dilakukeun pikeun ditingali sareng dipuji ku batur, sanés pikeun kamulyaan Allah.

1. "Ngalakukeun Karya Anu Hadé pikeun Alesan anu Tepat"

2. "Fokus kana Kamulyaan Allah, Henteu Milik Urang"

1. Epesus 2:10 - Pikeun urang workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah hath saméméh ordained urang kudu leumpang di antarana.

2. Kolosa 3:23 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos ka Gusti, sanés ka manusa.

Mateus 23:6 Sareng resep kana kamar pangluhurna dina pesta, sareng korsi panghulu di sinagoga,

Petikan éta ngeunaan mikacinta tempat anu pangsaéna dina perayaan atanapi di lembaga agama.

1. Kabungahan Ngawula ka Batur

2. Kahadéan dina Waktos Perayaan

1. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur yourselves

2. Lukas 14: 7-14 - Yesus ngawartoskeun hiji pasemon ngeunaan humility, paribasa "Kanggo sakabeh jalma anu exalt diri bakal humbled, jeung jalma anu hina diri bakal exalted."

Mateus 23:7 Jeung salam di pasar, jeung kudu disebut lalaki, Rabbi, Rabbi.

Petikan ieu nyarioskeun bahaya pikeun mikahayang pangakuan sareng kagum ti jalma sanés.

1: Sombong sateuacan ragrag - Siloka 16:18

2: Kudu rendah haté jeung ngawula ka batur — Pilipi 2:3-4

1: Yakobus 4:10 - Ngarendahkeun diri ka Gusti, sareng Anjeunna bakal ngaluhuran anjeun.

2: Mateus 6: 1-4 - Ulah kawas jalma munafik anu neangan pangakuan jeung reueus ti batur.

Mateus 23:8 Tapi ulah disebut Rabbi: pikeun hiji Guru anjeun, nya eta Kristus; sareng sadayana dulur-dulur.

Yésus ngajarkeun yén sakabéh jalma percaya téh sarua jeung teu saurang ogé kudu dibéré gelar nu leuwih luhur ti nu séjénna.

1. Nilai Kasaruaan dina Garéja

2. Kakuatan Ngalayanan dina Karendahan Hati

1. Galata 3:28 - "Aya teu Yahudi atawa Yunani, aya ngayakeun budak atawa bébas, euweuh jalu jeung nu bikang, pikeun anjeun sadayana hiji di Kristus Yesus."

2. Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon tina sihungan atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves. Hayu unggal anjeun neuteup teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

Mateus 23:9 Jeung ulah nyebut saha bapa anjeun di bumi: pikeun hiji Rama anjeun, nu aya di sawarga.

Yesus maréntahkeun murid-murid-Na pikeun henteu ngahormatan ka manusa mana waé di bumi, sabab ngan ukur Allah anu Bapana anu aya di Surga.

1. "Bapa Pamungkas Kami: Ngaku Gusti salaku Bapa Surgawi Kami"

2. ”Hormat Pangéran: Nolak Nempatkeun Sakur Manusa dina Alas”

1. Epesus 3: 14-15 "Ku sabab kitu kuring sujud ka Rama, anu ngaranna unggal kulawarga di sawarga jeung di bumi."

2. Yesaya 40:25 “Ka saha maneh rek ngabanding-bandingkeun Kami, nepi ka Kami sarua jeung manehna? saur Nu Maha Suci."

Mateus 23:10 Sarta ulah disebut masters: pikeun hiji Guru anjeun, nya eta Kristus.

Yesus ngingetkeun supaya teu ngaku dirina master, sabab anjeunna hiji-hijina master anu leres.

1. "Kristus teh Guru Kami: Naon Hartosna pikeun Kami?"

2. "Bahaya Sombong: Nempatkeun Diri Urang Sateuacan Kristus"

1. Siloka 16:18 ”Kasombongan miheulaan ancur, jeung sumanget sombong saméméh ragrag.”

2. Pilipi 2:3 "Ulah ulah ku ambisi egois atawa sombong, tapi dina humility hitung batur leuwih penting ti yourselves."

Mateus 23:11 Tapi anu pangageungna di antawis anjeun bakal janten abdi anjeun.

Yésus ngajarkeun yén nu panghébatna di antara urang kudu rendah haté jeung ngawula ka batur.

1. "Kaagungan Sejati Aya dina Palayanan"

2. "Ngalayanan Batur: Jalan pikeun Kacumponan"

1. Pilipi 2:5-8

2. Lukas 22:24-27

Mateus 23:12 Jeung saha-saha anu ngaluhuran dirina bakal dihinakeun; jeung sing saha bakal ngarendahkeun dirina bakal exalted.

Ngarendahkeun diri sareng anjeun bakal diluhurkeun; exalt diri jeung anjeun bakal humbled.

1. Allah bakal ngahargaan jalma anu milih ngahargaan ka Anjeunna ngaliwatan humility.

2. Sombong jeung sombong ngakibatkeun karuksakan, tapi humility ngakibatkeun kamulyaan.

1. James 4:10 - Hunder yourselves sateuacan Gusti, sarta Anjeunna bakal exalt anjeun.

2. Paribasa 16:18- Sombong miheulaan karuksakan, jeung sumanget sombong saméméh ragrag.

Mateus 23:13 Tapi cilaka aranjeun, ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi, jelema-jelema munafik! pikeun anjeun nutup Karajaan Sawarga ngalawan lalaki: pikeun anjeun teu lebet yourselves, atawa ngidinan Anjeun nu bakal lebet asup.

Yésus ngahukum munafik ahli-ahli Taurat jeung urang Parisi, anu nolak asup ka Karajaan Sawarga sorangan jeung nyegah batur asup.

1. Bahaya Munafik: Peringatan ti Yesus

2. Ngalarapkeun Naon Anu Urang Wawaran: Ngahirupkeun Iman Urang

1. James 1:22: "Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves."

2. 1 John 1: 9: "Lamun urang ngaku dosa urang, anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness."

Mateus 23:14 Cilaka aranjeun, ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi, jelema-jelema munafik! pikeun anjeun ngahakan imah randa, sareng pikeun pura-pura ngadoa panjang: ku kituna anjeun bakal nampi hukuman anu langkung ageung.

Yésus ngahukum ahli-ahli Taurat jeung urang Parisi lantaran ngamangpaatkeun randa-randa jeung pura-pura religius ku cara ngadoa panjang.

1. Bahaya Nyamar Agama

2. Ulah Ngamangpaatkeun Anu Ngabutuhkeun

1. Yakobus 2:15-17 - "Lamun lanceukna atawa sadulur anu kirang dipakena jeung kakurangan dina dahareun sapopoé, sarta salah sahiji anjeun nyebutkeun ka aranjeunna, "Pindah dina karapihan, jadi warmed jeung ngeusi," tanpa méré aranjeunna hal diperlukeun pikeun awak , naon gunana?"

2. 1 John 3: 17-18 - "Tapi lamun saha boga barang dunya sarta nilik lanceukna merlukeun, acan nutup haténa ngalawan anjeunna, kumaha cinta Allah abide di anjeunna? barudak leutik, hayu urang ulah cinta dina kecap atawa omongan tapi dina amal jeung bener."

Mateus 23:15 Cilaka aranjeun, ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi, jelema-jelema munafik! pikeun anjeun ngurilingan laut jeung darat pikeun nyieun hiji proselyte, jeung lamun manéhna dijieun, anjeun nyieun manéhna twofold leuwih anak naraka ti yourselves.

Ahli-ahli Taurat sareng urang Parisi dihukum kusabab nyobian ngajantenkeun parobihan sareng ngajantenkeun aranjeunna langkung parah tibatan dirina.

1. Bahaya Munafik: Peringatan ti Yesus

2. Leumpang Leumpang: Hirup Kahirupan Kaaslian

1. James 4:17 - "Jadi sing saha weruh hal katuhu pikeun ngalakukeun jeung gagal pikeun ngalakukeunana, pikeun manéhna éta dosa."

2. Epesus 4:15 - "Sabalikna, diomongkeun bebeneran dina cinta, urang kudu tumuwuh nepi di unggal jalan kana anjeunna anu sirah, kana Kristus."

Mateus 23:16 Woe ka anjeun, anjeun Panungtun lolong, anu nyebutkeun, Saha bakal sumpah ku Bait Allah, éta euweuh nanaon; tapi saha-saha anu sumpah demi emas Bait Allah, eta jelema boga hutang!

Yesus ngritik urang Parisi pikeun ngidinan jalma sumpah demi Bait Allah tapi meryogikeun aranjeunna sumpah demi emas Bait Allah, ngarah kana hutang anu langkung ageung.

1. Bahaya Nyasabkeun Jalma: Kumaha Urang Parisi Gagal Nedunan Tanggung Jawabna

2. Kakuatan Kecap: Kumaha Kecap Urang Boga Konsékuansi jeung Dampak Batur

1. Paribasa 11: 9 - The munafik kalawan sungut-Na ngancurkeun tatanggana: tapi ngaliwatan pangaweruh bakal adil dikirimkeun.

2. Siloka 12:13 - Nu jahat geus snared ku transgression of biwir-Na: tapi adil bakal kaluar tina kasulitan.

Mateus 23:17 He bodo jeung lolong: pikeun naon nu leuwih gede, emas, atawa Bait Allah nu sanctifies emas?

Petikan highlights ngabandingkeun antara emas jeung candi nu sanctifies eta, nanyakeun mana nu leuwih gede.

1. Pentingna Sanctification - panyorot kumaha emas dijieun leuwih berharga ku ayana di Bait Allah.

2. The True Value of Things - emphasizing yen emas teh lain nilai sabenerna, tapi rada kuil nu sanctifies eta.

1. 1 Peter 1: 7 - "supaya genuineness diuji iman anjeun-langkung berharga ti emas anu perishes sanajan diuji ku seuneu-bisa kapanggih hasil dina pujian jeung kamulyaan jeung ngahargaan dina wahyu Yesus Kristus"

2. 1 Korinta 3: 16-17 - "Naha anjeun teu nyaho yén anjeun téh Bait Allah sarta Roh Allah dwells di anjeun? Lamun saha ngancurkeun Bait Allah, Allah bakal ngancurkeun manéhna. Pikeun Bait Allah téh suci, jeung anjeun Bait Allah éta. ."

Mateus 23:18 Jeung, Saha anu sumpah demi altar, éta euweuh nanaon; tapi sing saha anu sumpah demi kurnia anu aya dina éta, éta dosa.

Yésus ngajar murid-muridna yén sumpah demi altar téh teu salah, tapi nu salah lamun sumpah demi kurnia anu aya di dinya.

1. Kakuatan Sumpah: Naon Anu Diajarkeun ku Yesus Ngeunaan Ngajajapkeun Janji

2. Ngartos Pangajaran Yesus ngeunaan Pentingna Sumpah

1. Yakobus 5:12 - "Tapi di luhur sadayana, dulur-dulur kuring, ulah sumpah-moal demi langit, bumi, atanapi anu sanés. dikutuk.

2. Pandita 5:4-5 - “Lamun maraneh ikrar ka Allah, ulah nepi ka reureuh ngalaksanakeunana. Anjeunna teu boga pelesir di fools; minuhan sumpah anjeun. Leuwih hade teu nyieun ikrar ti batan nyieun hiji jeung teu minuhan eta.

Mateus 23:19 Heh bodo jeung lolong: sabab mana nu leuwih gede, hadiah atawa altar nu sanctifies hadiah?

Yesus ngahukum urang Parisi pikeun munafik dina perpuluhan, bari ngalalaworakeun kaadilan sareng welas asih.

1. "Beuratna Kecap Kami: Yesus sareng urang Parisi"

2. "Prioritas Cinta: Ngorbankeun Hadiah urang ka Gusti"

1. Lukas 6:37-38 - "Entong nangtoskeun, sareng anjeun moal dihukum: ulah ngahukum, sareng anjeun moal dihukum : ngahampura, sareng anjeun bakal dihampura."

2. James 2: 14-17 - "Naon eta kauntungan, Dulur-dulur kuring, sanajan lalaki hiji nyebutkeun anjeunna boga iman, sarta teu boga karya? Dupi iman nyalametkeun anjeunna?"

Mateus 23:20 Ku sabab kitu, saha-saha anu sumpah demi altar, sumpah demi eta altar, jeung sagala anu aya di dinya.

Yésus ngajarkeun yén lamun aya nu sumpah demi altar, maranéhna ogé sumpah demi sagala hal anu aya di dinya.

1. Kakuatan Kecap Urang: Ngartos Harti Sumpah

2. Pentingna Kasucian: Nedunan Jangji Urang

1. Yakobus 5:12 - "Tapi di luhur sadayana, dulur-dulur kuring, ulah sumpah-moal demi langit, bumi, atanapi anu sanés. dikutuk."

2. Pandita 5: 2-4 - "Ulah gancang ku sungut anjeun, ulah rurusuhan dina haté anjeun pikeun ngucapkeun naon waé di payuneun Allah. Allah aya di sawarga jeung anjeun di bumi, jadi hayu kecap anjeun saeutik. Impian datang nalika seueur prihatin, sareng seueur kecap nyirian omongan anu bodo. ”

Mateus 23:21 Jeung saha-saha anu sumpah demi Bait Allah, sumpah demi Bait Allah, jeung demi Anjeunna anu dumuk di jerona.

Yesus ngajarkeun yén jalma anu sumpah demi Bait Allah, nyatana sumpah demi Allah anu cicing di jero Bait Allah.

1. Kakuatan Sumpah: Ngajalajah gravitasi sumpah ku bait jeung significance Allah anu dwells di jerona.

2. Nyieun Sumpah: Mariksa hubungan urang jeung Bait Allah jeung pentingna ngahargaan Allah ngaliwatan kecap urang.

1. Yakobus 5:12-14 - "Tapi di luhur sadayana, dulur-dulur, ulah sumpah, boh demi langit, boh demi bumi, atanapi ku sumpah anu sanés, tapi ngantepkeun "enya" anjeun enya sareng "henteu" anjeun henteu. supaya maraneh ulah dihukum. Naha aya di antawis aranjeun sangsara? Kudu neneda. Aya anu gumbira? Nyanggakeun pupujian."

2. Yesaya 65:16 - "Saha invokes berkah di tanah bakal ngalakukeun kitu ku Allah kasatiaan; jeung saha anu nyokot sumpah di tanah bakal sumpah demi Allah kasatiaan."

Mateus 23:22 Jeung saha anu sumpah demi sawarga, sumpah demi tahta Allah, jeung nu linggih di dinya.

Petikan ieu nekenkeun pentingna sumpah demi Allah sareng tahta-Na.

1: "Ngahormatan Pangéran dina Sumpah anjeun"

2: "Kakuatan Tahta Allah"

1: Yesaya 66:1 - "Kieu timbalan PANGERAN, Sawarga teh tahta Kami, jeung bumi teh footstool Kami: dimana imah anu anjeun ngawangun keur kuring?"

2: Yeremia 17:12 - "A tahta luhur glorious ti mimiti tempat sanctuary urang."

Mateus 23:23 Cilaka aranjeun, ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi, jelema-jelema munafik! pikeun anjeun mayar perpuluhan tina mint jeung anise jeung cummin, jeung geus disingkahkeun urusan weightier hukum, judgment, rahmat, jeung iman: ieu halah ye geus dipigawé, jeung teu ninggalkeun séjén undone.

Petikan ieu dina Mateus 23:23 nyarioskeun ngeunaan munafik ahli-ahli Taurat sareng urang Parisi pikeun museurkeun kana hal-hal alit dina hukum bari ngalalaworakeun perkawis anu langkung penting ngeunaan pengadilan, welas asih, sareng iman.

1. "Néangan Kaadilan sareng Rahmat: Perkara-perkara Hukum anu Langkung Beurat"

2. "Hirup Satia sareng Adil: Refleksi Mateus 23:23"

1. Mika 6: 8 "Anjeunna geus nembongkeun maneh, O man, naon alus. Jeung naon anu diwajibkeun ku Gusti anjeun? Pikeun meta adil jeung mikanyaah rahmat sarta leumpang humbly kalawan Allah anjeun."

2. Galata 5:22-23 "Tapi buah Roh teh cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness jeung kontrol diri. Ngalawan hal saperti euweuh hukum."

Mateus 23:24 Aranjeun panungtun lolong, anu disaring ku gnat, jeung ngelek onta.

Ayat ieu ngeunaan munafik di antara para pamimpin agama anu museurkeun kana detil-detil leutik tapi teu malire masalah anu langkung ageung.

1. Ningali Gambar Besar: Ngalaan Munafik dina Kahirupan Urang

2. Ti Gnats ka Onta: Bahaya Taat Selektif

1. Yesaya 29: 13-14 - Woe ka maranehna nu decree decrees unrighteous, jeung nu nulis grievousness nu maranéhanana geus prescribed; Pikeun nyingkirkeun anu malarat tina pangadilan, sareng ngarampas hak ti jalma-jalma miskin umat Kami, supados randa-randa janten mangsana, sareng aranjeunna tiasa ngarampok yatim!

2. James 1:22-25 - Tapi jadi ye doers tina kecap, jeung teu hearers wungkul, deceiving selves Anjeun sorangan. Pikeun lamun saha jadi hearer tina kecap, jeung teu migawé, manéhna kawas ka lalaki beholding beungeut alam-Na dina kaca: Pikeun manéhna beholdeth dirina, jeung indit jalan-Na, jeung straightway forgettets naon manner of man manéhna. Tapi sing saha anu ningali kana hukum kamerdikaan anu sampurna, sareng terus di dinya, anjeunna sanés ngadangukeun anu hilap, tapi ngalaksanakeun padamelan, ieu lalaki bakal rahayu dina kalakuanana.

Mateus 23:25 Cilaka maraneh, ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi, jelema-jelema munafik! Pikeun anjeun bersih bagian luar tina cangkir jeung tina piring, tapi di jero aranjeunna pinuh ku extortion jeung kaleuwihan.

Ahli Taurat jeung urang Parisi museurkeun kana penampilan luar tinimbang transformasi internal.

1: Fokus urang kedah dina transformasi internal tinimbang penampilan luar.

2: Urang kudu difokuskeun nuturkeun parentah Allah jeung hirup kalawan haté bersih.

1: Kolosa 3:12-17 - Ku kituna, salaku umat pilihan Allah, suci tur dipikacinta, manah welas asih, kahadean, humility, meekness, jeung sabar.

2: Yakobus 1:22-25 - Tapi kudu ngalakukeun pangandika, ulah ngan ukur ngadenge, nipu diri sorangan.

Mateus 23:26 Urang Parisi lolong, bersihkeun heula anu jeroeun cangkir jeung piring, supaya bagian luarna oge beresih.

Petikan éta nyarioskeun pentingna ngawaskeun jero haté sateuacan hariwang ngeunaan penampilan luar.

1. "Haté Matéri: Ngabersihan Batin Kahiji"

2. "Penampilan Tiasa Nipu: Kudu Nyucikeun Batin"

1. Jabur 51:10 - "Jieun di kuring hiji haté bersih, O Allah; sarta renew sumanget katuhu dina kuring."

2. Paribasa 4:23 - "Jaga haté anjeun kalayan sagala karajinan; pikeun kaluar tina éta isu kahirupan."

Mateus 23:27 Cilaka aranjeun, ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi, jelema-jelema munafik! pikeun anjeun ibarat kuburan anu diputihan, anu luarna katingali éndah, tapi jerona pinuh ku tulang-tulang paéh, sareng tina sagala najis.

Yesus ngahukum ahli-ahli Taurat sareng urang Parisi kusabab katingalina suci di luar bari haténa pinuh ku dosa sareng korupsi.

1. Peringatan Yesus Ngalawan Munafik

2. Bahaya Nyamur Palsu tina Taqwa

1. Rum 3:23 - Pikeun sakabéh geus dosa sarta datang pondok tina kamulyaan Allah.

2. Yakobus 4:17 - Ku sabab eta nu knoweth mun ngalakukeun alus, sarta teu ngalakukeun eta, ka anjeunna eta dosa.

Mateus 23:28 Nya kitu deui aranjeun oge di luar katingalina bener ka manusa, tapi di jerona pinuh ku munafik jeung kajahatan.

Petikan ieu ngingetkeun supaya teu katingali soleh di luar bari nyumputkeun munafik sareng dosa batin.

1: Kabeneran anu leres asalna tina jero, sanés tina penampilan luar.

2: Urang kudu jujur ka diri sorangan, sarta narékahan pikeun bener bener, teu ngan penampilan eta.

1: Pilipi 3: 8-9 - "Saestuna, kuring nganggap sagalana salaku rugi kusabab nilai surpassing uninga Kristus Yesus Gusti abdi. Demi Anjeunna kuring geus ngalaman leungitna sagala hal jeung diitung aranjeunna salaku sampah, dina urutan yén kuring bisa meunang Kristus."

2: 1 John 1: 8-10 - "Lamun urang nyebutkeun urang teu boga dosa, urang nipu diri urang sorangan, sarta bebeneran teu aya dina urang. Lamun urang ngaku dosa urang, anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang jeung cleanse. urang tina sagala kajahatan. Lamun urang nyebutkeun urang teu boga dosa, urang ngajadikeun anjeunna tukang bohong, sarta pangandika-Na teu aya dina urang."

Mateus 23:29 Cilaka aranjeun, ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi, jelema-jelema munafik! sabab anjeun ngawangun makam para nabi, sareng ngahias kuburan jalma-jalma soleh,

Ahli-ahli Taurat jeung urang Parisi téh munafik pikeun ngahormatan ka jalma-jalma anu dikaniaya.

1. Munafik tina ngahormat

2. Bahaya Munafik

1. Yesaya 29:13 - "Ieu jalma draweth deukeut kuring jeung sungut maranéhanana, jeung honoures kuring jeung biwir maranéhanana; tapi haté maranéhanana jauh ti kuring."

2. James 2:17 - "Sanajan kitu iman, lamun teu boga karya, nyaeta maot, keur nyalira."

Mateus 23:30 Jeung sebutkeun, "Lamun urang geus di jaman karuhun urang, urang moal geus partakers jeung aranjeunna dina getih nabi-nabi."

Jalma-jalma jaman Yésus munafik, ngaku-ngaku yén maranéhna moal nyiksa nabi-nabi saperti karuhun-karuhunna, padahal sabenerna maranéhna ngalakukeun kitu.

1. Bahaya Munafik: Ngaku sareng Ngahindarkeun Kabohongan

2. Tetep Bener dina Jaman Oposisi: Nangtung Teguh dina Iman

1. Yesaya 29:13 - "Jeung Gusti ngadawuh: "Kusabab jalma ieu ngagambar deukeut jeung sungut maranéhanana jeung ngahargaan kuring jeung biwir maranéhanana, bari hate maranéhanana jauh ti kuring, jeung sieun maranéhanana kuring nyaéta parentah diajarkeun ku lalaki ".

2. Yakobus 2:17 - "Kitu oge iman ku sorangan, lamun teu boga karya, maot"

Mateus 23:31 Ku sabab kitu aranjeun jadi saksi pikeun diri sorangan, yen aranjeun teh anak-anakna anu maehan nabi-nabi.

Yésus ngingetkeun urang Parisi yén maranéhna téh anak jalma-jalma nu maehan nabi-nabi.

1. Balukar tina Kalakuan Urang

2. Bahaya Kareueus Rohani

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Yakobus 1: 19-20 - Nyaho ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran anu diperyogikeun ku Gusti.

Mateus 23:32 Eusian ku ukuran karuhun anjeun.

Yésus ngingetkeun urang Parisi jeung ahli Taurat ngeunaan bahaya munafik maranéhanana ku cara ngingetkeun dosa-dosa karuhun maranéhanana.

1. Pentingna Kajujuran sareng Karendahan Hati dina Lalampahan urang sareng Gusti

2. Balukar tina Ngalanggar Parentah Allah

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. paribasa 28:13 - Saha conceals transgressions na moal makmur, tapi anjeunna anu confesses na forsakes aranjeunna bakal ménta rahmat.

Mateus 23:33 Eh oray-orayan, turunan oray-orayan, kumaha maraneh bisa luput tina hukuman naraka?

Yesus ngahukum urang Parisi kusabab munafikna sareng ngingetkeun aranjeunna ngeunaan akibat tina kalakuan jahatna.

1. Munafik: Dosa Anu Teu Bisa Dihindari

2. Biaya Nolak Kabeneran Allah

1. Rum 2:1-5 - Ku sabab kitu anjeun teu boga alesan, O man, unggal salah sahiji anjeun anu judges. Pikeun ngahukum anu sanés anjeun ngahukum diri anjeun, sabab anjeun, hakim, ngalaksanakeun hal anu sami.

2. James 4:17 - Jadi sakur anu nyaho hal katuhu pikeun ngalakukeun jeung gagal pikeun ngalakukeunana, pikeun manéhna éta dosa.

Mateus 23:34 Ku sabab eta, behold, Kami ngirim ka anjeun nabi, jeung lalaki wijaksana, jeung scribes: jeung sababaraha di antarana anjeun bakal maéhan jeung crucify; jeung sababaraha di antarana anjeun bakal scourge di synagogues anjeun, jeung nganiaya aranjeunna ti kota ka kota.

Yésus ngingetkeun ngeunaan panganiayaan hamba-hamba Allah.

1. Panganiayaan Ka Hamba Allah: Teguh Najan Kasangsaraan

2. Panggero Urang: Ka Asih Najan Dikaniaya

1. Ibrani 11: 35-40 - The Iman hamba Allah

2. John 15: 17-19 - The Love of hamba Allah

Mateus 23:35 Pikeun anjeun bakal datang kana sagala getih soleh shed ka bumi, ti getih Abel soleh nepi ka getih Zacharias bin Barachias, saha anjeun slee antara Bait Allah jeung altar.

Petikan ieu nyarioskeun hukuman Allah ka jalma-jalma pikeun dosa-dosana, khususna pikeun ngucurkeun getih anu teu salah.

1: Balukar tina Dosa

2: Bendu Allah

1: Kajadian 4:10 - Saur Anjeunna, Naon anu anjeun lakukeun? Sora getih adi anjeun crieth ka kuring tina taneuh.

2: Rum 12:19 - Dearly tercinta, ulah males kanyeri, tapi masihan tempat pikeun murka: sabab geus ditulis, Pamales kanyeri mah milik; Kuring bakal repay, nyebutkeun Gusti.

Mateus 23:36 Sabenerna Kami nyebutkeun ka anjeun, Sadaya hal ieu bakal datang ka generasi ieu.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan pengadilan anu bakal datang ka generasi ayeuna.

1. Urang kudu hirup ku cara hormat jeung ngahargaan ka Allah, lest urang mawa judgment kana diri urang sorangan.

2. Laku lampah urang aya balukarna, boh dina kahirupan di dunya boh di akhirat.

1. Ibrani 9:27 - "Jeung sagampil eta diangkat pikeun manusa maot sakali, sarta sanggeus éta asalna judgment."

2. Rum 2: 5-6 - "Tapi kusabab haté teuas tur impenitent anjeun nyimpen nepi murka pikeun diri dina poé murka nalika judgment bener Allah bakal wangsit."

Mateus 23:37 Yérusalém, Yérusalém, anjeun anu maehan nabi-nabi, jeung ngabatur batu anu diutus ka anjeun, geus sabaraha kali Kami rek ngumpulkeun anak-anak maneh, kawas hayam bikang ngumpulkeun hayamna dina jangjangna, tapi maraneh henteu daek!

Yesus nganyatakeun kasedih anu jero ngeunaan panolakan Yerusalem pikeun nampi Anjeunna, sanaos seueur nabi anu dikirim ka anjeunna sapanjang sajarah.

1. Asih Allah Abadi: Asih Saratna Yesus ka Yerusalem

2. Nolak Panggero: Balukar tina Nolak Panawaran Kasalametan Gusti

1. Yesaya 53: 3 - "Anjeunna hina jeung ditampik ku lalaki, a man of sorrows jeung acquainted jeung duka"

2. Yeremia 29:13 - "Anjeun bakal neangan kuring jeung manggihan kuring lamun neangan kuring jeung sakabeh haté anjeun"

Mateus 23:38 Behold, imah anjeun ditinggalkeun ka anjeun sepi.

Yésus ngingetkeun urang Parisi yén imah maranéhna bakal ditinggalkeun sepi lantaran nolak maranéhna pikeun tobat.

1. Konsékuansi tina Hardened Hearts - A on Mateus 23:38

2. Nolak Tobat - A ngeunaan Kakafiran Urang Parisi sareng Balukarna Karuksakan Imahna.

1. Ibrani 3: 7-14 - Peringatan ngalawan hardening hate.

2. Yesaya 6: 9-10 - panggero Allah tobat.

Mateus 23:39 Pikeun Kami nyebutkeun ka anjeun, Anjeun moal ningali kuring ti ayeuna, nepi ka anjeun bakal nyebutkeun, Rahayu anu datang dina nami Gusti.

Yesus nyatakeun yén anjeunna moal katingali deui dugi ka jalma-jalma ngakuan otoritasna ti Gusti.

1. Kakuatan Pangakuan: Kumaha Ngaku Otoritas Allah dina Kahirupan Urang

2. Ajén-inajén Berkah: Ngarasakeun Kabungahan Kabungahan Yéhuwa

1. Yesaya 11:10 - "Jeung dina poé éta bakal aya akar Jesse, nu bakal nangtung pikeun hiji ensign sahiji jalma; ka dinya bakal kapir neangan: jeung sésana na bakal glorious."

2. Jabur 118:26 - "Rahayu jadi anjeunna anu datang dina nami PANGERAN: urang geus ngaberkahan anjeun kaluar ti imah PANGERAN."

Mateus 24 ngabahas karuksakan Bait Allah, tanda-tanda jaman ahir, jeung pentingna waspada dina antisipasi mulang Yesus.

Ayat 1: Bab dimimitian ku Yesus ngaramalkeun karusakan kuil (Mateus 24: 1-2). Nalika murid-murid naroskeun ngeunaan tanda-tanda jaman ahir-Na anu bakal datang, Anjeunna ngingetkeun aranjeunna supaya teu disesatkan ku Kristus palsu atanapi diganggu ku perang gosip perang sabab hal-hal ieu kedah kajantenan tapi tungtungna masih bakal datang. Anjeunna ceramah ngeunaan bangsa rising ngalawan karajaan bangsa ngalawan famines karajaan lini rupa-rupa tempat tapi ieu ngan dimimitian nyeri kalahiran (Mateus 24:3-8).

Ayat 2nd: Anjeunna lajeng ngajelaskeun kasusah mukmin bakal nyanghareupan nabi palsu anu bakal nipu loba ngaronjatkeun wickedness cinta paling tiis tapi jalma anu nangtung teguh nepi ka tungtungna bakal disimpen. Karajaan Injil bakal diwartakeun ka sakuliah dunya kasaksian sadaya bangsa lajeng tungtungna bakal datang (Mateus 24: 9-14). Anjeunna nujul kana 'kebinasaan abomination' diucapkeun ngaliwatan nabi Daniel nangtung di tempat suci ngingetkeun jalma di Yudea kabur gunung tanpa reureuh sabab bakal aya marabahaya gede unequalled ti mimiti dunya nepi ka ayeuna moal bisa disaruakeun deui.

Ayat ka-3: Yesus terus ngabahas tanda-tanda langsung saatos kasusahan dinten-dinten kasedihan panonpoé bulan bentang-bentang gelap awak sawarga oyag Putra Manusa sumping mega langit kalayan kakuatan kamulyaan anu hébat ngutus malaikat-malaikat kalayan sora tarompét nyaring ngumpulkeun umat pilihan ti opat angin hiji tungtung langit anu sanés (Mateus 24:29-31). ). Anjeunna nyarioskeun perumpamaan tangkal anjir nalika dahanna kaluar daun anu lembut, terang yén usum panas caket sareng jalan anu sami nalika ningali sadaya hal ieu terang yén éta caket di panto. Tapi jam beurang pasti teu aya anu terang bahkan malaikat sawarga atanapi Putra ngan ukur Rama. Saperti dina jaman Nuh, kitu deui dina datangna Putra Manusa, jalma-jalma dahar nginum kawin kawin nepi ka poé Nuh asup ka bahtera, maranéhna teu nyaho naon-naon ngeunaan caah, nyaah ka maranehna, kumaha datangna Putra Manusa jadi kudu salawasna waspada, sabab teu nyaho. dinten naon Gusti anjeun bakal sumping (Mateus 24: 32-44).

Mateus 24:1 Jeung Yesus indit kaluar, sarta undur ti Bait Allah, jeung murid-Na datang ka manéhna pikeun mintonkeun manéhna wangunan Bait Allah.

Yesus kaluar ti Bait Allah jeung murid-murid némbongkeun manéhna wangunan Bait Allah.

1. Ayana Allah di mana-mana: Ngartos Harti Yesus Ninggalkeun Bait Allah

2. Pentingna Hormat jeung Kahéman: Ngahargaan Wangunan Bait Allah

1. Jabur 46:4-5 “Aya hiji walungan anu ngageugeuh kota Allah, tempat sucina Nu Maha Agung. Allah aya di satengahing dirina; manehna teu kudu dipindahkeun; Gusti bakal nulungan anjeunna nalika subuh subuh."

2. Yesaya 66:1 “Kieu timbalan PANGERAN: “Langit teh tahta Kami, jeung bumi teh tatapakan Kami; imah naon anu anjeun badé ngawangun pikeun kuring, sareng naon tempat istirahat kuring?"

Mateus 24:2 Saur Yesus ka aranjeunna, "Naha anjeun henteu ningali sadayana ieu? Sabenerna Kami nyebutkeun ka anjeun, di dieu moal aya anu tinggaleun hiji batu dina batu anu sanés, anu henteu bakal dilungsur.

Yesus ngaramalkeun karuksakan Bait Allah di Yerusalem.

1: Urang kudu siap pikeun nu teu kaduga, sakumaha Yesus ngingetkeun urang yén karuksakan mungkin.

2: Urang kudu ngandelkeun rencana Yéhuwa, sanajan éta hésé atawa hésé.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén dina sagala hal Allah damel pikeun anu hadé pikeun jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu parantos disauran dumasar kana tujuanana.

2: Yesaya 41:10 - Jadi teu sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh. Kami bakal nguatkeun anjeun sareng ngabantosan anjeun; Kami bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu kuring anu soleh.

Mateus 24:3 Sareng nalika Anjeunna calik di Gunung Olives, murid-murid sumping ka Anjeunna nyalira, saurna, "Bejakeun ka kami, iraha hal-hal ieu bakal kajadian?" jeung naon bakal jadi tanda datang thy, jeung ahir dunya?

Murid-murid naroskeun patarosan ka Yesus ngeunaan tanda-tanda datangna kadua-Na sareng kiamat dunya nalika anjeunna linggih di Gunung Olives.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Nyiapkeun pikeun Kadatangan Yesus Kadua

2. Pentingna Lalajo jeung Ngadagoan: Balikna Yesus jeung Ahir Dunya

1. Rum 13:11-12 “Salian ti ieu, aranjeun geus nyaho kana waktuna, yen geus datang waktuna pikeun hudang tina sare. Pikeun kasalametan leuwih deukeut ka urang ayeuna ti mimiti urang percaya. Peuting geus jauh; poé geus deukeut. Ku kituna hayu urang nyingkirkeun karya-karya anu gelap sareng ngagem ageman cahaya."

2. Titus 2: 11-14 "Kanggo rahmat Allah geus mucunghul, bringing kasalametan pikeun sakabéh jalma, ngalatih urang pikeun renounce ungodliness jeung hawa nafsu dunya, sarta hirup timer dikawasa, uprights, jeung Godly hirup di jaman kiwari, ngantosan. Pikeun pangarep-arep urang anu rahayu, nya éta munculna kamulyaan Allah anu agung sareng Juru Salamet urang Yesus Kristus, anu masihan dirina pikeun urang pikeun nebus urang tina sagala kajahatan sareng nyucikeun pikeun dirina hiji umat milikna sorangan anu getol kana padamelan anu hadé."

Mateus 24:4 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka aranjeunna, "Awas ulah aya anu nipu anjeun."

Yésus ngingetkeun murid-muridna supaya waspada ka jalma-jalma nu rék nipu maranéhna.

1. "Bahaya Tipuan"

2. "The Power of Discernment"

1. Epesus 5:15-17; "Ku kituna, ati-ati pisan kumaha anjeun hirup - teu sakumaha unwise tapi sakumaha wijaksana, ngamangpaatkeun unggal kasempetan, sabab poé téh jahat. Ku kituna ulah foolish, tapi ngarti naon bakal Gusti urang."

2. Siloka 14:15; "Anu sederhana percaya kana naon waé, tapi jalma anu bijaksana mikiran léngkahna."

Mateus 24:5 Pikeun loba bakal datang dina ngaran kuring, nyebutkeun, Kami Kristus; jeung bakal nipu loba.

Loba guru palsu bakal datang dina ngaran Yesus jeung mislead loba.

1. Nabi Palsu: Bahaya Nipu

2. Wewenang Kristus: Ngahindarkeun Ajaran Palsu

1. Rasul 20:29-31 - Peringatan Paulus Ngalawan Guru Palsu

2. 2 Peter 2: 1-3 - Nabi Palsu jeung Hukuman Maranéhna

Mateus 24:6 Jeung anjeun bakal ngadéngé perang jeung rumor perang: awas maraneh ulah kaganggu: pikeun sakabéh hal ieu kudu lumangsung, tapi tungtungna teu acan.

Petikan éta ngeunaan henteu kaganggu ku perang atanapi gosip ngeunaan perang anu bakal kajantenan, sabab tungtungna henteu acan.

1. Tong Hariwang, Sing Satia - Fokus kana percanten ka Allah tibatan kaganggu ku masalah dunya.

2. Tahan Kasulitan dina Poé Ahir - Nyiapkeun pikeun ahir jaman ku ngajaga iman sareng henteu nyerah kana kasieun.

1. Rum 8:18 "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut dibandingkeun jeung kamulyaan nu bakal diungkabkeun ka urang."

2. Yesaya 41:10 "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh."

Mateus 24: 7 Pikeun bangsa bakal narajang bangsa, jeung karajaan ngalawan karajaan: jeung bakal aya famines, jeung pestilences, jeung lini, di sagala rupa tempat.

Petikan éta nyarioskeun kumaha bakal aya konflik antara bangsa, kalaparan, wabah sareng gempa di tempat anu béda.

1. Allah tetep ngawasa sanajan dina mangsa kasusahan.

2. Urang teu kudu salempang ngeunaan naon anu lumangsung di dunya, tapi nempatkeun urang percanten ka Allah.

1. Yesaya 41:10 - "Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah jadi dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Jabur 46: 1-3 - "Gusti mangrupikeun pangungsian sareng kakuatan urang, pitulung anu kantos aya dina kasulitan. Ku sabab kitu urang moal sieun, sanaos bumi nyerah sareng gunung-gunung murag kana jantung laut, sanaos cai na. ngaguruh jeung buih, jeung gunung-gunung gogonjakan ku oyagna."

Mateus 24:8 Sadaya ieu mangrupikeun awal kasedihan.

Yésus ngingetkeun yén loba mangsa susah bakal datang saméméh ahir dunya.

1. "Kasedihan Ahir Jaman: Peringatan Yesus pikeun Urang"

2. "Kakuatan Firman Yesus: Nyiapkeun pikeun Naon Anu Bakal Datang"

1. Yesaya 61: 1-2 - "Roh Gusti Nu Maha Kawasa aya dina kuring, sabab PANGERAN geus anointed kuring pikeun ngumumkeun warta alus ka nu miskin. Mantenna ngutus Kami pikeun ngabeulit nu remuk manah, ngembarkeun kamerdikaan ka para tawanan, jeung dibebaskeun tina gelap pikeun para tawanan."

2. Rum 8: 18-19 - "Kuring nganggap yén sangsara urang ayeuna henteu patut dibandingkeun sareng kamulyaan anu bakal diungkabkeun ka urang. Sabab ciptaan-ciptaan teh ngadago-dago pisan kana pangarep-arep anak-anak Allah diturunkeun.”

Mateus 24: 9 Teras aranjeunna bakal nyerahkeun anjeun ka sangsara, sareng bakal maehan anjeun, sareng anjeun bakal dibenci ku sadaya bangsa demi nami Kami.

Para pengikut Yesus bakal dikaniaya sareng dipaehan demi nami-Na.

1. Yesus nelepon urang satia sanajan dina nyanghareupan kasusah.

2. Kakawasaan ngaran Yesus patut dibela.

1. John 15: 18-20 - "Lamun dunya hates anjeun, tetep dina pikiran nu eta hated kuring munggaran. Lamun anjeun belonged ka dunya, eta bakal bogoh ka anjeun sakumaha milikna. dunya, tapi Kami geus milih anjeun ti dunya. Éta sababna dunya hate anjeun. Inget naon ceuk Kami ka anjeun: 'Abdi teu leuwih ti dunungan.' Lamun maraneh dikaniaya ka Kami, maraneh oge bakal dianiaya.”

2. 1 Peter 4: 12-13 - "Sahabat, ulah reuwas dina cobaan fiery nu geus datang dina anjeun pikeun nguji anjeun, saolah-olah aya hal aneh anu lumangsung ka anjeun. Tapi girang inasmuch salaku anjeun milu dina sangsara tina Kristus, supaya aranjeun bagja pisan lamun kamulyaan-Na geus diturunkeun."

Mateus 24:10 Jeung saterusna bakal loba nu gelo, jeung bakal ngahianat karana, jeung bakal hate silih.

Loba bakal jadi gelo jeung balik ngalawan hiji sarua séjén, ngabalukarkeun hatred.

1. "Cinta Tatangga Anjeun: Bahaya Nyinggung Batur"

2. "Biaya Panghianatan: Refleksi Mateus 24:10"

1. John 15:13 - "Cinta Greater euweuh lalaki ti ieu, nu hiji lalaki iklas turun hirupna pikeun babaturanana."

2. 1 Korinta 13: 4-7 - "Cinta téh sabar jeung bageur, cinta teu sirik atawa sombong, teu sombong atawa kurang ajar. girang ku kalakuan nu salah, tapi girang ku bebeneran. Cinta nanggung sagala hal, percaya sagala hal, ngarepkeun sagala hal, endures sagala hal."

Mateus 24:11 Jeung loba nabi palsu bakal timbul, sarta bakal nipu loba.

Seueur nabi palsu anu bakal nyebarkeun ajaran palsu sareng nyababkeun seueur anu sesat.

1. Waspada tina Nabi Palsu - Galata 1: 6-9

2. Nguji Sagala - 1 Tesalonika 5:21-22

1. Yermia 14:14; 23:25-32

2. 2 Petrus 2:1-3; Wahyu 19:20

Mateus 24:12 Jeung sabab iniquity bakal abound, cinta loba bakal jadi tiis.

Lobana dosa bakal ngabalukarkeun cinta ngurangan.

1: Urang kudu ngalawan godaan dosa jeung tinimbang nurture asih dina kahirupan urang.

2: Urang kudu tetep waspada dina iman urang jeung ulah ngantep dosa ngéléhkeun urang.

1: Rum 12:9-10 - Asih kudu ikhlas. Hate naon anu jahat; nempel kana naon anu alus.

2: 1 John 4: 7-8 - tercinta, hayu urang silih cinta, sabab cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah jeung nyaho Allah.

Mateus 24:13 Tapi sing saha bakal tahan nepi ka ahir, sarua bakal disimpen.

Ayat ieu nekenkeun pentingna katekunan supados salamet.

1: Nangtung Kuat dina Jaman Sesah - fokus kana pentingna katekunan dina nyanghareupan kasusah

2: The Enduring Iman of the Saints - panyorot ganjaran tina kasatiaan

1: Ibrani 10: 35-36 - "Ulah, kituna, buang jauh kapercayaan anjeun, pikeun eta boga ganjaran gede. Pikeun anjeun kudu daya tahan, ku kituna sanggeus anjeun geus rengse wasiat Allah, anjeun bisa nampa jangji. "

2: Yakobus 1:12 - "Bagja jalma anu tabah dina cobaan, sabab nalika anjeunna parantos nahan ujian, anjeunna bakal nampi makuta kahirupan anu dijangjikeun ku Allah ka jalma anu nyaah ka Anjeunna."

Mateus 24:14 Jeung ieu Injil Karajaan bakal diwawarkeun di sakuliah dunya pikeun saksi ka sadaya bangsa; lajeng bakal tungtungna datangna.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan pentingna ngahutbah firman Allah sareng kumaha éta bakal nunjukkeun ahir jaman.

1. Kakuatan Da'wah: Kumaha Firman Allah Ngahijikeun Urang jeung Nyiapkeun Urang Pikeun Kalanggengan

2. Amanat Agung: Kumaha Urang Bisa Ngabagikeun Pesen Allah sareng Ngadeukeutan Datangna Ahir

1. Rasul 1: 8 - Tapi anjeun bakal nampa kakuatan nalika Roh Suci datang ka anjeun; Jeung anjeun bakal jadi saksi kuring di Yerusalem, jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, jeung nepi ka tungtung bumi.

2. Yesaya 55:11 - Ku kituna bakal kecap abdi jadi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta.

Mateus 24:15 Ku kituna lamun anjeun bakal nempo abomination of desolation, diucapkeun ku Daniel nabi, nangtung di tempat suci, (saha nu maca, hayu manéhna ngarti :)

Yésus ngingetkeun murid-muridna supaya waspada jeung sadar kana ”kaahengan karunyaan” nu diomongkeun ku nabi Daniél.

1. The Abomination of Desolation: Naon Hartosna pikeun Urang Kiwari

2. Siap: Peringatan Yesus dina Mateus 24

1. Daniel 9:27 - "Jeung manehna bakal mastikeun covenant kalawan loba pikeun hiji minggu: sarta dina satengahing minggu anjeunna bakal ngabalukarkeun kurban jeung oblation ka cease, sarta pikeun overspreading of abominations anjeunna bakal nyieun desolate. malah nepi ka consummation, sarta anu ditangtukeun bakal dituang kana desolated".

2. 2 Tesalonika 2:3 - "Hayu no man nipu anjeun ku cara naon baé: pikeun poé éta moal datang, iwal aya datangna falling jauh kahiji, sarta yén lalaki dosa kaungkap, putra perdition;"

Mateus 24:16 Saterusna hayu nu aya di Yudea ngungsi ka pagunungan:

Jalur ieu naroskeun ka jalma-jalma di Yudea pikeun ngungsi ka pagunungan dina waktos bahaya.

1. Urang kudu siap kabur lamun bahaya geus deukeut.

2. Urang kudu merhatikeun pépéling Allah sangkan tetep aman.

1. Paribasa 22:3 - A prudent man foreseeth nu jahat, jeung hidets dirina: tapi basajan lulus, sarta dihukum.

2. Jabur 91:14-16 - Kusabab anjeunna geus diatur cinta-Na kana kuring, ku kituna kuring baris nyalametkeun anjeunna: Kuring baris nempatkeun anjeunna di luhur, sabab anjeunna geus dipikawanoh ngaran kuring. Anjeunna bakal nelepon kana kuring, sarta kuring bakal ngajawab anjeunna: Kuring bakal jeung manehna dina kasulitan; Kuring bakal nganteurkeun anjeunna, sareng ngahormatan anjeunna. Kalayan umur panjang kuring bakal nyugemakeun anjeunna, sareng nunjukkeun kasalametan kuring.

Mateus 24:17 Anu aya di luhur imah ulah turun nyandak naon-naon ti imahna.

Yésus maréntahkeun jalma-jalma sangkan ulah balik deui ka imahna waktu kabur ti hiji kota.

1. Gusti terang naon anu panghadéna pikeun urang sareng bakal nyayogikeun panyalindungan anu dipikabutuh pikeun ngajaga urang aman.

2. Iman urang ka Allah bakal diganjar lamun urang ngadéngékeun jeung nuturkeun paréntah-Na.

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Mateus 6:25-33 - "Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, ulah hariwang ngeunaan hirup anjeun, naon anu anjeun bakal dahar atawa naon anu anjeun bakal inuman, atawa ngeunaan awak anjeun, naon anu anjeun bakal ditunda. Naha hirup teu leuwih ti dahareun. , jeung awakna leuwih ti sandang? Tingali manuk-manuk awang-awang: maranehna teu nebar, teu metik, atawa ngumpulkeun kana lumbung, tapi ku Rama Anjeun nu di sawarga mah dipaparin dahareun.

Mateus 24:18 Nya kitu deui anu aya di tegalan, ulah balik deui nyandak pakeanana.

Ayat ieu ngingetkeun supaya teu buru-buru ninggalkeun pagawéan, khususna dina nyanghareupan bahaya anu caket.

1. Ngawujudkeun Singgetan Kahirupan: Refleksi Mateus 24:18.

2. Nyiapkeun Diri Urang Pikeun Tantangan Teu Kaduga: Hiji Pangajaran ngeunaan Mateus 24:18 .

1. Lukas 14:28-30 - "Kanggo saha di antara anjeun, hayang ngawangun munara, teu calik heula jeung ngitung biaya, naha manehna geus cukup pikeun ngalengkepan eta? Upami teu kitu, lamun manehna geus diteundeun yayasan sarta henteu. bisa ngabéréskeun, kabéh anu ningali éta mimiti nyolok anjeunna, saurna, 'Ieu jalma mimiti ngawangun sareng henteu tiasa ngabéréskeun.'

2. Ibrani 10:35-36 - “Ku sabab eta ulah miceun kapercayaan aranjeun, anu ganjaranana gede. Pikeun anjeun peryogi kasabaran, supados nalika anjeun parantos ngalaksanakeun pangersa Allah anjeun tiasa nampi naon anu dijangjikeun."

Mateus 24:19 Jeung cilaka ka nu keur reuneuh, jeung nu ngabandungan dina poé éta!

Dina Mateus 24:19, Yesus ngingetkeun ngeunaan kasusah anu bakal datang ka ibu-ibu anu reuneuh sareng nyusu salami akhir jaman.

1. "The Hardest Times: Ibu Hamil jeung Nursing Dina Ahir Jaman"

2. "Peringatan Yesus: Tahan Kasulitan pikeun Ibu-ibu"

1. Yesaya 40:11 - "Anjeunna bakal condong domba-Na kawas angon a; manéhna baris ngumpulkeun anak domba di leungeun-Na, manéhna baris mawa eta dina bosom-Na, jeung gently mingpin maranéhanana anu jeung ngora.”

2. 1 Tesalonika 5:3 - "Kanggo lamun maranéhna bakal nyebutkeun, Peace jeung kaamanan; lajeng karuksakan dadakan datang kana aranjeunna, sakumaha travail kana hiji awéwé hamil; jeung maranéhna moal kabur."

Mateus 24:20 Tapi ngadoakeun yén hiber anjeun henteu dina usum tiris, atanapi dina dinten Sabat.

petikan warns mun teu ngungsi dina Sabat atawa dina usum tiis.

1: Iman urang ngagero urang pikeun siap tapi ogé émut kana kawajiban urang ka Allah.

2: Kuciwa hirup teu matak ngajurung urang poho kana parentah Allah.

1: Deuteronomy 5: 12-15 - Hormat Sabat sareng tetep suci.

2: Yesaya 40:31 - Jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana.

Mateus 24:21 Pikeun harita bakal aya kasangsaraan anu ageung, sapertos anu teu acan aya ti mimiti dunya dugi ka ayeuna, moal aya, sareng moal aya deui.

Kasangsaraan hébat nyaéta jaman sangsara anu parah anu bakal kajantenan sateuacan Yesus mulang.

1: Allah nu ngawasaan jeung bakal mawa urang ngaliwatan kasangsaraan gedé.

2: Urang kudu ngandel ka Allah jeung tetep satia ka Mantenna dina mangsa kasangsaraan gedé.

1: Rum 8:31-39 - Euweuh nu bisa misahkeun urang tina asih Allah.

2: Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

Mateus 24:22 Jeung iwal eta poe kudu disingget, moal aya daging bakal disimpen: tapi demi umat pilihan urang eta poé bakal disingget.

Allah bakal nyepetkeun poé kasangsaraan demi umat pilihan.

1. Asih Allah ka Umat-Na: Kumaha Kaasih Gusti Nangtayungan Umat-Na dina Jaman Kasangsaraan

2. Jangji Panyalindungan Allah: Kumaha Panyadiaan Allah Nyalametkeun Urang Tina Kasangsaraan

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Yesaya 54:17 - No pakarang anu kabentuk ngalawan thee bakal makmur; jeung unggal basa nu bakal naek ngalawan Anjeun dina judgment anjeun bakal ngahukum. Ieu warisan hamba Gusti, jeung kabeneran maranéhanana nyaéta ti Kami, nyebutkeun Gusti.

Mateus 24:23 Saterusna lamun saha bakal nyebutkeun ka anjeun, Lo, ieu Kristus, atawa aya; percaya teu.

Yésus naséhat murid-muridna supaya teu percaya ka saha waé nu ngaku-ngaku Mésias, sanajan maranéhna ngaku-Na di tempat nu tangtu.

1. "Waspada Nabi Palsu"

2. "Bahaya Percaya Klaim Palsu"

1. Yermia 29: 8-9 "Sabab kieu timbalan PANGERAN Nu Maha Kawasa, Allah Israil: Ulah ngantep nabi anjeun sarta diviners anjeun, anu aya di satengahing anjeun, nipu anjeun, atawa ngadéngékeun impian anjeun anu anjeun ngabalukarkeun. jadi ngimpi. Pikeun maranéhna nubuat falsely ka anjeun dina ngaran Kami: Kami henteu ngutus aranjeunna, nyebutkeun Gusti."

2. 2 Peter 2: 1-3 "Tapi aya nabi palsu ogé diantara jalma, sanajan bakal aya guru palsu diantara anjeun, anu privily bakal mawa dina heresies damnable, malah denying Gusti anu meuli aranjeunna, jeung mawa kana diri. karuksakan gancang. Jeung loba bakal nuturkeun cara pernicious maranéhanana; ku alesan saha jalan bebeneran bakal diomongkeun jahat. Jeung ku covetousness bakal maranéhanana jeung kecap pura-pura nyieun dagangan anjeun: nu judgment ayeuna geus lila teu lingereret, jeung maranehna. damnation teu saré."

Mateus 24:24 Pikeun aya bakal timbul Kristus palsu, jeung nabi palsu, jeung bakal nembongkeun tanda gede jeung mujijat; ku kituna, lamun éta mungkin, aranjeunna bakal nipu pisan milih.

Guru-guru palsu jeung nabi-nabi bakal nipu malah umat pilihan, lamun éta mungkin.

1. Mikawanoh Guru jeung Nabi Palsu

2. Ulah katipu ku Ajaran Palsu

1. Mateus 7:15-20 - Waspada nabi palsu

2. 1 Yohanes 4:1-6 - Nguji roh-roh pikeun ningali naha éta ti Allah

Mateus 24:25 Behold, Kuring geus bébéja anjeun saméméhna.

Yésus ngingetkeun murid-muridna supaya waspada jeung siap pikeun datangna Karajaan Allah.

1. Sing Sadar: Yésus Ngajurung Urang Siaga Pikeun Datangna Karajaan Allah

2. Pentingna Nengetan Peringatan Yesus

1. 1 Tesalonika 5:2-4 - Pikeun anjeun terang pisan yén poé Gusti bakal datang kawas maling dina peuting.

2. 1 Korinta 16:13 - Jadi waspada, nangtung teguh dina iman, lampah kawas lalaki, jadi kuat.

Mateus 24:26 Ku sabab kitu lamun maranehna bakal nyebutkeun ka anjeun, Behold, manéhna di gurun keusik; ulah kaluar: behold, anjeunna aya dina kamar rusiah; percaya teu.

Ayat ieu ngingetkeun urang supados henteu percanten ka nabi palsu sareng percanten kana firman Allah.

1. Ulah Percaya Bohong: Percanten kana Firman Allah

2. Nabi Palsu: Panginten di Dunya Kiwari

1. 2 Timoteus 3:16-17 "Sadaya Kitab Suci anu breathed kaluar ku Allah jeung nguntungkeun pikeun pangajaran, pikeun reproof, pikeun koreksi, jeung pikeun latihan dina amal saleh, yén lalaki Allah bisa jadi lengkep, dilengkepan pikeun unggal karya alus."

2. Yesaya 8:20 "Pikeun pangajaran sareng kasaksian! Upami aranjeunna henteu nyarioskeun kana kecap ieu, éta kusabab aranjeunna henteu ngagaduhan subuh."

Mateus 24:27 Pikeun sakumaha kilat datang ti wétan, sarta caang nepi ka kulon; kitu ogé bakal datangna Putra Manusa.

Datangna Putra Manusa bakal lir kilat, katingali ku sadayana.

1. Caang Dunya: A on Datangna Putra Manusa

2. Yesus Datang: A on Hope jeung panebusan

1. Rasul 1:11: "Ieu Yesus sarua, anu dicokot nepi ti anjeun ka sawarga, jadi bakal datangna dina ragam kawas anjeun geus katempo manehna indit ka sawarga."

2. Yesaya 9:2: "Jalma anu leumpang di gelap geus katempo cahaya hébat: maranéhanana anu cicing di tanah kalangkang maot, kana aranjeunna geus caang caang."

Mateus 24:28 Pikeun dimana wae mayit aya, di dinya bakal garuda dikumpulkeun babarengan.

Ayat ieu ngagambarkeun pernyataan Yesus yén maot sareng karusakan bakal narik perhatian kana kajadian éta.

1: Pangumpulan Garuda ngalambangkeun maot sareng karusakan, sareng kedah nyababkeun urang ngeunteung kana kameumeutna kahirupan.

2: Pangumpulan Garuda mangrupikeun panginget ngeunaan peringatan Yesus yén maot sareng karusakan bakal datang ka jalma anu henteu siap.

1: Jabur 34:18 - Pangéran caket ka anu patah hati sareng nyalametkeun anu remuk jiwana.

2: James 4:14 - Anjeun teu nyaho naon isukan bakal mawa. Naon hirup anjeun? Pikeun anjeun halimun anu nembongan sakeudeung lajeng ngaleungit.

Mateus 24:29 Saenggeus kasangsaraan jaman harita, panonpoe bakal poek, bulan moal caang, bentang-bentang turun ti langit, jeung kakawasaan langit bakal oyag.

Yésus ngaramalkeun yén sanggeus mangsa kasangsaraan, panonpoe bakal jadi poek, bulan moal caang, béntang-béntang turun ti langit, jeung kakuatan-kakuatan langit bakal oyag.

1. Kumaha Nyiapkeun Kasulitan dina Kahirupan - Mateus 24:29

2. Ngandelkeun Panyalindungan Allah dina Jaman Kasusah - Mateus 24:29

1. Yesaya 13:10 - Pikeun béntang langit jeung constellations dinya moal masihan caang maranéhanana: panonpoé bakal darkened di na bade mudik, sarta bulan moal ngakibatkeun caang nya caang.

2. Ibrani 12:26-27 - Saha sorana lajeng ngoyagkeun bumi: tapi ayeuna geus jangji, nyebutkeun, Acan sakali deui kuring ngocok teu bumi wungkul, tapi ogé langit. Jeung kecap ieu, Acan sakali deui, nandakeun miceun eta hal anu shaken, sakumaha tina hal anu dijieun, yén hal nu teu bisa shaken bisa tetep.

Mateus 24:30 Lajeng bakal némbongan tanda Putra Manusa di sawarga, sarta saterusna sakabéh kaom bumi bakal milu sedih, sarta maranéhanana baris nempo Putra Manusa datang dina awan langit jeung kakawasaan jeung kamulyaan gede.

Kadua Kadatangan Yesus bakal janten acara anu mulya kalayan tanda Putra Manusa muncul di sawarga sareng Yesus sumping dina méga.

1. Kaagungan Yesus Kadua Datangna

2. Nyiapkeun pikeun Wangsulna Raja

1. Wahyu 1:7 - Behold, manéhna datang jeung awan; jeung unggal panon bakal nempo manéhna, jeung maranéhanana ogé nu pierced manéhna: jeung sadaya kindred bumi bakal wail alatan manéhna.

2. Jakaria 14:5 - Jeung anjeun bakal kabur ka lebak pagunungan, pikeun lebak pagunungan bakal ngahontal Azal: enya, anjeun bakal kabur, kawas anjeun ngungsi ti saméméh lini dina poé Uzia raja. Yuda: sareng PANGERAN Allah abdi bakal sumping sareng sadaya umat suci sareng anjeun.

Mateus 24:31 Sareng anjeunna bakal ngutus malaikat-malaikat-Na kalayan sora tarompét anu hébat, sareng aranjeunna bakal ngumpulkeun umat-Na ti opat angin, ti tungtung langit dugi ka tungtung.

Yesus bakal ngutus malaikat-malaikat kalayan sora tarompét anu hébat pikeun ngumpulkeun umat pilihan ti opat penjuru bumi.

1: Tarompét bakal disada, ngumumkeun wangsulna Yesus sareng ngumpulkeun umat-Na.

2: Urang kabéh bakal ngahiji deui jeung Yésus, teu sual sabaraha jauh urang geus paburencay.

1: 1 Tesalonika 4:16-17 - Pikeun Gusti sorangan bakal lungsur ti sawarga jeung ceurik paréntah, jeung sora hiji archangel, jeung jeung sora tarompet Allah. Jeung maot dina Kristus bakal gugah kahiji.

2: Wahyu 11:15 - Malaikat nu katujuh niup tarompét-Na, sarta aya sora nyaring di sawarga, nyebutkeun, "Karajaan dunya geus jadi Karajaan Gusti urang jeung Kristus-Na, sarta anjeunna bakal marentah salalanggengna. .”

Mateus 24:32 Ayeuna diajar pasemon ngeunaan tangkal anjir; Lamun dahanna masih lembut, sarta putteth mudik daun, anjeun nyaho yén usum panas geus deukeut.

Perumpamaan ngeunaan tangkal kondang: Usum panas geus deukeut, nalika dahan geus lembut sarta daun némbongan.

1. Harepan Usum Anyar

2. Persiapan pikeun Robah

1. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2. Galata 6: 9 - Jeung hayu urang ulah bosen dina ngalakukeun ogé: pikeun dina mangsa nu bakal datang urang bakal panén, lamun urang pingsan.

Mateus 24:33 Kitu ogé anjeun, lamun anjeun bakal nempo sagala hal ieu, nyaho yen eta geus deukeut, komo di lawang.

Yesus nyarioskeun ka urang pikeun mikawanoh tanda-tanda kadatangan-Na sareng siap-siap pikeun éta.

1. "Siap: Tanda Datangna Gusti"

2. "Kadeukeutan Gusti: Nyaho yen Anjeunna Deukeut"

1. Lukas 21:28 - "Ayeuna lamun hal ieu ngawitan lumangsung, ngalempengkeun up jeung ngangkat huluna anjeun, sabab panebusan anjeun teken deukeut."

2. Mateus 24:44 - "Ku kituna anjeun ogé kudu siap, pikeun Putra Manusa datang dina jam anjeun teu nyangka."

Mateus 24:34 Satemenna Kami nyebutkeun ka anjeun, generasi ieu moal kaliwat, nepi ka sakabeh hal ieu kaeusi.

Petikan ieu nyatakeun yén sadaya kajadian anu diramalkeun bakal kajadian dina generasi ayeuna.

1. Firman Allah Leres: Urang Bisa Percaya kana Janji-Na

2. Hirup dina Cahaya Kajadian Nubuat: Nyokot Aksi Ayeuna

1. Yesaya 40:8: "Jukut layu, kembang layu, tapi pangandika Allah urang bakal tetep salawasna."

2. Epesus 1: 13-14: "Dina Anjeunna anjeun ogé, nalika anjeun ngadéngé kecap bebeneran, Injil kasalametan anjeun, sarta percaya ka Anjeunna, disegel ku Roh Suci jangji, anu jaminan warisan urang nepi ka. Kami ngagaduhan éta, pikeun muji kamulyaan-Na."

Mateus 24:35 Langit jeung bumi bakal musna, tapi kecap Kami moal musna.

Ayat ieu nyatakeun yén kecap-kecap Gusti bakal tetep teguh, sanaos sadayana gagal.

1. Firman Allah Permanén

2. Sifat Firman Allah anu Teu Robah

1. Yesaya 40: 8 - "Jukut withers, kembang layu, tapi firman Allah urang bakal tetep salawasna."

2. 1 Peter 1:25 - "Tapi pangandika Gusti tetep salawasna. Sareng pangandika ieu mangrupikeun warta anu saé anu diwawarkeun ka anjeun."

Mateus 24:36 Tapi ngeunaan poe jeung jam eta teu aya nu nyaho, teu para malaikat sawarga, tapi ngan Rama Kami.

Teu aya anu terang iraha akhir dunya bakal sumping, ngan ukur Gusti anu terang.

1. Pentingna percanten kana waktos Gusti.

2. Kumaha carana nyiapkeun poé kanyahoan.

1. Yeremia 29:11 "Kanggo Kami terang rencana Kami pikeun anjeun," saur PANGERAN, "rencana pikeun ngamakmurkeun anjeun sareng henteu ngabahayakeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan sareng masa depan."

2. Jabur 31:15 "Waktos abdi aya dina leungeun Anjeun."

Mateus 24:37 Tapi sakumaha jaman Noe, kitu ogé bakal datangna Putra Manusa.

Datangna Putra Manusa bakal sarua jeung jaman Nuh.

1: Di jaman Nuh, dunya pinuh ku dosa jeung kajahatan, tapi Allah masih nyadiakeun jalan kasalametan jeung jangji harepan ngaliwatan Nuh jeung kulawargana.

2: Urang kudu salawasna inget kana iman jeung kapercayaan ka Allah, sanajan dunya sabudeureun urang sigana pinuh ku kajahatan jeung dosa.

1: Kajadian 6:5-9 - Pangéran ningali kumaha gedéna kajahatan umat manusa di bumi, sareng yén unggal kacenderungan pikiran manusa ngan ukur jahat sepanjang waktos.

2: Rum 5:12-14 - Ku sabab kitu, sakumaha dosa asup ka dunya ngaliwatan hiji jalma, jeung maot ngaliwatan dosa, sarta ku cara ieu maot datang ka sakabeh jalma, sabab sakabeh dosa -

Mateus 24:38 Sabab sakumaha dina poé saméméh caah maranéhanana dahar jeung nginum, nikah jeung kawin, nepi ka poé Noe diasupkeun kana Parahu,

Dina dinten-dinten sateuacan banjir, jalma-jalma hirup sapopoe tanpa paduli kana pengadilan anu bakal datang.

1: Hirup urang sakedapan; urang kudu salawasna siap pikeun judgment, sabab bisa datang iraha wae.

2: Urang ulah nganggap nyawa anu dipaparinkeun ku Allah ka urang, sabab bisa dicabut dina sakedapan.

1: Kajadian 6: 5-8 - Allah nempo yén wickedness manusa éta hébat di bumi, sarta yén unggal imajinasi pikiran tina haténa éta ngan jahat terus.

2: 1 Peter 3:20 - Nu sometime éta henteu patuh, nalika sakali longsuffering Allah waited dina poé Noah, bari Parahu ieu Nyiapkeun, wherein sababaraha, nyaeta, dalapan jiwa anu disimpen ku cai.

Mateus 24:39 Jeung teu nyaho nepi ka caah datang, jeung mawa eta kabeh jauh; kitu ogé bakal datangna Putra Manusa.

Datangna Putra Manusa bakal ngadadak jeung teu kaduga kawas caah.

1: Siap-siap pikeun Datangna Gusti

2: Siap-siap Pikeun Datangna Kristus

1: Lukas 12:35-40 - Kudu disiapkeun pikeun datangna Gusti urang

2: 1 Tesalonika 5: 1-11 - Waspada jeung siap pikeun balik Gusti urang

Mateus 24:40 Saterusna bakal dua di sawah; nu hiji bakal dicokot, jeung nu saurang deui ditinggalkeun.

Dua jalma bakal dipisahkeun dina sawah, anu saurang dicandak sareng anu sanésna ditinggalkeun.

1. Hukuman Allah henteu adil, moal aya anu luput.

2. Pikeun disiapkeun pikeun judgment Allah penting.

1. 2 Korinta 5:10 - Pikeun urang sadayana kedah némbongan saméméh korsi judgment Kristus, nu masing-masing bisa nampa hal dipigawé dina awak, nurutkeun naon geus anjeunna dipigawé, naha alus atawa goréng.

2. Rum 14:12 - Jadi lajeng unggal urang bakal masihan akun dirina ka Allah.

Mateus 24:41 Dua awewe bakal grinding di ngagiling; nu hiji bakal dicokot, jeung nu saurang deui ditinggalkeun.

Dua jalma bakal ngalakukeun hal anu sami, tapi anu saurang bakal dicandak sareng anu sanésna bakal ditinggalkeun.

1. Pentingna siap pikeun datangna Gusti.

2. Urang masing-masing kudu nyiapkeun diri pikeun datangna Gusti.

1. 1 Tesalonika 5: 2-4 - Pikeun anjeun yourselves pinuh sadar yén poé Gusti bakal datang kawas maling dina peuting. Nalika jalma-jalma nyarios, "Aya katengtreman sareng kaamanan," teras karusakan ngadadak bakal datang ka aranjeunna sapertos nyeri ngalahirkeun awéwé hamil, sareng aranjeunna moal luput.

2. Lukas 21: 34-36 - "Tapi awas yourselves lest hate anjeun jadi weighed handap kalawan dissipation jeung drunkenness jeung paduli kahirupan ieu, sarta poé éta datangna kana anjeun dumadakan kawas bubu. Pikeun eta bakal datang ka sadaya anu Huni dina beungeut sakabeh bumi. Tapi tetep jagjag dina saban waktu, neneda, supaya aranjeun meunang kakuatan pikeun luput tina sagala hal anu bakal kajadian, sarta nangtung di payuneun Putra Manusa."

Mateus 24:42 Jadi awas: sabab anjeun teu terang jam naon Gusti anjeun sumping.

Yesus ngajarkeun yén urang kudu terus waspada jeung waspada pikeun datangna-Na, sabab urang teu nyaho iraha Anjeunna bakal datang.

1. "Awas sareng Antosan: Siap-siap pikeun Datangna Gusti"

2. "Kudu Waspada: Ulah Leupaskeun Balikna Yesus"

1. Ibrani 9:28 - "Jadi Kristus ieu ditawarkeun sakali nanggung dosa loba. Pikeun jalma anu eagerly ngadagoan Anjeunna bakal muncul kadua kalina, sajaba ti dosa, pikeun kasalametan."

2. 1 Tesalonika 5: 2-4 - "Kanggo anjeun yourselves nyaho sampurna yén poé Gusti jadi datang salaku maling dina peuting. Pikeun lamun maranehna nyebutkeun, "Peace jeung kaamanan!" tuluy maranehna ngadadak cilaka, saperti kanyeri ngalahirkeun ka ibu hamil. Jeung maranehna moal luput."

Mateus 24:43 Tapi nyaho ieu, lamun nu boga imah geus nyaho dina jam naon maling bakal datang, manéhna bakal awas, jeung teu bakal ngidinan imahna direcah.

Nu alus imah bakal geus disiapkeun lamun manéhna geus nyaho iraha maling datang.

1. Janten disiapkeun pikeun kaduga - Mateus 24:43

2. Ulah jadi bray unaware - Mateus 24:43

1. Paribasa 22:3 - A prudent man foreseeth nu jahat, jeung hidets dirina: tapi basajan lulus, sarta dihukum.

2. 1 Peter 5: 8 - Jadi sober, jadi waspada; sabab musuh anjeun Iblis, kawas singa roaring, walketh ngeunaan, néangan saha manéhna bisa devour.

Mateus 24:44 Ku sabab kitu anjeun ogé kudu siap: pikeun dina jam saperti anjeun teu nyangka Putra Manusa datang.

Putra Manusa bakal sumping dina waktos anu teu disangka-sangka, janten siap-siap.

1. "Siap: Nyiapkeun pikeun Datangna Anu Teu Disangka-sangka Putra Manusa"

2. "Tetep Siap: Hirup Ngadagoan Datangna Putra Manusa"

1. 1 Tesalonika 5: 2-4 - "Kanggo anjeun yourselves pinuh sadar yén poé Gusti bakal datang kawas maling dina peuting. Bari jalma nyebutkeun, "Aya katengtreman jeung kaamanan," lajeng karuksakan dadakan bakal datang. ka maranehna sakumaha nyeri ngalahirkeun datang ka awéwé hamil, sarta aranjeunna moal luput. Tapi anjeun teu di gelap, baraya, pikeun poé éta kaget anjeun kawas maling.

2. James 5:7-8 - Jadi sabar, kituna, baraya, nepi ka datangna Gusti. Tingali kumaha patani nungguan buah bumi anu mulia, sabar dina éta, dugi ka nampi hujan awal sareng akhir. Anjeun oge, sabar. Netepkeun haté anjeun, pikeun datangna Gusti geus deukeut.

Mateus 24:45 Janten saha abdi anu satia sareng wijaksana, anu ku juragan parantos diangkat janten pangawasa kulawargana, pikeun masihan aranjeunna tuangeun dina waktosna?

Petikan ieu nyorot pentingna janten hamba Gusti anu satia sareng bijaksana.

1. "Telepon Janten Palayan Satia sareng Bijaksana"

2. “Ngalaksanakeun Tanggung Jawab Urang salaku Hamba Allah”

1. Siloka 2:6-9 - Pikeun PANGERAN masihan hikmah: tina sungut-Na datang pangaweruh jeung pamahaman. Anjeunna nyimpen hikmah anu saé pikeun jalma-jalma anu soleh: anjeunna mangrupikeun tameng pikeun jalma anu leumpangna leres. Anjeunna ngajaga jalan kaadilan, sareng ngajaga jalan umat-Na. Lajeng shalt thou ngartos amal saleh, jeung judgment, jeung equity; enya, unggal jalan alus.

2. James 1: 5-8 - Lamun salah sahiji anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, nu masihan ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna. Tapi hayu anjeunna nanya dina iman, euweuh wavering. Pikeun manéhna nu wavereth ibarat ombak laut disetir ku angin jeung tossed. Pikeun ulah eta lalaki mikir yén manéhna bakal nampa nanaon ti Gusti. Hiji lalaki pikiran ganda teu stabil dina sagala cara na.

Mateus 24:46 Bagja eta hamba, anu lamun tuanna datang bakal manggihan ngalakukeun kitu.

Yésus ngajurung murid-muridna pikeun tetep satia jeung getol dina palayanan, sabab bakal diganjar waktu Yéhuwa mulang deui.

1. Tetep Satia Nepi ka Pangéran mulang

2. Ngaronjatkeun Ganjaran tina Palayanan Berbakti

1. Paribasa 13: 4 - Jiwa nu sluggard craves sarta meunang nanaon, bari jiwa getol ieu richly disadiakeun.

2. Kolosa 3: 23-24 - Naon waé anu anjeun lakukeun, damel kalayan ati-ati, sakumaha pikeun Gusti sareng sanés pikeun lalaki, terang yén ti Gusti anjeun bakal nampi warisan salaku ganjaran anjeun. Anjeun ngawula ka Gusti Kristus.

Mateus 24:47 Satemenna Kami nyarioskeun ka anjeun, Anjeunna bakal ngajantenkeun anjeunna pangawasa sadaya barang-barangna.

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan saurang hamba anu satia anu janten pangawasa sadaya harta majikanana.

1: Kasatiaan urang bakal diganjar nalika urang dijadikeun pangawasa sagala kurnia Allah.

2: Urang kudu tetep satia ka Allah jeung taat kana pangersa-Na, sabab ieu bakal ngakibatkeun ganjaran anu leuwih gede.

1: Ibrani 11: 6 - Sareng tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun Gusti, sabab saha waé anu sumping ka Anjeunna kedah percanten yén Anjeunna aya sareng yén anjeunna ngabales jalma anu leres-leres milarian anjeunna.

2: Kolosa 3:23 - Naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos damel pikeun Gusti, sanés pikeun dunungan manusa.

Mateus 24:48 Tapi lamun eta hamba jahat bakal ngomong dina haténa, Lords abdi nyangsang datangna;

Petikan warns ngalawan complacency jeung kurangna iman nalika nungguan mulang Yesus.

1: Sing waspada jeung siap-siap pikeun datangna Gusti.

2: Percaya yén Yéhuwa bakal sumping dina waktosna.

1: Lukas 12: 35-40 - "Bagja jalma-jalma anu juragan mendakan hudang nalika anjeunna sumping."

2: 1 Peter 4: 7 - "Ahir sagala hal geus deukeut. Ku kituna jadi waspada jeung pikiran sober ku kituna anjeun bisa neneda."

Mateus 24:49 Jeung bakal ngawitan smit fellowservants-Na, jeung dahar jeung nginum jeung nu mabok;

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan jalma anu mimiti nyiksa batur-baturna, sareng mabok.

1: Urang ulah egois atawa nganyerikeun batur, tapi tunjukkeun kahadean jeung kanyaah ka dulur.

2: Urang ulah mabok-mabok, sabab eta dosa jeung matak pikabetaheun Allah.

1: Epesus 4: 31-32 - "Hayu sagala pait jeung murka jeung anger jeung clamor jeung fitnah disingkirkeun ti anjeun, babarengan jeung sagala jahat. Kudu hade ka silih, tenderhearted, forgiving karana, sakumaha Allah di Kristus forgave anjeun. ."

2: Siloka 20: 1 - "Anggur téh mocker, inuman kuat a brawler, sarta saha anu dipingpin sesat ku eta teu wijaksana."

Mateus 24:50 Nu boga budak bakal datang dina poe nu teu disangka-sangka, jeung dina jam nu teu disangka-sangka.

Gusti bakal sumping nalika teu disangka-sangka.

1: Kudu salawasna siap pikeun datangna Gusti.

2: Ulah sugema dina iman, sabab anjeun teu terang iraha Gusti sumping.

1: Lukas 12:35-40 - Yésus ngajurung murid-muridna sangkan siap jeung waspada pikeun mulang deui.

2: 1 Tesalonika 5: 2-4 - Paul ngadesek gareja pikeun waspada sareng sober, henteu hirup di gelap.

Mateus 24:51 Jeung bakal motong manéhna asunder, jeung nunjuk manéhna bagian-Na jeung munafik: aya bakal weeping jeung gnashing of huntu.

Yésus ngingetkeun balukar tina henteu satia, diantarana dipisahkeun ti Allah jeung ngabagi sabagian jeung jalma-jalma munafik, anu bakal ngalaman ceurik jeung gnashing huntu.

1. Peringatan Yesus: Nyiapkeun pikeun Pangadilan Pamungkas

2. Satia atawa Nyanghareupan Balukarna: Nyerengeh jeung Keremet Huntu

1. Jabur 35:13 - Tapi sakumaha keur kuring, nalika aranjeunna gering, pakean abdi sackcloth: Kuring humbled jiwa abdi kalayan puasa; jeung doa kuring balik deui kana dada kuring sorangan.

2. Mateus 25:41 - Lajeng anjeunna bakal nyebutkeun ogé ka aranjeunna dina leungeun kénca, Angkat ti kuring, ye dilaknat, kana seuneu langgeng, disiapkeun keur Iblis jeung malaikat-Na.

Mateus 25 ngandung perumpamaan ngeunaan sapuluh parawan, bakat, sareng ditungtungan ku pengadilan bangsa-bangsa.

Ayat 1: Bab dibuka ku Parabel ngeunaan Sapuluh Parawan (Mateus 25: 1-13). Dina perumpamaan ieu, sapuluh parawan nyandak lampu pikeun nepungan panganten lalaki. Lima anu wijaksana jeung mawa minyak tambahan bari lima anu foolish sarta henteu. Sabot panganten ditunda, kabéh saré. Dina tengah wengi ceurik hurung kaluar 'Ieu panganten lalaki! Kaluar pendak sareng anjeunna!' Kabéh parawan hudang motong lampu maranéhanana tapi leuwih foolish geus béak minyak nanya nu wijaksana babagi milik maranéhanana tapi leuwih wijaksana nolak nyebutkeun aya teu cukup keur duanana urang Anjeun balik meuli sababaraha pikeun yourselves. Sabot keur meuli minyak, panganten lalaki datang; jalma-jalma anu geus siap-siap asup jeung manehna ka panto pesta kawinan ditutup. Engke batur oge datang ngomong 'Gusti Gusti mukakeun panto pikeun kami!' Tapi anjeunna ngawaler 'Saleresna kuring nyarioskeun ka anjeun kuring henteu terang anjeun.' Jadi Yesus warns salawasna siap sabab teu nyaho poé atawa jam.

Alinea 2: Ieu dituturkeun ku Perumpamaan Bakat (Mateus 25:14-30). Hiji lalaki anu keur indit-inditan masrahkeun hartana ka abdi-abdina nurutkeun kabisa hiji lima talenta hiji deui dua deui hiji masing-masing nurutkeun kamampuan. Dua investasi munggaran mangtaun langkung seueur tapi anu katilu ngubur bakatna tina master sieun. Nalika juragan uih deui, anjeunna muji ganjaran anu kahiji dua hamba, tapi ngahukum hamba katilu anu henteu gaduh inisiatif, kagagalan ngagunakeun naon anu dipasihkeun ka anjeunna sacara efektif nyarios "Kanggo saha waé anu ngagaduhan bakal dipasihan langkung seueur sareng aranjeunna bakal ngalimpah, saha waé anu henteu ngagaduhan naon anu aranjeunna gaduh bakal dicandak. ti aranjeunna."

Ayat 3: Tungtungna Yesus ngajelaskeun Bangsa-Bangsa Penghakiman (Mateus 25: 31-46) dimana Putra Manusa sumping dina kamulyaan-Na linggih dina tahta-Na anu mulya, bangsa-bangsa dikumpulkeun sateuacan Anjeunna misahkeun jalma-jalma ti anu sanés sapertos angon misahkeun domba sareng embe nempatkeun domba dina embe katuhu-Na. Kéncana. Anjeunna teras ngondang jalma-jalma anu hak warisan Karajaan-Na anu disiapkeun pikeun aranjeunna ti mimiti dunya, sabab nalika Anjeunna lapar, haus, muhrim, buligir di panjara, aranjeunna masihan anjeunna tuangeun tuangeun. Nyingkirkeun hukuman anu langgeng, hirup langgeng anu adil, nunjukkeun pentingna paduli sahenteuna diantara urang saolah-olah urang miara Kristus sorangan.

Mateus 25:1 Saterusna, Karajaan Sawarga bakal diibaratkeun jeung sapuluh parawan, anu nyandak lampu maranéhanana, sarta indit kaluar papanggih panganten lalaki.

Dina Mateus 25:1, Yesus ngabandingkeun Karajaan Sawarga ka sapuluh parawan anu nyandak lampu pikeun nepungan panganten lalaki.

1. Pentingna Persiapan: Kumaha Perumpamaan ngeunaan Sapuluh Parawan Ngadorong Urang Janten Siap Pikeun Datangna Kristus.

2. Nu Bijaksana jeung Nu Bodo: Hiji Pamariksaan Hasil Béda tina Sapuluh Parawan

1. 2 Peter 3:14 - "Ku sabab eta, tercinta, saprak anjeun ngantosan ieu, kudu getol kapanggih ku anjeunna tanpa noda atawa cacad, sarta dina karapihan."

2. Pilipi 4: 5 - "Hayu kasabaran anjeun terang ka sadayana. Gusti parantos caket."

Mateus 25:2 Jeung lima diantarana pinter, lima deui bodo.

Perumpamaan ngeunaan sapuluh parawan ngajarkeun yén éta wijaksana pikeun disiapkeun pikeun mulang Kristus.

1. Janten Siap: Nyiapkeun pikeun Kristus urang mulang

2. Hirup Wijaksana: Palajaran tina Perumpamaan Sapuluh Parawan

1. Lukas 12: 35-48 - The pasemon ngeunaan Abdi Satia

2. Rum 13: 11-14 - Pasang dina Armor of Light

Mateus 25:3 Jalma-jalma anu bodo nyandak lampuna, sareng henteu nyandak minyak.

Nu bodo nyandak lampu maranéhanana, tapi teu mawa minyak pikeun persiapan lalampahan.

1: Urang kedah siap nyanghareupan perjalanan dina kahirupan kalayan sagala anu urang peryogikeun pikeun suksés.

2: Urang kedah émut kana sumber daya anu urang peryogikeun pikeun suksés sareng bijaksana dina ngagunakeunana.

1: Siloka 16:9, "Hate manusa ngarencanakeun jalanna, tapi Gusti anu ngatur léngkah-léngkahna."

2: Epesus 6:10-18 , "Tungtungna, kudu kuat di Gusti jeung dina kakuatan kakuatan-Na. Pasang dina sakabeh armor Allah, nu bisa bisa nangtung ngalawan schemes Iblis."

Mateus 25:4 Tapi nu wijaksana nyandak minyak dina wadahna jeung lampu maranéhanana.

Parawan wijaksana dina pasemon ngeunaan sapuluh parawan nyandak minyak tambahan dina wadahna pikeun angkat sareng lampuna .

1. Hikmah Nyiapkeun Tangtangan Kahirupan

2. Mangpaat Nyiapkeun pikeun Kahirupan anu Kanyahoan

1. Yakobus 4:13-15 - Hayu ayeuna, anjeun anu nyebutkeun, "Poé ieu atawa isukan urang bakal indit ka kota ieu jeung kitu jeung méakkeun sataun di dinya jeung dagang jeung untung" - 14 can nyaho naon isukan. bakal mawa. Naon hirup anjeun? Pikeun anjeun halimun anu nembongan sakeudeung lajeng ngaleungit. 15 Sabalikna anjeun kedah nyarios, "Upami Gusti kersa, kami bakal hirup sareng ngalakukeun ieu atanapi éta."

2. paribasa 21: 5 - The rencana tina getol ngakibatkeun pasti kana kaayaanana, tapi unggal saha rusuh datang ngan kamiskinan.

MATEUS 25:5 Sabot panganten ngantunkeun, kabeh sare jeung sare.

Babak éta nyorot kasabaran pangantén dina ngadagoan kadatangan tamuna.

1: Sabar mangrupikeun kahadéan - Siloka 16:32

2: Ngadagoan Yéhuwa mawa berkah — Yesaya 40:31

1: Lukas 12:35-36 - Janten siap pikeun datangna Gusti

2: Rum 12:12 - Girang dina harepan, sabar dina kasusah

Mateus 25:6 Jeung tengah peuting aya nu ceurik, "Behold, panganten lalaki datang; indit ye kaluar papanggih manéhna.

Wanci tengah wengi, ditelepon pikeun kaluar sareng nepungan panganten lalaki.

1. Panganten lalaki: Nyiapkeun pikeun Kadatangan-Na

2. Siap Pikeun Yesus: Nyiapkeun pikeun Tepang sareng Panganten

1. Yesaya 62: 5 - Pikeun salaku lalaki ngora nikah parawan, jadi bakal putra anjeun nikah ka anjeun: jeung salaku bridegroom girang leuwih panganten awewe, jadi bakal Allah anjeun girang leuwih anjeun.

2. Wahyu 19:7 - Hayu urang jadi bungah jeung girang, jeung méré ngahargaan manéhna: pikeun nikah Anak Domba geus datang, jeung pamajikanana geus dijieun sorangan siap.

Mateus 25:7 Eta parawan-parawan teh hudang, ngarambat lampu-lampuna.

petikan nu speaks tina pasemon ngeunaan virgins wijaksana jeung foolish, dimana virgins wijaksana anu disiapkeun jeung miboga minyak cukup keur lampu maranéhanana sedengkeun virgins foolish henteu.

1. Disiapkeun pikeun masa depan ku janten bijaksana sareng investasi dina firman Allah.

2. Nyokot waktu pikeun condong hubungan urang jeung Allah jeung jadi getol dina iman urang.

1. paribasa 6: 6-11 - Pindah ka sireum, anjeun sluggard; pertimbangkeun cara na sareng janten bijaksana!

2. James 1: 5 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, Anjeun kudu ménta Allah, anu méré generously ka sadaya tanpa manggihan kasalahan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun.

Mateus 25:8 Jeung nu bodo ngomong ka wijaksana, Pasihan kami minyak Anjeun; sabab lampu urang pareum.

Parawan anu wijaksana ngagaduhan minyak pikeun lampuna, sedengkeun anu bodo henteu, ku kituna aranjeunna naroskeun anu wijaksana pikeun sababaraha minyakna.

1: Kristus nyauran urang pikeun nyiapkeun datangna-Na.

2: Urang kudu getol dina iman jeung siap pikeun hal-hal nu teu disangka-sangka.

1: Mateus 24:44, "Ku sabab kitu anjeun ogé kedah siap, sabab Putra Manusa sumping dina jam anu teu disangka-sangka."

2: Siloka 19:2, ”Kahayang tanpa pangaweruh éta henteu hadé, sareng anu buru-buru ku sukuna leungiteun jalanna."

Mateus 25:9 Tapi nu wijaksana ngajawab, paribasa, "Henteu kitu; lest aya teu cukup keur kami jeung anjeun: tapi balik ye leuwih ka nu ngajual, jeung meuli keur yourselves.

The wijaksana mamatahan ngalawan babagi sumberdaya maranéhanana, tinimbang suggesting mésér deui pikeun diri.

1. Percaya kana hikmat Allah waktu nyieun putusan.

2. Jadi sadar konsékuansi tina babagi sumberdaya.

1. Pandita 11: 2 - "Pasihan bagian ka tujuh, enya, malah ka dalapan, pikeun anjeun teu nyaho naon musibah bisa datang kana taneuh."

2. Siloka 11:24 - "Hiji mere kalawan bébas, acan tumuwuh sagala richer; nu sejen nahan naon anu kudu dibikeun, sarta ngan sangsara kalaparan."

Mateus 25:10 Sareng nalika aranjeunna nuju mésér, panganten lalaki sumping; jeung maranéhanana anu geus siap indit jeung manéhna ka nikah: jeung panto ditutup.

Pangantén lalaki datang bari lima parawan wijaksana jauh meuli minyak, sarta ngan maranéhanana anu siap anu bisa asup ka kawinan.

1. Siap-siap: Nyiap-nyiapkeun Pangantén Pangantén

2. Kabutuhan Nyiapkeun pikeun Anu Teu Disangka

1. Rum 13: 11-14 - Pasang dina Gusti Yesus Kristus, sarta nyieun euweuh rezeki pikeun daging, pikeun minuhan lusts na.

2. Pandita 9:10 - Naon waé anu anjeun pikahoyong, laksanakeun kalayan sagala kakuatan anjeun, sabab teu aya padamelan atanapi alat atanapi pangaweruh dina kuburan dimana anjeun badé angkat.

Mateus 25:11 Sanggeus kitu parawan-parawan sejenna oge daratang, pokna, "Gusti, Gusti, abdi-abdi buka.

Perumpamaan ngeunaan sapuluh parawan ngajarkeun yén urang kedah siap sareng waspada pikeun wangsulna Gusti.

1. Kudu Disiapkeun jeung Siap Pikeun Datangna Pangéran

2. Waspada jeung Waspada Dina Nyanghareupan Kateupastian

1. Mateus 24:42-44

2. Lukas 12:35-40

Mateus 25:12 Tapi anjeunna ngawaler jeung ngadawuh, Verily Kami nyebutkeun ka anjeun, Kuring teu nyaho anjeun.

Petikan ieu tina Mateus 25:12 nekenkeun pentingna terang Yesus supados nampi hirup anu langgeng.

1. "Ngakuan Ajén Ngenal Yesus"

2. "Kabutuhan Nyaho Juru Salamet"

1. John 17: 3, "Jeung ieu téh hirup langgeng, yén maranéhna bisa nyaho anjeun hiji-hijina Allah sajati, sarta Yesus Kristus, saha anjeun geus dikirim."

2. 1 Yohanes 5:12, "Anjeunna nu boga Putra boga hirup; jeung saha nu teu boga Putra Allah boga hirup."

Mateus 25:13 Ku sabab kitu awas, sabab anjeun henteu terang dinten atanapi jam dimana Putra Manusa sumping.

Kudu waspada jeung siap pikeun datangna Gusti.

1: Perhatoskeun sareng Siapkeun pikeun Datangna Gusti.

2: Janten Siap sareng Hudang pikeun Balikna Yesus.

1: Mateus 24:36-44 - Teu aya anu terang dinten atanapi jam pas Yesus mulang, janten urang kedah tetep waspada sareng siap.

2: Lukas 12:35-40 - Urang kudu siap jeung maké armor spiritual urang ku kituna urang bisa siap lamun Yesus mulih.

Mateus 25:14 Sabab Karajaan Sawarga teh ibarat hiji jelema anu ngumbara ka nagri anu jauh, anu ngagero budak-budakna sorangan, tuluy nganteurkeun barang-barangna.

Perumpamaan ngeunaan bakat nekenkeun pentingna ngagunakeun kurnia Allah ku cara anu tanggung jawab sareng produktif.

1: Urang kudu ngagunakeun kurnia anu dipasihkeun ku Allah pikeun mantuan ngawangun Karajaan-Na.

2: Urang kedah janten pangurus anu satia tina kurnia anu dipasihkeun ku Gusti pikeun janten berkah ka batur.

1: Kolosa 3: 23-24 - Naon waé anu anjeun lakukeun, kerjakeun kalayan ati-ati, sakumaha pikeun Gusti sareng sanés pikeun lalaki, terang yén ti Gusti anjeun bakal nampi warisan salaku ganjaran anjeun. Anjeun ngawula ka Gusti Kristus.

2: 1 Corinthians 4: 2 - Leuwih ti éta, éta diperlukeun stewards yén maranéhanana kapanggih satia.

Mateus 25:15 Jeung ka hiji anjeunna masihan lima talenta, hiji deui dua, jeung hiji deui hiji; ka unggal lalaki nurutkeun sababaraha kamampuhna; sarta langsung nyandak lalampahanana.

Yesus masihan talenta numutkeun kamampuan masing-masing jalma sareng teras angkat.

1. Allah entrusts kami kalayan hadiah nurutkeun kamampuhan urang jeung nelepon kami ngagunakeun aranjeunna keur kamulyaan-Na.

2. Perumpamaan ngeunaan bakat ngajarkeun urang ngagunakeun karunia pikeun ngahormatan ka Allah sareng ngaberkahan batur.

1. Rum 12: 6-8 - Urang boga kado béda nurutkeun kurnia dibikeun ka urang, sarta kami kudu make aranjeunna keur kapentingan umum.

2. 1 Peter 4: 10-11 - Masing-masing kedah nganggo kado naon waé anu ditampi pikeun ngalayanan batur, satia ngalaksanakeun rahmat Allah dina sagala rupa bentukna.

Mateus 25:16 Anu meunang lima talenta teh indit, dagang jeung eta nu sarua, jeung meunang lima talenta deui.

Petikan ieu nyaritakeun ngeunaan saurang lalaki anu dibéré lima talenta sarta bisa ngagunakeun éta pikeun nyieun lima talenta deui.

1. Ngamangpaatkeun Anu Saé Anu Dipasihan

2. Investasi di Karajaan Allah

1. Siloka 13:11 - Kabeungharan gains hastily bakal dwind, tapi saha gathers saeutik-saeutik bakal nambahan.

2. Mateus 6:20-21 - Iklas up for yourselves harta di sawarga, dimana aya renget atawa keyeng ngaruksak jeung dimana maling teu megatkeun di jeung maok. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya haté anjeun ogé bakal aya.

Mateus 25:17 Kitu ogé anu meunang dua, manéhna ogé meunang dua deui.

Hiji jalma anu dibéré dua talenta bisa meunang dua talenta deui.

1. "The Power of Investment" - Kumaha investasi di bakat urang bisa ngakibatkeun mulih dikalikeun.

2. "God's Generosity" - Kumaha Allah ngaganjar sareng ningkatkeun berkah jalma anu satia ku naon anu dipiboga.

1. Siloka 22:29 - "Naha anjeun ningali jalma anu pinter dina padamelanana? Anjeunna bakal nangtung sateuacan raja; Anjeunna moal nangtung di payuneun jalma-jalma anu teu jelas."

2. Epesus 4:28 - "Hayu nu maling ulah deui maok, tapi hayu anjeunna kuli, ngalakonan pagawean jujur kalawan leungeun-Na sorangan, ku kituna manéhna bisa boga hal babagi kalawan saha wae merlukeun."

Mateus 25:18 Tapi nu geus narima hiji indit jeung ngali taneuh, jeung nyumputkeun duit juragan urang.

Hiji misil nu dicaritakeun ku Yésus ngagambarkeun yén jalma nu geus dibéré hiji hal kudu ngagunakeun éta kalayan bijaksana jeung tanggung jawab.

1. Pasemon ngeunaan Bakat: Ngagunakeun Hadiah Urang Tanggung Jawab

2. Investasi di Karajaan Allah: Naon Pasemon ngeunaan Bakat Diajar Urang

1. Siloka 3:9-10 - Ngahormatan PANGERAN ku kabeungharan anjeun sareng ku hasil munggaran tina sagala hasil anjeun.

2. Lukas 16:10 - Hiji anu satia dina saeutik pisan oge satia dina loba.

Mateus 25:19 Lila-lila, juragan eta bujang-bujang datang, terus ngitung-ngitung.

Saurang juragan ngandelkeun artos ka abdi-abdina sareng saatos lami, anjeunna uih deui pikeun nanggung tanggung jawab kana naon anu aranjeunna dilakukeun ku éta.

1. Gusti ningali: Stewardship dina pasemon Bakat

2. Siap-siap: Nyiapkeun pikeun Datangna Gusti

1. Mateus 24:44-51 - Ku alatan éta, anjeun ogé siap: pikeun jam saperti anjeun teu nyangka Putra Manusa datang.

2. Lukas 12:35-38 - Hayu loins Anjeun jadi girded ngeunaan, jeung lampu Anjeun ngaduruk; Jeung anjeun sorangan kawas lalaki anu ngantosan lord maranéhanana, nalika anjeunna bakal balik ti kawinan.

Mateus 25:20 Jeung saterusna anu geus narima lima talenta datang jeung mawa lima talenta sejenna, paribasa, “Gusti, Anjeun dibikeun ka kuring lima talenta;

Hiji lalaki dibéré lima talenta sarta anjeunna mawa deui lima deui, sanggeus nyieun untung tina investasi awal na.

1. Pasemon ngeunaan Investasi: Diajar Ngatur Sumberdaya Allah

2. Ngamangpaatkeun Kasempetan: Ngarobih Berkah janten Berkah Berkali-kali

1. Siloka 13:11 - Kabeungharan tina rencana meunang-beunghar-gancang gancang leungit; kabeungharan tina gawé teuas tumuwuh ngaliwatan waktu.

2. 1 Corinthians 4: 2 - Ayeuna eta diperlukeun yen jalma anu geus dibikeun amanah kudu ngabuktikeun satia.

Mateus 25:21 Saur juragan ka anjeunna, "Sae pisan, hamba anu satia sareng satia: anjeun parantos satia dina sababaraha hal, kuring bakal ngajantenkeun anjeun pangawasa kana seueur hal.

Petikan ieu ngeunaan Yesus Kristus muji hamba anu satia sareng ngaganjar aranjeunna kalayan tanggung jawab anu langkung ageung.

1. Ganjaran kasatiaan - kumaha kasatiaan ka Allah ngakibatkeun berkah anu langkung ageung.

2. Bungah ngawula - kabagjaan nu asalna tina minuhan Kersan Allah.

1. 1 Korinta 15:58 - Ku alatan éta, dulur-dulur abdi tercinta, jadi ye stedfast, unmoveable, salawasna abounding dina karya Gusti, forasmuch salaku nyaho yén gawé anjeun teu sia-sia di Gusti.

2. Jabur 37:3-5 - Percanten ka PANGERAN, sareng laksanakeun anu saé; ku kituna anjeun bakal cicing di tanah, sarta verily anjeun bakal fed. Delight thyself ogé di PANGERAN; sarta anjeunna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun. Pasrahkeun jalan anjeun ka PANGERAN; percanten oge ka anjeunna; sarta anjeunna bakal ngalaksanakeun eta.

Mateus 25:22 Anu geus narima dua talenta datang, sarta ngomong, "Juragan, Anjeun dibikeun ka kuring dua talenta.

Hiji lalaki dua talenta diganjar pikeun gain dua talenta deui.

1. Allah ngabales gawé teuas.

2. Investasi di Karajaan brings mulang.

1. Pilipi 4:19 - "Jeung Allah mah bakal nyadiakeun unggal kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan Kristus Yesus."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

Mateus 25:23 Saur juragan ka anjeunna, "Sae pisan, abdi anu satia sareng satia; Anjeun geus satia dina sababaraha hal, Kuring baris ngajadikeun anjeun pangawasa leuwih loba hal: asupkeun thou kana kabagjaan lord anjeun.

Petikan ieu ngeunaan hamba satia anu diganjar pikeun kerja kerasna.

1. "Ganjaran pikeun Service Satia"

2. "Kabungahan Berkah Allah"

1. Kolosa 3: 23-24 - "Naon bae anu anjeun laksanakeun, damel di dinya kalayan sagala haté anjeun, sakumaha damel pikeun Gusti, sanés pikeun tuan manusa, sabab anjeun terang yén anjeun bakal nampi warisan ti Gusti salaku ganjaran. nyaéta Gusti Kristus anu anjeun layan."

2. James 1:12 - "Rahayu hiji anu perseveres handapeun percobaan sabab, sanggeus ngadeg test, jalma nu bakal nampa makuta kahirupan nu Gusti geus jangji ka jalma anu mikanyaah anjeunna."

Mateus 25:24 Saterusna, anu nampa hiji talenta sumping sarta ngomong, "Gusti, abdi terang anjeun, yén anjeun teh jelema keras, metik di mana Anjeun teu acan sown, sarta ngumpulkeun dimana anjeun teu strawed .

Hiji lalaki hiji bakat datang ka Gusti sarta complains ngeunaan karakter Gusti urang, ngaku anjeunna reaps dimana anjeunna teu sown.

1. Sifat Allah - Ngenalkeun Rahmat sareng Rahmat Gusti

2. Kakuatan Kahirupan Berbakat - Ngamangpaatkeun Anu Anjeun Mibanda

1. Jabur 145: 8-9 - Gusti teh welas asih jeung welas asih, slow kana anger jeung abounding dina asih steadfast.

2. Yakobus 2:14-17 - Naon gunana, dulur-dulur, upami aya anu ngaku iman tapi henteu ngagaduhan padamelan? Naha iman éta tiasa nyalametkeun anjeunna? Lamun lanceukna atawa lanceukna kurang pakéan sarta kurang dina dahareun sapopoé, sarta salah sahiji anjeun ngomong ka aranjeunna, "Pindah dina karapihan, jadi warmed tur pinuh," tanpa masihan aranjeunna hal diperlukeun pikeun awak, naon gunana?

Mateus 25:25 Jeung kuring sieun, sarta indit jeung nyumputkeun talenta Anjeun dina taneuh.

Hiji lalaki sieun sarta ngubur bakat na dina taneuh tinimbang ngagunakeun eta.

1. "Bahaya Sieun: Nungkulan Sieun Ngagunakeun Bakat Anu Dipasihan Gusti"

2. "Ngamangpaatkeun Anugrah Urang Pikeun Ngagungkeun Gusti"

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring."

Mateus 25:26 Juragan-Na ngawaler, saurna, "Eh abdi anu jahat sareng males, anjeun terang yén kuring panén dimana kuring henteu melak, sareng ngumpulkeun dimana kuring henteu strawed.

Saurang juragan nyentak abdi-abdina anu teu puguh padamelanana, nyatakeun yén anjeunna ngagaduhan kasempetan anu ageung pikeun ngalakukeunana.

1. Bahaya Puguh dina Kahirupan Kristen

2. Jangji Ni’mat Ngaliwatan Rajin

1. Siloka 12:24 - Leungeun getol bakal marentah, tapi kedul ditungtungan ku pagawean paksa.

2. Mateus 6:33 - Tapi neangan heula karajaan-Na jeung amal saleh-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal dibikeun ka anjeun ogé.

Mateus 25:27 Ku sabab eta, anjeun kedah nempatkeun artos abdi ka tukang tukeur, sareng nalika kuring sumping, kuring kedah nampi milik kuring kalayan riba.

Petikan ieu ngajarkeun pentingna perencanaan payun sareng investasi anu bijaksana.

1. Investasi di Karajaan: Mangpaat Perencanaan Bijaksana

2. Ngalakukeun Duit Urang: Naon Anu Urang Bisa Diajar tina Perumpamaan Bakat

1. Siloka 13:11 - Duit anu teu jujur ngaleutikan, tapi sing saha anu ngumpulkeun duit saeutik-saeutik, bakal nambahan.

2. Pilipi 4:19 - Jeung Allah mah bakal minuhan sagala kaperluan Anjeun nurutkeun riches kamulyaan-Na dina Kristus Yesus.

Mateus 25:28 Ku kituna, cokot talenta ti anjeunna, sarta masihan ka nu boga sapuluh talenta.

Perumpamaan ngeunaan bakat ngajarkeun yén Allah ngarepkeun urang ngagunakeun kado sareng bakat anu parantos dipasihkeun ka urang.

1: Gusti parantos masihan ka urang sadaya karunia sareng bakat, sareng éta tanggung jawab urang pikeun ngagunakeun éta kalayan bijaksana sareng sabisa-bisa.

2: Urang kedah ngagunakeun kurnia sareng bakat anu dipasihkeun ku Gusti pikeun ngahormatan sareng ngawula ka batur.

1: Epesus 4:7-8 - Tapi ka unggal urang kurnia geus dibikeun sakumaha Kristus dibagi eta. Ku sabab eta nyebutkeun: "Nalika anjeunna naék ka luhur, anjeunna mingpin tawanan dina karéta-Na jeung masihan hadiah ka lalaki."

2: 1 Petrus 4:10 - Masing-masing kedah nganggo naon waé anugrah anu ditampi pikeun ngaladénan batur, satia ngalaksanakeun rahmat Allah dina rupa-rupa bentukna.

Mateus 25:29 Pikeun unggal jalma anu boga bakal dibere, sarta manéhna bakal jadi loba pisan;

Anu boga bakal dibere deui, sedengkeun anu teu boga naon-naon malah bakal dicabut.

1: Urang kedah bersyukur kana naon anu urang gaduh, sabab Allah ngaberkahan langkung seueur pikeun naon anu urang gaduh.

2: Urang kedah ngabagikeun naon anu urang gaduh ka jalma anu kirang, sabab Allah tiasa nyandak sakedik anu aranjeunna gaduh.

1: Yakobus 1:17 - Unggal kurnia alus jeung unggal kurnia sampurna téh ti luhur, sarta turun ti Rama cahaya, jeung saha teu robah-robah, atawa kalangkang péngkolan.

2: Siloka 19:17 - Sing saha anu karunya ka nu miskin, nginjeumkeun ka Gusti; sareng anu parantos dipasihkeun anjeunna bakal mayar deui ka anjeunna.

Mateus 25:30 Sareng tuangkeun abdi anu henteu nguntungkeun kana gelap anu luar: bakal aya tangisan sareng gnashing huntu.

Palayan anu teu nguntungkeun bakal dibuang ka gelap anu luar, dimana bakal aya tangis sareng gnashing huntu.

1. "Konsékuansi tina Laku Kami: Naon Anu Ngaronjatkeun Palayan Anu Teu Ngauntungkeun"

2. "Penghakiman Allah ka Hamba-hamba Anu Teu Mangpaat"

1. Siloka 6:1-5 - Anaking, mun anjeun jadi jaminan pikeun sobat anjeun, lamun geus stricken leungeun anjeun kalawan muhrim, Anjeun snared ku kecap tina sungut anjeun, anjeun dicokot ku kecap tina sungut anjeun. Laksanakeun ieu ayeuna, anaking, sareng nyalametkeun diri, nalika anjeun sumping kana panangan sobat anjeun; indit, hina thyself, sarta pastikeun sobat thy. Ulah masihan sare kana panon thine, atawa sare kana eyelids thine. Nyalametkeun diri anjeun sapertos roe tina panangan tukang moro, sareng sapertos manuk tina panangan tukang manuk.

2. paribasa 21:13 - Whoso stoppeth Ceuli na di ceurik tina goréng, manéhna ogé bakal ceurik sorangan, tapi moal kadéngé.

Mateus 25:31 Nalika Putra Manusa sumping dina kamulyaan-Na, sareng sadaya malaikat suci sareng anjeunna, anjeunna bakal linggih dina tahta kamulyaan-Na.

Yesus bakal sumping deui dina kamulyaan, dipirig ku malaikat suci, sarta bakal nyokot tempat-Na dina tahta kamulyaan-Na.

1. Nu Mulia Mulia Kristus

2. Kaagungan Surga: Nyiapkeun pikeun Datangna Kristus

1. Wahyu 22:12 - "Behold, Kuring datang gancang; jeung ganjaran abdi sareng abdi, mun masihan unggal lalaki nurutkeun karyana bakal jadi."

2. Jabur 96:13 - "Sateuacan PANGERAN: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth."

Mateus 25:32 Sareng sadaya bangsa bakal dikumpulkeun sateuacan Anjeunna, sareng anjeunna bakal misahkeun aranjeunna, sapertos angon ngabagi domba sareng embe.

Petikan ieu ngajelaskeun ngumpulna sadaya bangsa di payuneun Allah sareng pamisahan-Na kana domba sareng embe.

1. Pangadilan Pamungkas: Saha Anu Bakal Papisah Dina Ahirna?

2. Domba jeung Embe: Naon Nu Nangtukeun Nasib Urang?

1. Yesaya 10:17 - “Jeung Cahya Israil bakal jadi seuneu, jeung hiji Suci-Na a flame; Sarta eta bakal kaduruk tur ngahakan cucuk jeung jukut-Na dina hiji poé."

2. Lukas 17: 24-25 - "Kanggo salaku kilat flashes jeung lights up langit ti hiji sisi ka séjén, jadi bakal Putra Manusa dina poé-Na. Tapi mimitina Anjeunna kudu sangsara loba hal sarta ditolak ku generasi ieu."

Mateus 25:33 Sarta anjeunna bakal nempatkeun domba dina leungeun katuhu-Na, tapi embe di kénca.

Dina petikan nyatakeun yén jalma soleh ditempatkeun di beulah katuhu sareng anu kafir di kénca.

1. Nu Maha Ngabagi: Nu Soleh jeung Nu Doraka

2. Poé Kiamat: Misahkeun Domba jeung Embé

1. Mateus 7: 21-23 - "Henteu sadayana anu nyarios ka kuring, 'Gusti, Gusti,' bakal asup ka Karajaan Sawarga, tapi ngan ukur hiji anu ngalaksanakeun wasiat Bapa Kami anu di sawarga. Dina dinten éta seueur jalma-jalma. bakal nyarios ka abdi, 'Gusti, Gusti, naha urang henteu nubuat ku nami anjeun sareng ku nami anjeun ngusir setan sareng ku nami anjeun ngalaksanakeun seueur mujijat?' Teras Kami bakal nyarioskeun ka aranjeunna, 'Kuring henteu pernah terang ka anjeun. Jauh ti kuring, anjeun anu jahat!'

2. Rum 2: 6-8 - Allah "bakal males unggal jalma nurutkeun naon maranéhna geus dipigawé. Pikeun jalma anu ku kegigihan dina ngalakukeun kahadean neangan kamulyaan, kahormatan jeung kalanggengan, anjeunna bakal masihan hirup langgeng. Tapi pikeun jalma anu nyiksa diri sareng anu nolak bebeneran sareng nuturkeun anu jahat, bakal aya murka sareng amarah. Bakal aya kasulitan sareng kasangsaraan pikeun unggal jalma anu ngalakukeun kajahatan."

Mateus 25:34 Lajeng Raja bakal nyarios ka aranjeunna dina leungeun katuhu-Na, Hayu, anjeun anu diberkahan ku Rama Kami, inherit Karajaan anu disiapkeun pikeun anjeun ti mimiti dunya ngadeg.

Raja bakal ngabagéakeun jalma-jalma soleh kana karajaan anu disiapkeun ti mimiti dunya ngadeg.

1. Allah geus salawasna boga rencana kasalametan jeung hirup langgeng pikeun urang.

2. Hirup anu soleh mangrupikeun ganjaran anu langkung ageung tibatan harta bumi atanapi kasenangan.

1. Epesus 2:8-9: Pikeun ku rahmat anjeun disimpen ngaliwatan iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

2. 1 Petrus 1:3-4: Maha Suci Allah jeung Rama Gusti urang Yesus Kristus, nu nurutkeun abundantly rahmat-Na geus begotten urang deui ka harepan hirup ku kebangkitan Yesus Kristus ti nu maraot, Pikeun hiji warisan incorruptible. , jeung undefiled, jeung nu fadeth teu jauh, ditangtayungan di sawarga pikeun anjeun.

Mateus 25:35 Pikeun Kami lapar, anjeun masihan kuring tuang: Kuring haus, sareng anjeun masihan abdi inuman: Kuring kungsi muhrim, anjeun nyandak kuring.

Petikan éta nekenkeun pentingna miara jalma anu butuh.

1: Urang sadaya disaur pikeun ngalaksanakeun silaturahmi sareng palayanan tanpa pamrih pikeun kapentingan dulur-dulur urang anu peryogi.

2: Yésus maréntahkeun urang pikeun merhatikeun kabutuhan batur jeung béréhan waktu, sumber daya, jeung miara.

1: Yakobus 2:14-17 - Naon gunana, dulur-dulur, upami aya anu nyarios yén anjeunna iman tapi henteu ngagaduhan padamelan? Naha iman éta tiasa nyalametkeun anjeunna?

2: Markus 12:31 - 'Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sakumaha ka diri sorangan.'

Mateus 25:36 Taranjang, ku aranjeun make pakean; Kami gering, ku maraneh didatangan; Kami di panjara, maraneh datang ka Kami.

Petikan ieu nekenkeun pentingna palayanan welas asih ka anu peryogi.

1. Panggero Karunyaan Urang: Ngalaksanakeun Pelayanan Yesus

2. Ngalayanan Batur ku Asih Kristus

1. Galata 5:13-14 - "Kanggo, dulur-dulur, maraneh geus disebut kana kamerdikaan; ngan ulah make kamerdikaan pikeun kasempetan pikeun daging, tapi ku cinta ngawula karana. Pikeun sakabéh hukum geus kaeusi dina hiji kecap, sanajan. dina ieu: Maneh kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan."

2. James 1:27 - "Agama murni jeung undefiled saméméh Allah Rama ieu, nganjang ka yatim jeung randa dina kasangsaraan maranéhanana, sarta ngajaga dirina unspotted ti dunya."

Mateus 25:37 Lajeng nu soleh bakal ngajawab manéhna, paribasa, Gusti, iraha kami nempo Anjeun lapar, jeung dahar Anjeun? atanapi haus, sareng masihan anjeun inuman?

Petikan ieu nyarioskeun jalma-jalma soleh anu ngawalon patarosan Gusti ngeunaan nalika aranjeunna ngarawat anu lapar sareng haus.

1: Urang kudu boga haté pikeun ngawula ka nu miskin jeung némbongkeun kanyaah Allah ku cara miara jalma nu lapar jeung haus.

2: Urang kudu siap méré jawaban naha urang hirup iman ka Kristus jeung nunjukkeun eta ngaliwatan lampah urang.

1: Mateus 22:37-40 - "Yesus ngadawuh ka anjeunna, Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate, jeung sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun. Ieu parentah kahiji jeung hébat. Jeung kadua. Sapertos kitu, "Maneh kudu nyaah ka sasama saperti ka diri sorangan. Dina dua parentah ieu ngagantung sakabeh Toret jeung nabi."

2: James 2: 14-17 - "Naon mangpaatna, Dulur-dulur kuring, sanajan lalaki hiji nyebutkeun anjeunna boga iman, sarta teu boga karya? Tiasa iman nyalametkeun anjeunna? Lamun lanceukna atawa sadulur jadi taranjang, sarta destitute dahareun sapopoé, ". Sarta salah sahiji ti anjeun ngomong ka aranjeunna, "Bunga dina karapihan, anjeun haneut tur pinuh; sanajan anjeun teu masihan aranjeunna naon anu diperlukeun pikeun awak; naon gunana? Nya kitu iman, lamun teu boga pagawean, bakal maot. keur sorangan."

Mateus 25:38 Iraha urang ningali anjeun urang asing, teras nampi? atawa taranjang, jeung dipakena thee?

Petikan ieu nekenkeun pentingna silaturahmi sareng miara anu peryogi.

1: Urang disebut béréhan jeung bageur, sakumaha digariskeun dina Mateus 25:38.

2: Urang kudu nganggap jalma asing sabagé sasama barudak Allah, sareng nunjukkeun kahadean sareng welas asih sakumaha anu diparentahkeun dina Mateus 25:38.

1: Ibrani 13: 2 - "Ulah lalawora pikeun némbongkeun silaturahmi ka urang asing, pikeun kukituna sababaraha geus entertained malaikat tanpa sadar."

2: Yakobus 2: 15-16 - "Lamun dulur atawa sadulur anu papakéan goréng jeung kakurangan dina dahareun sapopoé, sarta salah sahiji anjeun ngomong ka aranjeunna, "Pindah dina karapihan, jadi warmed tur pinuh," tanpa masihan aranjeunna hal diperlukeun pikeun awak, naon gunana?"

Mateus 25:39 Atawa iraha urang nempo anjeun gering, atawa di panjara, sarta datang ka anjeun?

Petikan ieu nyarioskeun pentingna miara anu gering sareng dipenjara.

1. "Kawelas Yesus: Ngarawat Anu Sakit sareng Dipenjara"

2. "Kakuatan Asih: Némbongkeun Welas Asih ka Nu Lemah sareng Nyiksa"

1. Yakobus 2:14-17 - "Naon gunana, dulur-dulur, lamun aya nu ngaku-ngaku iman, tapi teu boga amal? Upama salah saurang ti aranjeun ngomong ka maranehna, "Ayo sing bageur, tetep haneut jeung geumpeur," tapi teu nanaon dina kaperluan jasmani, naon gunana? Nya kitu deui iman sorangan, lamun teu dibarengan ku lampah, geus maot."

2. Yesaya 58: 6-7 - "Teu ieu jenis puasa Kuring geus dipilih: mun leupas ranté kateuadilan jeung untie cords of yoke, pikeun ngeset nu tertindas bébas tur megatkeun unggal yoke? Dupi éta teu babagi. dahareun maneh jeung nu lapar jeung nyadiakeun panyumputan ka nu malarat - mun anjeun ningali nu taranjang, pikeun pakéan aranjeunna, sarta ulah balik ti daging jeung getih anjeun sorangan?"

Mateus 25:40 Sareng Raja bakal ngawaler sareng nyarios ka aranjeunna, Saleresna kuring nyarioskeun ka anjeun, sakumaha anu anjeun lakukeun ka salah sahiji dulur-dulur kuring anu pangleutikna, anjeun parantos dilakukeun ka kuring.

Petikan ieu nekenkeun pentingna ngabantosan anu paling saeutik ti dulur-dulur urang, sabab urang ngabantosan Kristus nyalira.

1. "Hirup Kahirupan Karunya: Ngalayanan Anu Pangsaeutikna Dulur Urang"

2. "Kakuatan Cinta: Ngalayanan salaku Ekspresi Iman"

1. Yakobus 2:14-17

2. Lukas 10:25-37

Mateus 25:41 Lajeng anjeunna bakal nyebutkeun ogé ka nu beulah kénca, Nyingkah ti kuring, anjeun dilaknat, kana seuneu langgeng, disiapkeun keur Iblis jeung malaikat-Na.

Nu jahat bakal dikirim ka seuneu langgeng, disiapkeun pikeun Iblis jeung malaikat-Na.

1: Konsékuansi tina jahat nyaéta damnation langgeng.

2: Ulah katipu ku jangji-jangji kajahatan, sabab ngan ukur ngakibatkeun karusakan.

1: Wahyu 20: 10-15 - Jeung Iblis anu deceived aranjeunna ieu dialungkeun ka lautan seuneu jeung brimstone, dimana sato galak jeung nabi palsu, sarta bakal tormented beurang peuting salamina tur salawasna.

2: 2 Tesalonika 1: 7-9 - Sareng ka anjeun anu kaganggu istirahat sareng kami, nalika Gusti Yesus bakal diturunkeun ti sawarga sareng malaikat-malaikat-Na anu perkasa, dina seuneu anu hurung ngabales ka jalma anu henteu terang ka Allah, sareng anu henteu nurut. Injil Gusti urang Yesus Kristus: Anu bakal dihukum ku karuksakan langgeng ti payuneun Gusti, jeung tina kamulyaan kakawasaan-Na.

Mateus 25:42 Pikeun Kami lapar, anjeun henteu masihan kuring tuang;

Petikan ieu nyarioskeun henteu masihan rezeki ka anu peryogi.

1. "Masihan ka Anu Peryogikeun: Telepon pikeun Karunya"

2. "Ngabantosan Anu Henteu: Tanggung Jawab Anu Satia"

1. Yakobus 2: 15-16 "Lamun dulur atawa sadulur anu kirang papakéan sarta kakurangan dina dahareun sapopoé, sarta salah sahiji anjeun nyebutkeun ka aranjeunna, "Pindah dina karapihan, jadi warmed jeung ngeusi," tanpa masihan aranjeunna hal diperlukeun pikeun awak, naon gunana?"

2. 1 John 3: 17-18 "Tapi lamun saha boga harta dunya sarta nempo dulurna merlukeun, acan nutup haténa ngalawan anjeunna, kumaha carana asih Allah abide di anjeunna? barudak, hayu urang ulah cinta dina omongan atawa omongan. tapi dina amal jeung bener."

Mateus 25:43 Kami geus muhrim, jeung anjeun teu nyandak kuring di: taranjang, jeung anjeun teu dipake baju kuring: gering, jeung di panjara, jeung anjeun teu dilongok kuring.

Ayat ieu ngajurung urang pikeun soméah jeung méré bantuan ka nu butuh.

1: Urang disebut soméah ka nu butuh.

2: Urang kudu welas asih jeung welas asih ku cara nulungan ka nu keur sangsara jeung butuh.

1: Yakobus 1:27 - Agama anu murni sareng teu aya cacad di payuneun Allah Rama Rama nya éta: ngadatangan yatim sareng randa dina kasusahna, sareng ngajaga diri tina kacemaran dunya.

2: Yesaya 58:7 - Dupi éta henteu babagi roti Anjeun jeung lapar, jeung nu mawa ka imah anjeun nu miskin anu dibuang; mun anjeun ningali taranjang, nu nutupan anjeunna, jeung teu nyumputkeun diri tina daging sorangan?

Mateus 25:44 Tuluy maranehna oge bakal ngajawab manéhna, paribasa, Gusti, iraha urang nempo Anjeun lapar, atawa haus, atawa muhrim, atawa taranjang, atawa gering, atawa di panjara, jeung teu ngawula ka Anjeun?

Petikan ieu nyarioskeun kumaha urang kedah ngubaran batur, bahkan anu peryogi, saolah-olah aranjeunna Kristus nyalira.

1. Panggero pikeun Karunya: Kawajiban Urang Asih sareng Ngalayanan Kabutuhan

2. Aturan Emas: Ngalakukeun Batur Sakumaha Anjeun Hayang Diperlakukeun

1. Galata 6: 9-10 - "Ulah bosen dina migawe kahadean, sabab dina waktuna urang bakal panén lamun urang henteu nyerah. Ku alatan éta, salaku urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun alus ka sakabeh jalma. , khususna pikeun jalma-jalma anu kagolong kana kulawarga anu percaya."

2. Yakobus 2:14-17 - "Naon gunana, dulur-dulur, lamun aya nu ngaku-ngaku iman, tapi teu boga amal? Upama salah saurang ti aranjeun ngomong ka maranehna, "Ayo sing bageur, tetep haneut jeung geumpeur," tapi teu nanaon dina kaperluan jasmani, naon gunana? Nya kitu deui iman sorangan, lamun teu dibarengan ku lampah, geus maot."

Mateus 25:45 Lajeng anjeunna bakal ngawalon aranjeunna, paribasa, Verily Kami nyebutkeun ka anjeun, insmuch anjeun teu ngalakukeun eta ka salah sahiji pangleutikna ieu, anjeun teu ngalakukeun eta ka Kami.

Yesus ngajarkeun yén nalika urang ngabantosan anu peryogi, éta sami sareng ngabantosan Anjeunna.

1: Yesus nyauran urang pikeun ngawula ka jalma-jalma anu peryogi pikeun ngawula ka Anjeunna.

2: Palayanan urang ka batur nembongkeun kanyaah urang ka Yésus.

1: Galata 6:9-10 - Urang ulah bosen dina ngalakukeun kahadéan, sabab dina waktuna urang bakal panén upami urang henteu nyerah. Ku kituna, dina kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sakabeh jalma, utamana ka kulawarga urang percaya.

2: Yakobus 2:14-17 - Naon gunana, dulur-dulur, upami aya anu ngaku-ngaku iman tapi henteu ngagaduhan amal? Naha iman sapertos kitu tiasa nyalametkeun aranjeunna? Upamana lanceukna teu boga baju jeung kadaharan sapopoé. Upama salah saurang ti aranjeun ngomong ka maranehna, “Geura karapihan; tetep haneut sareng nyéépkeun tuangeun," tapi henteu ngalakukeun nanaon ngeunaan kabutuhan fisikna, naon gunana? Kitu deui, iman ku sorangan, lamun teu dibarengan ku lampah, tangtu maot.

Mateus 25:46 Jeung ieu bakal indit jauh kana hukuman langgeng, tapi nu soleh kana hirup langgeng.

Petikan éta nekenkeun yén jalma-jalma anu teu soleh bakal nyanghareupan hukuman anu langgeng, sedengkeun anu soleh bakal nampi hirup anu langgeng.

1. Pilihan Kalanggengan: Nyanghareupan Balukar tina Kalakuan Urang

2. Jangji Hirup Langgeng: Uleman pikeun Transformasi Spiritual

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. 1 Corinthians 15: 19-22 - Lamun dina kahirupan ieu ngan urang boga harepan Kristus, urang sadaya lalaki paling sangsara. Tapi ayeuna Kristus geus gugah ti nu maraot, sarta jadi firstfruits maranéhanana anu saré. Kusabab ku manusa sumping maot, ku manusa sumping ogé jadian anu maot. Pikeun sakumaha dina Adam sadayana maot, kitu ogé dina Kristus sadayana bakal jadi hirup.

Mateus 26 nyarioskeun rencana ngalawan Yesus, pengurapan-Na di Betania, Jamuan Pamungkas, doa-Na di Getsemani, ditangkep sareng percobaan-percobaan salajengna sateuacan Imam Agung sareng panolakan Petrus ka Anjeunna.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus ngaramalkeun pupusna dina waktos dua dinten salami Paska (Mateus 26: 1-5). Samentara éta, imam-imam kapala jeung kokolot ngarencanakeun pikeun nangkep Anjeunna. Di Betania, saurang awéwé nguras Yésus ku parfum mahal nu dianggap boros ku Yudas Iskariot. Ieu micu Yudas satuju ngahianat Yesus pikeun tilu puluh pérak (Mateus 26: 6-16).

Alinea 2: Dina Jamuan Panungtungan, Yesus ngabagi roti sareng anggur ka murid-murid-Na salaku simbol awak sareng getih-Na anu bakal dipasrahkeun pikeun seueur jalma pikeun panghampura dosa (Mateus 26: 17-29). Anjeunna ogé ngaramalkeun yén salah sahijina bakal ngahianat ka Anjeunna anu nyababkeun unggal murid naroskeun naha éta leres. Sanggeus dahar peuting maranéhna indit kaluar ka Gunung Olives dimana Yesus prédiksi panolakan Petrus saméméh hayam kongkorongok. Sanajan bantahan kuat Peter urang nyebutkeun anjeunna pernah bakal ragrag jauh atawa mungkir Kristus sanajan sakabeh batur ngalakukeun.

Ayat 3: Di Getsemani, bari ngadoa fervently ngeunaan impending sangsara maot Anjeunna miwarang murid tetep jagjag neneda tapi manggihan aranjeunna sare on balik némbongkeun kelemahan manusa kontras kakuatan ketuhanan (Mateus 26:36-46). Teu lila sanggeus Yudas datang jeung balaréa pakarang pakarang penthung dikirim ku imam kapala sesepuh ngahianat Yesus nyium ngarah ditewak. Hiji murid neunggeul imam agung budakna dipegatkeun ceulina, tapi ku Isa ngageuingkeun manehna nyageurkeun budak, nyebutkeun jelema-jelema anu hirup ku pedang paeh ku pedang, tuluy Anjeunna dibawa kabur ka Imam Agung Kayapas dimana guru-guru hukum geus kumpul samentara éta Petrus nuturkeun kajauhan nepi ka palataran Imam Agung diuk di luar jaga. Prosedur di dinya anjeunna mungkir terang Kristus tilu kali hayam kongkorongok sapertos anu diramalkeun ku Kristus ngalaksanakeun naon anu disarioskeun sateuacanna Mateus 26: 47-75.

Mateus 26:1 Sanggeus Isa ngarengsekeun sagala pilahir-Na, Anjeunna ngadawuh ka murid-murid-Na,

Yésus réngsé ngajar murid-muridna sarta siap nyanghareupan cobaan nu bakal datang.

1: Teu sual naon waé cobaan nu datang, urang kudu satia jeung ngandel ka Yéhuwa.

2: Urang kedah siap nuturkeun Yesus sareng nyandak salib urang sorangan dina kahirupan.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana.

2: Kolosa 3: 23-24 - Naon waé anu anjeun lakukeun, kerjakeun kalayan ati-ati, sakumaha pikeun Gusti sareng sanés pikeun lalaki, terang yén ti Gusti anjeun bakal nampi warisan salaku ganjaran anjeun. Anjeun ngawula ka Gusti Kristus.

Mateus 26:2 Aranjeun terang, dua dinten saatosna aya pesta Paska, sareng Putra Manusa bakal dihianat pikeun disalib.

Petikan ieu ngeunaan Paska sareng Yesus dihianat sareng disalib.

1. Kurban Yesus: The Ultimate Gift

2. Nu Mustahil Nepikeun Rencana Allah

1. Yesaya 53: 4-6 (Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang, sarta mawa sorrows urang: acan urang esteem anjeunna stricken, smitten Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang. Kami dihukum ku karapihan, sareng ku belang-Na kami cageur. Urang sadayana sapertos domba anu sesat, masing-masing parantos balik ka jalanna masing-masing, sareng PANGERAN parantos nimbalan ka anjeunna kajahatan urang sadayana.)

2. Ibrani 9:14-15 (Sabaraha deui bakal getih Kristus, anu ngaliwatan Roh langgeng geus kurban dirina tanpa noda ka Allah, cleanse hate nurani anjeun tina karya paeh pikeun ngawula ka Allah hirup? Jeung alesan ieu manéhna mediator. tina perjangjian anyar, anu ku cara maot, pikeun panebusan tina kajahatan anu aya dina perjanjian kahiji, aranjeunna anu disebut tiasa nampi jangji warisan anu langgeng.)

Mateus 26:3 Geus kitu imam-imam kapala, ahli-ahli Kitab, jeung para kokolot rahayat kumpul, ka karaton Imam Agung, anu disebut Kayapas,

Imam-imam kapala, ahli-ahli Kitab, jeung para kokolot bangsa urang kumpul di karaton Imam Agung Kayapas.

1. Kameunangan Yesus Ngaliwatan Dosa - Kumaha pupusna sareng kabangkitan Yesus masihan urang kakuatan pikeun ngatasi dosa.

2. The Power of Unity - Kumaha gawé bareng bisa ngabantu urang ngahontal cita urang.

1. Mateus 18:20 - "Kanggo dimana dua atawa tilu dikumpulkeun babarengan dina ngaran kuring, aya Kami di satengahing aranjeunna."

2. Rum 6:23 - "Kanggo gajih dosa nyaeta maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang."

Mateus 26:4 Jeung consulted yén maranéhanana bisa nyekel Yesus ku subtility, jeung maehan manéhna.

Imam-imam kapala jeung ahli-ahli Kitab narékahan pikeun nangkep Yésus jeung maéhan manéhna tanpa ngaganggu.

1. Kadaulatan Allah dina Kasangsaraan - Urang bisa ngandelkeun yen Allah nu ngatur sanajan urang nyanghareupan kaayaan susah.

2. Bahaya Kareueus - Urang kedah ati-ati supados henteu tunduk kana kareueus sareng narékahan pikeun nyandak masalah ka tangan urang sorangan.

1. Yesaya 55: 8-9 - Pikeun pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

2. Yakobus 4:13-17 - Hayu ayeuna, anjeun anu nyebutkeun,? 쏷 oday atawa isukan urang bakal indit ka kitu jeung kitu kota jeung méakkeun sataun di dinya jeung dagang jeung nyieun untung? 앪 €?acan anjeun teu nyaho naon isukan bakal mawa. Naon hirup anjeun? Pikeun anjeun halimun anu nembongan sakeudeung lajeng ngaleungit. Gantina anjeun halah ngomong,? Upami Gusti kersa, urang hirup sareng ngalakukeun ieu atanapi éta. Kabéh boasting misalna téh jahat. Jadi sing saha anu nyaho kana hal anu bener tur gagal pikeun ngalakukeunana, pikeun manéhna éta dosa.

Mateus 26:5 Tapi ceuk maranehna, "Ulah dina poe pesta, ulah aya rusuh di antara jalma."

Jalma-jalma nolak pangistrenan Yesus di Betania sabab éta poé pesta.

1. Pentingna ngahargaan kana waktos anu ditangtukeun ku Allah.

2. Practicing hikmah Allah di satengahing oposisi.

1. Deuteronomy 16:16 - "Tilu kali dina sataun bakal sakabeh lalaki anjeun nembongan ka PANGERAN Allah anjeun dina tempat anu Anjeunna pilih: dina Feast of Roti Teu Ragi, dina Feast of Weeks, jeung dina Feast of Tabernacles; sareng aranjeunna henteu kedah nembongan ka Gusti kalayan tangan kosong."

2. paribasa 15: 2 - "The basa wijaksana ngagunakeun pangaweruh rightly, tapi sungut fools pours mudik foolishness."

Mateus 26:6 Ayeuna nalika Yesus aya di Betania, di imah Simon anu lepra,

Yesus aya di Betania di imah Simon nu lepra.

1. Kakuatan Anu Teu Sarat: Ngajalajah Kunjungan Yesus ka Bumi Lepra

2. Welas Asih Kristus: Kaasih Yesus ka Anu Dianggap Teu Pantes

1. Mateus 9:12 - Tapi nalika Yesus ngadéngé éta, anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, Anu cageur teu kudu dokter, tapi nu gering.

2. John 8: 7 - Jadi lamun maranehna terus nanyakeun manéhna, manéhna ngangkat dirina, sarta ngomong ka maranehna, Saha anu teu boga dosa di antara anjeun, hayu manéhna mimiti tuang batu ka dirina.

Mateus 26:7 Aya hiji awewe datang ka Anjeunna mawa hiji kotak alabaster eusi minyak alus pisan, jeung dituang kana sirah-Na, keur diuk dahar.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan awéwé anu nguras Yesus ku salep anu pohara berharga.

1: Yésus pantes diistrénan — Lukas 4:18-19

2: Némbongkeun kaasih sareng hormat ka Yesus ku cara ngalaksanakeun palayanan - Yohanes 12: 1-8

1: Jabur 133:2 - Betapa alusna jeung nikmatna lamun umat Allah hirup rukun!

2: John 13: 34-35 - Parentah anyar anu kuring masihan ka anjeun, yén anjeun silih pikanyaah: sapertos kuring dipikacinta ka anjeun, anjeun ogé kedah silih pikanyaah.

Mateus 26: 8 Tapi nalika murid-murid ningali éta, aranjeunna ambek, saurna, "Naon tujuanana ieu runtah?

Ayat ieu nyorot kaambekna murid-murid nalika ningali Yesus ngabuang-buang minyak wangi.

1: Urang teu kudu boros, tapi ngagunakeun sumberdaya urang pikeun kauntungan batur.

2: Urang kudu bijaksana dina ngurus sumber daya urang, utamana dina ngawula Yéhuwa.

1: Siloka 21:20 - Di imah jalma wijaksana aya harta berharga jeung minyak, tapi jalma bodo méakkeun eta nepi.

2: 2 Corinthians 8: 7 - Ku sabab, sakumaha anjeun abound dina sagala hal, dina iman, jeung utterance, jeung pangaweruh, sarta dina sagala karajinan, sarta dina kanyaah anjeun ka kami, pastikeun anjeun abound dina rahmat ieu ogé.

Mateus 26:9 Pikeun salep ieu bisa geus dijual mahal, sarta dibikeun ka nu miskin.

Petikan ieu nyarioskeun kalakuan Yesus anu berehan ngagunakeun salep anu ageung pikeun ngagentos awakna pikeun dikubur.

1. Kakuatan Generosity: Milih Méré Berehan kaluar tina Cinta

2. Waragad Karunya: Berkorban pikeun Batur

1. 2 Corinthians 8: 9 - Pikeun anjeun terang kurnia Gusti urang Yesus Kristus, éta, sanajan anjeunna euyeub, acan pikeun sake anjeun anjeunna janten miskin, nu ye ngaliwatan kamiskinan na bisa jadi euyeub.

2. Lukas 6:38 - Masihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun; ukuran alus, dipencet handap, sarta shaken babarengan, sarta ngalir ngaliwatan, bakal lalaki masihan kana bosom Anjeun. Pikeun kalayan ukuran anu sami anu anjeun tuang, éta bakal diukur deui ka anjeun.

Mateus 26:10 Yesus ngartos eta, Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Naha anjeun nyusahkeun awéwé? sabab anjeunna parantos ngalaksanakeun padamelan anu saé pikeun kuring.

Yésus welas asih ka hiji awéwé nu geus ngawurukan Anjeunna ku minyak nu mahal.

1. Karunya dina Lampah: Nuturkeun Conto Yesus

2. The Act of Selfless Ibadah: Honoring Allah kalawan Sumberdaya urang

1. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia, tapi dina humility mertimbangkeun batur leuwih hade tinimbang yourselves.

2. Lukas 10: 25-37 - The pasemon ngeunaan Samaritan Good.

Mateus 26:11 Pikeun maraneh boga nu miskin salawasna jeung anjeun; tapi kuring anjeun teu salawasna.

Petikan tina Mateus ieu nekenkeun yén Yesus moal salawasna hadir sareng urang, tapi jalma miskin bakal salawasna hadir di masarakat urang.

1: Yésus ngajarkeun urang pikeun salawasna éling jeung miara ka nu miskin.

2: Urang kudu inget yén Yésus moal salawasna nyarengan urang, sarta ngagunakeun pangajaran-Na pikeun nungtun kahirupan urang.

1: Yakobus 1:27 - Agama anu murni sareng henteu najis di payuneun Allah, Rama, nya éta: nganjang ka yatim sareng randa dina kasangsaraan, sareng ngajaga diri tina dunya.

2: Ulangan 15:7-8 - ? Lamun di antara maneh, salah sahiji dulur maneh jadi malarat, di salah sahiji kota maneh di tanah maraneh anu dipaparinkeun ku PANGERAN Allah maraneh ka maraneh, ulah ngegelkeun manah atawa nutup leungeun ka dulur anu miskin, tapi maraneh kudu mukakeun hate maraneh. panangan ka anjeunna sareng nginjeumkeun anjeunna cekap pikeun kabutuhanna, naon waé.

Mateus 26:12 Pikeun di yén manéhna geus dituang ointment kana awak Kami, manéhna ngalakukeun eta pikeun astana kuring.

Awéwé éta némbongkeun kaasih jeung hormat ka Yésus ku cara ngusap awakna ku salep pikeun nyiapkeun dikuburna.

1: Yésus téh narima kanyaah jeung hormat nu gedé ti jalma-jalma di sabudeureun manéhna, sanajan nyanghareupan maot.

2: Sikep awéwé éta pikeun nguras Yesus ku salep mangrupikeun kalakuan iman sareng hormat.

1: Markus 14:8 Manéhna geus ngalakukeun naon manéhna bisa: manéhna geus datang forehand pikeun miles awak kuring nepi ka burying.

2: John 12: 3 Teras nyandak Maryam sakilo minyak nard, anu hargana mahal pisan, sareng ngusap suku Yesus sareng ngusap sukuna ku rambutna;

Mateus 26:13 Satemenna Kami nyebutkeun ka anjeun, Dimana wae Injil ieu bakal diwawarkeun di sakuliah dunya, aya ogé ieu, yén awéwé ieu geus dipigawé, ngawartoskeun pikeun memorial dirina.

Petikan ieu nekenkeun pentingna nginget-nginget tindakan kahadean sareng jasa anu dilakukeun ku awéwé.

1: Urang kudu ngahargaan jeung inget kalakuan kahadean anu geus dipigawé awéwé pikeun urang, sabab eta teh pangeling-eling ka maranehna.

2: Ngagungkeun jalma-jalma anu parantos ngalaksanakeun kahadean sareng palayanan, sabab bakal dielingan salami-lami.

1: Siloka 31:30-31 ? 쏞 cilaka téh bohong, jeung kageulisan téh sia-sia, tapi awéwé anu sieun ka PANGERAN kudu dipuji. Pasihan anjeunna tina buah leungeunna, sareng mugi karyana muji anjeunna di gerbang.??

2: Mateus 25:34-40 ? 쏷 hen Raja bakal ngomong ka nu katuhu na, ? Ome , anjeun anu diberkahan ku Rama kuring, inherit karajaan anu disiapkeun pikeun anjeun ti mimiti dunya ngadegkeun. Keur Kami lapar jeung anjeun masihan kuring dahareun, kuring haus jeung anjeun masihan kuring inuman, kuring muhrim jeung anjeun ngabagéakeun kuring, kuring taranjang jeung anjeun dipake dina pakéan kuring, kuring gering jeung anjeun ngadatangan kuring, kuring di panjara jeung anjeun. sumping ka Kami.??Lajeng anu soleh bakal ngawaler anjeunna, saurna, ? Janten , iraha kami ningali anjeun lapar sareng tuang anjeun, atanapi haus sareng masihan anjeun inuman? Jeung iraha urang nempo anjeun muhrim jeung ngabagéakeun anjeun, atawa taranjang jeung pakéan anjeun? Sareng iraha urang ningali anjeun gering atanapi di panjara sareng nganjang ka anjeun ?? 쇺 €?

Mateus 26:14 Lajeng salah sahiji dua welas, ngaranna Yudas Iskariot, indit ka imam-imam kapala.

Yudas ngahianat Yesus ka imam-imam kapala.

1. Bahaya Panghianatan - Kumaha panghianatan Yudas ka Yesus janten peringatan pikeun urang ngeunaan kakuatan dosa sareng godaan.

2. The Power of Panghampura - Kumaha respon Yesus kana panghianatan Yudas 'mendemonstrasikan kakuatan penyembuhan tina rahmat jeung panghampura.

1. Markus 14:10-11 - ramalan Yesus yen salah sahiji murid-Na bakal ngahianat ka Anjeunna.

2. Rum 5: 8 - demonstrasi Allah asih-Na ka urang nalika urang masih dosa.

Mateus 26:15 Jeung ceuk maranehna, "Naon anu anjeun bakal masihan kuring, sarta kuring bakal nganteurkeun anjeunna ka anjeun?" Jeung maranéhna covenant kalayan anjeunna pikeun tilu puluh potongan pérak.

Imam-imam kapala jeung ahli-ahli Kitab nawarkeun Yudas Iskariot tilu puluh duit perak pikeun ngahianat Yesus.

1. Biaya Tinggi Panghianatan: Naon Anu Patut Dipasrahkeun Pikeun Anu Urang Percaya?

2. Bahaya Coveting: Mikawanoh godaan tina karanjingan.

1. Siloka 15:16 - Leuwih hade saeutik jeung sieun Gusti ti harta gede jeung kasusah therewith.

2. James 4: 2-3 - Ye nafsu, jeung teu boga: ye maéhan, jeung kahayang pikeun mibanda, jeung teu bisa meunangkeun: ye tarung jeung perang, mangka anjeun teu boga, sabab teu menta. Aranjeun naroskeun, tapi teu nampi, sabab naroskeun anu salah, supados anjeun tiasa tuang kana hawa nafsu anjeun.

Mateus 26:16 Ti saprak éta anjeunna milarian kasempetan pikeun ngahianat anjeunna.

Ti mimiti Yudas Iskariot mutuskeun pikeun ngahianat Yesus, anjeunna aktip milarian kasempetan pikeun ngalakukeunana.

1. Panghianatan ka Yesus: Mariksa Kalakuan Yudas.

2. Diajar ti Yudas: Mariksa Kalakuan Urang Sorangan.

1. Lukas 22: 3-6 - Yesus terang rencana Yudas 'ngahianat Anjeunna, acan diwenangkeun eta lumangsung.

2. John 13: 21-30 - Yesus nembongkeun cinta-Na pikeun Yudas malah sanggeus Yudas betrayed Anjeunna.

Mateus 26:17 Ari poe kahiji Pesta Roti Teu Ragi, murid-murid daratang ka Yesus, pokna, “Dimana ku Maneh rek nyiapkeun dahar Paska?

Yésus nitah murid-murid pikeun nyiapkeun Paska.

1. Panggero Yésus Pikeun Nyiapkeun Paska: Naon Maksudna Pikeun Urang Kiwari?

2. Inget Paska: Palajaran ngeunaan Iman jeung Taat ti Yesus.

1. Budalan 12: 3-14 - parentah Allah ka urang Israil pikeun observance tina Paska.

2. Lukas 22: 15-18 - lembaga Yesus ngeunaan Jamuan Gusti di Paska.

Mateus 26:18 Saur-Na, "Asup ka kota, ka hiji jelema, sarta ngomong ka manehna: Guru nyebutkeun, waktu kuring geus deukeut; Abdi bakal ngajaga Paska di bumi anjeun sareng murid-murid kuring.

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun indit ka hiji jalma di kota pikeun nyiapkeun jamuan Paska.

1. Pentingna Nyiapkeun pikeun Paska

2. Waktu Yesus Salawasna Sampurna

1. Lukas 22:7-13 - Yésus maréntahkeun murid-murid pikeun nyiapkeun Paska.

2. Budalan 12: 1-14 - parentah Allah pikeun salametan Paska

Mateus 26:19 Jeung murid-murid ngalakukeun sakumaha Yesus geus ditunjuk; jeung maranehna nyiapkeun Paska.

Murid-murid nuturkeun paréntah Yésus jeung nyiapkeun jamuan Paska.

1. Taat: Kakuatan Nurutan Paréntah Allah

2. Persiapan: Nyiapkeun pikeun Naon Anu Ditelepon ku Gusti

1. John 14:15 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, anjeun bakal tetep nurut mah."

2. Jabur 119:60 - "Kuring hasten jeung teu reureuh tetep parentah Anjeun."

Mateus 26:20 Ayeuna nalika sonten sumping, anjeunna linggih sareng dua belas.

Petikan ieu ngajelaskeun Yesus kumpul sareng murid-murid pikeun tuangeun Paska.

1: Conto Yésus ngeunaan ngabagi roti jeung murid-muridna ngajarkeun urang pentingna ngumpul jeung dulur-dulur jeung babaturan.

2: Kumpulna Yésus jeung murid-muridna ngingetkeun urang pikeun ngahatur nuhun kana hubungan urang jeung ngajénan maranéhna.

1: Rasul 2: 42-46 - Garéja mimiti dikumpulkeun babarengan dina ukhuwah jeung megatkeun roti.

2: Jabur 133:1 - "Behold, kumaha alus tur pikaresepeun éta lamun baraya Huni dina persatuan!"

Mateus 26:21 Sabot maranehna dahar, Anjeunna ngadawuh, Sabenerna Kami nyebutkeun ka anjeun, yén salah sahiji anjeun bakal ngahianat kuring.

Murid-murid diingetkeun ngeunaan salah sahijina anu bakal ngahianat ka Yesus.

1 - Panggero pikeun Tobat: Diajar tina Panghianatan Murid

2 - Panggero pikeun Kasatiaan: Janten Satia Najan Kaayaan Hésé

1 - Lukas 22:21-22 ? 쏝 ut behold, leungeun manéhna nu ngahianat kuring jeung kuring dina meja. Sareng leres-leres Putra Manusa angkat, sakumaha anu parantos ditangtukeun: tapi cilaka jalma anu ku anjeunna dihianat!??

2 - Yohanes 13:21-30 ? Saur Yesus kitu, Anjeunna kacida guligahna, sarta mere kasaksian, sarta ngadawuh, Satemenna, satemenna, Kami nyebutkeun ka aranjeun, yen salah saurang ti aranjeun bakal ngahianat ka Kami.??

Mateus 26:22 Maranehna kacida nalangsaeunana, tuluy naranya ka Anjeunna, "Naha abdi teh Gusti?"

Murid-murid pinuh ku kasedih jeung nanya ka Yésus naha manéhna ngarujuk ka maranéhna waktu manéhna nyebutkeun yén salah saurang bakal ngahianat ka Anjeunna.

1. Kakuatan Refleksi Diri: Nyanghareupan Kagagalan Urang Sorangan

2. Hirup Karunya: Némbongkeun Welas Asih dina Hubungan Urang

1. Pilipi 3: 12-14 - Teu yén kuring geus diala atawa geus jadi sampurna, tapi kuring pencét on ku kituna kuring bisa nyekel nyekel nu keur nu ogé geus diteundeun nyekel ku Kristus Yesus. Dulur-dulur, kuring henteu nganggap diri kuring parantos nyekel éta; Tapi hiji hal anu kuring laksanakeun: hilap naon anu aya di tukangeun sareng ngahontal payuneun naon anu aya di payun, kuring teras-terasan ka arah tujuan pikeun hadiah panggero luhur Allah dina Kristus Yesus.

2. James 5:16 - Ku alatan éta, ngaku dosa anjeun karana, jeung neneda keur silih ku kituna anjeun bisa healed. Doa anu mujarab pikeun jalma anu soleh tiasa ngalaksanakeun seueur.

Mateus 26:23 Waler-Na, "Sing saha anu nyelupkeun leungeun-Na jeung Kami kana piring, tangtu bakal ngahianat ka Kami."

Yésus ngaramalkeun yén salah sahiji muridna bakal ngahianat ka Anjeunna.

1. Panghianatan sareng Pegat Amanah: Hiji Studi Mateus 26:23

2. Balukar tina Panghianatan: Diajar tina Panghianatan Yesus dina Mateus 26:23

1. John 13: 21-26 - Yesus prédiksi panghianatan-Na.

2. Jabur 41: 9 - Panghianatan babaturan.

Mateus 26:24 Putra Manusa bakal angkat sakumaha anu diserat ngeunaan Anjeunna, tapi cilaka jalma anu ku anjeunna ngahianat Putra Manusa! geus alus pikeun lalaki éta lamun manéhna teu dilahirkeun.

Petikan ieu ngingetkeun supaya henteu ngahianat ka Yesus, sabab bakal langkung saé upami éta lalaki henteu kantos dilahirkeun.

1. Ongkos Panghianatan: Kumaha Ngahindarkeun Takdir Anu Parah Ti Maot

2. Bahaya Ngabalikkeun Anjeun ka Yesus

1. Lukas 22:22 - "Jeung sabenerna Putra Manusa indit, sakumaha geus ditangtukeun: tapi woe ka nu lalaki ku saha anjeunna betrayed!"

2. Yesaya 53: 3 - "Anjeunna hina jeung ditampik tina lalaki; a man of sorrows, sarta acquainted jeung duka: sarta kami nyumputkeun salaku éta rupa urang ti anjeunna; anjeunna hina, sarta kami esteemed anjeunna teu."

Mateus 26:25 Yudas, anu ngahianat ka Anjeunna, ngawaler, saurna, "Naha abdi?" Ceuk manéhna, Anjeun geus ngomong.

Yudas naros ka Yesus naha anjeunna anu bade ngahianat ka Anjeunna. Yesus negeskeun éta anjeunna.

1. Hirup Integritas: Ngartos Balukar tina Panghianatan

2. Rahmat Yesus: Kaasih Sanajan Panghianatan

1. Jabur 55:12-14 ? 쏤 atanapi sanés musuh anu ngahina kuring; mangka kuring bisa geus ditanggung eta: teu eta hiji musuh nu magnify dirina ngalawan kuring; lajeng abdi bakal geus nyumput sorangan ti anjeunna: Tapi éta thou, hiji lalaki milik sarua, pituduh kuring, sarta kenalan kuring. Urang nyandak naséhat amis babarengan, sarta walked ka imah Allah di parusahaan.??

2. Rum 2:4 "Atawa naha anjeun hina kabeungharan kahadean-Na jeung kasabaran-Na; teu nyaho yen kahadean Allah nungtun anjeun kana tobat?"

Mateus 26:26 Sabot keur dahar, Yesus nyandak roti, ngaberkahan eta, sarta eta dipegatkeun, sarta dibikeun ka murid-murid, sarta ngadawuh, "Candak, dahar; ieu awak abdi.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha Yesus ngaberkahan roti sareng masihan ka murid-murid-Na pikeun didahar, nyatakeun yén éta mangrupikeun awak-Na.

1. Yesus Nyaeta Roti Kahirupan: Ngajalajah Pentingna Yesus? 셲 Kurban

2. Dahar Roti Kahirupan: Kumaha Narima Allah? 셲 Hadiah Kasalametan

1. Yohanes 6:35 - ? 쏪 ceuk esus ka maranehna, ? 쁈 Kami roti kahirupan; sing saha anu datang ka Kami moal kalaparan, jeung sing saha anu percaya ka Kami moal bakal halabhab.? 쇺 €?

2. Yesaya 55:1-3 - ? 쏞 ome, dulur anu haus, datang ka cai; jeung saha nu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa harga. Naha anjeun ngaluarkeun artos pikeun anu sanés roti, sareng padamelan anjeun pikeun anu henteu nyugemakeun? Rajin-rajin ngadangukeun kuring, sareng tuang anu saé, sareng gumbirakeun diri anjeun dina tuangeun anu beunghar.??

Mateus 26:27 Anjeunna nyandak cangkir, muji sukur, sareng masihan ka aranjeunna, saurna, "Inumeun sadayana!

Yesus ngabagi cangkir kasalametan sareng murid-murid-Na sareng maréntahkeun aranjeunna pikeun nyandak éta.

1. Piala Kasalametan: Nginum dina Jangji Gusti

2. Jawaban keur Haus Urang: Ngalaman Cinta Yesus Ngaliwatan Piala

1. Yesaya 55:1 - ? 쏞 ome, dulur anu haus, datang ka cai; jeung saha nu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa harga.??

2. Jabur 116:13 - ? 쏧 bakal ngangkat cangkir kasalametan sareng nyebut nami Gusti.??

Mateus 26:28 Sabab ieu getih Kami teh nya eta getih perjangjian anyar, anu dikucurkeun pikeun loba jelema pikeun panghampura dosa.

Petikan ieu nyarioskeun kurban Yesus pikeun panghampura dosa.

1: Yesus, Anak Domba Allah - kurnia-Na anu luar biasa tina rahmat jeung rahmat.

2: Yesus, Abdi Sangsara - lampah pamungkas-Na cinta jeung bakti.

1: Rum 5: 8 - Tapi Allah nunjukkeun kaasih-Na ka urang: Nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang.

2: Epesus 1:7 - Dina Anjeunna urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura dosa, luyu jeung riches rahmat Allah.

Mateus 26:29 Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun, Kami moal nginum ti ayeuna buah anggur ieu, nepi ka poé éta nalika kuring nginum eta anyar jeung anjeun di Karajaan Rama urang.

Petikan éta nyarioskeun jangji Yesus yén anjeunna moal nginum tina buah anggur dugi ka nginum deui deui di Karajaan Bapana.

1. Pangharepan Sawarga: Dijangjikeun Balikna Isa

2. Neangan Kakuatan dina Jaman Kasesahan: Kecap Panglipur Yesus

1. Wahyu 21:1-4 - Jangji Langit Anyar jeung Bumi Anyar

2. Yesaya 25: 6-9 - Gusti bakal ngusap cimata tina sagala rupa

Mateus 26:30 Jeung sanggeus nyanyi hiji himne, maranéhanana indit ka Gunung Olives.

Sanggeus ngawihkeun hiji pupujian, Yésus jeung murid-murid-Na indit ka Gunung Jetun.

1. Pentingna solat jeung ibadah dina kahirupan urang

2. Ngartos pentingna Gunung Zaitun dina kahirupan Yesus

1. Markus 14:26, "Jeung sanggeus maranéhanana geus ditembangkeun hiji hymn a, maranéhna indit kaluar ka Gunung Olives."

2. Lukas 22:39, "Jeung Anjeunna kaluar sarta indit, sakumaha geus adat-Na, ka Gunung Olives; sarta murid-murid ogé nuturkeun Anjeunna."

Mateus 26:31 Lajeng Yesus ngadawuh ka aranjeunna, "Maranéhanana bakal gelo ku Kami peuting ieu: sabab geus ditulis, Kami bakal smate nu pangangon, sarta domba tina para bakal paburencay mancanagara."

Yesus nyarioskeun ka murid-murid-Na yén aranjeunna bakal gelo kusabab Anjeunna sareng yén aya tulisan yén angon bakal ditarajang sareng domba-domba bakal paburencay.

1. Paburencayna Domba: Refleksi Mateus 26:31

2. Ngartos Ngagebugan Angon: A on Iman jeung Persib

1. Jakaria 13:7 - ? 쏛 hudang, O pedang, ngalawan angon kuring, jeung ngalawan lalaki nu sasama kuring, nyebutkeun PANGERAN Nu Maha Kawasa: smite angon, sarta domba bakal paburencay: sarta kuring bakal ngahurungkeun leungeun kuring kana leuwih leutik.??

2. Ibrani 13:20 - ? 쏯 ow Allah katengtreman, anu geus dihirupkeun deui ti nu maraot, Gusti urang Yesus, éta Angon agung domba, ngaliwatan getih covenant langgeng.??

Mateus 26:32 Tapi sanggeus Kami hudang deui, Kami baris miheulaan anjeun ka Galilea.

Yesus nyarioskeun ka murid-muridna yén Anjeunna bakal gugah deui sareng miheulaan aranjeunna ka Galilea.

1. Kakuatan Harepan sareng Iman: Kebangkitan Yesus sareng Perjalanan Iman Urang

2. Jangji Kristus anu Gugah: Ngartos sareng Ngalarapkeun Harepan Kiamat

1. Rum 8:24-25 - Pikeun dina harepan ieu kami disimpen. Ayeuna harepan nu katémbong lain harepan. Pikeun saha ngarepkeun naon anu anjeunna tingali? Tapi upami urang ngarepkeun naon anu teu katingali, urang ngantosan kalayan sabar.

2. 1 Korinta 15: 13-14 - Tapi lamun euweuh jadian tina maot, lajeng moal malah Kristus geus diangkat. Sareng upami Kristus henteu dibangkitkeun, maka da'wah kami sia-sia sareng iman anjeun sia-sia.

Mateus 26:33 Petrus ngawaler ka Anjeunna, "Sanajan sakabeh jalma bakal gelo ku anjeun, tapi kuring moal bakal gelo."

Pétrus nganyatakeun kasatiaanna nu teu kaampeuh ka Yésus sanajan diancam bakal ditinggalkeun ku kabéh batur.

1. Nangtung Teguh Dina Iman Urang: Tetep Komitmen Ka Yesus Sanajan Dina Jaman Hésé

2. Kasatiaan Ka Yesus: Petrus? 셲 Conto Komitmen Teu Digoyahkeun

1. Ibrani 11: 1- Ayeuna iman nyaéta kapercayaan kana naon anu urang ngarepkeun sareng kayakinan ngeunaan naon anu urang henteu ningali.

2. Rum 12: 9- Cinta kudu ikhlas. Hate naon anu jahat; nempel kana naon anu alus.

Mateus 26:34 Saur Yesus ka anjeunna, Saleresna Kami nyarioskeun ka anjeun, Peuting ieu, sateuacan hayam kongkorongok, anjeun bakal nampik kuring tilu kali.

Yesus ngingetkeun Petrus ngeunaan panolakan anu bakal datang ka Anjeunna sateuacan hayam kongkok.

1: Ulah Rurusuhan dina Komitmen Anjeun ka Allah

2: Iman Sajati Henteu dina Kecap, tapi dina Aksi

1: James 2: 17-18 - "Sanajan kitu iman, lamun teu boga karya, geus paeh, keur nyalira. Leres, lalaki bisa ngomong, Anjeun boga iman, sarta kuring boga karya: Témbongkeun kuring iman thy tanpa karya Anjeun. Sareng abdi bakal nunjukkeun ka anjeun iman abdi ku karya abdi."

2: Siloka 14:23 - "Dina sagala pagawéan aya kauntungan: tapi omongan biwir ngan ukur katuangan."

Mateus 26:35 Saur Petrus ka Anjeunna, "Sanaos abdi kedah maot sareng anjeun, abdi moal nampik anjeun." Kitu oge ceuk sakabeh murid.

Murid-murid ngadéklarasikeun kasatiaan anu teu kaampeuh ka Yesus sanajan hartina maot.

1: Urang teu kudu sieun mertahankeun iman urang teu paduli biaya.

2: Hayu urang tetep komitmen ka Yesus sareng ajaran-Na.

1: Rum 8:31-39 - Lamun Allah nyarengan urang, saha nu bisa ngalawan urang?

2: Pilipi 1:21 - Pikeun kuring, hirup nyaéta Kristus sareng maot mangrupikeun kauntungan.

Mateus 26:36 Lajeng Yesus sumping ka hiji tempat anu disebut Getsemani, sarta ngadawuh ka murid-murid, "Sing linggih di dieu, bari kuring indit jeung neneda ka ditu."

Yesus nyandak murid-murid-Na ka hiji tempat anu disebut Getsemani sareng naroskeun aranjeunna ngantosan Anjeunna nalika Anjeunna angkat ngadoa.

1. Kakuatan Doa: Diajar tina Conto Yesus

2. Kakuatan Ayana-Na: Percanten ka Gusti Dina Mangsa Cobaan

1. Jabur 139: 7-10 - Dimana abdi bakal indit ti Roh anjeun? Atanapi ka mana abdi kedah kabur ti payuneun anjeun?

2. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris Gunung nepi jeung jangjang kawas garuda; maranehna bakal lumpat jeung teu bosen; maranehna bakal leumpang jeung teu pingsan.

Mateus 26:37 Anjeunna nyandak Petrus sareng dua putra Sebedeus sareng anjeunna, sareng mimiti sedih sareng beurat pisan.

Murid-murid Yesus marengan anjeunna nalika anjeunna janten sedih sareng beurat.

1: Yesus nunjukkeun ka urang yén teu kunanaon ngarasa kasedih sareng putus asa dina kahirupan urang, sareng urang henteu kedah éra milarian panglipur ti babaturan sareng kulawarga.

2: Yésus nunjukkeun ka urang pentingna aya jalma-jalma nu bisa ngadukung urang waktu keur susah.

1: Pandita 4:9-10 ? 쏷 wo leuwih hade tinimbang hiji, sabab maranéhanana boga ganjaran alus pikeun gawé maranéhanana. Pikeun lamun maranehna ragrag, hiji bakal ngangkat sasama-Na. Tapi cilaka anjeunna anu nyalira nalika anjeunna murag sareng teu gaduh anu sanés pikeun ngangkat anjeunna!??

2: Siloka 17:17 - ? 쏛 sobat mikanyaah sepanjang waktos, sarta lanceukna dilahirkeun pikeun adversity.??

Mateus 26:38 Lajeng anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, Nyawa abdi kacida kasedihna, nepi ka maot.

Yésus nganyatakeun kasedihna anu jero sarta miwarang murid-murid-Na pikeun cicing jeung lalajo jeung manéhna.

1. Kakuatan Ukhuwah Sajati - Kumaha Pamenta Yesus Pikeun Murid-murid-Na pikeun Tetep sareng Lalajo sareng Anjeunna Ngajarkeun Urang Ngeunaan Kakuatan Komunitas

2. Jerona Kaasih Yesus - Paménta-Na pikeun Murid-murid-Na pikeun Tetep sareng Lalajo sareng Anjeunna Témbongkeun Luasna Kaasih-Na.

1. Jabur 23:4 - Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak kalangkang maot, Kuring moal sieun jahat, pikeun anjeun sareng abdi; rod anjeun sarta staf anjeun, aranjeunna kanyamanan kuring.

2. Ibrani 13: 5 - Tetep hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta jadi eusi ku naon gaduh, pikeun manéhna geus ngadawuh, ? 쏧 moal ninggalkeun anjeun atanapi ninggalkeun anjeun.??

Mateus 26:39 Jeung manéhna indit saeutik leuwih jauh, sarta sujud nyembah, sarta ngadoa, paribasa, paribasa, "Nun Ama abdi, upami éta mungkin, hayu cangkir ieu lunta ti abdi: tapi ulah sakumaha Abdi hoyong, tapi sakumaha anjeun bakal."

Yesus ngado'a ka Allah, nanyakeun yén cangkir sangsara dicokot jauh ti anjeunna, tapi wasiat-Na, lain wasiat Yesus, dipigawé.

1. Hirup Pasrah: Ngartos Kersa Gusti

2. Hirup nu disalib: Ngalaman Sangsara Allah

1. Pilipi 2:8-11 - Yesus humbled dirina sarta jadi taat ka titik maot, komo maot dina cross a.

2. Yesaya 53:10-12 - Tapi ieu bakal PANGERAN pikeun naksir manéhna sarta ngabalukarkeun manéhna sangsara, jeung sanajan PANGERAN ngajadikeun hirupna kurban pikeun dosa, manéhna baris nempo turunan-Na jeung manjangkeun poé-Na, jeung wasiat PANGERAN bakal makmur dina panangan-Na.

Mateus 26:40 Anjeunna sumping ka murid-murid, sareng mendakan aranjeunna sare, saurna ka Petrus, "Naon, naha anjeun henteu tiasa lalajo sareng kuring sajam?

Murid-murid gagal pikeun tetep jagjag sareng Yesus salami waktos Anjeunna peryogi.

1. Urang kudu waspada dina iman urang, siap tetep jagjag jeung Yesus sanajan kasusah.

2. Urang kedah aya pikeun Yesus sanajan dina waktos anu paling hese, pikeun nunjukkeun bakti sareng dedikasi urang ka Anjeunna.

1. Epesus 6: 10-18 - Pasang dina armor pinuh Allah ku kituna anjeun bisa nangtung ngalawan schemes Iblis.

2. Rum 12:12 - Girang dina harepan, sabar dina tribulation, tetep dina solat.

Mateus 26:41 Awas sareng neneda, supados anjeun henteu asup kana godaan: roh memang daék, tapi daging lemah.

Ayat ieu nyorong urang pikeun lalajo sareng ngadoa supados nyingkahan godaan sareng tetep sumanget urang sanaos sifat manusa anu lemah.

1. "Kakuatan Doa: Nguatkeun Diri Urang Ngalawan Godaan"

2. "Awas jeung Doa: Jaga Diri Urang Dina Nyanghareupan Godaan"

1. James 4: 7 - "Surutkeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

2. 1 Korinta 10:13 - "No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun pangabisa anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur. supados anjeun tiasa nahan éta."

Mateus 26:42 Anjeunna angkat deui kadua kalina, teras neneda, saurna, "Nun Ama abdi, upami cangkir ieu teu tiasa dileungitkeun ti abdi, iwal abdi nginum éta, pangersa Gusti laksanakeun."

Yésus ngadoa ka Allah jeung narima pangersa-Na, sanajan hartina nginum cangkir sangsara.

1. "Piala Kasangsaraan: Narima Pangersa Allah"

2. "Kakuatan Doa: Diajar Pasrah kana Rencana Gusti"

1. Yakobus 4: 13-15 - "Hayu ayeuna, anjeun anu nyebutkeun, ? 쏷 poé atawa isukan urang bakal indit ka kota ieu jeung kitu, méakkeun sataun di dinya, meuli jeung ngajual, jeung nyieun untung?? Henteu terang naon anu bakal kajantenan isukan. Keur naon hirup anjeun? Malahan uap anu muncul sakedap, teras sirna. Gantina anjeun kedah nyarios, 쏧 upami Gusti kersa , urang bakal hirup sareng ngalakukeun ieu atanapi éta. .??

2. Rum 12: 1-2 - Kuring menta anjeun kituna, baraya, ku mercies Allah, nu nampilkeun awak anjeun kurban hirup, suci, ditarima ku Allah, nu layanan lumrah Anjeun. Sarta ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon éta alus tur ditarima tur sampurna wasiat Allah.

Mateus 26:43 Anjeunna sumping sareng mendakan aranjeunna sare deui, sabab panonna beurat.

Yésus manggihan murid-muridna keur saré deui, sanajan kacapéan.

1. ? 쏝 e Siap: Janten Hudang sareng Waspada??

2. ? 쏝 e Satia: Inget Yesus??Kurban??

1. Yesaya 40:31 - ? 쏝 ut jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.??

2. Ibrani 11:1 - ? 쏯 ow iman mangrupa zat tina hal-hal anu dipiharep, buktina tina hal-hal anu teu katingali.??

Mateus 26:44 Anjeunna ngantunkeun aranjeunna, teras angkat deui, teras neneda katilu kalina, nyarioskeun kecap anu sami.

Yesus ngadoa tilu kali di Taman Getsemani, ngulang kecap anu sami unggal waktos.

1. Kakuatan Doa: Conto Yesus di Taman Getsemani

2. Kanyamanan tina Doa Ngulang: Conto Yesus di Taman Getsemani

1. Pilipi 4:6-7 - ? 쏡 ulah hariwang ngeunaan naon waé, tapi dina sagala hal ku doa sareng panyuwunan kalayan sukur hayu pamenta anjeun dipikanyaho ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.??

2. Yakobus 5:16 - ? Ku sabab kitu, silih ngaku dosa anjeun sareng silih doakeun, supados anjeun tiasa cageur. Doa jalma anu soleh gaduh kakuatan anu ageung nalika damel.??

Mateus 26:45 Geus kitu Anjeunna sumping ka murid-murid-Na, sarta ngadawuh ka aranjeunna, "Ayeuna sare, jeung istirahat anjeun.

Yésus nyaah ka murid-murid-Na sarta nitah maranéhna pikeun istirahat sabab geus deukeut waktuna panghianatan.

1. Pentingna Istirahat dina Jaman Percobaan

2. Ngarti jeung Narima Rencana Allah

1. Jabur 4: 8 - Dina karapihan kuring bakal duanana ngagolér jeung saré; pikeun anjeun nyalira, ya Gusti, ngajadikeun kuring Huni aman.

2. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

Mateus 26:46 Bangun, hayu urang indit: behold, anjeunna geus di leungeun anu do ngahianat kuring.

petikan nu speaks tina panghianatan caket Yesus.

1. Kakuatan Yesus dina Nyanghareupan Panghianatan

2. Kakuatan Panghampura Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Yesaya 43: 2 - "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal sareng anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun moal kaduruk, sarta seuneu moal meakeun anjeun. ."

2. John 14:27 - "Karapihan kuring ninggalkeun sareng anjeun; karapihan abdi masihan ka anjeun. Teu sakumaha dunya méré do I masihan ka anjeun. Hayu ulah hate anjeun jadi troubled, atawa ngantep aranjeunna sieun ".

Mateus 26:47 Nalika anjeunna nyarios, ningal, Yudas, salah saurang ti dua welas, sumping, sareng sareng anjeunna seueur pisan anu mawa pedang sareng tongkat, ti imam-imam kapala sareng sesepuh jalma-jalma.

Yudas, salah sahiji murid Yesus anu dua welas, sumping sareng jalma-jalma anu ageung, ti imam-imam kapala sareng sesepuh jalma-jalma, ngagem pedang sareng tongkat.

1. Panghianatan ka Yudas: Bahaya Ngaganggu Iman

2. Nangtung Teguh dina Jaman Hésé: Palajaran tina Panahanan Yesus

1. 1 Korinta 10:13 - "Teu aya godaan geus overtaken anjeun iwal naon ilahar pikeun umat manusa. Jeung Allah satia; Anjeunna moal ngantep anjeun cocoba saluareun naon anjeun bisa nanggung. Tapi lamun anjeun cocoba, anjeunna ogé bakal nyadiakeun a jalan kaluar sangkan anjeun bisa tahan eta."

2. Jabur 37: 5-7 - "Pasrahkeun jalan anjeun ka Gusti; percanten ka Anjeunna sareng anjeunna bakal ngalakukeun ieu: Anjeunna bakal ngajantenkeun kabeneran anjeun caang sapertos subuh, kaadilan perkawis anjeun sapertos panonpoe siang. Gusti sareng sabar ngantosan anjeunna; ulah hariwang nalika jalma suksés dina jalanna, nalika aranjeunna ngalaksanakeun rencana jahatna."

Mateus 26:48 Ayeuna anjeunna anu ngahianat Anjeunna masihan aranjeunna tanda, saurna, Saha waé anu kuring bakal nyium, éta ogé anjeunna.

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun mikawanoh anu ngahianat ngaliwatan tanda.

1. Panghianatan ka Yesus: Ngartos Pentingna Parentah Yesus. 2. Uncovering Power of Asih Yesus Sanajan Panghianatan.

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng. 2. Lukas 22:48 - Yesus ngadawuh ka manéhna,? 쏪 udas, naha anjeun ngahianat ka Putra Manusa ku ciuman???

Mateus 26:49 Anjeunna sumping ka Yesus, saurna, "Salam, Juragan! sarta dicium anjeunna.

Hiji murid Yesus, Yudas, salam ka Yesus ku ciuman.

1. Kakuatan Cium: Urang Diajar Naon ti Yudas?

2. Panghianatan di Taman: Ngartos Kalakuan Yudas.

1. Lukas 22:47-48, ? Sabot anjeunna nyarios, aya jalma rea, sareng anjeunna anu namina Yudas, salah sahiji tina dua welas, miheulaan aranjeunna, sareng ngadeukeutan ka Yesus pikeun nyium anjeunna. Tapi saur Yesus ka anjeunna, Yudas, naha anjeun ngahianat Putra Manusa ku ciuman?

2. 2 Korinta 11:14, ? 쏛 teu heran; pikeun Iblis dirina geus robah jadi malaikat cahaya.??

Mateus 26:50 Saur Yesus ka anjeunna, "Sobat, naha anjeun sumping?" Tuluy maranehna daratang, tuluy nangkepan Yesus, tuluy nyekel Anjeunna.

Yesus téh betrayed jeung ditahan.

1: Yésus nyontoan kanyaah jeung sosobatan sanajan nyanghareupan panghianatan.

2: Yésus téh conto cara tetep satia ka Allah sanajan kaayaan hésé.

1: Yohanes 3:16-17 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

17 Sabab Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya; tapi supaya dunya ngaliwatan manéhna bisa disimpen.

2: James 1: 2-4 - Dulur-dulur kuring, cacah eta sakabeh kabagjaan lamun anjeun ragrag kana divers temptations;

3 Nyaho ieu, yén cobaan iman anjeun ngahasilkeun kasabaran.

4 Tapi hayu kasabaran boga pagawean sampurna nya, yén anjeun bisa jadi sampurna jeung gembleng, teu hayang nanaon.

Mateus 26:51 Jeung, behold, salah sahiji nu bareng jeung Yesus ngacungkeun leungeun-Na, nyabut pedang-Na, sarta neunggeul gandekna Imam Agung urang, nepi ka pegat ceulina.

Yésus ngahalangan murid-muridna ngagunakeun kekerasan pikeun ngajaga manéhna.

1: Urang teu kudu gancang ngagunakeun kekerasan pikeun ngajawab masalah urang.

2: Turutan conto Yésus ku cara malikkeun pipi nu séjén dina kaayaan hésé.

1: Rum 12:17-21 - Ulah ngabales kajahatan ka saha, tapi pikirkeun pikeun ngalakukeun naon anu terhormat di payuneun sadayana. Upami mungkin, sajauh gumantung ka anjeun, hirup rukun sareng sadayana.

2: Mateus 5: 38-42 - Anjeun geus ngadéngé éta ceuk, ? 쁀 n panon pikeun panon jeung huntu pikeun huntu.??Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun, ulah ngalawan ka nu jahat. Tapi lamun aya nu nyabok anjeun dina pipi katuhu, balikkeun ka manéhna nu séjén ogé.

Mateus 26:52 Saur Isa ka anjeunna, "Asupkeun deui pedang maneh kana tempatna, sabab sakur anu make pedang bakal binasa ku pedang."

Yésus nitah muridna pikeun nyabut pedangna, ngingetkeun yén jalma-jalma nu nyokot pedang bakal binasa ku éta.

1. Kalakuan Urang Boga Balukarna - Siloka 16:18

2. Ngahurungkeun pipi lianna - Mateus 5:38-39

1. Rum 12:19-21

2. Yakobus 4:1-3

Mateus 26:53 Naha anjeun mikir yén kuring ayeuna teu tiasa neneda ka Bapa, sareng anjeunna bakal masihan kuring langkung ti dua belas pasukan malaikat?

Petikan ieu ngagambarkeun kakawasaan Yesus, sakumaha anjeunna nyatakeun yén anjeunna tiasa nyauran Bapana pikeun ngirim anjeunna langkung ti dua belas pasukan malaikat.

1. Kakuatan Doa: Diajar tina Conto Yesus

2. Iman ka Nu Maha Kawasa: Ngandelkeun Kakawasaan jeung Kakuatan Allah

1. Lukas 18:27 - Yesus responds ka pangawasa beunghar anu nanya naon kudu manéhna pigawé pikeun inherit hirup langgeng:? 쏻 hat mustahil jeung manusa mungkin jeung Allah.??

2. Epesus 3:20 - ? 쏯 ow ka Anjeunna anu sanggup ngalakukeun jauh leuwih abundantly ti sagala rupa nu urang ménta atawa mikir, nurutkeun kakuatan dina karya dina urang.??

Mateus 26:54 Tapi kumaha carana bakal kaeusi dina Kitab Suci, yén kudu kitu?

Yesus ngarujuk kana kitab suci pikeun ngajelaskeun yén aya anu kedah kajantenan pikeun ngalaksanakeun nubuat éta.

1. Kakuatan Nubuat: Kumaha Firman Allah Ngawujudkeun Kahirupan Urang

2. Ngahirupkeun Kitab Suci: Kumaha Urang Bisa Ngawujudkeun Nubuat

1. Yesaya 46:10-11 - Kuring nyieun dipikawanoh tungtung ti mimiti, ti jaman baheula, naon anu masih datang. Abdi nyarios, ? 쁌 y tujuan bakal nangtung, sarta kuring bakal ngalakukeun sagala hal abdi mangga.??

2. Galata 3: 8 - Kitab Suci foresaw yen Allah bakal menerkeun kapir ku iman, sarta ngumumkeun injil sateuacanna ka Ibrahim: ? 쏛 bangsa-bangsa bakal diberkahan ku anjeun.??

Mateus 26:55 Dina waktos anu sami Yesus nyarios ka jalma rea, "Naha anjeun kaluar sapertos maling sareng pedang sareng pentung pikeun nangkep kuring? Kami calik unggal dinten sareng anjeun ngajar di Bait Allah, sareng anjeun henteu nangkep kuring.

Yesus nyarioskeun kapura-puraan jalma-jalma nalika nangkep Anjeunna dina cara anu sami sareng maling nalika Anjeunna terang-terangan ngajar di Bait Allah unggal dinten.

1. Bahaya Munafik: Kumaha Yesus Ngahukum Seuseueurna kusabab Kalakuan Anu Teu Adil

2. Kaadilan Allah: Kumaha Yesus leres-leres nyauran jalma-jalma kusabab kalakuanana anu salah

1. Mateus 23:27-28 - "Woe ka anjeun, scribes jeung Parisi, munafik! pikeun anjeun ibarat kuburan whited, nu memang katingali geulis luar, tapi jerona pinuh ku tulang jelema maot, jeung sagala najis. Aranjeun oge lahiriahna katembong bener ka manusa, tapi di jerona pinuh ku munafik jeung kajahatan."

2. Rum 2: 1-3 - "Ku sabab eta Anjeun inexcusable, O man, whosoever you are that judges: for wherein you judges another, you condemnes thyself; for thou that judges does the same things. Tapi kami yakin yén judgment nu. Nurutkeun kabeneran Allah ngalawan jalma-jalma anu ngalakukeun hal-hal sapertos kitu. Sareng panginten anjeun, eh manusa, anu ngahukum jalma-jalma anu ngalakukeun hal-hal sapertos kitu, sareng ngalakukeun hal anu sami, yén anjeun bakal luput tina hukuman Allah?"

Mateus 26:56 Tapi kabeh ieu dilakukeun, supaya Kitab Suci para nabi bisa kaeusi. Saterusna sakabeh murid ninggalkeun manéhna, sarta kabur.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha murid-murid ngantunkeun Yesus pikeun ngalaksanakeun nubuat Perjanjian Lama.

1. "Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kasangsaraan: Palajaran ti Murid-murid jeung Yesus"

2. "Ngalaksanakeun Rencana Allah: Murid-murid, Isa, sareng Kitab Suci Para Nabi"

1. Jabur 22:1-31 - Allah abdi, Allah abdi, naha tos forsaken abdi?

2. Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

Mateus 26:57 Jeung jalma-jalma anu nangkep Yesus dibawa ka Imam Agung Kayapas, tempat para ahli Taurat sareng sesepuh kumpul.

Yesus ditawan terus dibawa ka Imam Agung Kayapas, anu diiring ku ahli-ahli Kitab jeung para kokolot.

1. Harti Ditewak Yesus - Naon hartina ditahan jeung dibawa ka pangadilan?

2. Pentingna Kayapas Imam Agung - Kumaha peran Imam Agung mangaruhan carita Yesus?

1. John 18: 12-14 - Lajeng band jeung kaptén jeung perwira Yahudi nangkep Yesus, sarta dibeungkeut anjeunna, sarta dibawa anjeunna jauh ka Annas munggaran; sabab anjeunna mertua ka Kayapas, anu janten Imam Agung dina taun éta.

2. Rasul-rasul 4:5-7 - Isukna, para pangawasa, para kokolot, jeung guru-guru agama, jeung Imam Agung Anas, jeung Kayapas, jeung Yahya, jeung Aleksander, jeung saloba-lobana anu ti kulawarga Imam Agung, dikumpulkeun babarengan di Yerusalem.

Mateus 26:58 Tapi Petrus nuturkeun anjeunna jauh ka karaton Imam Agung, sarta lebet, sarta diuk jeung gandek, ningali tungtungna.

Petrus nuturkeun Yesus ka istana Imam Agung sanajan resiko.

1. Urang bisa diajar tina kawani jeung iman Pétrus pikeun nuturkeun Yésus sanajan aya resikona.

2. Sanajan urang ngarasa jauh ti Allah, urang masih bisa nyokot léngkah pikeun ngadeukeutan ka Anjeunna.

1. Ibrani 11: 8-10 - Ku iman Abraham, nalika anjeunna disebut indit kaluar ka tempat anu anjeunna kedah sanggeus narima warisan, diturut; sarta manéhna indit kaluar, teu nyaho ka mana manéhna indit.

2. Mateus 14:29 - Jeung cenah, Hayu. Sareng nalika Petrus turun tina kapal, anjeunna leumpang dina cai, angkat ka Yesus.

Mateus 26:59 Ayeuna imam-imam kapala, sesepuh, jeung sakabeh Mahkamah, néangan saksi palsu ngalawan Yesus, pikeun maehan Anjeunna;

Imam-imam kapala jeung otoritas agama séjén néangan kasaksian palsu pikeun ngahukum pati Yesus.

1. Bahaya Tuduhan Palsu

2. Kakuatan Kaleresan

1. Jabur 25:2-3 - "Duh Allah abdi, abdi percanten ka anjeun; hayu abdi nempatkeun éra; ulah ngantep musuh kuring exult leuwih kuring. Mémang, euweuh nu ngadagoan Anjeun bakal nempatkeun éra; maranéhna bakal jadi isin jalma-jalma anu hianat."

2. Siloka 12:17 - "Saha-saha speaks bebeneran méré bukti jujur, tapi saksi palsu utters tipu daya."

Mateus 26:60 Tapi teu kapanggih: enya, sanajan loba saksi palsu datang, tapi teu kapanggih. Tungtungna sumping dua saksi palsu,

Imam Agung jeung Sanhedrin sesah manggihan saksi pikeun mere kasaksian ngalawan Yesus, sarta ahirna manggihan dua saksi palsu.

1. Kakuatan bebeneran: sanajan saksi palsu teu bisa nyieun bohong nangtung nepi.

2. Pentingna nangtung teguh dina iman anjeun, sanajan nyanghareupan saksi palsu.

1. Jabur 119:160 - "Jumlah kecap anjeun téh bebeneran; sarta unggal salah sahiji judgments bener thy endureth salawasna."

2. John 8:44 - "Ye of bapana anjeun Iblis, sarta hawa nafsu bapana anjeun bakal ngalakukeun. Anjeunna murderer ti mimiti, sarta abode teu dina bebeneran, sabab euweuh bebeneran di anjeunna. Anjeunna nyarios bohong, anjeunna nyarioskeun ka dirina sorangan: sabab anjeunna tukang bohong, sareng bapakna."

Mateus 26:61 Saurna, "Ieu saurna, Abdi tiasa ngancurkeun Bait Allah, sareng ngawangun deui dina tilu dinten."

Imam Agung nuduh Yesus ngaku Anjeunna tiasa ngancurkeun Bait Allah sareng ngawangun deui dina tilu dinten.

1: The Power of Words - Kumaha kecap urang nyarita boga kakuatan pikeun nyieun atawa ngancurkeun.

2: Otoritas Yesus - otoritas ketuhanan Yesus nunjukkeun ngaliwatan kecap-Na.

1: James 3: 5-6 - "Jadi ogé létah téh anggota leutik, acan eta boasts hal hébat. Kumaha hébat leuweung ieu diatur ablaze ku seuneu leutik misalna! Jeung létah téh seuneu, a dunya unrighteousness. . Lidah teh aya di antara anggota-anggota urang, ngawarnaan sakujur awak, ngaduruk sakabeh kahirupan, jeung diduruk ku naraka."

2: Siloka 18:21 - "Maot sareng hirup aya dina kakawasaan létah, sareng anu mikacinta éta bakal ngadahar buahna."

Mateus 26:62 Imam Agung jumeneng, sarta ngalahir ka Anjeunna, "Anjeun teu ngajawab nanaon? Naon saksi ieu ngalawan anjeun?

Imam Agung nanya ka Yésus tanpa méré kasempetan pikeun ngajawab.

1: Urang henteu kedah gancang pisan nangtoskeun sareng naroskeun yén urang henteu masihan kasempetan pikeun ngajawab.

2: Émut kana kecap-kecap anu urang ucapkeun, khususna nalika nyarios ka anu gaduh otoritas.

1: Yakobus 1:19 - Nyaho ieu, dulur-dulur anu tercinta: unggal jalma kedah gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah.

2: Siloka 18:13 - Upami aya anu masihan jawaban sateuacan anjeunna nguping, éta mangrupikeun kabodoan sareng éra.

Mateus 26:63 Tapi Yesus cicingeun. Jeung Imam Agung ngawaler jeung ngadawuh ka manéhna, Kuring adnjured Anjeun demi Allah nu hirup, nu ngabejaan urang naha Anjeun teh Kristus, Putra Allah.

Imam Agung nanya ka Yesus naha Anjeunna teh Kristus, Putra Allah, tapi Yesus teu ngajawab.

1. Nalika nyanghareupan pilihan anu hésé, milari pangersa Allah sareng percanten kana pituduh-Na.

2. Sanajan dina kaayaan nu paling hese, urang bisa tetep satia kana rencana Allah pikeun urang.

1. John 14:27 - "Karapihan kuring ninggalkeun sareng anjeun, karapihan abdi masihan ka anjeun: teu sakumaha dunya giveth, I masihan ka anjeun. Hayu ulah haté anjeun jadi troubled, atawa ngantep éta sieun ".

2. Yesaya 26:3 - "Thou bakal tetep anjeunna dina karapihan sampurna, anu pikiran geus stayed on thee: sabab anjeunna trusts di thee."

Mateus 26:64 Yesus ngadawuh ka manéhna, Anjeun geus ngadawuh: Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, Ieu engké anjeun bakal nempo Putra Manusa linggih di leungeun katuhu kakawasaan, sarta datang dina awan langit.

Yesus nyatakeun wewenang sareng kakawasaanana salaku Putra Manusa.

1: Yesus Rajana Raja-raja jeung Gusti Nu Maha Kawasa.

2: Isa teh Al Masih anu bakal sumping deui dina mega.

1: Wahyu 19: 11-16 - Yesus teh Raja Raja jeung Gusti Lords.

2: Jakaria 14:4-5 - Yesus bakal datang jeung awan.

Mateus 26:65 Geus kitu Imam Agung nyeuseup anggoanana, pokna, "Anjeunna ngahujat; Naon deui urang kudu saksi? behold, ayeuna anjeun geus uninga pitenah-Na.

Imam Agung ngahukum Yesus pikeun ngahujat.

1: Nyaritakeun bebeneran Allah sanajan hésé.

2: Tong sieun nangtung pikeun naon anu anjeun percanten.

1: Yohanes 15:13 - Teu aya anu langkung asih ti batan ieu, nya eta hiji jalma nyerahkeun nyawana pikeun babaturanana.

2: 1 Corinthians 15:58 - Ku sabab eta, dulur-dulur anu dipikacinta, kudu stedfast, unmoveable, salawasna abounding dina karya Gusti, forasmuth sabab nyaho yén gawé anjeun teu sia-sia di Gusti.

Mateus 26:66 Kumaha saur anjeun? Aranjeunna ngajawab sarta ngomong, Anjeunna kaliru pati.

Petikan ieu ngajelaskeun putusan para panuduh Yesus, anu nyatakeun yén Anjeunna kaliru maot.

1. Harga Murid: Kurban Yesus pikeun Kasalametan Umat Manusa

2. Kakuatan Salib: Ngartos Pupusna sareng Kebangkitan Yesus

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

Mateus 26:67 Tuluy maranehna nyiduhan beungeut-Na, tuluy digebugan; jeung nu lianna neunggeul manéhna ku dampal leungeun maranéhna,

Yesus ieu subjected ka humiliation jeung nyiksa fisik.

1: Urang teu kudu poho kasangsaraan Yesus jeung kumaha Anjeunna daék ngaliwatan eta pikeun urang.

2: Urang kudu narékahan pikeun rendah haté jeung ta’at ka Allah, sanajan dina mangsa pacobaan.

1: Yesaya 50: 6 "Kuring nyerahkeun tonggong kuring ka tukang smiters, sareng pipi kuring ka anu nyabut rambut: Kuring henteu nyumputkeun raray tina éra sareng nyiduh."

2: Ibrani 12: 2-3 "Neuteup ka Yesus anu pangarang sareng panyusut iman urang; anu ku kabungahan anu dipasihkeun sateuacan Anjeunna nanggung salib, nganggap éra, sareng linggih di sisi katuhu tahta Allah. ."

Mateus 26:68 Saurna, "Nubuatkeun ka kami, Kristus, Saha anu neunggeul anjeun?"

Petikan ieu ngabahas nyejek Yesus ku Imam Agung sareng para palayanna nalika sidang-Na.

1: Conto Yésus ngeunaan kasabaran, rendah haté, jeung ngahampura téh conto pikeun urang dina mangsa susah.

2: Urang bisa diajar tina tuladan Yésus ngeunaan kawani jeung iman dina nyanghareupan kasusah.

1: Yesaya 53: 7 - Anjeunna tertindas sarta afflicted, acan anjeunna henteu muka sungut-Na; Anjeunna dibawa kawas domba ka meuncit, sarta sakumaha domba saméméh shearers na jempé, jadi anjeunna henteu muka sungut-Na.

2: 1 Peter 2: 21-23 - Pikeun ieu anjeun disebut, sabab Kristus sangsara pikeun anjeun, ninggalkeun anjeun conto, nu kudu nuturkeun léngkah-Na. ? 쏦 e teu ngalakukeun dosa, jeung teu kapanggih tipu daya dina sungut-Na.??Nalika maranehna hurled maranéhanana ngahina ka manéhna, manéhna teu males; nalika anjeunna sangsara, anjeunna teu nyieun ancaman. Sabalikna, anjeunna masrahkeun dirina ka anjeunna anu nangtoskeun adil.

Mateus 26:69 Petrus calik di luar di karaton, tuluy aya budak awewe datang ka manehna, pokna, "Anjeun oge jeung Yesus urang Galilea."

Petrus nampik Yesus tilu kali, sareng petikan ieu nyarioskeun panolakan katilu.

1: Kalakuan urang aya balukarna, jeung urang kudu ati-ati sangkan hirup nu ngagambarkeun iman urang.

2: Urang kudu narékahan pikeun tetep rendah haté jeung teu éra ngébréhkeun iman urang teu paduli kana tekanan luar.

1: 1 John 2:28 - Jeung ayeuna, barudak leutik, abide di manéhna; yen, nalika anjeunna bakal nembongan, urang bisa boga kapercayaan, sarta teu jadi isin saméméh anjeunna dina datangna-Na.

2: Mateus 10:33 - Tapi sakur anu bakal nolak kuring di hareupeun manusa, kuring ogé bakal mungkir di hareupeun Rama kuring anu di sawarga.

Mateus 26:70 Tapi anjeunna mungkir sateuacan aranjeunna sadayana, saurna, "Kuring henteu terang naon anu anjeun carioskeun."

Petikan ieu nyarioskeun panolakan Petrus ka Yesus tilu kali.

1: Dina nyanghareupan kasusah, urang kedah tetep satia dina iman sareng teguh dina kapercayaan urang.

2: Urang teu kudu éra ngaku yén urang kenal ka Yésus, sanajan nyanghareupan tekanan atawa bahaya.

1: John 16:33 - "Kuring geus ngomong hal ieu ka anjeun, yén di kuring anjeun bisa boga karapihan. Di dunya anjeun bakal ngalaman tribulation. Tapi kudu ati; Kuring geus overcome dunya.??

2: 1 Timoteus 6:12 - ? 쏤 ight gelut alus iman. Nyepengan hirup langgeng anu anjeun disaur sareng anu anjeun damel pangakuan anu saé di payuneun seueur saksi.??

Mateus 26:71 Jeung nalika anjeunna kaluar ka emper, awéwé séjén nempo manéhna, sarta ngomong ka jalma-jalma di dinya, "Jalma ieu ogé jeung Yesus urang Nasaret."

Budak awéwé éta ngaku yén Petrus mangrupikeun anu kantos sareng Yesus urang Nasaret.

1: Urang kudu salawasna nuturkeun Yesus, sanajan urang teu ngakuan urang keur eta.

2: Urang bisa nangtung pikeun iman urang sanajan nyanghareupan kritik.

1: Mateus 10:32-33 ? Ku sabab kitu sing saha anu ngaku Kami di hareupeun manusa, Kami ogé bakal ngaku di hareupeun Rama Kami anu di sawarga. Tapi sing saha anu mungkir ka Kami di hareupeun manusa, ku Kami oge bakal ditampik di hareupeun Rama Kami anu di sawarga.??

2: Pilipi 1:27-28 ? Ngan hayu kalakuan anjeun pantes pikeun Injil Kristus, ku kituna naha kuring sumping sareng ningali anjeun atanapi henteu, kuring tiasa ngadangu perkawis anjeun, yén anjeun nangtung teguh dina hiji sumanget, sareng hiji pikiran narékahan babarengan pikeun iman umat manusa. injil.??

Mateus 26:72 Anjeunna nampik deui kalayan sumpah, "Kuring henteu terang lalaki éta."

Petrus mungkir nyaho Yesus tilu kali, sanajan sanggeus sumpah hiji.

1. Bahaya Nolak Kristus - Kumaha urang tiasa nyingkahan kasalahan anu sami anu dilakukeun ku Petrus.

2. The Power of Grace Allah - Kumaha Yesus ngalegaan hampura ka Peter sanajan denials-Na.

1. Rum 10: 9-10 - Nu lamun ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus jeung percaya dina haté anjeun yen Allah geus diangkat Anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

2. 1 John 1: 9 - Lamun urang ngaku dosa urang, Anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness.

Mateus 26:73 Sanggeus sababaraha waktu, jalma-jalma anu araya di dinya, ngadawuh ka Petrus, “Pasti anjeun oge salah sahijina; pikeun ucapan anjeun bewrayeth thee.

Petrus mungkir Yesus tilu kali sanggeus diidentifikasi minangka salah sahiji muridna.

1: Ulah siga Petrus - sing teguh dina iman jeung kayakinan.

2: Kudu wani dina nyanghareupan kasusah, sareng ulah sieun nyarios.

1: Yosua 1:9 - "Naha Kami henteu maréntahkeun anjeun? Kudu kuat jeung wani. Ulah sieun, jeung ulah dismayed, pikeun Gusti Allah anjeun nyarengan anjeun dimana wae anjeun indit."

2: Ibrani 10:35 - "Ku sabab eta ulah buang jauh kapercayaan anjeun, nu boga ganjaran gede."

Mateus 26:74 Lajeng anjeunna mimiti kutuk jeung sumpah, paribasa, Kuring teu nyaho lalaki éta. Jeung geura hayam jago.

Petikan ieu ngajelaskeun panolakan Petrus ka Yesus tilu kali sateuacan hayam kongkorongok.

1. Bahaya Nolak Kristus: Pamariksaan Panolakan Petrus

2. Kakuatan Momen Tunggal: Pentingna Timing dina Panolakan Peter

1. Mateus 26:31-35 - Yesus foretells panolakan Peter urang

2. 1 Peter 5:8 - Waspada jeung pikiran sober, musuh anjeun Iblis prowls sabudeureun kawas singa roaring pilari batur pikeun devour.

Mateus 26:75 Petrus inget kana pilahir Yesus, "Samemeh hayam kongkorongok, maneh bakal mungkir Kami tilu kali." Jeung manéhna indit kaluar, jeung wept bitterly.

Petrus nampik Yesus tilu kali, sanajan peringatan yén Yesus masihan anjeunna.

1: Urang kudu diajar tina kasalahan Pétrus jeung tetep tabah dina iman, sanajan nyanghareupan kaayaan hésé.

2: Waktu Yésus ngingetkeun urang ngeunaan hiji hal, urang kudu serius jeung percaya kana pituduh-Na.

1: Lukas 22: 31-32 - "Jeung Gusti ngadawuh, ? 쏶 imon, Simon! Mémang, Iblis geus nanya pikeun anjeun, yén manéhna bisa ngayak anjeun sakumaha gandum. Tapi Kami geus ngado'a pikeun anjeun, nu iman anjeun teu kudu gagal. ;jeung lamun geus balik deui ka Kami, kuatkeun dulur-dulur maneh.??

2: Yakobus 1:12 - "Bagja jalma anu tahan godaan; sabab nalika anjeunna parantos disatujuan, anjeunna bakal nampi makuta kahirupan anu parantos dijangjikeun ku Gusti ka jalma anu nyaah ka Anjeunna."

Mateus 27 mangrupikeun bab ka dua puluh tujuh tina Injil Mateus, anu museurkeun kana kajadian-kajadian anu nuju sareng kalebet panyaliban, pupusna, sareng panguburan Yesus.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku panghianatan sareng sidang Yesus (Mateus 27: 1-26). Yudas Iskariot, salah saurang murid Yesus, kaduhung kana panghianatanna sarta mulangkeun tilu puluh keping perak ka imam-imam kapala. Kalindih ku kasalahan, Yudas gantung diri. Samentara éta, Yésus dibawa ka Pilatus, gubernur Romawi. Sanajan teu manggihan kasalahan dina Anjeunna, Pilatus tunduk kana tekanan ti balaréa sarta ngaleupaskeun Barabas - penjahat kawentar - tinimbang Yesus. Pilatus lajeng maréntahkeun supaya Yesus disebat sareng diserahkeun pikeun disalib.

Ayat ka-2: Prajurit-prajurit moyok jeung nyiksa Yesus samemeh dibawa ka Golgota pikeun disalib (Mateus 27:27-44). Maranehna make jubah beureum jeung makuta Anjeunna ku cucuk bari ngahina Anjeunna jadi Raja urang Yahudi. Di sagigireun dua penjahat, Yesus dipaku kana salib antara aranjeunna. Jalma-jalma anu ngaliwat milu moyok Anjeunna bari para pamimpin agama nangtang klaim-Na ngeunaan sanggup nyalametkeun Dirina. Poék narajang bumi ti beurang nepi ka tilu soré.

Ayat ka-3: Waktu Yésus ngahirupkeun napas pamungkas-Na dina kayu salib (Mateus 27:45-66), aya lini, kuburan-kuburan dibuka, jeung sababaraha wali nu geus maot dihirupkeun deui. A centurion confesses yen sabenerna "Ieu Putra Allah". Yusup urang Arimatea—murid anu cicingeun nuturkeun Yésus—ngan wani ménta idin ka Pilatus pikeun ngurus layon Yésus pikeun dikubur. Yusup dibungkus ku lawon linen beresih jeung ditempatkeun di kuburan anyarna sorangan anu diukir tina batu bari Maryam Magdalena jeung Maryam nu sejen nitenan.

Ringkesanana,

Bab dua puluh tujuh tina Mateus ngagambarkeun kaduhunganana sareng bunuh diri Yudas, sidang Yesus sateuacan Pilatus, disalib-Na sareng penjahat, sareng maotna sareng dikuburna.

Prajurit-prajurit ngajejek Yesus, nyiksa Anjeunna, sareng ngajurung Anjeunna ka Golgota pikeun disalib. Poék nutupan daratan bari jalma-jalma anu ngaliwat ngahina Anjeunna sareng para pamimpin agama nantang klaim-Na.

Nalika Yesus pupus dina kayu salib, aya gempa bumi, kuburan dibuka, sareng perwira ngaku yén Anjeunna Putra Allah. Yusup urang Arimatea wani-wani nyuhunkeun layon Yésus pikeun dikubur di makamna sorangan, bari Maryam Magdalena jeung Maryam nu séjén niténan. Bab ieu nampilkeun kajadian somber sabudeureun kurban Yesus pikeun kasalametan umat manusa.

Mateus 27: 1 Nalika isuk-isuk, sadaya imam kapala sareng sesepuh jalma-jalma narékahan ngalawan Yesus pikeun dipaéhan.

Imam-imam kapala jeung kokolot-kokolot ngarumpul ngalawan Yesus rek maehan Anjeunna.

1. Ngalayanan Allah jeung teu lalaki - Rasul 5:29

2. Ulah ngantep dunya squeeze anjeun kana kapang na - Rum 12: 2

1. Rum 3:23, "Kanggo sadaya jelema geus dosa jeung kakurangan tina kamulyaan Allah"

2. Rum 5:8, "Tapi Allah nunjukkeun kaasih-Na ka urang dina hal ieu: Nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang"

Mateus 27:2 Jeung sanggeus aranjeunna geus meungkeut anjeunna, aranjeunna dibawa ka jauh, sarta dibikeun ka Pontius Pilatus gubernur.

Yésus ditéwak jeung dibeungkeut, tuluy diserenkeun ka Pontius Pilatus, gupernur.

1. Kakuatan Iman Dina Nyanghareupan Panganiayaan

2. The Miraculous Cinta Yesus

1. Rasul 4: 19-20 - Tapi Petrus jeung Yohanes ngawaler jeung ceuk maranehna, Naha éta bener di payuneun Allah pikeun ngadéngékeun ka anjeun leuwih ti ka Allah, hakim anjeun. Pikeun urang teu bisa tapi nyarita hal nu urang geus katempo jeung uninga.

2. 1 Peter 2: 21-22 - Pikeun malah hereunto anjeun disebut: sabab Kristus ogé sangsara pikeun urang, ninggalkeun urang conto, nu kudu nuturkeun léngkah-Na: Anu teu ngalakukeun dosa, atawa ieu guile kapanggih dina sungut-Na.

Mateus 27:3 Teras Yudas, anu ngahianat ka Anjeunna, ningali yén anjeunna dihukum, tobat, teras nyandak deui tilu puluh artos perak ka imam kapala sareng sesepuh.

Yudas tobat sareng ngabalikeun deui artos anu dipasihkeun pikeun ngahianat Yesus.

1: Urang kudu salawasna mikawanoh balukar tina lampah urang jeung balik ka Allah pikeun panghampura.

2: Nalika urang gagal, urang kedah rendah haté pikeun tobat sareng ngalereskeun kasalahan urang.

1: Yeremia 31:19 "Sanggeus kuring balik, kuring tobat; sarta sanggeus kuring ieu maréntahkeun, Kuring struck sorangan dina pingping; Kuring isin, sareng ogé dihina, sabab kuring nanggung hinaan budak ngora."

2: Lukas 17:3–4 ”Perhatikeun ka diri sorangan! Upama dulur maneh boga dosa, tegor, jeung lamun manehna tobat, hampura, jeung lamun manehna dosa ka maneh tujuh kali dina sapoe, nepi ka tujuh kali balik ka maneh, pokna, 'Abdi tobat,' maneh kudu ngahampura."

Mateus 27:4 Pokna, "Kuring geus dosa lantaran geus ngahianat getih nu teu salah." Jeung maranéhna ngomong, Naon eta pikeun urang? tingali ka éta.

Pilatus nanya ka urang Yahudi naon anu kudu anjeunna laksanakeun ka Yesus, sarta aranjeunna ngajawab ku ngabejaan Pilatus yén éta téh tanggung jawab anjeunna mutuskeun naon anu kudu dipigawé ka Yesus.

1. Pentingna Nyandak Tanggung Jawab pikeun Laku lampah urang

2. Kabutuhan Karunya jeung Panghampura

1. Yermia 17: 9-10 - "Haté téh tipu daya luhur sagala hal, sarta desperately jahat: saha nu bisa nyaho eta? Kami Gusti maluruh jantung, Kuring nyoba reins, sanajan méré unggal lalaki nurutkeun jalan na, jeung numutkeun buah tina kalakuanana"

2. Yakobus 3: 17-18 - "Tapi hikmah anu ti luhur mimitina murni, teras damai, lemah lembut, sareng gampang diurus, pinuh ku welas asih sareng buah anu saé, tanpa pilih kasih, sareng tanpa munafik. kabeneran ditaburkeun dina katengtreman pikeun anu ngadamel perdamaian."

MATEUS 27:5 Barang perakna dialungkeun ka jero Bait Allah, tuluy indit, tuluy gantung diri.

Yudas Iskariot, salah saurang murid Yesus, ngahianat ka Anjeunna sarta pinuh ku kaduhung. Anjeunna ngabalikeun artos anu dibayar pikeun panghianatanna teras gantung diri.

1. Bahaya Panghianatan - Kumaha kalakuan panghianatan Yudas mangaruhan kahirupan Yesus sareng dirina sorangan.

2. The Power of Tobat - Kumaha kalakuan Yudas 'tobat jeung kaduhungan pisan némbongkeun kakuatan ngahurungkeun jauh tina dosa.

1. Jabur 51:17 - "The kurban Allah anu roh pegat; a patah sarta contrite haté, O Allah, Anjeun moal hina."

2. Lukas 15: 11-32 - Pasemon ngeunaan Putra Prodigal - carita Yesus ngeunaan hiji putra anu tobat sarta mulih deui ka bapana.

Mateus 27:6 Jeung imam-imam kapala nyokot pérak, sarta ngomong, "Henteu halal nyimpen eta ka perbendaharaan, sabab éta harga getih."

Imam-imam kapala nyandak potongan-potongan pérak, anu hargana getih, tapi aranjeunna nyatakeun yén éta henteu halal nempatkeun éta kana perbendaharaan.

1. Lamun urang narima bayaran pikeun kasalahan urang, urang teu kudu make eta pikeun kauntungan urang sorangan.

2. Urang kedah nanggungjawaban kana sumber daya anu dipasihkeun ka urang, sanaos asalna tina sumber anu diragukeun.

1. Siloka 16:8 -Leuwih alus saeutik kalayan kabeneran ti batan revenues hébat tanpa hak.

2. 1 Peter 4: 3-4 - Pikeun waktu nu geus kaliwat cukup pikeun ngalakonan naon nu kapir hayang ngalakukeun, hirup di sensuality, markisa, mabok, orgies, pihak nginum, jeung idolatry lawless. Kalawan hal ka ieu aranjeunna reuwas mun anjeun teu gabung aranjeunna dina banjir sarua debauchery, sarta aranjeunna malign anjeun.

Mateus 27:7 Jeung maranehna rundingan, meuli jeung maranehna lahan tukang potter, pikeun ngubur urang asing.

Imam-imam kapala jeung kokolot-kokolot bangsa Yahudi rundingan, sarta duit anu ditampi pikeun ngahianat Yesus pikeun meuli lahan, anu dipaké pikeun ngubur urang asing.

1. "Hirup Tanpa Pamrih: Conto Imam Kapala sareng Sesepuh"

2. "The Power of Compassion: The Potter's Field"

1. John 13: 34-35 - "A parentah anyar Kuring masihan ka anjeun, yén anjeun bogoh karana: sagampil Kuring geus dipikacinta anjeun, anjeun ogé kudu cinta karana. Ku ieu sakabeh jalma bakal nyaho yén anjeun murid Kami. , lamun geus silih pikanyaah.”

2. Yesaya 58: 6-7 - "Sanes ieu puasa anu abdi pilih: ngaleupaskeun beungkeut kajahatan, ngaleupaskeun tali tina yoke, pikeun ngantep nu tertindas balik bébas, sarta megatkeun unggal yoke? Naha henteu ngabagi roti anjeun sareng anu lapar sareng mawa jalma miskin anu teu boga bumi ka bumi anjeun; Lamun anjeun nempo nu taranjang, kudu nutupan manéhna, jeung teu nyumputkeun diri tina daging sorangan?”

Mateus 27:8 Ku sabab eta ladang disebut, Lahan Getih, nepi ka kiwari.

Ladang Akeldama dibeuli ku duit hasil panghianatan Yudas Iskariot ka Yesus, sarta ku kituna disebut widang getih.

1. Panghianatan Kristus: Éksplorasi Konsékuansi Dosa

2. Biaya Discipleship: nyerah sagalana pikeun Yesus

1. Rasul 1:18-19, nu catetan nu meuli widang Akeldama

2. Lukas 14:25-33 , nu ngabahas biaya pikeun jadi murid

Mateus 27:9 Teras laksana anu diomongkeun ku nabi Yeremia, saurna, "Jeung aranjeunna nyandak tilu puluh pérak, harga anu hargana, anu hargana ku urang Israil;

Petikan ieu nyarioskeun kumaha nubuat nabi Yermia digentos nalika mayar tilu puluh pérak pikeun Yesus.

1: Rencana Allah salawasna dilaksanakeun.

2: Percaya kana kahoyong sareng rencana Yéhuwa.

1: Yesaya 55:11 "Jadi bakal kecap kuring jadi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon anu kuring resep, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta."

2: Siloka 16:3 "Pasrahkeun pagawéan anjeun ka Gusti, sareng pikiran anjeun bakal ditetepkeun."

Mateus 27:10 Sareng masihan aranjeunna pikeun kebon tukang kebon, sakumaha anu ditunjuk ku Gusti ka kuring.

Pilatus diparentahkeun ku Gusti pikeun masihan tilu puluh keping perak ka tukang kebon, anu teras dianggo pikeun ngagaleuh lahan kanggo ngubur urang asing.

1. Nyiptakeun Béda ku Nurut ka Allah - Kumaha kataatan Pilatus ka Yéhuwa mangaruhan kana kahirupan batur.

2. Kakuatan Hadiah Leutik - Kumaha kado anu katingalina teu penting tiasa gaduh pangaruh anu ageung sareng langgeng.

1. Rasul 10:38 - Kumaha Allah nembongkeun euweuh partiality dina cinta jeung miara-Na pikeun sakabéh jalma.

2. Paribasa 19:17 - Anjeunna anu hade ka nu miskin lends ka Gusti, sarta Anjeunna bakal ganjaran anjeunna pikeun naon anjeunna geus dipigawé.

Mateus 27:11 Jeung Yesus ngadeg di hareupeun gupernur, sarta gubernur nanya ka anjeunna, paribasa, "Naha anjeun Raja urang Yahudi?" Jeung Yesus ngadawuh ka manéhna, Anjeun nyebutkeun.

Yésus negeskeun kakawasaanana di hareupeun Pilatus waktu ditanya.

1: Yesus teh Raja Raja-raja jeung Gusti Nu Maha Kawasa - Wahyu 19:16

2: Yesus sanés ti dunya ieu - Yohanes 18:36

1: Yesus teh Raja Maha Suci - Jabur 24:10

2: Pilatus nanya ka Yesus naha Anjeunna Raja urang Yahudi - Markus 15: 2

Mateus 27:12 Sareng nalika anjeunna dituduh ku imam-imam kapala sareng sesepuh, anjeunna henteu ngawaler nanaon.

Ayat ieu ngajelaskeun Yesus dituduh ku imam-imam kapala sareng sesepuh, tapi anjeunna tetep cicingeun sareng henteu ngabales.

1. Kakuatan Ngajempékeun: Mariksa Tanggapan Yesus ka Para Tuduh-Na

2. Diajar Nyarita: Iraha Ngamangpaatkeun Sora Urang

1. Yesaya 53: 7 - Anjeunna tertindas sarta afflicted, acan anjeunna henteu muka sungut; Anjeunna dibawa kawas domba ka meuncit, sarta sakumaha domba saméméh shearers na jempé, jadi anjeunna henteu muka sungut-Na.

2. Yakobus 1:19 - Dulur-dulur, perhatikeun ieu: Sarerea kudu gancang ngadenge, lambat nyarita jeung lambat ambek.

Mateus 27:13 Pilatus ngadawuh ka Anjeunna, "Naha Anjeun teu ngadenge sabaraha loba saksi ngalawan Anjeun?"

Jalma-jalma nuduhkeun loba hal ka Yésus, tapi Pilatus nanya naha Yésus ngadéngé éta.

1. Tanggapan Yesus kana Tuduhan: Kumaha Yesus nyanghareupan tuduhan kalayan sikap anu tenang sareng tengtrem.

2. Nolak Pangjurung pikeun Réaksi: Henteu ngaréspon kana tuduhan palsu kalayan amarah atanapi pait.

1. 1 Peter 2:23 - Nalika Anjeunna reviled, Anjeunna teu revile di balik; nalika Anjeunna sangsara, Anjeunna henteu ngancam, tapi komitmen dirina ka Anjeunna anu nangtoskeun righteously.

2. Mateus 5:43-44 - Anjeun geus ngadéngé yén ieu ceuk, 'Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sarta hate musuh anjeun.' Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun, cinta musuh anjeun, ngaberkahan jalma anu kutukan anjeun, ngalakukeun alus ka jalma anu hate anjeun.

Mateus 27:14 Sarta anjeunna ngawaler anjeunna ka pernah kecap; nepi ka gubernur marvelly greatly.

Tiiseun Yesus sateuacan Pilatus nunjukkeun komitmenna kana kahoyong Allah.

1: Komitmen Yesus kana pangersa Allah kacida kuatna, sanajan dina nyanghareupan maot manéhna tetep cicingeun.

2: Yésus nurut kana kahoyong Allah kacida kuatna nepi ka nyerahkeun nyawana sorangan tanpa ragu.

1: Pilipi 2: 5-8 - Yesus humbled dirina, nyandak wujud hiji hamba, sarta anjeunna obediently nyerah nyawa-Na.

2: Yesaya 53:7 - Anjeunna tertindas sarta afflicted, acan anjeunna henteu muka sungut-Na; anjeunna dipingpin kawas domba pikeun meuncit.

Mateus 27:15 Dina pesta eta gupernur biasa ngabebaskeun hiji tawanan ka jalma rea, anu ku maranehna dipikahayang.

Dina hiji pesta, Pilatus biasana ngabebaskeun hiji tahanan anu dipilih ku jalma-jalma.

1. Kakuatan Welas Asih: Mariksa Conto Pilatus dina Mateus 27:15

2. Milih Welas Asih Leuwih Pamalesan: Ngajalajah Pilihan Pilatus dina Mateus 27:15

1. Budalan 34: 7 - "ngajaga rahmat pikeun rébuan, forgiving iniquity jeung transgression jeung dosa, jeung nu bakal ku euweuh hartosna jelas kaliru;"

2. Rum 12: 19-21 - "Dearly tercinta, ulah males kanyeri, tapi masihan tempat pikeun murka: for geus ditulis, Pamales kanyeri téh milik kuring; Kuring bakal repay, nyebutkeun Gusti. Ku sabab lamun musuh thine lapar, eupan manéhna; Upami anjeunna haus, pasihan anjeunna inuman: sabab ku cara kitu anjeun bakal nimbulkeun bara seuneu dina sirahna. Ulah kaéléhkeun ku kajahatan, tapi éléhkeun kajahatan ku kahadéan."

Mateus 27:16 Sareng aranjeunna kagungan hiji tahanan anu kasohor, anu namina Barabas.

Petikan ieu dina Mateus 27:16 nyebatkeun Barabas, saurang tahanan anu kasohor.

1. Harti Panghampura - Kumaha Yesus Ngahampura Barabas

2. Kakuatan Welas Asih - Kumaha Yesus nembongkeun welas asih ka Barabas

1. Lukas 23:13-25 - Pilatus nawarkeun pikeun ngaleupaskeun Yesus atawa Barabas

2. Epesus 2: 4-9 - rahmat Allah jeung rahmat ngaliwatan Yesus

Mateus 27:17 Ku sabab kitu, nalika aranjeunna dikumpulkeun babarengan, Pilatus nyarios ka aranjeunna, "Saha anu anjeun hoyong ku kuring dibebaskeun ka anjeun?" Barabas, atawa Yesus anu disebut Kristus?

Pilatus nanya ka jalma rea, naha anjeunna kedah ngaleupaskeun Barabas atanapi Yesus, anu katelah Kristus.

1. Karunia Kamerdikaan: Kumaha Rahmat Allah Ngabébaskeun Urang

2. Kakuatan Pilihan: Kumaha Urang Dipanggil Pikeun Nyieun Putusan Wijaksana

1. Rum 6:14-15 - Pikeun dosa moal boga Dominion leuwih anjeun: pikeun anjeun teu handapeun hukum, tapi dina rahmat.

2. Epesus 4:17-19 - Ieu kuring nyebutkeun kituna, jeung mere kasaksian dina Gusti, nu henceforth leumpang teu saperti kapir séjén leumpang, dina kasombongan pikiran maranéhanana.

Mateus 27:18 Pikeun anjeunna terang yén pikeun dengki aranjeunna parantos nganteurkeun anjeunna.

Yesus dihianat sareng diserahkeun pikeun disalib ku umat-Na sorangan kusabab sirikna.

1. Kakuatan Sirik: Kumaha Éta Bisa Ngarah Ka Rusak

2. Anugrah Asih anu Maha Agung: Pangorbanan Yesus pikeun Umat Manusa

1. Siloka 14:30 - A haté sehat nyaéta kahirupan daging: tapi sirik rottenness tina tulang.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina éta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Mateus 27:19 Sabot diuk dina korsi pangadilan, pamajikanana nitah ka manehna, pokna, “Maneh teu aya hubunganana jeung eta jelema adil.

Ayat ieu nyarioskeun peringatan pamajikan Pilatus ka salakina ngeunaan henteuna Yesus.

1. Allah ngagunakeun cara gaib pikeun nangtayungan nu polos.

2. Kakuatan pangaruh pasangan.

1. Daniel 2:28-30 - Allah mangka mysteries ka jalma Anjeunna geus dipilih.

2. Siloka 31:11-12 - Naséhat pamajikan kudu ditéangan jeung didéngé.

Mateus 27:20 Tapi imam-imam kapala jeung kokolot ngajurung jalma rea, supaya maranehna menta Barabas, jeung ngancurkeun Yesus.

Imam-imam kapala jeung para kokolot ngayakinkeun jalma rea supaya menta Barabas dibebaskeun tibatan Yesus, nepi ka maotna Yesus.

1. Pangersa Allah langkung ageung tibatan pilihan manusa.

2. Nyieun putusan nu bener dumasar kana iman, lain persuasi.

1. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi cara abdi leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring. ti pikiran anjeun."

2. Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna."

Mateus 27:21 Waler gupernur, saurna, "Saha ti eta dua anu ku Kami rek dibebaskeun ka maraneh?" Ceuk maranehna, Barabas.

Jalma-jalma milih Barabas tibatan Yesus.

1. "Ngalakukeun Hal anu Katuhu vs. Ngalakukeun Hal anu Popular"

2. "Naon Hartosna Nutur Yesus?"

1. Yesaya 53:12 - "Ku sabab eta Kami baris ngabagi Anjeunna bagian jeung hébat, sarta Anjeunna bakal ngabagi jarah kalawan kuat, sabab Anjeunna dituang kaluar jiwa-Na nepi ka maot,"

2. Mateus 16:24 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, Lamun saha bakal datang sanggeus kuring, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na, sarta nuturkeun kuring."

Mateus 27:22 Pilatus ngadawuh ka aranjeunna, "Naon nu kudu kuring ngalakukeun jeung Yesus anu disebut Kristus?" Sadayana nyarios ka Anjeunna, "Hayu disalib."

Jalma-jalma nungtut Yesus disalib.

1: Yesus mangrupikeun kurban pamungkas urang.

2: Kakawasaan rahayat jeung wewenang pamaréntahan.

1: Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

2: John 19:11 - Yesus ngawaler, "Anjeun moal boga kakuatan leuwih kuring lamun teu dibikeun ka anjeun ti luhur. Ku alatan éta, hiji anu dibikeun kuring leuwih ka anjeun kaliru tina dosa gede."

Mateus 27:23 Waler gupernur, "Naha, naon kajahatan anjeunna?" Tapi maranehna beuki ngagorowok, pokna, "Salibkeun!"

Jalma-jalma naroskeun ka Yesus disalib sanajan Pilatus naroskeun naha Yesus ngalakukeun salah.

1. Kakuatan Jamaah: Kumaha Tekanan Sasama Bisa Ngahasilkeun Pangadilan Anu Salah

2. Penyaliban Yesus: Conto Pangorbanan sareng Panghampura Urang

1. Mateus 27:23 - "Hayu anjeunna disalib"

2. Rum 5: 8 - "Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

Mateus 27:24 Nalika Pilatus ningali yén anjeunna teu aya nanaon, tapi malah huru-hara, anjeunna nyandak cai, ngumbah leungeun-Na di payuneun jalma-jalma, saurna, "Kuring henteu dosa tina getih jalma adil ieu. .

Pilatus, teu bisa ngadalikeun balaréa, ngumbah leungeun-Na minangka simbol kapolosanana dina pupusna Yesus.

1. Kakuatan Simbolisme dina Kitab Suci

2. Konflik Kabeneran jeung Kateuadilan

1. Yesaya 1: 15-18 - Nalika anjeun nyebarkeun leungeun anjeun dina doa, kuring bakal nyumputkeun panon kuring ti anjeun; sanajan anjeun loba ngadoa, kuring moal ngadangukeun. Leungeun anjeun pinuh ku getih!

2. Jabur 51: 1-2 - Mugia abdi, Nun Allah, nurutkeun asih Anjeun unfailing; numutkeun karep anjeun anu agung, hapus kajahatan abdi. Ngumbah sagala kajahatan abdi tur cleanse abdi tina dosa abdi.

Mateus 27:25 Saur jalma-jalma, saurna, "Getih-Na sumangga kami sareng murangkalih."

Ayat ieu nyarioskeun kahayang jalma-jalma pikeun nampi akibat tina pupusna Yesus salaku milikna.

1. "The Power of Words: Owning Our Words and Actions"

2. "Getih Yesus: Kurban-Na, Kasalametan Urang"

1. Rum 5: 8 - "Tapi Allah nembongkeun cinta-Na pikeun urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

2. Lukas 23:34 - "Jeung Yesus ngadawuh, "Rama, hampura aranjeunna, pikeun maranéhna teu nyaho naon maranéhna ngalakukeun."

Mateus 27:26 Teras anjeunna ngaleupaskeun Barabas ka aranjeunna;

Pilatus ngabebaskeun Barabas sareng nyiksa Yesus sateuacan disalibkeun.

1. Biaya panebusan urang: Asih kurban jeung Salib

2. Kakuatan Panghampura: Anugrah Pangéran Yesus

1. Lukas 23:34 - Lajeng ngadawuh Yesus, Bapa, ngahampura aranjeunna; keur maranehna teu nyaho naon maranehna ngalakukeun.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina éta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Mateus 27:27 Saterusna serdadu-serdadu gupernur nyandak Yesus ka balai umum, sarta ngumpulkeun sakabeh serdadu ka Anjeunna.

Serdadu-serdadu gupernur nyandak Yesus ka balai umum sareng ngumpulkeun seueur prajurit.

1. Allah boga rencana pikeun urang, komo dina moments darkest urang, Anjeunna masih jeung urang.

2. Urang kudu daék nyanghareupan balukar tina laku lampah urang jeung narima pangersa Allah.

1. Yesaya 43: 1-2 - "Tapi ayeuna, ieu téh naon PANGERAN nyebutkeun- Anjeunna anu nyiptakeun anjeun, Yakub, anjeunna anu ngawangun anjeun, Israel: "Ulah sieun, pikeun kuring geus ditebus anjeun; Kuring geus ngagero anjeun ku ngaran; Anjeun milik abdi. Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; jeung lamun anjeun ngaliwatan walungan, aranjeunna moal nyapu leuwih anjeun. Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu, Anjeun moal kaduruk; seuneuna moal ngaduruk maneh."

2. Yesaya 41:10 - “Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh. Kami bakal nguatkeun anjeun sareng ngabantosan anjeun; Kami bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

Mateus 27:28 Jeung maranéhna nyabut anjeunna, sarta ngagem anjeunna jubah beureum saulas.

serdadu-serdadu nyabut Yesus jeung make jubah beureum.

1. Jubah Scarlet of Humiliation: Kurban Yesus pikeun panebusan urang

2. Jubah Karendahan Hati: Pangajaran ngeunaan Karendahan Hati ti Raja Para Raja

1. Yesaya 53: 3: "Anjeunna hina jeung ditampik ku lalaki, a man of sorrows na acquainted jeung duka; jeung salaku salah sahiji ti saha lalaki nyumputkeun rupa maranéhanana anjeunna hina, sarta kami henteu esteemed anjeunna."

2. Pilipi 2:5-8: "Gugahkeun pikiran ieu di antara anjeun, anu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanaos anjeunna dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicekel, tapi ngosongkeun dirina. Nyandak wujud hamba, anu lahir dina sasaruaan manusa. Sareng dina wujud manusa, Anjeunna ngarendahkeun diri kalayan taat dugi ka maot, bahkan maot dina kayu salib."

Mateus 27:29 Jeung sanggeus aranjeunna geus plated makuta cucuk, aranjeunna nempatkeun kana sirah-Na, jeung reed dina leungeun katuhu-Na, sarta aranjeunna sujud di payuneun Anjeunna, sarta moyok anjeunna, paribasa, "Salam, Raja urang Yahudi!"

serdadu-serdadu masangkeun makuta cucuk kana sirah Yesus, nahan reed dina panangan katuhu-Na, jeung ngajejek anjeunna, nyebutkeun "Salam, Raja urang Yahudi!"

1. The Power of Mockery: Kumaha Yesus Triumphed di Humiliation

2. Raja Sajati: Kumaha Yesus Dipikawanoh Sanajan Sangsara-Na

1. Yesaya 53: 3-5 - Anjeunna hina jeung ditampik lalaki; a man of sorrows, jeung acquainted jeung grief: jeung urang nyumput salaku éta beungeut urang ti manéhna; anjeunna hina, sarta kami esteemed anjeunna henteu.

2. Pilipi 2:8-11 - Jeung keur kapanggih dina fashion salaku lalaki, manéhna humbled dirina, sarta jadi nurut kana maot, komo maot salib.

Mateus 27:30 Jeung maranéhna nyiduh ka anjeunna, sarta nyandak reed, sarta neunggeul kana sirah manéhna.

Prajurit-prajurit ngajejek jeung narajang Yesus.

1: Yésus daék nandangan hina jeung nyeri jasmani pikeun nyalametkeun urang.

2: Urang kudu daék nuturkeun conto Yésus jeung nahan sangsara kalayan kurnia.

1: 1 Petrus 2: 20-21 "Naon pujian upami, nalika anjeun ngalakukeun dosa sareng ditumbuk kusabab éta, anjeun sabar? Tapi lamun anjeun ngalakukeun kahadean jeung sangsara pikeun eta anjeun endure, ieu téh hiji hal anu mulya di payuneun Allah. Pikeun ieu anjeun disebut, sabab Kristus ogé sangsara pikeun urang, ninggalkeun kami conto, nu kudu nuturkeun léngkah-Na.

2: Yesaya 53: 5-6 "Tapi anjeunna ditindik kusabab kajahatan urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna aya chastisement anu mawa kami karapihan, sarta kalawan tatu-Na kami healed. Sadayana urang sapertos domba parantos sesat; kami geus balik-unggal hiji-ka jalan sorangan; sareng Gusti parantos nanggung kajahatan urang sadayana."

Mateus 27:31 Sanggeus dipoyok-poyok ka Anjeunna, ku maranehna dicabut jubahna, tuluy dipangmeulikeun pakeanana sorangan, tuluy dibawa ka dinya rek disalibkeun.

Yesus dipoyok terus dibawa kabur pikeun disalib.

1: Teu sual sabaraha urang dipoyok jeung dikaniaya, Yésus téh conto pamungkas ngeunaan karendahan haté jeung kawani dina nyanghareupan kasusah.

2: Urang kudu ngalilipur conto Yésus ngeunaan katekunan jeung iman dina nyanghareupan lawan.

1: Pilipi 2: 5-8 - Pikiran ieu di antara anjeun, anu aya dina Kristus Yesus, anu, sanaos dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicepeng, tapi ngajantenkeun dirina henteu aya gunana, nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki.

2: 1 Peter 2: 21-23 - Pikeun ieu anjeun geus disebut, sabab Kristus ogé sangsara pikeun anjeun, ninggalkeun anjeun conto, ku kituna anjeun bisa nuturkeun léngkah-Na. Anjeunna henteu ngalakukeun dosa, sareng henteu aya tipu daya dina sungutna. Nalika anjeunna dihina, anjeunna henteu ngahina deui; Nalika anjeunna sangsara, anjeunna henteu ngancem, tapi terus mercayakeun dirina ka Anjeunna anu nangtoskeun adil.

Mateus 27:32 Jeung nalika aranjeunna kaluar, aranjeunna manggihan hiji lalaki Kirene, Simon ngaranna; anjeunna aranjeunna kapaksa manggul salib-Na.

Dua prajurit Romawi maksa Simon urang Kirene pikeun mantuan maranéhna mawa salib Yesus Kristus.

1. Yésus ngungkulan kasangsaraan jeung kasedih ku bantuan batur.

2. Saling nanggung beban masing-masing nyaéta manggung salib Kristus.

1. Galata 6: 2 - "Tega hiji burdens sejen, sarta jadi minuhan hukum Kristus."

2. Mateus 11: 28-30 - "Hayu ka Kami, sakabeh anu kuli sarta beurat kabeungbeurat, sarta Kami bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke Kami kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, jeung Anjeun bakal manggih katengtreman pikeun jiwa anjeun. Pikeun jok Kami gampang, sarta beban Kami hampang."

Mateus 27:33 Sanggeus maranehna nepi ka hiji tempat anu disebut Golgota, hartina tempat tangkorak,

Tempat disalib Yesus disebut Golgota, nu ditarjamahkeun jadi "tempat tangkorak".

1. Tangkorak Yesus: Simbol Panebusan Urang

2. Pentingna Golgota: Tempat Penyaliban

1. Lukas 23:33-34 - Nalika aranjeunna sumping ka tempat anu disebut Tangkorak, aya aranjeunna disalib anjeunna, sareng penjahat, hiji di katuhu sareng hiji di kénca.

2. John 19: 17-18 - Aranjeunna nyandak Yesus, ku kituna, sarta Anjeunna indit kaluar, bearing cross-Na sorangan, ka tempat anu disebut Tempat Tangkorak, nu disebut dina basa Ibrani, Golgota. Di dinya maranehna nyalibkeun Anjeunna, jeung dua jelema deui, hiji di dua sisi, jeung Yesus di antara.

Mateus 27:34 Maranehna mere nginum cuka anu pacampur jeung hampru.

Prajurit-prajurit nawiskeun ka Yesus campuran cuka sareng hampru, tapi Anjeunna nampik nginum éta.

1. Kasangsaraan Yesus: Kumaha Ngabales Lamun Sagalana Sigana euweuh harepan

2. Iman sareng Percanten Yesus dina Rencana Allah

1. Yesaya 53: 7 - Anjeunna tertindas, sarta anjeunna afflicted, acan anjeunna dibuka sungut-Na: anjeunna dibawa salaku domba ka meuncit, sarta salaku domba saméméh shearers nya belet, jadi anjeunna teu muka sungut-Na.

2. Mateus 26:39 - Sarta anjeunna indit saeutik salajengna, sarta sujud dina beungeut-Na, sarta ngado'a, paribasa, paribasa, Bapa kuring, lamun éta mungkin, hayu cangkir ieu lulus ti kuring: Tapi teu sakumaha Abdi hoyong, tapi sakumaha Anjeun. layu.

Mateus 27:35 Jeung maranéhna nyalibkeun Anjeunna, sarta babagi pakean-Na, casting undian, supaya eta bisa jadi kaeusi anu diomongkeun ku nabi, Maranehna ngabagi-bagi garments Kami diantara aranjeunna, sarta kana vest Kami aranjeunna tuang undian.

Yesus disalib jeung garments-Na dibagi antara jalma, minuhan nubuat yén pakéan-Na bakal dibagi ku casting undian.

1. Kasatiaan Yesus: The minuhan nubuat

2. Kakuatan Kaputusan Urang: Pentingna Casting Kavling

1. Yesaya 53:12 "Ku sabab eta Kami baris ngabagi anjeunna bagian jeung gede, sarta anjeunna bakal ngabagi rampasan jeung kuat, sabab anjeunna geus dituang kaluar jiwa-Na nepi ka maot, sarta anjeunna wilanganana jeung transgressors; sarta anjeunna bared nu. dosa jalma loba, jeung ngadoakeun syafaat pikeun jalma-jalma durhaka."

2. Paribasa 16:33 "Lot dilemparkeun kana pangkonan, tapi sakabeh disposing eta ti PANGERAN."

Mateus 27:36 Jeung diuk turun maranéhanana lalajo manéhna aya;

Prajurit-prajurit narenjo Yesus bari disalib.

1. Kakuatan Nyaksian: Diajar ti Prajurit di Salib

2. Kurban Yesus: The Ultimate Expression of Love

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu dibawa kami karapihan éta on anjeunna, sarta ku tatu-Na kami healed."

2. John 15:13 - "Cinta Greater teu boga hiji ti ieu: iklas turun hirup hiji urang pikeun babaturan hiji."

Mateus 27:37 Jeung dina sirah-Na dipasang tuduh-Na tulisan, Ieu teh Yesus, Raja urang Yahudi.

Di luhureun sirah Yesus dipasang dina salib anu tulisan, "Ieu Yesus, Raja urang Yahudi."

1. Karajaan Yesus: Naon Hartosna pikeun Urang

2. Tanda Karajaan Yesus: Naon Hartosna pikeun Urang

1. John 3:17 - "Kanggo Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya, tapi dina urutan nu dunya bisa disimpen ngaliwatan Anjeunna."

2. Rum 8: 1-3 - "Aya kituna ayeuna euweuh condemnation pikeun jalma anu aya dina Kristus Yesus. Pikeun hukum Roh kahirupan geus diatur anjeun bébas dina Kristus Yesus tina hukum dosa jeung maot. Pikeun Allah geus Ku jalan ngutus Putra-Na sorangan dina sasaruaan daging dosa jeung dosa, anjeunna dihukum dosa dina daging."

Mateus 27:38 Teras aya dua maling disalib sareng Anjeunna, hiji di katuhu, sareng anu saurang deui di kénca.

Yesus disalib jeung dua penjahat, hiji di katuhu jeung hiji di kénca.

1. Harti Penyaliban Yesus: Ngartos Pentingna Jam-jam Akhir-Na

2. Kakuatan Panghampura: Conto Yesus ngeunaan Karendahan Hati sareng Welas Asih

1. Lukas 23:43 - Jeung Yesus ngadawuh ka manéhna, "Saestuna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, dinten ieu anjeun bakal jeung kuring di Paradise."

2. John 8: 1-11 - Tapi Yesus indit ka Gunung Olives. Isuk-isuk anjeunna sumping deui ka Bait Allah. Jalma-jalma daratang ka Anjeunna, tuluy diuk ngajar.

Mateus 27:39 Jeung jalma-jalma nu ngaliwat ka Anjeunna, ngageuingkeun sirahna,

Jalma-jalma nu ngaliwat ka Isa ngajejeléh ka Anjeunna, jeung némbongkeun teu satuju.

1. "Kakuatan Kecap: Kumaha Urang Bisa Pilih Ngawangun atanapi Ngarecah"

2. "Ngartos Kasangsaraan Yesus: Nangtung sareng Anjeunna dina Sajam-Na"

1. Ibrani 13: 12-13 - "Ku sabab eta Yesus ogé, yén manéhna bisa sanctify jalma kalawan getih-Na sorangan, sangsara di luar gerbang. Hayu urang balik mudik ka anjeunna di luar camp, bearing reproach-Na."

2. Siloka 18:21 - "Maot jeung hirup aya dina kakawasaan létah: jeung maranéhanana anu cinta eta bakal ngahakan buah eta."

Mateus 27:40 Jeung paribasa, Anjeun nu ngancurkeun Bait Allah jeung ngawangun deui dina tilu poé, nyalametkeun diri sorangan. Lamun anjeun Putra Allah, turun tina salib.

Jalma-jalma ngajejeléh Yésus, nitah manéhna nyalametkeun dirina sorangan lamun Anjeunna Putra Allah.

1: Kumaha Yésus némbongkeun kakuatan iman ka urang, sanajan nyanghareupan kasusah jeung karaguan.

2: Ngartos pentingna percanten ka Allah, sanaos sigana dunya ngalawan urang.

1: Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun jaminan tina hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali".

2: Mateus 16: 24-26 - "Lajeng Yesus nyarios ka murid-murid-Na, "Lamun aya anu hayang nuturkeun Kami, hayu anjeunna mungkir dirina sorangan, sarta nyandak salib-Na sarta nuturkeun Kami. Pikeun saha-saha-saha nyalametkeun hirupna bakal leungit, tapi saha-saha anu leungit. hirupna demi Kami bakal manggihan eta. Pikeun naon gunana lalaki lamun manéhna meunangkeun sakuliah dunya sarta leungit nyawana? Atawa naon anu kudu manusa méré pikeun males nyawana?"

Mateus 27:41 Kitu oge imam-imam kapala, jeung guru-guru agama jeung kokolot-kolotna, pokna,

Imam-imam kapala, ahli-ahli Taurat, jeung kokolot-kolot ngahina ka Yesus.

1: Bahaya Mockery

2: Kakuatan Humility

1: Yakobus 4:10 , "Rendahkeun diri ka payuneun Gusti, sareng anjeun bakal diluhurkeun."

2: Epesus 4:29 , "Teu aya omongan anu ngaruksak kaluar tina sungut anjeun, tapi ngan ukur anu hadé pikeun ngawangun, sakumaha anu pas, supados tiasa masihan rahmat ka anu ngadangukeun."

Mateus 27:42 Anjeunna nyalametkeun batur; sorangan manehna teu bisa nyalametkeun. Lamun Anjeunna teh Raja Israil, hayu anjeunna ayeuna turun tina salib, sarta kami bakal percaya anjeunna.

Jalma-jalma moyok ka Yésus lantaran ngaku-ngaku Raja Israil, ménta manéhna turun tina kayu salib lamun manéhna hayang percaya ka Anjeunna.

1. humility Yesus: Kumaha Yesus humbled dirina dina maot dina kayu salib pikeun kasalametan urang.

2. kakuatan iman: Kumaha iman ka Yesus bisa mawa urang kasalametan sanajan mamang jeung sieun urang.

1. Pilipi 2: 7-8 - "Tapi nyieun dirina tina reputasi, sarta nyandak kana bentuk hiji hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, anjeunna humbled dirina, jeung jadi ta'at nepi ka maot, malah maot salib."

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo."

Mateus 27:43 Anjeunna percanten ka Allah; hayu anjeunna nganteurkeun anjeunna ayeuna, upami anjeunna hoyong anjeunna: pikeun cenah, Kami Putra Allah.

Imam-imam kapala jeung guru-guru agama moyok ka Yesus, nyauran ka Allah pikeun nyalametkeun Anjeunna, upami Anjeunna leres-leres Putra Allah.

1. Rencana Allah pikeun Kasalametan: Kumaha Kasangsaraan Yesus Nyababkeun Urang Harepan

2. Kakuatan Amanah: Diajar Tuturkeun Gusti Sanajan Kaayaan Urang

1. Yesaya 53: 4-5 - "Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung mawa sorrows urang; acan urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana. Anjeunna mangrupikeun hukuman anu ngajantenkeun urang katengtreman, sareng ku tatu-Na urang cageur."

2. Ibrani 12: 2 - "nempo ka Yesus, pangadeg jeung perfecter iman urang, anu keur kabagjaan nu geus diatur saméméh anjeunna endured cross, despising éra, sarta geus seated di leungeun katuhu tahta Allah. "

Mateus 27:44 Maling-maling oge, anu disalib jeung Anjeunna, matak sarua dina huntu-Na.

Maling-maling disalib jeung Yesus moyok manéhna.

1: Yésus nanggung dihina, komo dina waktu nu paling poék, imanna tetep kuat.

2: Urang bisa diajar ti Yésus pikeun tetep satia dina sagala kaayaan, sanajan urang dipoyok.

1: 1 Peter 2: 21-23 "Kanggo malah ieu anjeun disebut: sabab Kristus ogé sangsara pikeun urang, ninggalkeun kami conto, nu kudu nuturkeun léngkah-Na: Anu teu ngalakukeun dosa, teu aya tipu daya kapanggih dina sungut: , lamun anjeunna reviled, reviled teu deui; nalika anjeunna sangsara, anjeunna henteu ngancam; tapi ngandelkeun dirina ka anu ngahukum kalayan adil."

2: Ibrani 12: 2-3 "Nempo ka Yesus anu pangarang jeung finisher iman urang; anu pikeun kabagjaan anu disetél saméméh anjeunna endured salib, despising éra, sarta diatur handap di leungeun katuhu tahta Allah. Pikeun mertimbangkeun anjeunna anu endured kontradiksi sapertos sinners ngalawan dirina, les Anjeun jadi bosen jeung pingsan dina pikiran anjeun.

Mateus 27:45 Ayeuna ti jam kagenep aya poek sakuliah tanah nepi ka jam kasalapan.

Dina lohor, poek sakuliah taneuh salila tilu jam.

1: Pangorbanan Yésus nyadiakeun jalan pikeun urang rukun jeung Allah.

2: Nalika Yesus pupus dina kayu salib, éta mangrupikeun waktos anu somber sareng poék pikeun dunya.

1: Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna ditindik kusabab pelanggaran urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; Anjeunna aya hukuman anu nyababkeun urang katengtreman, sareng ku tatu-Na urang cageur."

2: Lukas 23:44-46 - "Ayeuna kira-kira jam kagenep, sakuliah tanah poek nepi ka jam kasalapan, sabab panonpoe eureun caang. Jeung curtain candi ieu toned dua. Yesus ngagero kalayan sora tarik, 'Rama, kana leungeun Anjeun kuring nyerahkeun nyawa Kami.' Nalika anjeunna nyarios kieu, anjeunna ngahirupkeun panungtungna."

Mateus 27:46 Kira-kira jam kasalapan Yesus ngajerit tarik, saurna, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Maksudna, Allah abdi, Allah abdi, naha Anjeun tos ninggalkeun kuring?

Yesus, dina jam kasalapan sangsara-Na dina kayu salib, ngajerit ka Allah dina anguish nanya naha Anjeunna geus forsaken.

1. The Agony Yesus: Ngartos kurban Jurusalamet urang

2. The Ultimate Act of Love: Ngajalajah Abandonment Yesus

1. Jabur 22: 1-2 - "Allah abdi, Allah abdi, naha anjeun ditinggalkeun kuring? Naha anjeun jauh ti nyalametkeun abdi, jadi jauh tina ceurik abdi tina anguish? Allah abdi, abdi ceurik beurang, tapi anjeun. entong ngawaler, wengi, tapi kuring henteu mendakan istirahat."

2. Yesaya 53: 3-4 - "Anjeunna hina jeung ditampik ku umat manusa, hiji lalaki sangsara, sarta akrab jeung nyeri. Kawas hiji ti saha jalma nyumputkeun beungeutna anjeunna hina, sarta kami ngayakeun anjeunna di esteem low. Pasti anjeunna nyandak kanyeri urang sareng nanggung kasangsaraan urang."

Mateus 27:47 Sawatara anu araya di dinya, ngadarenge kitu, pokna, "Ieu teh nyalukan Elias."

Petikan ieu nyarioskeun kumaha sababaraha anu ningali dina panyaliban Yesus ngaréspon ku nyarios yén Yesus nyauran Elias.

1. The Crucifixion Yesus: Hiji Kasempetan pikeun Kasalametan

2. Tujuan Allah dina Pupusna Yesus

1. Jabur 22: 1-21 - A nubuat Messianic maot Yesus dina kayu salib

2. Yesaya 53: 4-6 - Nubuat ngeunaan pupusna Yesus sareng kasalametan anu bakal anjeunna bawa.

Mateus 27:48 Geus kitu, salah saurang di antarana lumpat, nyokot bolu, dieusi ku cuka, tuluy diasupkeun kana reed, tuluy diinum.

Yesus dibere cuka dina Reed nginum bari Anjeunna dina kayu salib.

1. Kakuatan Cinta Pangorbanan

2. Ngabuktikeun Iman Urang Ngaliwatan Tindakan

1. John 15:13 - Greater cinta teu boga lalaki ti ieu, nu hiji lalaki iklas turun hirupna pikeun babaturanana.

2. Pilipi 2:7-8 - Tapi nyieun dirina sorangan tina reputasi, sarta nyandak kana bentuk hiji hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, manéhna humbled dirina, sarta jadi. taat kana maot, komo maot salib.

Mateus 27:49 Saur anu sanésna, "Hayu, urang tingali naha Elias bakal sumping pikeun nyalametkeun anjeunna."

Jalma-jalma anu aya dina panyaliban Yesus naroskeun naha Elias bakal sumping pikeun nyalametkeun Yesus.

1: Urang henteu kedah naroskeun rencana Allah, tapi langkung percanten kana kersa-Na.

2: Urang kedah ningali kana conto Yesus sareng percanten kana pangorbanan-Na.

1: Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2: Yesaya 41:10 - "Jadi ulah sieun, keur Kami jeung anjeun; ulah dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

Mateus 27:50 Yesus ngajerit deui ku sora tarik, yiel up jurig.

Yesus maot sanggeus loudly proclaimed pupusna.

1. Kurban Yesus: The Ultimate Act of Love jeung Taat

2. Kecap Panungtungan Yesus: Hiji Kasaksian Kuat Iman

1. Rum 5: 8: Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina eta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Pilipi 2:8: Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi taat ka titik maot, komo maot dina kayu salib.

Mateus 27:51 Jeung, behold, jilbab Bait Allah bengkah jadi dua ti luhur ka handap; jeung bumi teu gempa, jeung batu nyéwa;

Kerudung Bait Allah beulah dua ti luhur ka handap, bumi oyag jeung batu-batu beulah.

1. Allah Mepisahkeun Jilbab: Ningali Kamulyaan Allah dina Kahirupan Urang

2. Bumi Oyag jeung Batu Beulah: Ngalaman Kakawasaan Allah Ngaliwatan Doa

1. Yesaya 64: 1 - "Oh, nu bakal rend langit jeung turun, nu gunung bakal ngageter saméméh anjeun!"

2. Jabur 18: 6-7 - "Dina marabahaya abdi nelepon ka Gusti; Kuring ngajerit ka Allah abdi pikeun pitulung. Ti kuil-Na anjeunna uninga sora kuring; ceurik abdi sumping saméméh anjeunna, kana ceuli-Na."

Mateus 27:52 Jeung kuburan dibuka; sareng seueur awak para wali anu saré timbul,

Petikan ieu nyarioskeun yén anu maot dihirupkeun deui saatos Yesus disalib.

1. Kakuatan Yesus pikeun Nalukkeun Pupusna

2. Jangji Kahirupan Para Suci

1. Yesaya 25: 8 - Anjeunna bakal ngelek nepi maot dina meunangna

2. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan paeh, tangtu hirup deui.”

Mateus 27:53 Sanggeus dihirupkeun deui, tuluy kaluar ti kuburan, tuluy asup ka kota suci, nembongan ka loba jelema.

Sanggeus gugah Yesus, Anjeunna kaluar tina kuburan jeung indit ka Yerusalem pikeun nembongan ka loba jelema.

1. Kakuatan Kabangkitan: Kumaha Kabangkitan Kristus Ngarobah Kahirupan Urang

2. Pentingna Penampilan Yesus Saatos Hudang-Na

1. Rum 6:4-5 - Urang ogé bisa leumpang di newness tina kahirupan.

2. John 21: 1-14 - Yesus nembongan ka murid-murid di basisir.

Mateus 27:54 Ayeuna, nalika perwira, sareng anu sareng anjeunna, anu ngawaskeun Yesus, ningali lini sareng hal-hal anu parantos aya, aranjeunna sieun pisan, saurna, "Saestuna ieu Putra Allah."

Petikan ieu ngajelaskeun réaksi perwira sareng jalma-jalma sareng anjeunna nalika aranjeunna ningali gempa sareng kajadian-kajadian sanés di sabudeureun pupusna Yesus. Maranéhna sadar yén Yésus téh Putra Allah.

1. Kakuatan Yesus: Kumaha Centurion Diakuan Putra Allah

2. Nyaksian Mujijat Yesus: Nangkeup Kakawasaan-Na

1. Yesaya 9: 6 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

2. John 20: 30-31 - Ayeuna Yesus ngalakukeun loba tanda sejenna dina ayana murid, nu teu ditulis dina buku ieu; tapi ieu ditulis ku kituna anjeun bisa yakin yén Isa teh Kristus, Putra Allah, sarta ku iman anjeun bisa boga hirup dina ngaranna.

Mateus 27:55 Di dinya loba awéwé anu ningali ka jauhna, anu nuturkeun Yesus ti Galilea, ngawula ka Anjeunna.

Dina petikan nyebutkeun yén loba awéwé geus nuturkeun Yesus ti Galilea ka Yerusalem pikeun ngawula ka Anjeunna.

1: Yesus dipikanyaah pisan ku jalma-jalma di sakurilingna, nepi ka ahirna.

2: Aya kakuatan anu hébat, kanyaah, sareng panglipur dina dukungan dulur-dulur urang anu aya dina Kristus.

1: Markus 14: 3-9 - Mary anoints Yesus jeung minyak adi, tanda nya kanyaah ka Anjeunna.

2: Siloka 31:10-31 - Awéwé anu idéal, anu ngagunakeun kado sareng kamampuan pikeun ngawula sareng ngalayanan batur.

Mateus 27:56 Di antarana aya Maryam Magdalena, jeung Maryam indungna Yakobus jeung Joses, jeung indung anak Sebedeus.

Maryam Magdalena, Maryam indungna Yakobus jeung Yoses, jeung indung anak-anak Sebedeus nya eta diantara jalma-jalma anu nyaksian Yesus disalib.

1. Saksi Satia: Mariksa Kawani Maria Magdalena jeung Mariam, Ibu Yakobus jeung Yoses

2. Nangtung dina Solidaritas: Kumaha Penyaliban Yesus Ngahijikeun Iman Urang

1. Ibrani 12: 1-2 - "Ku sabab éta, ku sabab urang dikurilingan ku méga anu ageung saksi, hayu urang nyingkirkeun unggal beurat, sareng dosa anu caket pisan, sareng hayu urang lumpat kalayan sabar dina balapan anu diatur. sateuacan urang."

2. John 11: 25-26 - "Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Saha anu percaya ka Kami, sanajan anjeunna maot, acan anjeunna bakal hirup, sarta sakur anu hirup jeung percaya ka Kami moal maot. Naha anjeun percaya ieu?”

Mateus 27:57 Nalika sonten sumping, aya hiji jalma beunghar urang Arimatea, namina Yusup, anu ogé murid Yesus.

Joseph of Arimatea éta murid devoted Yesus anu nyadiakeun astana ditangtoskeun pikeun Yesus.

1. Pangabdian Yusup urang Arimatea: Model pikeun Nuturkeun Yesus

2. Kakuatan Kurban: Kumaha Yusup Arimatea nunjukkeun Iman-Na

1. John 19: 38-42 - The astana Yesus ku Joseph of Arimatea

2. Markus 15:43-46 - Pamundut Yusup urang Arimatea ka Pilatus pikeun Layon Yesus

Mateus 27:58 Anjeunna angkat ka Pilatus, nyuhunkeun layon Yesus. Saterusna Pilatus maréntahkeun supaya mayit dikirimkeun.

Pilatus ngabulkeun pamenta Yusup urang Arimatea pikeun nyandak layon Yesus sanggeus anjeunna menta.

1. Kakuatan iman sareng katekunan anu ditunjukkeun ku Yusup urang Arimatea dina pamundut-Na pikeun awak Yesus.

2. Pentingna nyuhunkeun pamenta ka Allah dina doa, sakumaha anu dibuktikeun ku Yusup urang Arimatea.

1. James 5:16 - "The solat jalma soleh boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

2. Mateus 21:22 - "Jeung naon bae nu menta dina solat, anjeun bakal nampa, lamun boga iman."

Mateus 27:59 Sanggeus Yusup nyandak mayitna, tuluy dibungkus ku lawon linen beresih.

Yusup némbongkeun kanyaahna ka Yésus ku cara ngabungkus awak Yésus ku lawon linen beresih.

1: Cinta mangrupikeun tindakan sareng sanés émosi. Urang bisa némbongkeun kanyaah ka Yésus ngaliwatan lampah urang, saperti Yusup.

2: Conto Yusup ngeunaan karendahan haté jeung palayanan ka Yésus bisa ngingetkeun urang pikeun ulah poho pikeun ngawula ka Yéhuwa.

1: John 13: 34-35, "Kami masihan paréntah anyar ka anjeun, yén anjeun kedah silih pikanyaah: sapertos kuring dipikacinta ka anjeun, anjeun ogé kedah silih pikanyaah. Ku ieu sakabeh jalma bakal nyaho yen aranjeun teh murid-murid Kami, lamun maraneh silih pikanyaah.”

2: 1 John 4: 19-21, "Urang bogoh ka urang sabab anjeunna mimiti nyaah ka urang. Saha waé anu ngaku bogoh ka Allah tapi ngabencian ka lanceukna nyaéta tukang bohong. Pikeun saha-saha anu henteu mikanyaah lanceuk-lanceukna, anu geus katempo, teu bisa mikanyaah ka Allah, anu can katenjo. Sareng anjeunna parantos masihan parentah kieu: Sing saha anu nyaah ka Allah, kedah nyaah ka dulur-dulurna."

Mateus 27:60 Diteundeunkeun dina makam anyar sorangan, anu anjeunna geus ngagali kaluar dina batu, sarta anjeunna ngagulung hiji batu gede kana panto sepulchly, sarta indit.

Yusup urang Arimatea menta layon Yesus ka Pilatus, tuluy dimakamkeun di kuburan anyar anu digali tina batu, kuburan eta kuburan ditutupan ku batu gede.

1. Pupusna jeung dikubur Yesus: Hirup-Na teu dicabut sia-sia.

2. Pentingna Yusup Arimatea iman jeung taat kana pangersa Allah.

1. Yesaya 53: 9 - "Jeung anjeunna dijieun kuburan-Na jeung jahat, jeung jeung beunghar dina pupusna ..."

2. Lukas 23:50-53 - "Jeung, behold, aya hiji lalaki ngaranna Joseph, pembimbing a; sarta anjeunna lalaki alus, sarta adil: (Sarua geus teu consented kana nasehat jeung akta aranjeunna;) Anjeunna urang Arimatea, hiji kota urang Yahudi, anu ogé ngarep-ngarep Karajaan Allah. Eta jelema nyampeurkeun ka Pilatus, menta layon Yesus. kuburan anu dipahat dina batu, tempatna henteu pernah dikurebkeun."

Mateus 27:61 Aya Maryam Magdalena jeung Maryam sejenna, diuk di hareup sepulchre.

Petikan ieu ngajelaskeun ayana Maryam Magdalena jeung Maryam sejenna di makam Yesus.

1. Girang dina Kahudangna - Kumaha Murid-murid Yesus Némbongkeun Kawani jeung Iman Maranéhna Ku Nyaksian Panguburan jeung Kebangkitan-Na

2. Duka Satia - Kumaha Maryam Magdalena jeung Maryam Lainna némbongkeun Pangabdianna ka Yésus dina Duka Pupusna

1. John 20: 1-18 - The Kabangkitan Yesus

2. Lukas 24: 1-12 - Carita ngeunaan Yesus dihirupkeun deui Nembongan ka Murid

Mateus 27:62 Poe isukna, sanggeus poe persiapan, imam-imam kapala jeung urang Parisi daratang ka Pilatus,

Imam-imam kapala jeung urang Parisi datang ka Pilatus poé sanggeus Poé Persiapan.

1: Kakuatan persiapan - Mateus 27:62

2: Nyaho iraha kudu meta - Mateus 27:62

1: Lukas 14:28-30 - Kanggo saha di antara anjeun, anu badé ngadamel munara, henteu calik heula, ngitung biayana, naha anjeunna cekap pikeun ngabéréskeunana?

2: Epesus 5: 15-17 - Tingali lajeng Anjeun leumpang circumspectly, teu sakumaha fools, tapi sakumaha wijaksana, redeeming waktu, sabab poé téh jahat.

Mateus 27:63 Pokna, "Juragan, simkuring emut yen eta tukang tipu teh nyarios, waktos anjeunna masih keneh hirup, "Sanggeus tilu poe Kami baris gugah deui."

Para pamingpin Yahudi sadar kana ramalan Yésus ngeunaan kabangkitanna sanggeus tilu poé.

1. Kasatiaan Allah: Refleksi ngeunaan Ramalan Yesus ngeunaan Kabangkitan-Na

2. Kakuatan Yesus: Mariksa Dampak Kecap-Na

1. Daniel 6: 20-23 - Refleksi kana kasatiaan Allah dina delivering Daniel ti guha singa urang

2. Jabur 16:10 - Contemplation of triumph Yesus leuwih maot jeung jadian

Mateus 27:64 Ku sabab eta, parentahkeun supaya kuburan teh kudu dipastikeun nepi ka poe katilu, supaya peuting-peuting murid-murid-Na datang jeung malingna, tuluy bejakeun ka jelema-jelema, Anjeunna geus gugah tina nu maraot. kahiji.

Imam-imam kapala jeung urang Parisi hariwang yen murid-murid Yesus bakal maok layon-Na jeung ngabejaan ka jalma-jalma yen Anjeunna geus gugah tina pupusna, tuluy nanya ka Pilatus sangkan ngajaga kuburan.

1. Sieun jeung Teu Percaya: Kumaha Tanggapan Imam-Imam Kapala jeung Urang Parisi kana Hudangna Yésus

2. Nyiapkeun pikeun nu teu disangka-sangka: Peryogikeun Iman dina Jaman Hésé

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

2. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

Mateus 27:65 Pilatus nyarios ka aranjeunna, "Aranjeun gaduh pangawas.

Pilatus ngajurung imam-imam kapala jeung kokolot pikeun ngamankeun Yésus sakumaha kahayangna.

1. Kakuatan Tanggung Jawab Urang: Kumaha Pilihan Urang Boga Konsékuansi

2. Mastikeun Iman Urang: Percanten kana Rencana Allah

1. Ezekiel 18:20 - The jiwa nu sinneth, eta bakal maot. Anak moal nanggung kajahatan bapa, bapa moal nanggung kajahatan anakna: kabeneran jalma soleh bakal nanggung ka anjeunna, sareng kajahatan jalma jahat bakal ka anjeunna.

2. Mateus 6:34 - Ku kituna ulah salempang ngeunaan isukan, pikeun isukan bakal salempang ngeunaan sorangan. Unggal dinten gaduh cukup masalah sorangan.

Mateus 27:66 Ku sabab kitu, aranjeunna angkat, teras mastikeun kuburan, disegel batu, sareng nyetél jaga.

Para pangawal disegel kuburan jeung nangtung ngajaga eta.

1. Kabangkitan Yesus: Kameunangan Pamungkas tina Pupusna

2. Kakuatan Pangorbanan Kristus: Kumaha Pupusna Ngalawan Dosa

1. Yesaya 53:10-11 - Tapi éta wasiat Gusti pikeun naksir manéhna sarta ngabalukarkeun manéhna sangsara, sarta sanajan Gusti ngajadikeun hirupna kurban pikeun dosa, manéhna baris nempo turunan-Na jeung manjangkeun poé-Na, jeung wasiat Gusti bakal makmur dina panangan-Na.

2. John 10: 17-18 - The alesan Rama kuring mikanyaah kuring nya éta kuring iklas turun hirup abdi-ukur nyandak eta up deui. Taya sahijieun nyokot eta ti kuring, tapi kuring nempatkeun eta turun tina kahayang kuring sorangan. Kuring boga wewenang pikeun neundeun eta jeung wewenang pikeun nyokot eta up deui. Ieu parentah kuring narima ti Bapa.

Mateus 28 ngajelaskeun kabangkitan Yesus, penampilan-Na ka awéwé sareng murid-murid, sareng Amanat Agung anu dipasihkeun ka para pengikut-Na.

Ayat 1: Babna dimimitian ku Maryam Magdalena sareng Maryam anu sanés badé ningali kuburan tempat Yesus dikurebkeun. Malaikat Gusti lungsur ti sawarga, ngagulung deui batu anu nutupan kuburan, linggih di dinya sareng nyarioskeun ka aranjeunna yén Yesus parantos gugah sakumaha saur-Na (Mateus 28: 1-7). Malaikat maréntahkeun maranéhna pikeun gancang indit sarta ngabejaan murid-murid-Na yen Anjeunna geus gugah tina maot bakal miheulaan aranjeunna ka Galilea dimana maranéhna bakal ningali Anjeunna. Aranjeunna ninggalkeun ngeusi kabagjaan dicampur sieun.

Ayat 2: Nalika aranjeunna nuju nganteurkeun pesen ieu, Yesus nyalira nepungan aranjeunna. Maranehna rubuh di payuneun Anjeunna ngarangkul suku-Na nyembah ka Anjeunna. Yesus nyarioskeun ka aranjeunna henteu sieun tapi angkat ka dulur-dulur angkat ka Galilea di dinya aranjeunna bakal ningali Anjeunna (Mateus 28: 8-10). Samentara éta, nalika penjaga di kuburan ngalaporkeun naon anu kajantenan imam-imam kapala sesepuh ngarencanakeun rencana masihan serdadu nyogok artos anu ageung, aranjeunna nyarios 'Murid-murid-Na sumping dina wengi nyolong anjeunna nalika urang sare' janji ngajaga prajurit tina hukuman naon waé pikeun gagalna awak penjaga (Mateus. 28:11-15).

Ayat ka-3: Sabelas murid terus ka Galilea, papanggih jeung Yesus di hiji gunung. Aya anu nyembah ka Anjeunna tapi aya anu ragu. Dina naon anu katelah "Komisi Agung", Yesus sumping ka payun sareng masihan paréntah terakhir nyarios yén sadaya otoritas di surga bumi parantos dipasihkeun ka Anjeunna ku kituna aranjeunna kedah angkat ngajantenkeun murid-murid sadaya bangsa sareng ngabaptis aranjeunna dina nami Rama Putra Roh Suci ngajarkeun aranjeunna nurut kana sagala hal. maréntahkeun ngajangjikeun bakal salawasna mibanda umur tungtung (Mateus 28:16-20). Ieu tanda culmination Injil Mateus nekenkeun lumangsung misi garéja nyebarkeun Injil sakuliah dunya.

Mateus 28:1 Dina ahir Sabat, nalika mimiti subuh nuju poe kahiji dina saminggu, Maryam Magdalena jeung Maryam séjén datang ningali sepulchre.

Dua Marys sumping ka kubur dina subuh poe kahiji dina saminggu.

1: Harepan dina Kabangkitan: Sanajan dina poe-poe anu paling poék, Yesus masihan urang harepan.

2: Iman dina Pupusna: Nyandak lipur yén sanajan dina maot, Gusti urang Yesus Kristus sareng urang.

1: Yohanes 11:25-26 - Saur Yesus ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh.

2: 1 Korinta 15:55-57 - "Di mana, he maot, kameunangan anjeun? Dimana, oh maot, nyeureud anjeun?" Nyeureud maot teh dosa, jeung kakawasaan dosa teh Toret. Tapi hatur nuhun ka Allah, anu masihan urang meunangna ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus.

Mateus 28:2 Jeung, behold, aya lini gede: keur malaikat Gusti lungsur ti sawarga, jeung datang jeung ngagulung deui batu tina panto, sarta diuk dina eta.

Malaikat Pangéran lungsur ti sawarga, nimbulkeun lini ngagulung deui batu tina panto.

1. Kakawasaan Allah dina Aksi

2. Malaikat Pangéran Ngalakukeun Pagawéan Allah

1. Rasul 4:31 "Jeung maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci, sarta maranéhanana spoke firman Allah kalawan boldness."

2. Yesaya 30:30 "Jeung PANGERAN bakal ngabalukarkeun sora kamulyaan-Na kadéngé, sarta bakal nembongkeun cahaya turun tina panangan-Na, jeung indignation of amarah-Na, jeung jeung seuneu a devouring seuneu, jeung scattering, jeung tempest. , jeung hujan es.”

Mateus 28:3 Beungeutna lir kilat, anggoanana bodas lir salju.

Malaikat nu aya di kuburan Yesus kacida caangna jeung anggoan bodas.

1: Urang kudu salawasna narékahan pikeun niru kacaangan malaikat di makam Yesus.

2: Sanajan urang teu sampurna, Allah masih bisa ngagunakeun urang salaku pakakas-Na.

1: Yesaya 6:1-7 - The visi Yesaya Gusti kana tahta-Na, dikurilingan ku seraphim anu ngajerit "Suci, suci, suci."

2: Mateus 5:14-16 - Yesus di Gunung, ngajarkeun yén urang kudu jadi "cahaya dunya".

Mateus 28:4 Ku sabab sieun ka Anjeunna, para pangawal oyag, sarta jadi kawas jelema maot.

Penjaga kuburan pinuh ku kasieunan nalika aranjeunna ningali Yesus anu gugah sareng janten sapertos jalma maot.

1. Sieun ka Gusti mangrupikeun awal hikmah.

2. Kakawasaan kabangkitan Yesus kedah ngeusian urang ku kasieun sareng hormat.

1. Siloka 9:10 - The sieun Gusti nyaeta awal hikmah, sarta pangaweruh ngeunaan Hiji Suci nyaeta wawasan.

2. Rum 1:4 - sarta dinyatakeun jadi Putra Allah dina kakawasaan nurutkeun Roh kasucian ku jadian-Na ti nu maraot, Yesus Kristus Gusti urang.

Mateus 28:5 Malaikat ngawaler ka eta awewe, "Ulah sieun, sabab kuring terang yen anjeun neangan Yesus, anu disalib.

Malaikat nitah ka awewe-awewe eta ulah sieun sabab nyaho maranehna keur neangan Yesus, anu geus disalib.

1. Kanyamanan Nyaho Yesus

2. Kakuatan Iman Dina Nyanghareupan Sieun

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, keur Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Jabur 56:3-4 - "Nalika kuring sieun, abdi nempatkeun kapercayaan abdi ka anjeun. Di Allah, anu kecap kuring muji, di Allah abdi percanten; Abdi moal sieun. Naon bisa daging ngalakukeun ka abdi?"

Mateus 28:6 Anjeunna teu aya di dieu, sabab geus gugah, sakumaha ceuk manéhna. Hayu, tingali tempat di mana Gusti iklas.

Yesus geus gugah ti nu maraot, jeung murid-murid diondang pikeun indit sarta ningali tempat anjeunna disimpen.

1. Kebangkitan Kristus: Perayaan Harapan

2. Kakuatan Kurban Yesus: Panggero pikeun Iman

1. Rum 6:9-10 - “Kanggo urang terang yen Kristus, anu digugahkeun ti nu maraot, moal maot deui; maot teu aya deui kakawasaan ka anjeunna. Pikeun maot anjeunna maot anjeunna maot ka dosa, sakali pikeun sadayana, tapi hirup anjeunna hirup anjeunna hirup ka Allah."

2. 1 Korinta 15:20-22 - “Tapi nyatana Kristus geus digugahkeun ti nu maraot, nu firstfruits maranéhanana anu geus fallen saré. Sabab sakumaha maot ku hiji lalaki, ku hiji lalaki geus datangna ogé jadian nu maraot. Sabab sakumaha dina Adam kabeh maot, kitu ogé dina Kristus sakabeh bakal jadi hirup".

Mateus 28:7 Jeung geura indit, jeung ngabejaan murid-murid yen Anjeunna geus gugah ti nu maraot; jeung, behold, manéhna indit saméméh anjeun ka Galilea; di dinya anjeun bakal ningali anjeunna: lo, Kuring geus bébéja anjeun.

Yesus geus gugah ti nu maraot sarta bade miheulaan murid-murid ka Galilea, dimana maranéhna bakal ningali anjeunna.

1. Kakuatan Kabangkitan: Ngagungkeun Kamulyaan Yesus

2. Pangharepan Kristus anu Gugah: Ngarangkul Warta Gedé anu Ngarobah Kahirupan

1. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh.

2. Rum 8:11 - Lamun Roh manéhna anu diangkat Yesus ti nu maraot dwells di anjeun, manéhna anu diangkat Kristus Yesus ti nu maraot oge bakal mere hirup ka awak fana Anjeun ngaliwatan Roh-Na anu dwells di anjeun.

Mateus 28:8 Jeung maranéhna undur gancang ti sepulcher kalawan sieun jeung kabagjaan hébat; sarta lumpat mawa pangandika ka murid-murid-Na.

Awéwé-awéwé manggihan kuburan Yesus kosong sarta ditinggalkeun pinuh ku kabagjaan jeung sieun.

1. Kumaha Makam Kosong Yesus Ngeusian Urang Ku Bungah jeung Harepan

2. Overcoming Sieun Ngaliwatan Joy di Yesus

1. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace. Tina kanaékan pamaréntahanana sareng katengtreman moal aya tungtungna, dina tahta Daud sareng karajaan-Na, pikeun ngadegkeun éta sareng ngadukung éta kalayan kaadilan sareng kabeneran ti ayeuna sareng salamina.

2. John 20: 19-22 - Dina malem poé éta, dinten kahiji dina saminggu, panto keur dikonci dimana murid-murid éta sieun ku urang Yahudi, Yesus sumping sarta ngadeg di antara aranjeunna sarta ngadawuh ka aranjeunna, "Peace. janten sareng anjeun." Nalika anjeunna nyarios kieu, anjeunna nunjukkeun panangan sareng sisi-Na. Saterusna murid-murid bungah waktu maranéhanana nempo Gusti. Isa ngadawuh deui ka maranehna, “Salam kasalametan. Sakumaha Rama ngutus Kami, Kami ogé ngutus anjeun." Sareng nalika anjeunna nyarios kieu, anjeunna ngambekan aranjeunna sareng nyarios ka aranjeunna, "Tampa Roh Suci.

Mateus 28:9 Jeung nalika maranehna indit ka murid-murid, behold, Yesus papanggih jeung maranehna, nyebutkeun, “Salam! Jeung maranéhna datang jeung nyekel manéhna ku suku, jeung nyembah manéhna.

Yesus papanggih jeung dua murid-Na jeung maranehna nyekel manéhna dina suku jeung nyembah manéhna.

1. Nyembah ka Yesus: Ngakuan Otoritas jeung Kakawasaan-Na

2. Kakuatan Ayana Yesus: Aya dina Hadirat Juru Salamet

1. Pilipi 2:10-11 - yén dina ngaran Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

2. Ibrani 12: 2 - Pilari ka Yesus, pangadeg jeung perfecter iman urang, anu keur kabagjaan nu geus diatur saméméh anjeunna endured cross, despising éra, sarta linggih di leungeun katuhu tahta Allah.

Mateus 28:10 Lajeng Yesus ngadawuh ka aranjeunna, "Ulah sieun: balik beja ka dulur-dulur Kami yén maranéhna indit ka Galilea, sarta di dinya maranéhna bakal ningali kuring."

Yésus ngajurung murid-muridna sangkan teu sieun jeung nitah dulur-dulurna indit ka Galilea, di mana maranéhna bakal ningali manéhna.

1. Kudu Wani: Yesus Nyauran Urang Ulah Sieun

2. Ngahontal: Yesus ngutus Kami pikeun nyebarkeun Injil

1. Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

2. 1 John 4: 7-12 - tercinta, hayu urang silih cinta, pikeun cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun Allah jeung nyaho Allah.

Mateus 28:11 Ayeuna nalika aranjeunna nuju angkat, tingali, sababaraha anu jaga sumping ka kota, sareng nunjukkeun ka imam-imam kapala sagala hal anu parantos dilakukeun.

Sawatara anu jaga ngawartakeun ka imam-imam kapala ngeunaan kajadian-kajadian di makam Yesus.

1. Kakuatan Nyaksian: Kasatiaan Allah dina ngagunakeun arloji pikeun nyaksian kakawasaan-Na.

2. Kasatiaan Ganjaran: Kasatiaan Allah dina ganjaran jalma anu satia ka Anjeunna.

1. Jabur 37: 3-4 "Percanten ka Gusti, sareng lampahkeun anu saé; cicing di bumi sareng janten sobat kasatiaan. Gembirakeun diri anjeun ka Gusti, sareng Anjeunna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun."

2. Rasul 1: 8 "Tapi anjeun bakal nampa kakuatan nalika Roh Suci geus datang kana anjeun, sarta anjeun bakal jadi saksi kuring di Yerusalem jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, sarta nepi ka tungtung bumi."

Mateus 28:12 Jeung nalika aranjeunna keur ngumpul jeung sesepuh, sarta geus rundingan, aranjeunna masihan duit gede ka prajurit,

Para kokolot jeung serdadu-serdadu ngajak naséhat sarta para kokolot méré duit ka para prajurit.

1. Kakuatan Naséhat: Diajar ti Sesepuh

2. Stewardship: Ngagunakeun Sumberdaya pikeun Kamulyaan Allah

1. Siloka 11:14 - "Dimana euweuh hidayah, hiji jalma ragrag, tapi dina kaayaanana counselors aya kaamanan."

2. Rasul 4: 32-35 - "Ayeuna jumlah pinuh jalma anu percaya éta tina hiji haté jeung jiwa, sarta teu saurang ogé ngomong yén salah sahiji hal anu belonged ka anjeunna éta milik sorangan, tapi maranéhna mibanda sagalana di umum. Jeung Kalayan kakuatan anu ageung, rasul-rasul masihan kasaksian ngeunaan kebangkitan Gusti Yesus, sareng kurnia anu ageung aya dina aranjeunna sadayana.Teu aya jalma anu malarat di antara aranjeunna, sabab saloba anu boga lahan atanapi bumi anu ngajual aranjeunna sareng hasil hasil . Sabaraha anu dijual, diserenkeun ka rasul-rasul, dibagi-bagikeun ka masing-masing sakumaha anu dipikabutuh."

Mateus 28:13 Pokna, "Ceuk maneh, murid-murid-Na datang peuting-peuting, maling manehna bari urang sare."

Ayat ieu ngajelaskeun tuduhan palsu anu dilakukeun ku imam-imam kapala sareng sesepuh yén murid-murid Yesus nyolong layonna nalika aranjeunna saré.

1. Kakawasaan Allah: Ngartos Mujijat Kiamat

2. Iman Wani: Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Oposisi

1. John 11: 25-26 - Isa ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh.

2. 1 Tesalonika 5:21 - Tapi nguji sagalana; nyekel pageuh naon alus.

Mateus 28:14 Sareng upami ieu dugi ka gupernur, kami bakal ngayakinkeun anjeunna, sareng ngamankeun anjeun.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha murid-murid daék ngagunakeun pérsuasi pikeun ngalindungan Yésus ti pangawasa.

1: Urang kudu mertahankeun naon nu bener sanajan hartina nempatkeun diri urang dina cara ngarugikeun.

2: Urang kudu iman yén Allah bakal méré urang kawani jeung kakuatan pikeun ngalakukeun nu bener.

1: Siloka 28:1 - Jalma jahat kabur lamun teu aya nu ngudag, tapi nu soleh téh wani kawas singa.

2: Daniel 3:17-18 - Lamun geus kitu, Allah urang saha urang ngawula bisa nyalametkeun urang tina tungku seuneu ngaduruk, sarta anjeunna bakal nyalametkeun urang tina leungeun Anjeun, O raja. Tapi lamun henteu, jadi eta terang ka anjeun, O raja, yén kami moal ngawula dewa thy, atawa nyembah arca emas nu tos Anjeun ngadegkeun.

Mateus 28:15 Ku sabab kitu, aranjeunna nyandak artos, teras ngalaksanakeun sakumaha anu diajarkeun ka aranjeunna: sareng papatah ieu umumna dilaporkeun di kalangan urang Yahudi dugi ka ayeuna.

Urang Yahudi narima duit pikeun nyebarkeun carita palsu ngeunaan Yesus, sarta carita palsu ieu terus-terusan nepi ka poé ieu.

1: Urang kedah ati-ati pikeun mastikeun yén urang nyebarkeun bebeneran, sanés bohong, ngeunaan Yesus.

2: Urang kedah waspada kana carita anu urang kadéngé sareng pastikeun pikeun pariksa deui kabeneranana.

1: Kolosa 2: 8 - Pastikeun yén teu aya anu nyandak anjeun tawanan ku filsafat sareng tipu daya kosong, numutkeun tradisi manusa, numutkeun roh-roh dunya, sanés numutkeun Kristus.

2: 1 John 4: 1 - Anu dipikacinta, ulah percanten ka unggal roh, tapi uji roh-roh pikeun ningali naha éta ti Allah, sabab seueur nabi palsu anu parantos angkat ka dunya.

Mateus 28:16 Geus kitu murid-murid anu sabelas indit ka Galilea, ka hiji gunung anu ku Yesus geus ditunjuk.

Sabelas murid indit ka hiji gunung di Galilea, tempat Yesus geus maréntahkeun maranéhanana papanggih.

1. Nuturkeun Yesus: Panggero pikeun Disipleship

2. Iman Unshakeable: Hirup Out Telepon Yesus

1. Mateus 4:19-20 - "Jeung cenah ka aranjeunna, "Tuturkeun kuring, sarta kuring baris ngajadikeun anjeun pamayang lalaki." Geuwat ninggalkeun jala-jalana, tuluy nuturkeun ka Anjeunna.

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun jaminan tina hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

Mateus 28:17 Sareng ningali anjeunna, aranjeunna nyembah ka Anjeunna, tapi aya anu ragu.

Petikan ieu nyarioskeun réaksi murid-murid Yesus ningali Anjeunna hirup saatos kabangkitan-Na - aya anu nyembah ka Anjeunna, tapi aya anu ragu.

1: Urang sadaya disebut percaya kana kakawasaan sareng kahadéan Allah, sareng nunjukkeun iman ka Anjeunna ngalangkungan ibadah.

2: Sanajan dibere kajadian mujijat, iman bisa rapuh jeung goyah, tapi rahmat Allah loba pisan jeung Anjeunna sabar ka urang.

1: Rum 4:17-21 - Abraham percaya ka Allah sarta eta credited anjeunna salaku bener.

2: Ibrani 11: 1-3 - Ku iman urang ngarti yén jagat raya ieu dijieun ku firman Allah, jadi nu katempo teu dijieun tina hal anu katempo.

Mateus 28:18 Yesus sumping sareng nyarios ka aranjeunna, saurna, "Sagala kakawasaan parantos dipasihkeun ka Kami di sawarga sareng di bumi."

Petikan nyatakeun yén Yesus parantos dipasihan sadaya kakawasaan di langit sareng bumi.

1. Urang ngingetkeun kakawasaan jeung wewenang Yesus pikeun urang jeung dunya.

2. Urang tiasa percanten kana kakawasaan Yesus sareng ngandelkeun Anjeunna dina sagala hal.

1. Pilipi 2: 9-11 - Ku sabab kitu Allah geus kacida Maha Agung anjeunna jeung bestowed on anjeunna ngaran anu luhur unggal ngaran.

2. Daniel 4:34-35 - Dina ahir poé kuring, Nebuchadnezzar, diangkat panon kuring ka langit, jeung alesan kuring balik ka kuring, sarta kuring ngaberkahan Nu Maha Agung, sarta muji jeung ngahormatan anjeunna anu hirup salawasna, pikeun-Na. dominion mangrupakeun dominion langgeng, sarta karajaan endures ti generasi ka generasi.

Mateus 28:19 Ku sabab kitu, indit jeung ngajarkeun sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci:

Allah maréntahkeun urang pikeun maju sareng nyebarkeun pesen-Na ka sakuliah dunya.

1: Yesus parantos masihan kami misi anu hébat, pikeun kaluar sareng nyebarkeun Injil Injil ka sadaya bangsa.

2: Urang kudu inget yén urang kabéh disebut murid Yésus jeung jadi saksi asih-Na.

1: Rasul 1: 8 Tapi anjeun bakal nampi kakuatan, saatos Roh Suci sumping ka anjeun: sareng anjeun bakal janten saksi kuring di Yerusalem, sareng di sakumna Yudea, sareng di Samaria, sareng dugi ka tungtung bumi. .

2: Yesaya 6:8 Kaula oge nguping sora PANGERAN, saurna, Saha anu ku Kami baris diutus, jeung saha anu baris indit pikeun kami? Saterusna ceuk kuring, Ieu Kami; kintunkeun abdi.

Mateus 28:20 Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal anu ku Kami parantos diparéntahkeun ka anjeun: sareng, tingali, Kami sareng anjeun salawasna, dugi ka ahir dunya. Amin.

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun niténan sakabéh pangajaranana jeung jangji baris babarengan jeung maranéhna nepi ka ahir dunya.

1. Kakuatan Ayana Yesus - Ngajalajah jangji Yesus bakal aya sareng urang salawasna.

2. Ngajaga Paréntah Yesus - Ngartos pentingna nuturkeun ajaran Yesus.

1. Yesaya 41:10 - “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

2. Deuteronomy 31: 6 - "Kudu kuat jeung wani. Ulah sieun atawa sieun aranjeunna, sabab eta teh PANGERAN Allah anjeun anu indit jeung anjeun. Mantenna moal ninggalkeun anjeun atanapi ngantunkeun anjeun."

Markus 1 ngenalkeun palayanan Yohanes Pembaptis, baptisan sareng godaan Yesus, awal palayanan umum Yesus, sareng sagala rupa penyembuhan anu dilakukeun ku Anjeunna.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku nubuat ti Yesaya ngeunaan hiji utusan anu nyiapkeun jalan pikeun Yéhuwa. Ieu kaeusi dina Yahya Baptis anu ngahutbah di gurun manggil jalma-jalma pikeun tobat sareng ngabaptis aranjeunna di Walungan Yordan (Markus 1: 1-8). Saterusna Yesus ti Nasaret datang ka Yohanes pikeun dibaptis. Nalika Anjeunna kaluar tina cai, langit muka sareng Roh turun ka Anjeunna sapertos japati bari sora ti sawarga nyatakeun, "Anjeun teh Putra Kami, anu ku Kami dipikacinta; sareng anjeun kuring resep pisan" (Markus 1: 9-11).

Ayat 2: Langsung saatos baptisan-Na, Roh nyababkeun Yesus ka gurun keusik dimana Anjeunna digoda ku Iblis salami opat puluh dinten tapi tetep tabah (Markus 1: 12-13). Sanggeus Yohanes ditangkep, Isa angkat ka Galilea, ngawartakeun Injil Kasalametan ngeunaan Karajaan Allah, saur-Na, "Geus waktuna," saur-Na. "Karajaan Allah geus deukeut. Tobat jeung percaya kana Injil!" (Markus 1:14-15). Nalika Anjeunna leumpang di sisi Laut Galilea Anjeunna nyauran Simon Petrus Andreas Yakobus putra Sebedeus, lanceukna, Yohanes, janten murid ngajangjikeun ngajantenkeun aranjeunna nalayan, aranjeunna ninggalkeun jaring nuturkeun anjeunna.

Ayat 3: Aranjeunna angkat ka Kapernaum dimana dina dinten Sabat Yesus ngajar di sinagoga ngahérankeun jalma-jalma kalayan otoritas-Na, teu sapertos guru-guru hukum (Markus 1: 21-22). Di dinya anjeunna ngusir roh najis anu mikawanoh Anjeunna salaku Allah anu Maha Suci, langkung-langkung jalma-jalma anu luar biasa anu kasohor nyebar gancang ka sakuliah daérah (Markus 1:23-28). Teras di imah Simon Petrus nyageurkeun ibu mertua anu ngagolér dina ranjang, saatos anjeunna mimiti ngalayanan aranjeunna. Dina soré nalika panonpoe surup sakabeh kota gathers panto brings setan gering kasurupan nyageurkeun rupa-rupa kasakit drove kaluar loba setan teu ngantep setan nyarita sabab nyaho saha manéhna. Isuk-isukna bari poek keneh ka tempat nyorangan ngadoakeun Simon batur manggihan manehna nyebutkeun dulur neangan anjeun tapi anjeunna ngawaler hayu urang indit ka tempat sejenna desa caket dieu bisa ngahutbah aya ogé yén naha geus datang jadi ngumbara sakuliah Galilea da'wah synagogues ngusir setan (Mark 1: 29-39). Panungtungan nyageurkeun lalaki kusta anu menta ka manéhna sujud ngomong 'Lamun anjeun daék anjeun tiasa bersihkeun abdi', terharu Yesus ngacungkeun leungeun némpél manéhna nyebutkeun 'Kuring daék beresih' geuwat kusta ditinggalkeun lalaki jadi beresih warns anjeunna ulah ngabejaan saha tapi Buka témbongkeun diri sorangan imam kurban kurban paréntah Musa salaku kasaksian maranehna tapi jalma indit nyebar warta jadi loba nu teu bisa deui asup ka kota sacara terang-terangan cicing di luar tempat sepi can aya jalma datang manéhna unggal suku.

Markus 1:1 Awal Injil Yesus Kristus, Putra Allah;

Petikan éta ngeunaan awal Injil Yesus Kristus, Putra Allah.

1. Asal Sajati tina Warta Hadé

2. Kakuatan Injil

1. Rum 1:1-4 - Paul, abdi Kristus Yesus, disebut jadi rasul, diatur misah pikeun Injil Allah,

2. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

Markus 1:2 Sakumaha anu kaunggel dina kitab nabi-nabi, "Kami ngutus utusan Kami sateuacan anjeun, anu bakal nyiapkeun jalan anjeun sateuacan anjeun."

Utusan éta nyiapkeun jalan pikeun Gusti sateuacan anjeunna sumping.

1: Nyiapkeun Jalan pikeun Gusti: Nyiptakeun Rohangan pikeun Hadir Allah.

2: Sora Nubuat: Ngadangukeun Firman Gusti.

1: Yesaya 40:3 - A sora hiji nelepon: "Di gurun nyiapkeun jalan pikeun Gusti; Jieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang.

2: Jakaria 3:8 - Dangukeun ayeuna, Yosua, Imam Agung, anjeun sareng para sahabat anu calik di payuneun anjeun, sabab aranjeunna mangrupikeun tanda anu luar biasa; pikeun behold, Kami bringing mudik Abdi abdi Cabang.

Markus 1:3 Aya sora anu ngagero di gurun keusik, "Siapkeun jalan Gusti, lempengkeun jalan-Na!"

Sora Yohanes Jurubaptis nyauran jalma-jalma pikeun nyiapkeun datangna Yesus sareng ngalempengkeun jalan-Na.

1. Telepon Pikeun Nyiapkeun Yesus: Ngabales Pesen Yohanes Pembaptis

2. Nyiptakeun Jalan Lempeng: Élmu ngeunaan Pentingna Nyiapkeun pikeun Gusti

1. Yesaya 40: 3-5 - kanyamanan, kanyamanan umat Kami, nyebutkeun Allah anjeun. Nyarioskeun ka Yerusalem kalayan lembut, sareng wartoskeun ka anjeunna yén pangabdianna parantos réngsé, yén dosana parantos dilunasan, yén anjeunna nampi dua kali lipat tina panangan PANGERAN pikeun sagala dosana.

2. Lukas 3: 4-6 - Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Nabi Yesaya: "Sora anu ngagero di gurun keusik, 'Nyiapkeun jalan pikeun Gusti, jieun jalan anu lempeng pikeun Anjeunna. Unggal lebak bakal dieusian, unggal gunung jeung pasir dijieun low. Jalan anu bengkok bakal lempeng, jalan anu kasar bakal mulus. Sarta sakabeh jalma bakal ningali kasalametan Allah.'”

Markus 1:4 Yohanes ngabaptis di gurun keusik, sarta ngahutbah baptisan tobat pikeun panghampura dosa.

Yohanes Pembaptis ngawartakeun kabutuhan tobat sareng panghampura dosa.

1. Kakuatan Tobat: Ngenalkeun Kabutuhan urang pikeun Panghampura

2. Pentingna Lampah Urang: Nangkeup Kabutuhan Tobat

1. Ezekiel 18: 21-32 - Kabeneran ngaliwatan Tobat

2. Lukas 24:47 - Tobat jeung Panghampura Dosa dina Ngaran Yesus

Markus 1:5 Sarta sakabeh tanah Yudea, jeung urang Yerusalem, indit ka anjeunna, sarta sakabeh anjeunna dibaptis di Walungan Yordan, confessing dosa maranéhanana.

Urang Yudea jeung urang Yerusalem kaluar pikeun dibaptis ku Yohanes Jurubaptis di Walungan Yordan, ngaku dosa maranéhanana.

1: Kakuatan Pangakuan - Ngaku dosa mangrupikeun léngkah anu penting dina perjalanan iman.

2: Kakuatan Baptisan - Baptisan mangrupikeun tanda lahiriah tina parobahan batin sareng simbol iman anu kuat.

1: 1 John 1: 9 - Lamun urang ngaku dosa urang, anjeunna satia tur adil tur bakal ngahampura dosa urang jeung purify urang tina sagala unrighteousness.

2: Rum 6:3-4 - Atawa naha anjeun teu nyaho yen urang sadaya anu geus dibaptis kana Kristus Yesus geus dibaptis kana pupusna-Na? Ku sabab kitu urang dikubur sareng Anjeunna ku baptisan kana maot, supados, sapertos Kristus digugahkeun tina pupusna ku kamulyaan Rama, urang ogé tiasa hirup kahirupan anu anyar.

Markus 1:6 Jeung John ieu dipakena ku bulu onta urang, jeung ku girdle tina kulit sabudeureun cangkeng; sarta manéhna dahar locusts jeung madu liar;

Yohanes Pembaptis mangrupikeun jalma anu rendah haté sareng kasar anu nunjukkeun kahirupan pangorbanan ku ngagem pakéan anu sederhana sareng tuang tuangeun anu sederhana.

1. Hirup Pangorbanan jeung Karendahan Hati

2. Conto Yohanes Jurubaptis

1. Mateus 3:4 - Ayeuna John sorangan ieu dipakena dina bulu onta urang, jeung sabuk kulit sabudeureun cangkéng; jeung kadaharanana nya éta locusts jeung madu liar.

2. Mika 6:8 - Anjeunna geus bébéja anjeun, O man, naon alus; sareng naon anu diwajibkeun ku Gusti ka anjeun tapi ngalakukeun kaadilan, mikacinta kahadean, sareng leumpang kalayan hina sareng Gusti anjeun?

Markus 1:7 Jeung ngahutbah, paribasa, "Aya datang hiji leuwih kawasa ti kuring sanggeus kuring, talit tina sapatu kuring teu pantes mun stoop handap sarta ngaleupaskeun."

Yesus nyatakeun yén aya anu langkung kuat ti Anjeunna sumping saatos Anjeunna, sareng Anjeunna henteu pantes bahkan ngabongkar tali sendal-Na.

1. The Power of Humility - Yesus ngajarkeun urang yen hate hina bisa mawa urang ngadeukeutan ka Allah.

2. Datangna Gusti - Yesus foretells datangna hiji leuwih kawasa ti Anjeunna.

1. Mateus 3: 1-2 - Dina eta poé datang John Baptis, da'wah di gurun Yudea, Jeung paribasa, Tobat anjeun: pikeun Karajaan Sawarga geus di leungeun.

2. Mateus 4:17 - Ti waktu éta Yesus mimiti ngahutbah, sarta ngomong, Tobat: pikeun Karajaan Sawarga teh geus deukeut.

Markus 1:8 Kuring memang geus ngabaptis anjeun ku cai, tapi anjeunna bakal ngabaptis anjeun ku Roh Suci.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus ngabaptis jalma-jalma ku Roh Suci.

1: Yesus ngungkabkeun dirina ka jalma-jalma anu milari Anjeunna sareng masihan aranjeunna kurnia Roh Suci.

2: Tobat jeung iman ka Yesus mawa urang kana hubungan jeung Allah jeung empowering Roh Suci.

1: Rasul 2:38 - Saur Petrus ka aranjeunna, Tobat, sareng dibaptis unggal anjeun dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa, sareng anjeun bakal nampi kurnia Roh Suci.

2: Rum 8:14-15 - Pikeun saloba anu dipingpin ku Roh Allah, aranjeunna putra Allah. Pikeun ye geus teu narima sumanget perbudakan deui sieun; tapi anjeun geus narima Roh nyoko, whereby urang ceurik, Abba, Bapa.

Markus 1:9 Dina eta poe, Yesus sumping ti Nasaret di Galilea, sarta dibaptis ku Yohanes di Yordan.

Yesus dibaptis ku Yohanes di Yordania.

1: Kakuatan Baptisan: Kumaha Baptisan Yésus Jadi Conto Pikeun Urang

2: Harti Baptisan: Harti Baptisan Pikeun Iman Urang

1: Mateus 3:13-17 - Baptisan Yesus ku Yohanes

2: Rasul 2:38 - Panarimaan Kurnia Roh Suci Ngaliwatan Baptisan

Markus 1:10 Jeung langsung kaluar tina cai, manéhna nempo langit muka, jeung Ruh kawas japati lungsur kana manéhna.

Yesus dibaptis di Walungan Yordan, sarta nalika anjeunna kaluar tina caina manéhna nempo langit muka jeung Ruh kawas japati nurun ka Anjeunna.

1. Kakuatan Yesus sareng Sifat Ilahi-Na

2. Pentingna Baptisan dina Kahirupan Urang

1. Mateus 3:16-17 - Nalika Yesus dibaptis, sora ti sawarga ngomong, "Ieu Putra kaasih Kami, jeung saha Kami ogé pleased."

2. Yesaya 42: 1 - Behold, Abdi abdi, saha I uphold; Anu Dipilih ku anu disenangi ku jiwa. Kuring geus nempatkeun Roh abdi kana Anjeunna; Anjeunna bakal ngalaksanakeun kaadilan ka bangsa-bangsa.

Markus 1:11 Ti sawarga aya soara, pokna, "Anjeun teh Putra Kami anu kaasih, anu ku Kami kacida rena!"

Sora Allah ti sawarga nyatakeun yén Yesus mangrupikeun Putra-Na anu dipikanyaah ku Bapa.

1: Kaasih Bapa ka Putra-Na

2: Kasenangan Bapa ka Putra-Na

1: Lukas 3:22 - Jeung Roh Suci lungsur dina bentuk ragana kawas japati kana manéhna, sarta datang hiji sora ti sawarga, anu ngomong, Anjeun Putra abdi tercinta; di anjeun kuring ogé pleased.

2: Mateus 3:17 - Jeung aya soara ti sawarga, nyebutkeun, Ieu teh Putra kaasih Kami, ka saha Kami ogé pleased.

Markus 1:12 Jeung geuwat Roh drive anjeunna ka gurun.

Petikan ieu nunjukkeun Yesus disetir ku Roh ka gurun pikeun waktos puasa sareng solat.

1. Hirup dina Taat: Ngartos Kakuatan Roh dina Kahirupan Urang

2. Puasa sareng Sholat: Bagian anu Dipikabutuh tina Iman Urang

1. Rasul 1: 2 - "nepi ka poé di mana Anjeunna diangkat, sanggeus Anjeunna ngaliwatan Roh Suci geus dibikeun commandments ka rasul saha Anjeunna geus dipilih."

2. Lukas 4:1-2 - "Lajeng Yesus, keur ngeusi Roh Suci, balik ti Yordania sarta dipingpin ku Roh kana gurun, keur cocoba pikeun opat puluh poé ku Iblis."

Markus 1:13 Jeung manéhna aya di gurun opat puluh poé, cocoba Iblis; tur éta jeung beasts liar; jeung malaikat ministered ka manéhna.

Petikan éta ngajelaskeun waktos Yesus di gurun salami 40 dinten, nyanghareupan godaan Iblis, sareng dilayanan ku malaikat.

1. Kakuatan Yesus: Kumaha Yesus Nyanghareupan Godaan di Gurun Keusik

2. Kakuatan Iman: Nungkulan Godaan Ku Bantuan Malaikat

1. James 1: 12-15 - Rahayu hiji anu tetep steadfast handapeun trial, pikeun nalika anjeunna geus ngadeg test anjeunna bakal nampa makuta kahirupan, nu geus jangji Allah ka jalma anu mikanyaah anjeunna.

2. Epesus 6:10-18 - Pasang sakabeh armor Allah, nu bisa bisa nangtung ngalawan schemes Iblis.

Markus 1:14 Sanggeus Yohanes dipanjara, Yesus sumping ka Galilea, ngawawarkeun Injil Karajaan Allah.

Yesus mimiti ngawawarkeun Injil Karajaan Allah di Galilea saatos Yohanes dipanjara.

1. Kakuatan Panghampura: Palayanan Yesus Saatos John dipenjara

2. Injil Karajaan Allah: Pesen Yesus ka Galilea

1. Lukas 6:37-38, "Ulah nangtoskeun, sareng anjeun moal dihukum. Ulah ngahukum, sareng anjeun moal dihukum. Hampura, sareng anjeun bakal dihampura."

2. Mateus 11: 2-5, "Ayeuna sanggeus Yohanes ngadéngé di panjara karya Kristus, anjeunna dikirim dua murid-Na, sarta ngomong ka manehna, "Anjeun teh nu bakal datang, atawa urang ngantosan sejen? Yesus. Ngawaler jeung ngadawuh ka aranjeunna, "Pindah, tembongkeun deui ka Yohanes hal-hal anu ku maraneh kadenge jeung katenjo: Nu lolong tetenjo, nu lumpuh jalanna, nu lepra diberesihkeun, nu pireueun ngadarenge, nu paéh dihudangkeun, nu malarat. Injil diuarkeun ka aranjeunna."

Markus 1:15 Jeung paribasa, "Waktosna geus kaeusi, jeung Karajaan Allah geus deukeut.

Geus waktuna jalma-jalma tobat jeung percaya kana warta hadé Karajaan Allah.

1: Tobat jeung Hirup pikeun Karajaan Allah

2: Percaya kana Injil pikeun Hirup Langgeng

1: Lukas 17:20-21 - Isa ngadawuh, "Karajaan Allah moal datang kalayan hal-hal anu bisa dititénan; atawa moal nyebutkeun, 'Tingali, di dieu éta!' atawa 'Aya éta!' Sabab, nyatana Karajaan Allah teh aya di antara maraneh."

2: Rum 10: 9-10 - Éta lamun ngaku jeung sungut anjeun, "Yesus teh Gusti," jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. Pikeun éta kalayan haté anjeun anu anjeun percanten sareng diyakinkeun, sareng ku sungut anjeun anjeun ngaku sareng disalametkeun.

Markus 1:16 Ayeuna, nalika anjeunna leumpang di sisi Laut Galilea, anjeunna ningali Simon sareng Andreas lanceukna ngalungkeun jaring ka laut, sabab aranjeunna pamayang.

Simon jeung Andreas éta pamayang anu keur leumpang di sisi Laut Galilea.

1: Allah nelepon urang pikeun jadi pamayang manusa, teu paduli tugas.

2: Yesus ningali Simon jeung Andreas, sarta anjeunna disebut aranjeunna jadi murid-Na.

1: Mateus 4:19 - "Hayu, tuturkeun Kami," saur Yesus, "kuring bakal ngutus anjeun pikeun ngala lauk jalma."

2: Lukas 5:10 - Isa ngadawuh ka Simon, "Ulah sieun; ti ayeuna maneh bakal ngala lauk jelema."

Markus 1:17 Saur Isa ka maranehna, “Kaula nyusul Kami, ku Kami rek dijadikeun pamayang manusa.

Yesus nyauran murid-murid pikeun nuturkeun Anjeunna sareng janten pamayang lalaki.

1: Nuturkeun Yesus: Jalan Nuju Kabeneran Sajati

2: Janten Pamayang Lalaki: Panggero pikeun Ngadidik

1: John 15: 8 - Ku ieu Rama Kami kamulyaan, yén anjeun ngahasilkeun loba buah jeung jadi ngabuktikeun jadi murid Kami.

2: Mateus 4:19 - Sarta anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Tuturkeun Kami, sarta kuring baris ngajadikeun anjeun pamayang lalaki."

Markus 1:18 Tuluy maranehna nyingkahkeun jaringna, tuluy nuturkeun ka Anjeunna.

Dua pamayang nuturkeun Yesus langsung saatos anjeunna nyarios ka aranjeunna.

1. Nuturkeun Yesus No Matter Naon - kumaha Yesus nyaéta panggero urang leupaskeun sagalana tur turutan Anjeunna

2. Nuturkeun Yesus Tanpa ragu - naha urang kudu percanten sarta taat ka Anjeunna tanpa reureuh

1. Mateus 16: 24-25 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Lamun aya anu hayang nuturkeun Kami, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na, sarta nuturkeun Kami. Pikeun saha-saha anu hayang nyalametkeun hirupna bakal leungit. eta, tapi sing saha anu leungiteun nyawana karana Kami, bakal manggih eta.”

2. John 10:27 - "Domba Kami ngadangu sora Kami, sarta Kami nyaho aranjeunna, sarta aranjeunna nuturkeun Kami."

Markus 1:19 Jeung sanggeus indit saeutik leuwih tebih ti dinya, manéhna nempo Yakobus putra Sebedeus jeung Yohanes lanceukna, anu ogé dina parahu nambal jaring maranéhanana.

Yesus nyauran Yakobus sareng Yohanes pikeun nuturkeun Anjeunna sareng janten pamayang lalaki.

1. Yesus nelepon urang ninggalkeun zona kanyamanan urang jeung nuturkeun Anjeunna.

2. Tujuan urang hirup nyaéta pikeun jadi pamayang lalaki.

1. Mateus 4:19 - "Jeung ceuk maranehna, 'Tuturkeun Kami, sarta Kami bakal ngajadikeun anjeun pamayang lalaki.'"

2. Mateus 28: 19-20 - "Ku kituna indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

Markus 1:20 Anjeunna langsung nyauran aranjeunna, sareng aranjeunna ninggalkeun ramana Sebedeus dina kapal sareng gandek-gandekna, teras ngiringan anjeunna.

Yésus ngagero, murid-murid ninggalkeun bapana tuluy nuturkeun manéhna.

1) Nuturkeun Yesus kadang merlukeun kurban - malah ninggalkeun balik kulawarga.

2) Sauran Yesus tiasa kuat pisan sahingga ngagentos tanggung jawab sareng hubungan urang anu sanés.

1) Mateus 8:21-22 - "Saur murid-murid anu sanés deui ka Anjeunna, "Gusti, pasihan abdi heula ngubur Bapa. Tapi Yesus ngadawuh ka manéhna, Turutan Kami; sareng mugi anu maot ngubur mayitna."

2) Lukas 9:59-62 - “Saur-Na deui ka nu saurang deui, “Tuturkeun Kami. Tapi saurna, "Gusti, pasihan abdi heula kanggo ngubur Bapa." Yesus ngadawuh ka manéhna, Hayu nu maraot ngubur maot maranéhanana: tapi balik maneh jeung ngahutbah Karajaan Allah. Jeung nu saurang ogé ngomong, Gusti, abdi bakal nuturkeun anjeun; tapi hayu atuh pamitan heula ka aranjeunna, nu aya di imah kuring. Saur Isa ka anjeunna, "Teu aya anu nyumponan panangan kana ngawuluku , sareng ningali ka tukang, moal pantes pikeun Karajaan Allah."

Markus 1:21 Jeung maranéhna indit ka Kapernaum; Dina poe Sabat, anjeunna lebet ka imah ibadah, ngajar.

Yesus asup ka imah ibadah di Kapernaum jeung ngajar dina poe Sabat.

1: Yésus nunjukkeun ka urang yén iman jeung kahirupan rohani kudu jadi prioritas, sanajan di tengah-tengah jadwal sibuk urang.

2: Yésus méré conto kasatiaan, némbongkeun ka urang yén sanajan kalakuan nurutan nu basajan bisa boga pangaruh nu gedé.

1: Ibrani 10:22-25 - "Hayu urang ngadeukeutan kalayan ati anu leres dina kayakinan anu pinuh ku iman, anu manah urang disiram tina hate nurani anu jahat, sareng awak urang dikumbah ku cai murni. Hayu urang nyekel pageuh profési iman urang tanpa wavering; (sabab anjeunna satia nu jangji;) Jeung hayu urang nganggap silih provoke kana cinta jeung karya alus: Teu forsaking assembling tina diri urang babarengan, sakumaha manner of some is; tapi silih nalingakeun: sarta leuwih-leuwih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-leuwih-leuwih-leuwih-leuwih.

2: Yakobus 2:17-18 - “Sanajan kitu iman, lamun teu boga pagawean, bakal paeh, ngan sorangan. Leres, aya anu tiasa nyarios, Anjeun gaduh iman, sareng kuring gaduh padamelan: tunjukkeun ka abdi iman anjeun tanpa padamelan anjeun, sareng kuring bakal nunjukkeun ka anjeun iman ku karya kuring."

Markus 1:22 Jeung maranéhna astonished kana doktrin-Na: pikeun anjeunna ngajar aranjeunna salaku salah sahiji nu boga wewenang, teu sakumaha scribes.

Jalma-jalma kagét ku pangajaran Yésus sabab Anjeunna nyarita kalawan wibawa, teu saperti ahli-ahli Taurat.

1. Yesus teh otoritas pamungkas dina bebeneran jeung amal saleh.

2. Firman Allah teh otoritas pamungkas dina kahirupan.

1. Yohanes 17:17, “Sucikeun maranehna dina bebeneran; kecap anjeun leres. ”

2. Jabur 119:105, ”Sabda Gusti teh lampu pikeun suku abdi, nyaangan jalan abdi.”

Markus 1:23 Jeung di imah ibadah maranéhanana aya hiji lalaki kasurupan roh najis; sarta anjeunna ngajerit,

Yesus nembongkeun otoritas-Na pikeun roh-roh jahat ngaliwatan kakuatan exorcism-Na.

1: Urang kudu ngakuan wewenang Yesus pikeun nungkulan kajahatan.

2: Hayu urang tetep kagum kana kakawasaan Yesus pikeun nyucikeun haté urang.

1: 2 Corinthians 10: 4-5 - Pikeun pakarang perang urang teu carnal tapi perkasa ngaliwatan Allah ka pulling handap strongholds, casting handap alesan jeung unggal hal luhur nu exalts sorangan ngalawan pangaweruh Allah.

2: Mateus 16:23 - Tapi anjeunna malik sareng nyarios ka Petrus, "Geura ka tukangeun kuring, Iblis! Anjeun mangrupikeun halangan pikeun kuring; Anjeun teu boga pikiran kaprihatinan Allah, tapi ngan perhatian manusa.

Markus 1:24 Saurna, "Sumuhun! Naon urusan kami sareng anjeun, Yesus urang Nasaret? Naha anjeun sumping pikeun ngancurkeun kami? Abdi terang saha anjeun, Anu Maha Suci Allah.

Petikan ngajelaskeun Yesus keur confronted ku roh najis di Kapernaum. Roh ngakuan Yesus salaku Nu Maha Suci Allah.

1: Yesus teh Nu Mahasuci Allah, pantes dipuji jeung diserahkeun ku urang.

2: Urang kudu ngaku Yesus salaku Nu Mahasuci Allah jeung datang ka Anjeunna kalawan hate hina.

1: Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

2: 1 Peter 2: 9 - Tapi anjeun hiji ras dipilih, a priesthood karajaan, hiji bangsa suci, hiji jalma pikeun milik sorangan, nu bisa ngumumkeun excellences anjeunna anu nelepon anjeun kaluar tina gelap kana caang endah-Na.

Markus 1:25 Ku Isa ngageuingkeun manehna, saurna, "Tenang, geura kaluar ti manehna!"

Petikan ngajelaskeun Yesus rebuking lalaki sarta commanding manéhna jempé sarta ninggalkeun awak lalaki urang.

1. Yésus téh hiji-hijina nu bisa mawa katengtreman jeung kabébasan batin.

2. Anjeunna anu bisa mawa penyembuhan, restorasi, jeung deliverance.

1. Yesaya 53: 4-5 - "Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung mawa sorrows urang; acan urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana. Anjeunna mangrupikeun hukuman anu ngajantenkeun urang katengtreman, sareng ku belang-Na urang cageur."

2. Mateus 8:16 - Nalika soré datang, loba jalma anu kasurupan sétan dibawa ka anjeunna, sarta anjeunna drove kaluar roh jeung kecap sarta healed sakabeh gering.

Markus 1:26 Jeung lamun roh jahat geus torn manéhna, jeung ngajerit jeung sora tarik, manéhna kaluar ti manéhna.

Hiji lalaki kasurupan roh najis, sarta sanggeus ngajerit nyaring, roh éta ninggalkeun lalaki éta.

1. Yésus boga kakuatan pikeun ngusir roh-roh jahat.

2. Allah bakal salawasna nangtayungan jeung nyalametkeun urang tina roh-roh jahat.

1. Epesus 6:12 - Pikeun urang teu wrestle ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan principalities, ngalawan kakuatan, ngalawan pangawasa tina gelap umur ieu, ngalawan sarwa spiritual tina wickedness di tempat sawarga.

2. James 4: 7 - Ku alatan éta nyerah ka Allah. Nolak Iblis sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

Markus 1:27 Maranehna reuwaseun, nepi ka nanya ka diri sorangan, pokna, “Naon ieu teh?” naon doktrin anyar ieu? Pikeun kalawan otoritas paréntah anjeunna malah roh-roh najis, sarta aranjeunna taat ka Anjeunna.

Jalma-jalma kaheranan ku kakawasaan Yesus pikeun ngalawan roh-roh jahat, anu nurut ka Anjeunna.

1: Wewenang Yesus kana sagala hal kudu dirayakeun.

2: Wewenang Yesus kana dosa jeung maot kudu dipuji.

1: Kolosa 2:15 - "Jeung sanggeus disarmed kakawasaan jeung otoritas, Anjeunna dijadikeun tontonan umum maranéhna, triumphing leuwih aranjeunna ku salib."

2: Ibrani 2: 14-15 - "Ku sabab murangkalih ngagaduhan daging sareng getih, Anjeunna ogé ngahijikeun kamanusaan aranjeunna, supados ku pupusna anjeunna tiasa ngancurkeun kakawasaan anu gaduh kakawasaan maot, nyaéta Iblis, sareng ngabébaskeun jalma-jalma anu saumur hirupna dicekel budak ku sieun maot."

Markus 1:28 Sarta geura-giru Kinérja anjeunna sumebar ka sakuliah sakuliah wewengkon sabudeureun Galilea.

Yésus nyageurkeun hiji jalma nu kasurupan roh jahat di imah ibadah di Kapernaum, sarta warta éta gancang sumebar ka sakuliah wewengkon Galilea.

1. Ngartos Kuasa Ajaib Yesus

2. Dampak tina penyembuhan Miraculous

1. Rasul 3:16 - "Jeung ngaranna, ngaliwatan iman dina ngaran-Na, geus dijieun lalaki ieu kuat, saha anjeun ningali jeung nyaho. Enya, iman nu datang ngaliwatan Anjeunna geus dibikeun anjeunna soundness sampurna ieu ayana di ayana anjeun sadayana. ."

2. Mateus 8:16 - "Lamun soré geus datang, aranjeunna dibawa ka Anjeunna loba anu kasurupan setan. Jeung Anjeunna ngaluarkeun roh-roh ku kecap, sarta healed sakabeh jalma anu gering."

Markus 1:29 Jeung saterusna, sanggeus maranéhanana kaluar ti imah ibadah, maranéhanana asup ka imah Simon jeung Andreas, jeung Yakobus jeung Yohanes.

Yésus jeung murid-muridna asup ka imah Simon jeung Andréas sanggeus asup ka sinagoga.

1. Pentingna ukhuwah jeung Yésus jeung murid-murid-Na.

2. Mangpaat ngahadiran sinagoga.

1. Rasul 2: 42-47 - The Rasul devoted diri kana ukhuwah, mun megatkeun roti jeung solat.

2. Ibrani 10: 24-25 - Hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting papanggih babarengan, sakumaha geus kabiasaan sababaraha.

Markus 1:30 Tapi indung pamajikan Simon ngagolér gering muriang, sarta geura-giru aranjeunna ngabejaan manehna ngeunaan dirina.

Indung pamajikan Simon kaserang muriang, teu lila beja teh sumebar ka anjeunna.

1. Teu aya panyakit anu tiasa misahkeun urang tina kanyaah Allah - Rum 8:38-39

2. Kakuatan iman ngaliwatan kasangsaraan - James 1: 2-4

1. Mateus 8:14-15 - Yesus healed mitohana Simon

2. 1 Peter 5: 7 - Casting sagala kahariwang Anjeun on Anjeunna sabab Anjeunna paduli keur anjeun

Markus 1:31 Jeung manéhna datang jeung nyokot manéhna ku leungeun, jeung diangkat manéhna nepi; sarta geura-giru manéhna muriang, sarta manéhna ministered ka maranehna.

Yesus nyageurkeun hiji awéwé tina muriangna sareng anjeunna ngalayanan aranjeunna.

1. Pasihan sadayana ka Gusti sareng Anjeunna bakal nyayogikeun anjeun.

2. Kakuatan Yesus pikeun nyageurkeun sareng ngarobih kahirupan.

1. Mateus 11: 28-30 - "Hayu ka Kami, sakabeh anu kuli jeung beurat kabeungbeurat, sarta Kami bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, sarta anjeun bakal manggihan sésana pikeun jiwa anjeun. Sabab jodo Kami gampang, jeung beban Kami hampang.”

2. Yakobus 5:14-15 - “Naha di antara aranjeun aya nu gering? Hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja, sarta hayu aranjeunna neneda leuwih anjeunna, anointing anjeunna kalawan minyak dina nami Gusti. Jeung doa iman bakal nyalametkeun hiji anu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi. Sareng upami anjeunna ngalakukeun dosa, anjeunna bakal dihampura."

Markus 1:32 Dina soré, nalika panonpoe surup, aranjeunna dibawa ka Anjeunna sadayana anu gering, sareng anu kasurupan sétan.

Jalma-jalma nu keur gering jeung kasurupan sétan-sétan dibawa ka Yésus waktu surup.

1. Yesus Peduli Sadayana Anu Peryogikeun Anjeunna

2. Penyembuhan jeung Deliverance Ngaliwatan Yesus

1. Yesaya 53: 4-5 - "Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung mawa sorrows urang; acan urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana. Anjeunna mangrupikeun hukuman anu ngajantenkeun urang katengtreman, sareng ku belang-Na urang cageur."

2. Mateus 8:16 - Nalika soré datang, loba jalma anu kasurupan sétan dibawa ka anjeunna, sarta anjeunna drove kaluar roh jeung kecap sarta healed sakabeh gering.

Markus 1:33 Jeung sakabeh kota dikumpulkeun babarengan dina lawang.

Sarerea di kota kumpul di lawang nalika Yesus sumping.

1.Kakuatan Ayana Yesus: Kumaha Yesus mere ilham Urang Datang Babarengan

2.Kakuatan Komunitas: Kumaha Yesus Ngahijikeun Urang dina Ukhuwah

1.Mateus 8:16-17, "Peutingna loba jelema anu katindes ku setan-setan ka Anjeunna, tuluy diusir ku roh-roh jahat, nyageurkeun sakabeh anu gering. Ieu teh nedunan anu diomongkeun ku nabi Yesaya. : "Anjeunna nyandak panyawat urang sareng nanggung panyakit urang."

2.Rasul 2:44-45, “Jeung sakur anu palercaya geus ngahiji jeung sagala rupana sarua. Sareng aranjeunna ngajual harta sareng barang-barangna sareng ngabagi hasil ka sadayana, sakumaha anu diperyogikeun."

Markus 1:34 Jeung manéhna healed loba nu gering rupa-rupa kasakit, jeung nundung loba setan; jeung sangsara teu setan ngomong, sabab nyaho manéhna.

Yesus nyageurkeun seueur jalma sareng ngusir seueur sétan, tapi ngahalangan aranjeunna nyarios sabab terang anjeunna.

1. Yesus nunjukkeun kakawasaan sareng wewenang-Na pikeun panyakit sareng sétan-sétan.

2. Kaasih Allah mangrupikeun kakuatan anu kuat pikeun ngatasi kajahatan.

1. Mateus 12: 22-30 - Yesus casts kaluar sétan jeung jalma anu amazed ku otoritas-Na.

2. Jabur 103:3 - "Anjeunna ngahampura sagala dosa anjeun sarta heals sagala panyakit anjeun."

Markus 1:35 Jeung isuk-isuk, rising nepi lila saméméh beurang, manéhna indit kaluar, jeung undur ka hiji tempat solitér, jeung aya neneda.

Yesus ngado'a di sosoranganan saméméh poé dimimitian.

1: Neangan pangungsian ka Gusti dina mangsa kasulitan.

2: Manggihan katengtreman dina solat.

1: Jabur 91: 1-2 - Sing saha anu cicing di panyumputan Nu Maha Agung bakal tetep aya dina kalangkang Nu Maha Kawasa. Abdi bakal nyarios ka Gusti, pangungsian sareng benteng abdi, Allah abdi, anu abdi percanten.

2: Mateus 6: 6 - Tapi lamun anjeun neneda, balik ka kamar anjeun sarta nutup panto jeung neneda ka Rama anjeun anu aya dina rusiah. Sareng Bapa anjeun anu ningali dina rusiah bakal ngaganjar anjeun.

Markus 1:36 Jeung Simon jeung jalma-jalma nu bareng jeung manéhna nuturkeun manéhna.

Yesus angkat ka imah Simon, sareng jalma-jalma anu sareng anjeunna ngiringan.

1. Kakuatan Ayana Yesus: Kumaha Nuturkeun Yesus Bisa Ngarobah Kahirupan Anjeun

2. Kakuatan Komunitas: Kumaha Nuturkeun Yesus Babarengan Bisa Nguatkeun Iman Anjeun

1. Mateus 4:18-22 - Yesus nelepon murid munggaran

2. 1 Korinta 12: 12-27 - awak Kristus jeung pentingna na

Markus 1:37 Jeung sanggeus maranéhanana geus kapanggih manéhna, maranéhanana ngomong ka manéhna, “Sadaya lalaki néangan keur anjeun.

Yesus ditéang sanggeus ku sakabeh jalma.

1: Pilari Yesus sareng anjeun bakal mendakan katengtreman.

2: Yesus mangrupikeun sumber kakuatan sareng harepan.

1: Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

2: Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sapinuhna haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun.

Markus 1:38 Saur-Na ka maranehna, "Hayu urang ka kota-kota sabeulah, supaya Kami oge bisa ngahutbah di dinya.

Yésus nitah murid-muridna indit ka kota sabeulah sangkan bisa ngawawar di dinya.

1. Yesus Témbongkeun Urang Kumaha Ngawartakeun Injil

2. Kakuatan Da'wah Yesus

1. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

2. Rasul 1: 8 - "Tapi anjeun bakal nampa kakuatan lamun Roh Suci geus datang kana anjeun, sarta anjeun bakal saksi kuring di Yerusalem jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, sarta nepi ka tungtung bumi."

Markus 1:39 Sarta anjeunna ngahutbah di synagogues maranéhanana sakuliah Galilea, sarta ngusir sétan.

Yesus ngahutbah ka sakuliah Galilea jeung ngusir setan.

1: Urang kudu nuturkeun conto Yésus jeung ngawawarkeun pangandika-Na teu sual di sabudeureun urang.

2: Urang kedah narékahan pikeun nyebarkeun Injil sareng nampik kajahatan dina kahirupan urang sorangan.

1: Mateus 28:19-20, "Ku sabab kitu, indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold. , Kami salawasna jeung anjeun, nepi ka ahir jaman.”

2: Lukas 4:18-19 , “Roh Pangeran aya dina Kami, sabab Kami geus diistrénan pikeun ngawawarkeun Injil Kasalametan ka nu miskin. Mantenna ngutus Kami pikeun ngawawarkeun kamerdikaan ka nu ditawan, jeung malikkeun panineungan ka nu lolong, pikeun ngabébaskeun jalma-jalma anu ditindas, pikeun ngumumkeun taun rahmat Gusti.”

Markus 1:40 Aya hiji lepra datang ka anjeunna, beseeking anjeunna, sarta kneeling turun ka anjeunna, sarta ngomong ka manehna, "Upami kersa, Anjeun tiasa nyucikeun abdi."

Aya nu lepra datang ka Yesus menta dicageurkeun.

1: Yesus salawasna siap ngabantu jalma anu datang ka Anjeunna kalawan iman jeung humility.

2: Yésus hayang nyageurkeun jeung nyageurkeun urang, teu paduli kaayaan urang.

1: Mateus 11:28 - Hayu ka Kami, sakabeh anu buruh jeung beurat kabeungbeurat, sarta Kami bakal mere istirahat.

2: James 4: 6-7 - Tapi Anjeunna masihan langkung rahmat. Ku sabab kitu eta nyebutkeun, "Allah ngalawan kareueus, tapi maparin rahmat ka nu hina." Ku sabab kitu pasrahkeun diri ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

Markus 1:41 Yesus kacida welasna, tuluy nyalurkeun leungeun-Na, nyabak ka Anjeunna, tuluy ngalahir, “Abdi hoyong; janten anjeun beresih.

Yésus némbongkeun welas asih ka saurang nu lepra ku cara nyageurkeun manéhna.

1: Kaasih mangrupikeun bagian penting pikeun nuturkeun Yesus - Lukas 6: 36-38

2: Kakawasaan Yésus pikeun nyageurkeun téh conto welas asih-Na — Lukas 5:17-26

1: 1 Petrus 3:8 - Ahirna, aranjeun kabeh, sing sarumping, sing sarumping, sing silih pikanyaah, sing welas asih jeung nu rendah hate.

2: Ibrani 4: 15-16 - Pikeun urang teu boga Imam Agung anu teu bisa empathize jeung kelemahan urang, tapi urang boga hiji anu geus cocoba dina sagala cara, kawas urang — can manéhna teu dosa. Hayu urang teras ngadeukeutan tahta rahmat Allah kalayan kapercayaan, supados urang nampi rahmat sareng mendakan rahmat pikeun ngabantosan urang dina waktos urang peryogi.

Markus 1:42 Jeung pas anjeunna geus diomongkeun, langsung nu lepra undur ti anjeunna, sarta anjeunna cleaned.

Hiji lepra ngadeukeutan ka Yesus pikeun nyageurkeun sareng Yesus nyarioskeun kecap pikeun nyageurkeun, nyababkeun éta lepra langsung dibersihkeun tina kustana.

1. Yesus gaduh kakuatan pikeun nyageurkeun urang tina panyakit jasmani sareng rohani.

2. Firman Yesus kuat sarta bisa ngarobah kahirupan urang.

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; Hukuman anu nyababkeun urang katengtreman ditibankeun ka Anjeunna, sareng ku tatu-Na urang cageur."

2. Mateus 8: 2-3 - "A lalaki kusta sumping ka anjeunna sarta begged anjeunna dina tuur-Na, 'Upami Anjeun kersa, Anjeun bisa nyucikeun kuring.' Yesus éta indignant. Anjeunna ngacungkeun leungeun-Na jeung noél lalaki éta. 'Kuring daék,' cenah. 'Kudu beresih!'”

Markus 1:43 Sarta anjeunna straitly dibebankeun anjeunna, sarta geuwat dikirim anjeunna jauh;

Yesus maréntahkeun ka lalaki anu dicageurkeun pikeun henteu nyarios ka saha waé ngeunaan mujijat anu dilakukeun ku anjeunna.

1. Kakuatan Yesus: Ngabuktikeun Kaajaiban

2. Pentingna Taat: Nuturkeun Paréntah Yesus

1. Mateus 8: 4 - "Jeung Yesus ngadawuh ka manehna, "Tempo nu teu ngomong nanaon ka saha, tapi balik, némbongkeun diri ka imam jeung nawiskeun hadiah anu paréntah Musa, pikeun bukti maranéhna."

2. John 14:15 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, anjeun bakal tetep parentah Kami."

Markus 1:44 Saur anjeunna ka anjeunna, "Maneh ulah ngomong nanaon ka saha wae.

Petikan ngeunaan Yesus maréntahkeun saurang lalaki pikeun ngajaga rusiah penyembuhanana, sareng angkat ka imam pikeun nawiskeun barang-barang anu diparentahkeun ku Musa salaku kasaksian.

1: Penyembuhan sareng Penyediaan Gusti

2: Kakuatan Kasaksian

1: Keluaran 12:3-5 "Nyarioskeun ka sakumna jamaah Israil, saurna: Dina dinten kasapuluh bulan ieu, masing-masing kedah nyandak anak domba masing-masing, nurutkeun kulawarga karuhunna, hiji anak domba pikeun hiji imah. Sunda: Lamun imahna saeutik teuing pikeun anak domba, kudu jeung tatanggana di gigireun imahna nyokotna saluyu jeung jumlah jiwana, masing-masing kudu ngitung anak domba, nurutkeun daharna. cacad, jalu umur hiji taun: kudu kaluar tina domba atawa tina embe."

2: John 8:32 "Jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bebas."

Markus 1:45 Tapi anjeunna kaluar, sarta mimiti nyebarkeun eta loba, jeung blaze luar negeri perkara, ku kituna Yesus teu bisa deui kabuka asup ka kota, tapi aya di luar di tempat-tempat gurun, jeung maranehna datang ka manéhna ti unggal tempat. .

Inohong Yesus gancang sumebar sarta jalma-jalma ti sakuliah dunya daratang ka Anjeunna, tapi Anjeunna henteu bisa asup ka eta kota sacara terang-terangan deui.

1. Nuturkeun Kristus sanajan teu populér atawa merenah.

2. Nyaho iraha kedah mundur sareng ngantepkeun Gusti damel ku cara-Na sorangan.

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Paribasa 3: 5-6 - Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun sareng henteu lean kana pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

Markus 2 neraskeun laporan ngeunaan palayanan Yesus, kalebet mujijat sareng ajaran-ajaran-Na anu nyageurkeun, ogé ningkatna oposisi ti para pamimpin agama.

Ayat 1: Babna dimimitian ku Yésus nyageurkeun saurang nu lumpuh di Kapernaum. Nalika opat lalaki nurunkeun lumpuh ngaliwatan hateupna kusabab riungan, Yesus mimiti ngahampura dosa-dosa-Na ngabalukarkeun sababaraha guru hukum anu hadir nganggap Anjeunna ngahujat sabab ngan ukur Allah anu tiasa ngahampura dosa. Pikeun nunjukkeun wewenang-Na di bumi pikeun ngahampura dosa, Yesus nyageurkeun lalaki anu teras angkat ranjangna sareng leumpang kaluar dina pandangan sadayana (Markus 2: 1-12).

Alinea 2: Saterusna, Yésus nyalukan Lewi (Mateus) tukang mulung pajeg pikeun nuturkeun Anjeunna, nu langsung dilaksanakeun. Engké di imah Lewi salila tepung jeung loba mulung pajeg jeung jelema nu ngalakukeun dosa, urang Parisi nanya naha Anjeunna dahar jeung jalma kitu. Yesus responds yén éta téh teu cageur nu peryogi dokter tapi gering sumping teu nelepon soleh tapi sinners (Markus 2: 13-17). Engké murid-murid Yohanes urang Parisi keur puasa jalma-jalma nanya naha murid-murid Yohanes puasa tapi murid-murid-Na henteu. Anjeunna ngécéskeun ngagunakeun métafora anyar anggur heubeul wineskins bridegroom manten tamu kawinan suggesting yén ayana Ushers dina jaman anyar Rendering lila-lami kawas puasa pantes keur jaman ayeuna (Mark 2: 18-22).

Alinea 3: Bab ieu dipungkas ku dua kontrovérsi Sabat. Kahiji, bari leumpang ngaliwatan ladang gandum dina Sabat, murid-murid-Na mimiti nyokot huluna dahar gandum nu urang Parisi nempo salaku haram dina Sabat. Salaku respon, Yesus CITES conto Daud dahar roti consecrated nalika anjeunna lapar arguing "Sabat dijieun pikeun manusa, teu manusa pikeun Sabat" nunjukkeun kalenturan leuwih legalism ketat (Mark 2:23-28). Dina conto kadua di sinagoga aya lalaki anu leungeunna kusut anu Anjeunna nyageurkeun dina Sabat sanaos ningali urang Parisi milarian alesan pikeun nuduh Anjeunna. Ieu ngakibatkeun urang Parisi kaluar geuwat plot Herodians kumaha maranéhna bisa maéhan Anjeunna némbongkeun escalating tegangan antara otoritas agama Yesus.

Markus 2:1 Jeung sanggeus sababaraha poé manéhna asup deui ka Kapernaum; jeung ieu noised yén manéhna di imah.

Yesus lebet ka Kapernaum saatos sababaraha waktos, sareng sumebar yén Anjeunna aya di bumi.

1. Kakuatan Ayana Yesus: Kumaha Yesus Nyangking Harepan sareng Penyembuhan

2. Paradoks Yesus: Kumaha Anjeunna Bisa Jadi Dimana-mana sakaligus

1. Jabur 107:20 - Anjeunna ngutus kecap-Na jeung healed aranjeunna; Anjeunna nyalametkeun aranjeunna tina kubur.

2. Mateus 18:20 - Pikeun dimana dua atawa tilu dikumpulkeun dina ngaran kuring, aya Kami diantara aranjeunna.

Markus 2:2 Jeung geura-giru loba anu dikumpulkeun babarengan, nepi ka teu aya rohangan pikeun nampa eta, henteu, teu jadi loba ngeunaan lawang: sarta anjeunna ngahutbah pangandika ka aranjeunna.

Loba jalma dikumpulkeun babarengan pikeun ngadéngé Yesus ngahutbah pangandika.

1. The Power of Da'wah - Kumaha Yesus bisa ngagambar balaréa jeung ngahutbah kecap.

2. Nyiptakeun Kamar pikeun Gusti - Kumaha urang tiasa ngadamel rohangan dina kahirupan urang pikeun firman Allah.

1. Rasul 2:42 - Jeung maranéhna devoted diri kana pangajaran rasul 'jeung ukhuwah, mun megatkeun roti jeung solat.

2. Kolosa 3:16 - Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly, ngajarkeun jeung admonishing karana dina sagala hikmah, nyanyi psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, jeung thankfulness dina hate anjeun ka Allah.

Markus 2:3 Jeung maranéhna datang ka anjeunna, bringing hiji gering palsy, nu ditanggung ku opat.

Opat lalaki éta mawa hiji lalaki lumpuh ka Yesus pikeun nyageurkeun.

1: Yésus boga kakuatan pikeun nyageurkeun jeung nyageurkeun urang.

2: Urang bisa mawa tangtangan nu panghébatna ka Yésus jeung percaya kana kakawasaan-Na pikeun mantuan urang.

1: Yesaya 40:31 "Tapi jalma-jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal ningkatkeun kakuatanana; aranjeunna bakal naék ku jangjang sapertos garuda; aranjeunna bakal lumpat, sareng moal bosen; sareng aranjeunna bakal leumpang, sareng moal pingsan."

2: James 5: 16 "Ngaku faults anjeun hiji ka nu sejen, sarta neneda hiji pikeun sejen, nu bisa jadi healed. Doa fervent effectual tina lalaki taqwa availeth loba."

Markus 2:4 Jeung lamun maranehna teu bisa ngadeukeutan ka manéhna alatan pencét, maranéhanana mukakeun hateupna tempat manéhna, jeung sanggeus maranéhanana megatkeun eta nepi, maranéhanana turunkeun ranjang tempat nu gering lumpuh.

Yesus nyageurkeun hiji lalaki lumpuh sanajan balaréa ngahalangan aksés-Na ka manéhna.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Yesus Ngungkulan Halangan Pikeun Nyageurkeun

2. Karunyaan Yésus: Tepang ka Jalma-jalma di mana maranéhna aya

1. Mateus 17:20 - Jeung Yesus ngadawuh ka aranjeunna, Kusabab unbelief anjeun: pikeun verily kuring ngomong ka anjeun, Lamun anjeun boga iman sakumaha sisikian tina siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, Pindah ti dieu ka yonder place; sarta eta bakal dipiceun; sareng teu aya anu mustahil pikeun anjeun.

2. Lukas 5:17-26 - Dina hiji poe, waktu Anjeunna keur ngajar, aya urang Parisi jeung ahli hukum Taurat, anu daratang ti unggal kota di Galilea, jeung Yudea, jeung. Yerusalem: sareng kakawasaan Gusti aya pikeun nyageurkeun aranjeunna.

Markus 2:5 Nalika Yesus ningali iman aranjeunna, anjeunna nyarios ka anu lumpuh, "Anaking, dosa anjeun dihampura."

Yésus ningali iman jalma-jalma di sabudeureun éta nu lumpuh sarta ngomong yén dosana dihampura.

1. Kakuatan Iman pikeun Ngungkulan Kasangsaraan

2. Rahmat Allah Ngahampura Dosa urang

1. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Markus 2:6 Tapi aya sababaraha ahli Taurat anu calik di dinya, sareng mikir dina hatena,

Yesus nyageurkeun hiji lalaki lumpuh di payuneun ahli-ahli Kitab.

1. Kakawasaan Yesus nyageurkeun jeung malikkeun.

2. Pentingna iman dina kaayaan susah.

1. Mateus 9:1-8 - Yesus heals hiji lalaki kalawan palsy.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

Markus 2:7 Ku naon ieu jelema ngahujat? saha nu bisa ngahampura dosa tapi ngan Allah?

Yesus nunjukkeun kakawasaan ilahi-Na ku ngahampura dosa-dosa hiji lalaki lumpuh.

1: Yesus teh Allah, sarta ngan Anjeunna nu kawasa ngahampura dosa urang.

2: Urang kedah ngakuan Yesus salaku mahluk ilahi Anjeunna sareng nampi kakawasaan-Na pikeun ngahampura dosa urang.

1: Kolosa 2:13-14 - Allah geus nyieun urang hirup jeung Kristus sanajan urang geus maot dina transgressions ??eta ku rahmat anjeun geus disimpen.

2: Yesaya 43:25 - Kami, komo Kami, anjeunna anu blots kaluar transgressions Anjeun, demi sorangan, sarta inget dosa anjeun moal deui.

Markus 2:8 Jeung geura nalika Yesus ditanggap dina sumanget-Na yen aranjeunna jadi alesan dina diri, anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Naha anjeun mikir hal ieu dina haté anjeun?"

Petikan dina Markus 2: 8 ngungkabkeun yén Yesus sadar kana pikiran jalma-jalma sareng naroskeun alesanana.

1. Yesus Nyaho Pikiran Urang - Mateus 12:25

2. Kumaha Urang Pikirkeun Perkara - Siloka 23:7

1. Mateus 12:25 - "Jeung Yesus terang pikiran maranéhanana, sarta ngadawuh ka aranjeunna, Unggal karajaan dibagi ngalawan sorangan dibawa ka desolation; jeung unggal kota atawa imah dibagi ngalawan sorangan moal nangtung."

2. paribasa 23: 7 - "Kanggo sakumaha anjeunna thinketh dina haténa, jadi anjeunna: Dahar jeung inuman, saith anjeunna ka thee; tapi haténa teu jeung thee."

Markus 2:9 Naha leuwih gampang ngomong ka nu lumpuh: Dosa anjeun dihampura; atawa ngomong, Bangun, jeung nyokot ranjang Anjeun, jeung leumpang?

Yesus nangtang balaréa pikeun mutuskeun mana nu leuwih hese: ngahampura dosa atawa nyageurkeun nu gering.

1. Kakuatan Panghampura: Kumaha Mujijat Panghampura Yesus Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

2. Kaajaiban Ilahi: Ngartos Harti Dibalik Penyembuhan Mujijat Yesus

1. Lukas 5:20-24 - Yésus nyageurkeun hiji lumpuh sarta ngahampura dosa-dosana.

2. Mateus 21:21-22 - Yesus nyageurkeun tangkal kondang jeung ngajarkeun ngeunaan iman jeung hampura.

Markus 2:10 Tapi supaya maraneh nyaho yen Putra Manusa teh boga kakawasaan di dunya pikeun ngahampura dosa, (ceuk Anjeunna ka nu lumpuh,)

Yesus nunjukkeun wewenang-Na pikeun ngahampura dosa ku nyageurkeun lumpuh hiji lalaki.

1: Yesus mangrupikeun sumber penyembuhan sareng panghampura.

2: Percaya ka Yesus sareng kakawasaanana pikeun ngahampura sareng nyageurkeun.

1: Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

2: Yakobus 5:15 - Jeung doa ditawarkeun dina iman bakal cageur jalma gering; Gusti bakal ngangkat aranjeunna. Lamun geus dosa, maranéhna bakal dihampura.

Markus 2:11 Abdi nyarios ka anjeun, Bangun, angkat ranjang anjeun, teras angkat ka bumi anjeun.

Yésus nyageurkeun saurang nu lumpuh sarta nitah manéhna ngangkat ranjangna sarta balik ka imahna.

1. "Kaajaiban Allah: Kakuatan Iman"

2. "Kamampuhan pikeun Maju: Nyandak Beungbeurat Kami"

1. Yesaya 35: 3-6 - Strengthening tina Leuleus

2. Epesus 3:20 - Kakawasaan Allah Gawé Dina Urang

Markus 2:12 Geura gugah, ngangkat ranjangna, tuluy miang ka hareupeunana; ku kituna maranéhanana kabéh amazed, sarta muji ka Allah, nyebutkeun, Kami pernah nempo eta dina fashion ieu.

Yesus nyageurkeun hiji lalaki lumpuh, némbongkeun kakuatan jeung kamulyaan-Na ka jalma-jalma, anu muji ka Allah ku sieun.

1: Yesus salawasna sareng urang, siap nyadiakeun penyembuhan jeung harepan.

2: Percaya kana kakawasaan Yesus pikeun nyageurkeun sareng ngarobih kahirupan urang.

1: Yermia 33:6 ? Ehold , Kuring baris mawa eta kaséhatan sarta tamba, sarta kuring bakal cageur aranjeunna, sarta bakal nembongkeun ka aranjeunna kaayaanana karapihan sarta bebeneran.??

2: Mateus 8:17 ? Bisa jadi tinemu anu diomongkeun ku nabi Yesaya, anu ungelna, "Mantenna nyandak kalemahan urang, nanggung panyakit urang."

Markus 2:13 Anjeunna angkat deui ka sisi laut; jeung sakabeh multitude resorted ka Anjeunna, sarta anjeunna ngajarkeun aranjeunna.

Yésus ngajar di sisi basisir, narik jalma réa.

1. Kakuatan Pangajaran Yesus: Mariksa Gaya Pangajaran Guru

2. Ditarik ka Yesus: Kakuatan Kecap-kecap Yesus Pikeun Ngagambar Jalma

1. Mateus 5: 1-2 - "Sareng ningali jalma-jalma, anjeunna naék ka hiji gunung: sareng nalika anjeunna parantos ngadeg, murid-murid-Na sumping ka Anjeunna: Sareng anjeunna ngabuka sungut-Na, sareng ngajar aranjeunna, saurna ..."

2. John 6: 60-63 - "Ku sabab kitu loba murid-Na, sanggeus maranéhna ngadéngé ieu, ngomong, "Ieu omongan teuas; saha anu bisa ngadéngé éta? Nalika Yesus terang dina dirina yén murid-murid murmured di dinya, anjeunna ngadawuh ka Maranehna, "Naha eta teh nyinggung aranjeun? Kumaha lamun maraneh narenjo Putra Manusa naek ka tempat Anjeunna baheula? Roh teh anu ngahirupkeun, daging teu aya mangpaatna. nyaeta hirup."

Markus 2:14 Jeung bari manéhna ngaliwatan, manéhna nempo Lewi bin Alpeus diuk di resi bea, sarta ngomong ka manéhna, Turutan kuring. Sarta anjeunna jengkar sarta dituturkeun anjeunna.

Yesus nyauran Lewi nuturkeun anjeunna sareng anjeunna nurut.

1. Pentingna taat kana panggero Kristus urang.

2. Kakuatan uleman Yesus.

1. Rum 12: 1-2 - Ku alatan éta, kuring pangjurung anjeun, nadya jeung sadulur, dina panempoan Allah? 셲 rahmat, pikeun nawiskeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pikaresepeun ka Allah? 봳 anjeunna mangrupikeun ibadah anjeun anu leres sareng leres. Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun. Lajeng anjeun bakal bisa nguji jeung approve naon Allah? 셲 wasiat téh? 봦 téh alus, pleasing tur sampurna bakal.

2. Mateus 4:19 - Isa ngadawuh ka aranjeunna,? 쏞 ome, tuturkeun kuring, sarta kuring bakal ngajadikeun anjeun pamayang lalaki.??

Markus 2:15 Jeung eta kajadian, nu, salaku Yesus calik dina dahar di imah-Na, loba taxans jeung jelema nu ngalakukeun dosa ogé diuk babarengan jeung Yesus jeung murid-Na: keur aya loba, sarta maranéhanana nuturkeun manéhna.

Yesus ngabagéakeun jalma-jalma dosa ka bumina pikeun ukhuwah.

1: Conto Yésus ngeunaan ngabagéakeun jeung narima jalma nu ngalakukeun dosa.

2: Yesus cinta saratna pikeun sakabéh.

1: Lukas 5:31-32 - Yesus ngawaler aranjeunna, "Ieu téh lain cageur nu peryogi dokter, tapi gering. Kuring geus datang teu nelepon ka nu soleh, tapi sinners mun tobat."

2: Yohanes 8:1-11 - Yesus angkat ka Gunung Jetun. Isuk-isuk anjeunna sumping deui ka Bait Allah. Jalma-jalma daratang ka Anjeunna, tuluy diuk ngajar.

Markus 2:16 Jeung nalika ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi nempo manéhna dahar jeung pajeg jeung jelema nu ngalakukeun dosa, maranehna nanya ka murid-murid, "Kumaha eta anjeunna tuang jeung inuman jeung pajeg jeung sinners?"

Yesus dahar jeung sinners, demonstrating Allah asih jeung narima maranehna.

1: Yesus ngabagéakeun jalma-jalma dosa kalayan panangan anu kabuka, ngingetkeun urang pikeun nyaah sareng nampi jalma-jalma sanaos dosana.

2: Yesus nunjukkeun ka urang yén rahmat sareng welas asih Allah sayogi pikeun sadayana, henteu paduli jaman baheula.

1: Lukas 15: 1-2 "Ayeuna tukang mulung pajeg jeung jelema nu ngalakukeun dosa kabeh kumpul sabudeureun pikeun ngadéngé Yesus. Tapi urang Parisi jeung guru-guru agama muttered, ? 쏷 lalaki-Na ngabagéakeun jelema nu ngalakukeun dosa jeung dahar jeung maranehna.??

2: Rum 5:8 ? Ku kituna, Allah némbongkeun kanyaah-Na ka urang, kieu: Nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.??

Markus 2:17 Nalika Yesus ngadéngé éta, anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Anu damang teu merlukeun dokter, tapi nu gering: Kuring datang teu nelepon jalma soleh, tapi sinners kana tobat."

Yesus ngajarkeun yén Anjeunna sumping pikeun nelepon jalma-jalma dosa pikeun tobat, sanés jalma-jalma soleh.

1. Kakuatan Tobat: Harepan Panebusan

2. Kaasih Allah anu Teu Sarat: Nyauran Jalma-jalma Dosa pikeun Tobat

1. Rum 3:23-25 ? 쏤 atanapi sadayana parantos dosa sareng murag pondok tina kamulyaan Allah, anu diyakinkeun sacara bébas ku rahmat-Na ngaliwatan panebusan anu aya dina Kristus Yesus, anu ku Allah ditunjuk salaku panebusan ku getih-Na, ku iman, pikeun nunjukkeun kabeneran-Na, sabab dina Kasabaran-Na Gusti parantos ngaleungitkeun dosa-dosa anu sateuacana dilakukeun.??

2. Lukas 5:31-32 ? 쏛 nd Yesus ngawaler ka aranjeunna, "Anu cageur teu merlukeun dokter; tapi maranéhanana anu gering. Kaula datang lain pikeun ngagero jalma-jalma soleh, tapi jalma-jalma dosa supaya tobat.??

Markus 2:18 Murid-murid Yahya jeung urang Parisi biasa puasa, tuluy naranya ka Anjeunna, "Ku naon murid-murid Yohanes jeung urang Parisi puasa, tapi murid-murid maneh teu puasa?"

Murid-murid Yahya jeung urang Parisi nanya ka Yesus naha murid-murid-Na teu puasa bari maranéhna puasa.

1. Pentingna puasa dina kahirupan rohani urang.

2. Jadi Murid: Diajar ti Yésus jeung nuturkeun conto-Na.

1. Mateus 6: 16-18 - Puasa salaku bagian tina prakték spiritual.

2. John 15: 1-5 - Abiding dina Kristus jeung jadi murid.

Markus 2:19 Saur Isa ka aranjeunna, "Naha budak-budak panganten awewe puasa, samentawis panganten lalaki sareng aranjeunna?" Salami aranjeunna gaduh panganten sareng aranjeunna, aranjeunna moal tiasa puasa.

Yésus ngajarkeun yén teu kudu puasa waktu panganten lalaki masih aya.

1. Puasa teu diwajibkeun lamun Kabungahan Abounds

2. Hirup dina Wanci : Ngarasakeun Kadeudeuh Panganten

1. John 16: 20-22 - Yesus ngabejaan kabagjaan-Na saméméh pupusna.

2. Yesaya 58: 3-5 - Allah mikahayang rahmat jeung kabagjaan leuwih ti puasa.

Markus 2:20 Tapi bakal datang poé, nalika panganten lalaki bakal dicokot jauh ti aranjeunna, lajeng maranéhna bakal puasa dina poé éta.

Poe-poe bakal datang nalika panganten lalaki bakal dibawa kabur, lajeng bakal jadi waktu puasa.

1: Puasa dina mangsa kasedih

2: Milarian kakuatan dina waktos sedih

1: Yesaya 58:6-9

2: Mateus 6:16-18

Markus 2:21 Teu aya anu ngaput lawon anyar dina baju anu lami, upami henteu, lawon anu énggal bakal ngajait tina lawon anu lami, sareng langkung parah.

Ayat ieu nyarioskeun kabodoan tina nyobian nambal baju anu lami ku lawon énggal, sabab éta ngan ukur nyababkeun cimata langkung parah.

1: Urang teu kudu nyoba-nyoba pikeun nambal cara hirup heubeul urang jeung kabiasaan anyar sabab ngan bakal nyieun kaayaan goréng.

2: Urang kudu daék ninggalkeun cara heubeul urang jeung narima hirup anyar kapanggih dina Yesus Kristus.

1: Epesus 4:22-24 - "Sing nyingkirkeun kabiasaan anu baheula ngeunaan jalma anu lami, anu rusak dumasar kana hawa nafsu anu nipu, sareng janten énggal dina sumanget pikiran anjeun; anu sanggeus Allah diciptakeun dina kabeneran jeung kasucian sajati."

2: Kolosa 3: 5-10 - "Ku sabab éta, maotkeun anggota awak anjeun anu aya di bumi: cabul, najis, hawa nafsu anu jahat, hawa nafsu anu jahat, sareng sarakah, nyaéta nyembah berhala: Pikeun hal-hal éta, murka Allah sumping ka murangkalih. tina hal nu henteu patuh: Di mana anjeun ogé leumpang sababaraha waktu, nalika anjeun cicing di aranjeunna. Tapi ayeuna anjeun ogé nyabut sagala ieu: amarah, murka, niat jahat, pitenah, omongan kotor kaluar tina sungut anjeun. Anjeun parantos nyingkirkeun manusa anu lami sareng amal-amalna; sareng parantos ngagemkeun manusa anyar, anu dibarukeun dina pangaweruh anu saluyu sareng gambar anu nyiptakeun anjeunna: "

Markus 2:22 Jeung moal aya nu nempatkeun anggur anyar kana botol heubeul: lain anggur anyar do ngabeulah botol, jeung anggur tumpah, sarta botol bakal ruksak, tapi anggur anyar kudu disimpen dina botol anyar.

Anggur anyar teu matak disimpen kana botol-botol anu lami, sabab bakal nyababkeun botol-botolna peupeus sareng anggurna tumpah.

1. Robah Dipikabutuh - Tantangan Pembaharuan

2. Nyieun Ruang pikeun Tumuwuh - Nyiapkeun pikeun Berkah Anyar

1. Yesaya 43:18-19 ? 쏳 henteu ngémutan hal-hal anu baheula, atanapi nganggap hal-hal anu baheula. Behold, Kuring keur ngalakukeun hiji hal anyar; ayeuna eta spring mudik, anjeun teu ngarasa eta? Kuring baris nyieun jalan di gurun jeung walungan di gurun.??

2. 2 Korinta 5:17 ? 쏷 herefore, lamun saha aya dina Kristus, manéhna téh ciptaan anyar. Nu heubeul geus kaliwat; tah nu anyar geus datang.??

Markus 2:23 Dina poe Sabat, anjeunna ngaliwatan kebon gandum; murid-murid-Na mimiti, bari indit, metik ceuli jagong.

Pasaliwatan Yesus jeung murid-murid keur leumpang ngaliwatan kebon jagong dina Sabat jeung murid-murid mimiti metik ceuli jagong.

1. Pentingna Sabat Istirahat

2. Taat ka Allah dina Kahirupan Sapopoé

1. Budalan 20: 8-11 -Inget poe Sabat, tetep suci.

2. Deuteronomy 5: 12-15 - Nitenan poe Sabat, tetep suci, sakumaha parentah PANGERAN Allah anjeun.

Markus 2:24 Ceuk urang Parisi ka Anjeunna, “Naha maraneh dina poe Sabat migawe nu teu halal?

Urang Parisi nanya ka Yésus naha murid-muridna teu nuturkeun hukum dina poé Sabat.

1. "Kakuatan Panghampura: Milarian Kabébasan Ti Legalisme"

2. "Harti Sabat: Poé Istirahat jeung Kabungahan"

1. Lukas 6: 1-5 - murid Yesus metik gandum dina Sabat jeung respon Yesus tina rahmat.

2. Kolosa 2: 16-17 - warning Paul urang ngalawan legalism.

Markus 2:25 Saur-Na ka maranehna, “Naha aranjeun can kungsi maca naon-naon anu dilampahkeun ku Daud, waktu manehna butuh jeung lapar, manehna jeung nu bareng jeung manehna?

Yésus ngajurung murid-muridna pikeun ngélingan conto Daud jeung cara némbongkeun iman dina mangsa-mangsa susah.

1. Iman ka Allah dibuktikeun dina waktu butuh.

2. Percaya ka Allah sareng Anjeunna bakal nyayogikeun kabutuhan urang.

1. Jabur 37:25 - Kuring kungsi ngora, jeung ayeuna geus kolot, can kungsi katempo nu soleh forsaken atawa barudak maranéhanana begging roti.

2. Pilipi 4:19 - Jeung Allah mah bakal minuhan sagala kaperluan Anjeun nurutkeun riches kamulyaan-Na dina Kristus Yesus.

Markus 2:26 Kumaha anjeunna lebet ka Bait Allah dina jaman Imam Agung Abyatar, sarta ngadahar roti tetempoan, anu henteu halal didahar tapi pikeun imam, sarta masihan ogé ka jalma anu bareng jeung anjeunna?

Petikan éta ngajelaskeun kumaha Yesus lebet ka Bait Allah dina jaman Imam Agung Abyatar, sareng tuang roti anu dipasihkeun, anu ngan ukur didahar ku imam, sareng dipasihkeun ka murid-muridna.

1: Yesus nunjukkeun ka urang conto rendah diri ku cara ngarendahkeun diri bahkan di payuneun Imam Agung.

2: Yésus nunjukkeun karep pikeun ngawula ka batur ku cara méré roti ka para pengikutna.

1: Pilipi 2:5-8 ? Kukituna, jaga pikiran ieu di antara anjeun, anu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanaos dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicepeng, tapi ngosongkeun dirina, ku nyandak wujud hamba, janten dilahirkeun dina sasaruaan lalaki. Jeung kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi nurut kana titik maot, komo maot dina kayu salib.??

2: Yohanes 13:12-17 ??? 쏻 hen anjeunna geus ngumbah suku maranéhanana sarta maké baju luar-Na, sarta nuluykeun deui ka tempat-Na, cenah ka aranjeunna, ? Naha anjeun ngartos naon anu kuring lakukeun ka anjeun? Anjeun nyebut kuring Guru sareng Gusti, sareng anjeun leres, sabab kuring ogé. Upami Kami, Gusti sareng Guru anjeun, parantos ngumbah suku anjeun, anjeun ogé kedah silih ngumbah suku. Pikeun Kami geus masihan anjeun conto, yén anjeun ogé kudu ngalakukeun sagampil Kuring geus dipigawé ka anjeun. Satemenna, satemenna, Kami nyebutkeun ka anjeun, hamba teu leuwih gede ti dununganna, atawa utusan leuwih ti nu ngutus manéhna. Upami anjeun terang hal-hal ieu, bagja anjeun upami anjeun ngalakukeunana.??

Markus 2:27 Saur-Na ka maranehna, “Sabat dijieun pikeun manusa, lain manusa pikeun Sabat.

Sabat diciptakeun pikeun janten berkah pikeun manusa, sanés beban.

1: Allah ngajadikeun Sabat minangka poé istirahat jeung muhasabah, lain pikeun setrés jeung galur.

2: Allah masihan urang Sabat pikeun jadi berkah, lain beban.

1: Kajadian 2:2-3 Dina dinten katujuh Gusti parantos ngarengsekeun padamelana-Na, janten Anjeunna istirahat tina sagala padamelanana. Teras Gusti ngaberkahan dinten katujuh sareng nyatakeun éta suci, sabab éta dinten nalika anjeunna istirahat tina padamelan ciptaan-Na.??

2: Budalan 20:8-11 - ? 쏳 emember ngajaga poé Sabat suci. Anjeun gaduh genep dinten unggal minggu pikeun padamelan biasa, tapi dinten katujuh nyaéta dinten Sabat istirahat anu dibaktikeun ka Gusti Allah anjeun. Dina poé éta teu saurang ogé di rumah tangga anjeun bisa ngalakukeun pagawean nanaon. Ieu kalebet anjeun, putra-putri anjeun, abdi-abdi lalaki sareng awéwé, ingon-ingon anjeun, sareng urang asing anu hirup di antara anjeun. Pikeun dina genep poe Gusti ngadamel langit, bumi, laut, jeung sagala di antarana; tapi dina dinten katujuh anjeunna istirahat. Éta sababna Yéhuwa ngaberkahan dinten Sabat sareng ngasingkeunana janten suci.??

Markus 2:28 Ku sabab kitu Putra Manusa teh Gusti oge Sabat.

Putra Manusa teh Gusti tina Sabat.

1. Allah Nu Ngawasaan Sagala Perkara

2. Urang kudu nurut kana parentah Allah

1. Jabur 46:10 ? 쏝 e masih, jeung nyaho yen Kami Allah.??

2. Mateus 5:17-19 ? 쏡 atawa teu nyangka yen Kami datang pikeun mupuskeun Hukum atawa Nabi; Kami henteu datang pikeun mupuskeun aranjeunna tapi pikeun minuhan aranjeunna. Satemenna, Kami nyebutkeun ka anjeun, nepi ka langit jeung bumi musna, moal hiji iota, teu titik, bakal lulus tina Hukum nepi ka sagalana geus rengse. Ku sabab kitu sing saha relaxes salah sahiji pangleutikna tina parentah ieu jeung ngajarkeun batur pikeun ngalakonan sarua bakal disebut panghandapna di Karajaan Sawarga, tapi sing saha anu ngalakukeun eta jeung ngajarkeun eta bakal disebut gede di Karajaan Sawarga.??

Markus 3 neraskeun laporan ngeunaan palayanan Yesus, kalebet milih dua belas rasul-Na, ngalaksanakeun mujijat, sareng ngadepkeun tuduhan ti para pamimpin agama.

Ayat ka-1: Babna dimimitian ku Yesus nyageurkeun saurang lalaki anu leungeunna layu dina Sabat di sinagoga. Waktu Anjeunna naroskeun ka urang Parisi naha sah ngalakukeun anu hadé atanapi anu jahat dina Sabat, aranjeunna tetep jempé. Saatos ningali sabudeureun aranjeunna dina amarah jeung deeply distressed dina haté nekad maranéhanana, Anjeunna nyageurkeun lalaki nu ngabalukarkeun urang Parisi kaluar dimimitian plot jeung Herodians kumaha maranéhna bisa maéhan Anjeunna (Markus 3: 1-6). Teras Yesus angkat ka Tasik sareng murid-murid-Na, sareng seueur jalma ti Galilea ngiringan. Nalika anjeunna nyageurkeun seueur, sadaya anu kaserang panyakit ngadesek ka anjeunna pikeun nyabak anjeunna. Jeung iraha wae roh-roh najis nempo Anjeunna, aranjeunna murag di hareupeun Anjeunna ngajerit, "Anjeun teh Putra Allah" tapi Anjeunna masihan aranjeunna paréntah ketat ulah ngantep batur nyaho ngeunaan Anjeunna (Markus 3: 7-12).

Alinea 2: Salajengna, Yesus naek ka gunung nelepon ka jalma-jalma anu dipikahoyong, aranjeunna sumping anjeunna nunjuk dua belas rasul supados tiasa sareng anjeunna ngirim aranjeunna kaluar ngawartosan otoritas ngusir setan (Markus 3: 13-19). Ieu kalebet Simon anu anjeunna namina Peter Yakobus Yohanes anu anjeunna masihan nami Boanerges hartosna putra guludug Andrew Pilipus Bartolomeus Mateus Thomas Yakobus putra Alfeus Tadeus Simon Zelot Yudas Iskariot anu ngahianat ka Anjeunna.

Alinea 3: Sanggeus balik ka imah deui, jalma-jalma ngarumpul, sahingga teu mungkin pikeun aranjeunna malah tuang nalika kulawargana ngadangu perkawis ieu aranjeunna angkat ka anjeunna sareng nyarios "Anjeunna gila". Ceuk guru-guru agama, "Anjeunna kasurupan Beelsebul ku pangéran sétan-sétan ngusir sétan-sétan". Dina respon Yesus nyarita imah pasemon dibagi ngalawan sorangan teu bisa nangtung sarua lamun Iblis opposes dirina dibagi teu tahan ahir na geus datang lajeng ceramah ngeunaan pitenah ngalawan Roh Suci nu moal pernah dihampura nyirian dosa langgeng suggesting karya tampikan Roh Suci unforgivable sabab jumlahna nampik rahmat Allah. Nyadiakeun kasalametan ahirna saderek-saderek indung-Na sumping nangtung di luar ngirim batur nelepon Anjeunna riungan diuk sabudeureun nyebutkeun "Saha dulur indung kuring?" nunjuk murid nyebutkeun "Ieu sadulur indung kuring sakur anu ngalakukeun bakal Allah adi adi kuring indung" nunjukkeun beungkeut spiritual diantara mu'min nyokot precedence ti hubungan biologis.

Markus 3:1 Jeung manéhna asup deui ka imah ibadah; jeung aya hiji lalaki nu leungeun withered.

Yesus nyageurkeun saurang lalaki anu panangan layu di sinagoga.

1: Yesus paduli ka urang sanajan dina kaayaan anu paling nekat.

2: Kaajaiban masih lumangsung kiwari.

1: Yesaya 41:13 - "Kanggo Kami, PANGERAN Allah anjeun, bakal nyekel leungeun katuhu anjeun, nyebutkeun ka anjeun, 'Ulah sieun, Kuring baris nulungan anjeun.'"

2: Ibrani 4: 15-16 - "Kanggo urang teu boga Imam Agung anu teu bisa sympathize jeung kelemahan urang, tapi ieu dina sagala titik cocoba salaku urang, acan tanpa dosa. Ku kituna hayu urang boldly datang ka tahta rahmat, supaya urang meunang rahmat jeung manggih rahmat pikeun mantuan dina waktu merlukeun".

Markus 3:2 Jeung maranéhanana diawaskeun manéhna, naha manéhna baris nyageurkeun manéhna dina poé Sabat; yén maranéhna bisa nuduh anjeunna.

Petikan ieu nyarioskeun kumaha para pamimpin Yahudi ningali Yesus pikeun ningali naha anjeunna bakal nyageurkeun hiji lalaki dina dinten Sabat supados aranjeunna tiasa nuduh anjeunna.

1. Kakuatan jeung Wewenang Yesus: Kumaha Yesus Overcomes halangan

2. Asih jeung Welas Asih Yésus: Miara Ka batur Sanajan Dilawan

1. Mateus 12: 1-14 - pangajaran Yesus dina Sabat

2. Lukas 6: 6-11 - Yesus nyageurkeun dina Sabat

Markus 3:3 Saur-Na ka jelema anu pananganna layu, "Tenjo!"

Yésus nitah saurang lalaki nu leungeunna layu nangtung.

1. Allah mah sakadar dukun; Anjeunna oge comforter a.

2. Aya kakuatan dina nangtung pikeun naon katuhu.

1. Yesaya 41:10 - Ulah sieun; keur Kami jeung thee: jadi teu dismayed; keur Kami Allah thy: Kuring baris nguatkeun thee; enya, kuring baris nulungan anjeun; enya, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu kabeneran abdi.

2. Jabur 46:1 - Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasusah.

Markus 3:4 Saur-Na ka maranehna, "Naha halal migawe kahadean dina poe Sabat, atawa migawe nu jahat?" nyalametkeun hirup, atawa maéhan? Tapi aranjeunna tetep karapihan.

Yésus nangtang para pamingpin agama di jamanna ku cara nanyakeun ngeunaan hukum jeung larapna pikeun migawé kahadéan dina Sabat.

1: Urang kudu narékahan pikeun ngalakukeun kahadéan dina sagala kaayaan, sanajan dina Sabat.

2: Urang kudu nurut kana hukum Allah, tapi ulah nepi ka ngorbankeun kasaéan.

1: Mateus 12:12 "Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, naon bae nu menta dina doa, yakin yén anjeun geus narima eta, sarta eta bakal milik anjeun."

2: Yakobus 2: 14-17 "Naon gunana, dulur-dulur, upami aya anu ngaku iman tapi henteu ngagaduhan amal? Naha iman sapertos kitu tiasa nyalametkeun aranjeunna? Upamana lanceuk atanapi adina teu aya baju sareng tuangeun sapopoe. Salah saurang ti aranjeun ngomong ka maranehna, 쏥 o dina katengtreman; tetep haneut jeung nyeuseup, tapi teu nanaon pikeun kaperluan fisik maranéhanana, naon gunana? Dina cara nu sarua, iman sorangan, lamun teu dibarengan ku lampah. , geus maot."

Markus 3:5 Jeung nalika anjeunna ningali sabudeureun on aranjeunna kalayan amarah, keur grieved pikeun hardness of hate maranéhanana, manéhna ngomong ka lalaki, Srengéngkeun leungeun anjeun. Jeung manéhna stretched eta kaluar: jeung leungeun-Na ieu disimpen sakabeh salaku séjén.

Yesus ambek sarta grieved dina karasa hate jalma tapi tetep healed leungeun lalaki urang.

1. Kaasih sareng kanyaah Yesus ka jalma-jalma anu nampik Anjeunna

2. kakawasaan Allah pikeun nyageurkeun sanajan dosa urang

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Daniel 4:35 - Sadaya pangeusi bumi anu accounted salaku nanaon, sarta manéhna teu nurutkeun bakal na diantara host langit jeung diantara pangeusi bumi; sareng teu aya anu tiasa ngantepkeun pananganana atanapi nyarios ka anjeunna, "Naon anu anjeun lakukeun?"

Markus 3:6 Jeung urang Parisi indit kaluar, jeung langsung narékahan jeung Herodians ngalawan manéhna, kumaha maranehna bisa ngancurkeun manéhna.

Urang Parisi sakongkolan jeung urang Hérodian rék ngancurkeun Yésus.

1: Urang ulah poho yén Yésus nyanghareupan kabencian jeung panghianatan ti jalma-jalma nu pangdeukeutna ka Anjeunna.

2: Gusti sareng Jurusalamet urang nandangan panganiayaan bahkan ti anu kedah percanten ka Anjeunna.

1: Yohanes 15:18-19 ? Lamun dunya benci ka anjeun, anjeun terang yen eta benci kuring saméméh anjeun benci anjeun. Upami anjeun ti dunya, dunya bakal nyaah ka milikna: tapi ku sabab anjeun henteu ti dunya, tapi kuring parantos milih anjeun ti dunya, ku sabab éta dunya hates ka anjeun.??

2: Siloka 24:17-18 ? 쏳 ulah girang lamun musuh anjeun ragrag, sarta ulah ngantep haté anjeun gumbira nalika anjeunna stumbleth: Lest Gusti ningali eta, sarta éta displeased, sarta anjeunna malingkeun amarah-Na ti manehna.??

Markus 3:7 Tapi Yesus undur diri jeung murid-Na ka laut, jeung loba pisan ti Galilea nuturkeun manéhna, jeung ti Yudea.

Yesus withdraws dirina jeung murid-Na ka laut jeung loba pisan ti Galilea jeung Yudea nuturkeun manéhna.

1. Kakuatan Ayana Yesus: Nuturkeun Yesus Sanajan Anjeunna Mundur

2. Iman Teguh: Nuturkeun Yesus Najan Kasusah

1. Mateus 14:22-23 - Geuwat Yesus maréntahkeun murid-murid naek kana parahu jeung indit dina payun ka sisi séjén, bari anjeunna dismissed riungan. Sarta sanggeus Anjeunna geus mecat aranjeunna, anjeunna naék ka pasir sorangan mun solat.

1. John 6: 1-3 - Sanggeus ieu, Yesus meuntas Laut Galilea (atawa Tiberias). Jalma-jalma loba anu nuturkeun ka Anjeunna, sabab narenjo mujijat-mujijat anu dipidamel-Na ka nu gering. Saterusna Yesus naek ka hiji gunung jeung diuk turun di dinya jeung murid-murid-Na.

Markus 3:8 Jeung ti Yerusalem, jeung ti Idumea, jeung ti peuntaseun Yordan; Jeung maranéhna sabudeureun Tirus jeung Sidon, loba pisan, sanggeus maranéhna ngadéngé hal hébat anjeunna dipigawé, datang ka anjeunna.

Jalma-jalma ti Yerusalem, ti Idumea, peuntaseun Yordan, Tirus, jeung Sidon, ngadarenge kalakuan Yesus anu agung, tuluy daratang ka Anjeunna.

1. Karya-karya Agung Yesus narik Sadaya Jalma ka Anjeunna

2. Mujijat-mujijat Yesus Ngahijikeun Jalma-jalma ti Sakabeh Lalakon Kahirupan

1. John 11: 43-44 - Jeung lamun manéhna geus diomongkeun kitu, manéhna ngajerit jeung sora tarik, Lasarus, kaluar! Nu geus maot kaluar, leungeun jeung suku dibeungkeut ku graveclothes, jeung beungeutna kabeungkeut sabudeureun jeung napkin. Yesus ngadawuh ka maranehna, Cabut manéhna, jeung hayu manéhna indit.

2. Rasul 2: 41-42 - Saterusna maranéhanana anu gladly narima kecap-Na dibaptis: jeung poé anu sarua aya ditambahkeun kana eta ngeunaan tilu rebu jiwa. Jeung maranéhna terus stedfastly dina doktrin rasul jeung ukhuwah, jeung dina megatkeun roti, jeung dina solat.

Markus 3: 9 Jeung manéhna spoke ka murid-murid, nu kudu aya hiji kapal leutik kudu nungguan manéhna alatan loba jelema, lest maranéhanana kudu thring manéhna.

Yésus maréntahkeun murid-murid-Na pikeun meunangkeun parahu leutik supaya jalma-jalma teu katindihan manéhna.

1. Pentingna Taat: Nuturkeun Paréntah Yésus dina Markus 3:9 .

2. Kakuatan Balaréa: Kumaha Ulah Kakeuheul dina Markus 3:9.

1. Mateus 8:18-22 - Yesus Calms Storm a.

2. Lukas 9: 10-17 - The Dahar tina Lima Rébu.

Markus 3:10 Pikeun manéhna geus healed loba; ku kituna aranjeunna dipencet kana anjeunna pikeun nyabak anjeunna, saloba anu kaserang bala.

Yesus nyageurkeun seueur jalma, sareng aranjeunna hoyong nyabak Anjeunna kusabab mujijat-mujijat anu dilakukeun ku Anjeunna.

1. Kakuatan Mujijat

2. Pentingna Toél

1. Rasul 3: 1-10 - Peter jeung Yohanes healed a man lame

2. Yesaya 53:4 - Anjeunna nyandak infirmities urang jeung bore kasakit urang

Markus 3:11 Jeung roh-roh najis, sanggeus maranéhanana nempo manéhna, sujud di hareupeun manéhna, jeung ngajerit, pokna, “Anjeun teh Putra Allah!

Yésus téh Putra Allah jeung pantes disembah.

1. Kumaha Ibadah Urang ka Yesus ngagambarkeun Kapercayaan Urang kana Ketuhanan-Na

2. Ajén Ibadah jeung Naon Nu Ngajarkeun Urang Ngeunaan Yésus

1. Pilipi 2: 9-11 - Ku sabab eta Allah exalted anjeunna ka tempat pangluhurna sarta masihan anjeunna ngaran anu luhur unggal ngaran, yén dina nami Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

2. Wahyu 5: 12-13 - Dina sora tarik aranjeunna nyarios:? 쏻 orthy nyaeta Anak Domba, anu geus slain, pikeun nampa kakawasaan jeung kabeungharan jeung hikmah jeung kakuatan jeung kahormatan jeung kamulyaan jeung pujian!??Lajeng kuring ngadéngé unggal mahluk di langit jeung di bumi jeung di handapeun bumi jeung di laut, jeung sakabeh nu aya di aranjeunna, nyebutkeun:? 쏷 nu linggih dina tahta jeung ka Anak Domba jadi puji jeung kahormatan jeung kamulyaan jeung kawasa, salalanggengna!??

Markus 3:12 Sarta anjeunna straitly maréntahkeun maranéhna yén maranéhna teu kudu nyaho anjeunna.

Yesus maréntahkeun dua belas murid-Na pikeun ngajaga jati dirina rahasia.

1. Kakuatan Rahasia: Pentingna ngahormatan kahoyong Yesus Kristus sareng kumaha éta tiasa ngabantosan urang dina perjalanan iman urang.

2. Kakuatan Sauyunan: Kumaha hubungan husus Yesus jeung murid-murid nembongkeun pentingna hubungan pribadi jeung Allah.

1. Lukas 9:21 - Yesus mastikeun warned aranjeunna ulah ngabejaan ieu ka saha.

2. Mateus 6: 6 - Tapi mun anjeun neneda, balik kana kamar anjeun sarta nutup panto jeung neneda ka Rama anjeun anu aya dina rusiah.

Markus 3:13 Anjeunna naek ka hiji gunung, tuluy manggil sakur anu dikersakeun ku Anjeunna.

Yesus nyauran murid-murid-Na pikeun sumping ka anjeunna di gunung.

1. Panggero Yesus: Ngawalon uleman Allah.

2. Nyokot waktos janten sareng Yesus: Pentingna neangan Allah.

1. Lukas 5:16 ??? 쏝 ut Yesus sering mundur ka tempat anu sepi sareng ngadoa.??

2. Jabur 27:4 ??? Henteu aya hal anu kuring nyuhunkeun ka Gusti, ngan ukur ieu anu kuring milarian: supaya kuring tiasa cicing di bumi Gusti saumur hirup kuring, pikeun ningali kaéndahan Gusti sareng milarian anjeunna di kuil-Na.??

Markus 3:14 Sareng anjeunna netepkeun dua welas, supados aranjeunna sareng anjeunna, sareng anjeunna tiasa ngutus aranjeunna pikeun ngahutbah.

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan Yesus nunjuk dua belas murid pikeun ngiringan sareng ngahutbah.

1. Kakuatan Ukhuwah Kristen: Kumaha Persatuan Nguatkeun Iman

2. Panggero pikeun Dakwah: Studi ngeunaan Amanat Agung

1. Rasul 1: 8 - Tapi anjeun bakal nampa kakuatan nalika Roh Suci datang ka anjeun; Jeung anjeun bakal jadi saksi kuring di Yerusalem, jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, jeung nepi ka tungtung bumi.

2. Mateus 28: 19-20 - Ku sabab indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina ngaran Rama jeung Putra jeung Roh Suci, jeung ngajarkeun eta nurut sagalana Kuring geus paréntah Anjeun. Jeung pasti Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

Markus 3:15 Jeung boga kakuatan pikeun nyageurkeun panyakit, jeung nundung setan.

Yesus geus dibéré kakuatan pikeun nyageurkeun nu gering jeung ngusir sétan.

1. "Kakuatan Miraculous Yesus: Kumaha Nampa Penyembuhan dina Kahirupan Anjeun"

2. "Otoritas Yesus: Ngalawan Penindasan Sétan"

1. Yesaya 53:4-5 - Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement tina karapihan urang éta kana anjeunna; jeung ku belang-Na urang cageur.

2. James 5: 14-15 - Naha aya anu gering di antara anjeun? hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja; jeung hayu maranehna neneda leuwih manéhna, anointing manéhna jeung minyak dina ngaran Gusti: Jeung doa iman bakal nyalametkeun nu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi; jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, maranéhanana baris dihampura manéhna.

Markus 3:16 Simon ku anjeunna dingaranan Petrus;

Yesus nunjuk dua belas murid sareng masihan masing-masing tujuan anu khusus. Anjeunna ogé masihan aranjeunna nami énggal pikeun nunjukkeun kahirupan anyar anu bakal aranjeunna jalankeun dina palayanan-Na.

1: Yesus ngagero urang pikeun hirup anyar dina palayanan sareng masihan kakuatan pikeun ngalakukeunana.

2: Yesus masihan urang tujuan sareng identitas anu unik nalika urang nuturkeun Anjeunna.

1: Lukas 6:13 - Yesus milih dua belas di antarana, sarta anjeunna ngaranna rasul.

2: Rum 8:29 - Pikeun jalma-jalma anu dipikanyaah ku Allah, Anjeunna ogé parantos ditakdirkeun pikeun nyarupaan gambar Putra-Na.

Markus 3:17 Jeung Yakobus putra Sebedeus, jeung Yohanes adi Yakobus; sarta anjeunna dingaranan eta Boanerges, nyaeta, The putra guludug.

Yesus masihan ngaran Boanerges, nu hartina "putra guludug," ka Yakobus jeung Yohanes, putra Sebedeus.

1. Hirup kalawan Iman Guntur

2. Reverberating Dampak Kamentrian

1. Mateus 4:18-22 - Yesus nelepon Yakobus jeung Yohanes nuturkeun Anjeunna

2. Lukas 9:51-56 - Yesus ceramah ngeunaan ngawangun karajaan-Na dina pondasi solat jeung puasa

Markus 3:18 Jeung Andreas, jeung Pilipus, jeung Bartolomeus, jeung Mateus, jeung Tomas, jeung Yakobus anak Alfeus, jeung Tadeus, jeung Simon urang Kanaan,

Yesus nunjuk 12 murid pikeun nyebarkeun Injil-Na.

1: Yesus milih jalma biasa pikeun ngalakukeun hal-hal anu luar biasa.

2: Kakuatan asih Yesus teu aya bandinganana.

1: Lukas 6:13-16 - Yesus nunjuk 12 Rasul, sarta Anjeunna milih aranjeunna ti jalma biasa.

2: John 15:13 - Yesus masihan pengikut-Na kakuatan pikeun ngalakukeun hal-hal anu luar biasa ku asih-Na anu teu aya babandinganana.

Markus 3:19 Sareng Yudas Iskariot, anu ogé ngahianat ka Anjeunna, teras lebet ka hiji imah.

Yesus jeung murid-murid-Na indit ka hiji imah jeung Yudas Iskariot, anu geus ngahianat ka Anjeunna.

1. Kakuatan Panghianatan - Kumaha Ngahindarkeun sareng Nungkulan Panghianatan

2. Panebusan Yudas Iskariot - Rahmat jeung Panghampura Allah

1. Mateus 26: 14-16 - pangaweruh Yesus ngeunaan panghianatan Yudas '

2. Jabur 41: 9 - Panghianatan babaturan deukeut

Markus 3:20 Jelema-jelema ngarumpul deui, nepi ka teu bisa ngadahar roti.

Seueur jalma réa karumpul ngadéngé Yésus ngajar, sarta lila-lila cicing nepi ka teu boga waktu dahar.

1. Pentingna Ngadangukeun Yésus: Kunaon Urang Kudu Nyayogikeun Waktos Pikeun Anu Pangpentingna

2. Yesus Eupan Urang ku Firman-Na: Kumaha Nutrisi Jiwa Urang jeung Kitab Suci

1. Ibrani 4:12 Pikeun firman Allah hirup jeung aktif, seukeut batan pedang dua-edged, piercing ka division jiwa jeung sumanget, sendi jeung sumsum, jeung discerning pikiran jeung niat jantung.

2. Pilipi 4:19 Jeung Allah mah bakal nyadiakeun unggal kabutuhan Anjeun nurutkeun riches dina kamulyaan di Kristus Yesus.

Markus 3:21 Ku batur-baturna ngadarenge hal eta, maranehna kaluar rek nangkep manehna, sabab ceuk maranehna, "Anjeunna geus gogonjakan."

Babaturan Yesus nganggap anjeunna kaluar tina pikiran-Na.

1: Urang teu kudu gancang teuing ngahukum batur tapi coba ngartos lampah maranéhanana.

2: Urang kudu ati-ati ulah ngantep émosi ngabalukarkeun urang nyieun putusan nu buru-buru.

1: James 4: 11-12 - "Ulah nyarita jahat ngalawan karana, baraya. Hiji anu speaks ngalawan lanceukna atawa judges dulurna, speaks jahat ngalawan hukum jeung judges hukum. Tapi lamun nangtoskeun hukum, anjeun sanes anu ngalaksanakeun hukum, tapi hakim."

2: Mateus 7: 1-2 - "Ulah nangtoskeun, nu jadi teu judged. Pikeun jeung judgment Anjeun ngucapkeun anjeun bakal judged, sarta kalawan ukuran Anjeun make eta bakal diukur ka anjeun."

Markus 3:22 Jeung ahli-ahli Taurat anu lungsur ti Yerusalem ngomong, "Anjeunna kagungan Beelsebul, sarta ku pangéran sétan-sétan anjeunna ngusir sétan."

Ahli-ahli Taurat ti Yérusalém nuduh Yesus ngagunakeun Beelsebul, pangeran sétan, pikeun ngusir sétan.

1. Yesus sanes ti Iblis, tapi ti Allah, sarta sakabeh kakuatan-Na asalna ti Allah.

2. Ucapan jeung lampah urang kudu salawasna ngagambarkeun kanyaah Yesus, lain tuduhan dunya.

1. Mateus 12:28-29 - ? Tapi lamun Kami ngusir sétan ku Roh Allah, mangka Karajaan Allah geus datang ka anjeun. Atawa, kumaha carana bisa asup kana lalaki kuat? 셲 imah, jeung jarah barang-barangna, iwal anjeunna mimiti ngabeungkeut lalaki kuat? trus ngarusak imahna.??

2. Yohanes 10:30 - ? 쏧 sareng Bapa abdi hiji.??

Markus 3:23 Anjeunna nyauran aranjeunna ka Anjeunna, sareng nyarios ka aranjeunna dina misil, Kumaha Iblis tiasa ngusir Iblis?

Yésus nanya ka murid-muridna kumaha Sétan bisa ngusir Sétan dina wangun misil.

1. Kakuatan Yesus: Kumaha Anjeunna Maréntahkeun Sétan

2. Pangawasa Allah: Sétan Henteu Maha Kawasa

1. Mateus 12: 25-29 - kakuatan Yesus pikeun ngusir setan

2. 1 John 3: 8 - eleh pamungkas Iblis urang ku Yesus

Markus 3:24 Jeung lamun hiji karajaan dibagi ngalawan sorangan, eta karajaan moal tahan.

Yesus ngajarkeun yén hiji karajaan anu dibagi ngalawan sorangan moal tahan.

1. Ngahiji dina Karajaan Allah

2. Bahaya Divisi

1. Epesus 4:3 - "Nyieun unggal usaha pikeun ngajaga persatuan Roh ngaliwatan beungkeut karapihan."

2. 1 Korinta 1:10 - "Kuring nanya ka anjeun, nadya jeung sadulur, dina nami Gusti urang Yesus Kristus, yén sakabéh anjeun satuju saling dina naon nyebutkeun jeung nu aya euweuh division diantara anjeun, tapi nu Anjeun jadi sampurna ngahiji dina pikiran jeung pamikiran ".

Markus 3:25 Jeung lamun hiji imah dibagi ngalawan sorangan, imah éta moal bisa nangtung.

Ayat ieu ngécéskeun yén imah anu dibagi teu bisa nangtung, nekenkeun pentingna persatuan.

1. "A House United: Pentingna Persatuan,"

2. "Nangtung Teguh: Kumaha Ngahiji Nalika Dibagi."

1. Jabur 133:1 - "Behold, kumaha alus tur kumaha pikaresepeun éta pikeun dulur Huni babarengan dina persatuan!"

2. Epesus 4:3 - "Endeavoring tetep persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

Markus 3:26 Jeung lamun Iblis naek ngalawan dirina, sarta dibagi, anjeunna moal bisa nangtung, tapi boga tungtungna.

Iblis teu bisa nangtung lamun manéhna dibagi ngalawan dirina.

1: Lamun urang dibagi, urang lemah. Urang bisa kuat lamun nangtung babarengan.

2: Urang bisa ngéléhkeun kakuatan jahat lamun urang ngahiji dina iman jeung kumawula ka Allah.

1: Epesus 6:11-12 ? 쏱 ut dina sakabeh armor Allah, supaya anjeun bisa nangtung ngalawan rencana Iblis. Pikeun urang teu wrestle ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan pangawasa, ngalawan otoritas, ngalawan kakuatan kosmis leuwih poek kiwari ieu, ngalawan kakuatan spiritual tina jahat di tempat sawarga.??

2: Galata 5:22-23 ? 쏝 ut buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, lemah lembut, kontrol diri; ngalawan hal kitu teu aya hukumna.??

Markus 3:27 Teu aya anu tiasa asup ka bumi anu kuat, sareng ngarampok barang-barangna, kecuali anjeunna kedah ngabeungkeut heula anu kuat; lajeng anjeunna bakal ngaruksak imahna.

Teu aya anu tiasa asup ka bumi anu kuat sareng ngaku meunangna tanpa ngabeungkeut heula anu kuat.

1: Gusti parantos masihan kakuatan ka urang pikeun ngabeungkeut jalma anu kuat dina kahirupan urang sareng ngatasi benteng-benteng anu sanés bakal ngajagi urang tina kameunangan.

2: Urang kudu ngabeungkeut lalaki kuat dina kahirupan urang saméméh urang bisa ngaku meunangna nanaon.

1: Mateus 12:29 - "Atawa lain kumaha bisa asup ka imah lalaki kuat, jeung ngarampas barang-barangna, iwal anjeunna mimiti meungkeut lalaki kuat? lajeng anjeunna bakal jarah imahna."

2: Epesus 6:10-11 - "Tungtungna, jadi kuat di Gusti jeung dina kakuatan perkasa-Na. Pasang dina armor pinuh Allah, ku kituna anjeun bisa nyandak stand anjeun ngalawan Iblis? 셲 schemes ."

Markus 3:28 Satemenna Kami nyebutkeun ka anjeun, Sadaya dosa bakal dihampura ka anak manusa, jeung pitenah nu mana wae maranehna bakal ngahujat.

Petikan nembongkeun yen sagala dosa bakal dihampura ka jalma anu tobat.

1: Tobat sareng Nampi Panghampura

2: Narima Panghampura Allah jeung Hirup Hirup Suci

1: Yakobus 5: 15-16 - Doa pikeun Pangakuan sareng Penyembuhan

2: Rum 8:1 - Teu aya Panghukuman dina Kristus Yesus

Markus 3:29 Tapi sing saha anu ngahina ka Roh Suci, moal pernah dihampura, tapi aya dina bahaya hukuman langgeng.

Yesus warns yén pitenah ngalawan Roh Suci moal dihampura sarta bakal ngakibatkeun damnation langgeng.

1. Bahaya Ngahujat Roh Suci

2. Ngartos Kaseriusan Pitenah

1. Lukas 12:10 ??? 쏛 nd sakur anu nyebutkeun kecap ngalawan Putra Manusa bakal dihampura, tapi saha anu nyarita ngalawan Roh Suci moal dihampura, boh dina jaman ieu boh di jaman nu bakal datang.??

2. Mateus 12:31-32 ??? Ku sabab kitu, kuring nyarioskeun ka anjeun, unggal dosa sareng pitenah bakal dihampura, tapi pitenah ka Ruh moal dihampura. Jeung saha-saha-saha anu nyarita ngalawan Putra Manusa bakal dihampura, tapi sing saha anu nyarita ngalawan Roh Suci moal dihampura, boh dina jaman ieu boh dina jaman nu bakal datang.??

Markus 3:30 Sabab ceuk maranehna, Anjeunna kasurupan roh jahat.

Yésus dituduh boga roh jahat.

1: Urang bisa diajar tina conto Yésus ngeunaan nanganan tuduhan palsu kalayan kurnia jeung sabar.

2: Dina ayat ieu, Allah nunjukkeun ka urang kumaha carana ngabales nalika disanghareupan ku jalma-jalma anu salah nganggap urang.

1: Mateus 5:11-12 ? Aranjeun bakal rugi lamun batur ngahina ka anjeun, dikaniaya, sarta ngucapkeun sagala rupa kajahatan anu bohong ka anjeun ku Kami. Girang jeung gumbira, pikeun ganjaran anjeun gede di sawarga, pikeun jadi maranéhanana persecued nabi-nabi anu saméméh anjeun.

2: Rum 12:14-15 Ngaberkahan jalma-jalma anu nyiksa anjeun; ngaberkahan jeung ulah kutuk maranehna. Girang jeung nu girang, ceurik jeung nu ceurik.

Markus 3:31 Geus kitu datang dulur-dulur-Na jeung indung-Na, bari nangtung di luar, nitah ka Anjeunna, nyalukan Anjeunna.

Anggota kulawarga Yesus, indung jeung dulur-dulur-Na, nyoba ngagero ka Anjeunna ti luar imahna.

1. Pentingna kulawarga jeung kumaha urang bisa némbongkeun kanyaah ka maranéhna.

2. Kakuatan iman sareng kumaha éta tiasa ngabantosan urang dina waktos peryogi.

1. Mateus 12: 46-50 - respon Yesus ka kulawargana nalika aranjeunna disebut kaluar ka anjeunna.

2. Epesus 6:1-3 - Parentah pikeun ngahormat jeung nurut ka kolot.

Markus 3:32 Jeung jalma rea calik sabudeureun anjeunna, sarta aranjeunna nyarios ka anjeunna, Behold, indung anjeun jeung dulur-dulur Anjeun kaluar neangan anjeun.

Indungna jeung dulur-dulur Yesus rek nyarita jeung Anjeunna, sarta jalma-jalma ngarumpul di sakurilingeun Anjeunna.

1. Asih kulawarga Yesus ka Anjeunna sanajan misi jeung tujuan-Na

2. Pentingna hubungan kulawarga

1. Mateus 12: 46-50 - cinta kulawarga Yesus pikeun Anjeunna sanajan misi jeung tujuan-Na

2. Epesus 5:21-33 - Pentingna hubungan kulawarga

Markus 3:33 Anjeunna ngawaler, saur-Na, "Saha indung Kami, atanapi dulur-dulur Kami?"

Yesus naroskeun wewenang kulawarga-Na sorangan ku naroskeun saha indungna atanapi dulur-dulurna.

1: Yésus nunjukkeun yén kulawarga anu sajati aya dina jalma-jalma nurut ka Allah.

2: Yésus nunjukkeun pentingna ngutamakeun iman batan hubungan getih.

1: Mateus 12: 48-50 - Yesus ngajelaskeun yén saha waé anu ngalaksanakeun pangersa Rama-Na nyaéta anggota kulawarga anu leres.

2: Galata 6:10 - Karya alus leuwih penting batan hubungan getih.

Markus 3:34 Anjeunna neuteup ka sabudeureun ka jalma-jalma anu calik di sakurilingna, tuluy ngalahir, "Indung Kami jeung dulur-dulur Kami!"

Yésus ngadéklarasikeun yén kulawargana nu sajati nyaéta golongan jalma-jalma nu nuturkeun jeung percaya kana ajaran-ajaran-Na.

1. Urang sadayana bagian tina Kulawarga Allah - Markus 3:34

2. Percaya ka Yesus Ngahijikeun Urang - Markus 3:34

1. Galata 3: 26-29 - Pikeun anjeun sadaya putra Allah ngaliwatan iman ka Kristus Yesus.

2. Epesus 2:19 - Jadi mangka anjeun geus lain muhrim jeung asing, tapi anjeun sasama warga jeung wali jeung anggota kulawarga Allah.

Markus 3:35 Pikeun saha-saha anu bakal ngalakukeun pangersa Allah, sarua jeung dulur Kami, jeung adi kuring, jeung indung.

Ayat ieu nekenkeun pentingna nuturkeun kahoyong Allah pikeun janten bagian tina kulawarga Yesus.

1. "Kakuatan Kahayang: Kulawarga sareng Milik dina Karajaan Yesus"

2. "Harga Jadi Murid: Ngalakukeun Pangersa Allah sareng Janten Kulawarga"

1. Rum 12: 1-2 - "Ku sabab eta, abdi pangjurung anjeun, baraya jeung sadulur, dina panempoan Allah? 셲 rahmat, kurban awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pikaresepeun ka Allah? 봳 milik anjeun leres tur ditangtoskeun. ibadah. Ulah saluyu jeung pola dunya ieu, tapi robah ku renewing pikiran anjeun. Lajeng anjeun bakal bisa nguji jeung approving naon Allah? 셲 bakal? 봦 alus , pikaresepeun tur sampurna bakal ".

2. 1 John 2: 15-17 - "Ulah bogoh ka dunya atawa nanaon di dunya. Lamun saha mikanyaah dunya, cinta ka Rama teu aya di aranjeunna. Pikeun sagalana di dunya? 봳 anjeunna nafsu daging , Napsu mata, jeung kareueus hirup? Anjeun teu datang ti Rama, tapi ti dunya. Dunya jeung kahayang na sirna, tapi sing saha anu ngalakukeun pangersa Allah hirup salawasna."

Markus 4 nunjukkeun Yesus ngajar dina misil, kalebet Pasemon ngeunaan Panyebur, Perumpamaan Lampu, sareng Perumpamaan Biji Mustard. Ogé catetan mujijat dimana Yesus calms badai.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yésus ngajar jalma réa di sisi situ ngagunakeun misil. Dina "Pasemon Sower", Anjeunna ngajelaskeun patani anu sows siki dina tipena béda taneuh ngagambarkeun rupa-rupa réspon kana Firman Allah (Markus 4:1-9). Nalika nyalira sareng murid-murid-Na sareng jalma-jalma anu aya di sakurilingna, Anjeunna ngajelaskeun arti misil anu nyarioskeun yén siki mangrupikeun firman Allah sareng opat jinis taneuh ngawakilan opat réspon kana éta - anu sapanjang jalan anu ditaburkeun kecap tapi Iblis sumping ngaleungitkeun kecap anu ditaburkeun di jerona, anu sanés sapertos siki. Anu ditaburkeun di tempat-tempat taringgul ngadenge pangandika sakaligus narimana kalawan gumbira, tapi ku sabab teu boga akar, ngan sakeudeung, lamun kasulitan datang kasangsaraan ku sabab pangandika gancang-gancang luntur, anu lain kawas siki anu ditaburkeun dina cucuk ngadenge kecap hariwang hirup tipu daya kabeungharan kahayang anu lain datang . kakeuheul sahingga teu hasil ahirna batur kawas siki sown taneuh alus ngadangu kecap narima ngahasilkeun palawija ngalikeun tilu puluh genep puluh malah saratus kali (Markus 4:10-20).

Ayat 2nd: Teras kieu "Pasemon Lampu" anu negeskeun yén teu aya anu disumputkeun bakal tetep janten lampu anu henteu dibawa disumputkeun handapeun mangkok atanapi ranjang tibatan ditunda pikeun naon waé anu disumputkeun anu dimaksud diungkabkeun naon waé anu disumputkeun anu dimaksud kaluar kabuka (Mark 4: 21-25). Ieu dituturkeun ku "The pasemon Mustard Kelor" pangleutikna sadaya siki taneuh acan lamun dipelak tumuwuh jadi pangbadagna sakabeh pepelakan kebon jeung dahan badag sapertos manuk bisa bertengger ngiuhan dahan na illustrating kumaha Karajaan Allah dimimitian leutik tumuwuh éksponénsial (Mark 4:26-34). Sadaya ajaran ieu dirumuskeun dina bentuk perumpamaan anu dipahamkeun ku jalma-jalma, sedengkeun katerangan dipasihkeun sacara pribadi ka murid-murid-Na.

Alinea ka-3: Bab éta dipungkas ku carita dimana Yésus nenangkeun badai. Nalika aranjeunna nyebrang danau dina parahu badai ganas timbul nyababkeun ombak ngarecah parahu ampir nyéépkeunana. Waktu murid-murid panik sieun nyawana, Yésus saré dina bantal di buritan. Aranjeunna ngahudangkeun Anjeunna naroskeun ka Anjeunna upami Anjeunna henteu paduli upami aranjeunna ngalelepkeun. Sanggeus ngageuing angin nitah ombak "Tepi! Tetep!" ngabalukarkeun angin maot handap laut lengkep tenang nyebutkeun aranjeunna "Naha anjeun jadi sieun? Naha anjeun masih teu boga iman?" ninggalkeun murid terrified silih nanya saha ieu lalaki komo gelombang angin nurut manéhna demonstrating otoritas-Na leuwih unsur alam (Mark 4:35-41).

Markus 4:1 Jeung manéhna mimitian deui ngajar di sisi laut: jeung aya dikumpulkeun ka manéhna loba pisan, jadi manéhna asup kana hiji kapal, jeung diuk di laut; jeung sakabeh jalma anu aya di sisi laut di darat.

Yésus ngajar di sisi laut ka jalma réa, tuluy naék kana parahu pikeun neruskeun pangajaran.

1. Ulah ngantep balaréa badag ngahalangan anjeun nyebarkeun Firman Allah.

2. Boga iman ka Yesus pikeun nungtun anjeun dina waktos susah.

1. Yesaya 40:31: Tapi maranéhanana anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2. Mateus 11: 28-30: Hayu ka Kami, sakabeh anjeun nu kuli jeung beurat kabeungbeurat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ngeunaan kuring; keur Kami lemah lembut jeung lowly dina haté: jeung anjeun bakal manggihan istirahat pikeun jiwa anjeun. Pikeun yoke abdi gampang, sarta beban abdi hampang.

Markus 4:2 Sarta anjeunna ngajarkeun loba hal ku misil, sarta ngadawuh ka aranjeunna dina doktrin-Na,

Petikan nyarioskeun ngeunaan Yesus ngajarkeun murid-muridna ngalangkungan misil sareng doktrin.

1. Nuturkeun Ajaran Yesus kalawan Hate jeung Pikiran Terbuka

2. Kakuatan Perumpamaan dina Kahirupan Urang

1. Mateus 13:34-35 - Yesus spoke sagala hal ieu ka balaréa dina misil; Anjeunna henteu nyarios nanaon ka aranjeunna tanpa nganggo pasemon. 35 Ku sabab kitu laksana anu diomongkeun ku nabi: "Kuring bakal muka sungut kuring dina misil, kuring bakal ngucapkeun hal-hal anu disumputkeun ti mimiti nyiptakeun dunya."

2. Lukas 8: 9-10 - murid-Na nanya ka manéhna naon hartina pasemon ieu. 10 Saur-Na, “Aranjeun geus dipaparinkeun pangaweruh ngeunaan rusiah-rusiah Karajaan Allah, tapi ka batur mah ku misil-misil, supaya, 'najan ningali, moal bisa nempo; najan ngadéngé, moal ngarti.'”

Markus 4:3 Dangukeun; Behold, aya sower kaluar pikeun sow:

Perumpamaan ngeunaan sower ngajarkeun urang pentingna ngadangukeun firman Allah.

1. "Nyebarkeun Bibit Iman: Perumpamaan ngeunaan Panyebaran"

2. "Kanugrahan Ngadangukeun: Kumaha Firman Allah Ngarobah Kahirupan Urang"

1. Jabur 19: 7-11 - "Hukum Gusti sampurna, reviving jiwa; nu kasaksian Gusti pasti, ngajadikeun wijaksana nu basajan;"

2. James 1: 22-25 - "Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves."

Markus 4:4 Sabot anjeunna melak, aya anu murag di sisi jalan, sareng manuk-manuk awang-awang sumping sareng ngahakan éta.

Perumpamaan ngeunaan sower ngajelaskeun kumaha Firman Allah disebarkeun, sareng sababaraha dileungitkeun sateuacan tiasa akar.

1. Tong Ngidinan Iblis Nyabut Firman Allah - Ngidentipikasi Musuh Iman Urang

2. Nebarkeun Bibit Karajaan - Ngamekarkeun Iman kalawan Tabah

1. 1 Peter 5: 8 - "Kudu sober, jadi waspada; sabab musuh anjeun Iblis, salaku singa roaring, walketh ngeunaan, néangan saha manéhna bisa devour."

2. Kolosa 3:23 - "Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sakumaha ka Gusti, sanés ka manusa."

Markus 4:5 Aya anu murag kana taneuh anu batu, tempatna henteu seueur taneuh; sarta geura-giru eta spike up, sabab teu boga jero taneuh.

Hiji siki murag dina taneuh batu, jeung taneuh teu loba, tapi eta spring up alatan kurang jero.

1. Gusti tiasa ngalakukeun hal anu mustahil, henteu paduli kumaha susahna kaayaan.

2. Gusti tiasa nyandak pangsaeutikna urang sareng ngajantenkeun urang hébat.

1. Jabur 40: 2 "Mantenna nyandak kuring ogé kaluar tina lombang pikareueuseun, tina lempung lempung, sarta nempatkeun suku kuring kana batu, sarta ngadegkeun goings abdi."

2. Rum 8:31 “Ku naon urang kudu ngomong ka ieu hal? Lamun Allah nyarengan urang, saha nu bisa ngalawan urang?"

Markus 4:6 Tapi nalika panonpoe geus nepi, éta scorched; sarta ku sabab teu boga akar, eta layu jauh.

Petikan ieu ngeunaan hiji siki anu dipelak, tapi teu boga akar pikeun ngajaga eta hirup, jadi layu jauh.

1. Pentingna boga dasar iman anu kuat.

2. Kakuatan panonpoé pikeun ngaduruk sareng ngancurkeun anu teu aya akar.

1. Mateus 13: 5-6 - "Sababaraha ragrag di tempat taringgul, dimana eta teu boga loba taneuh. Ieu spring up gancang, sabab taneuh éta deet. Tapi nalika panonpoe sumping up, pepelakan anu scorched, sarta aranjeunna withered. sabab teu boga akar."

2. Jabur 1: 1-3 - "Bagja jalma anu henteu leumpang dina léngkah sareng jalma jahat atanapi henteu nangtung dina jalan anu didamel ku jalma-jalma dosa atanapi linggih di perusahaan mockers, tapi anu resep kana hukum Gusti. Jeung anu ngadeuheus kana hukum-Na beurang peuting. Eta jelema teh ibarat tangkal anu dipelak di sisi cai, anu buahna dina usumna, sarta daunna henteu layu, naon-naon anu dilampahkeunana bakal makmur."

Markus 4:7 Aya anu murag kana cucuk, nepi ka cucuk-cucukna tumuwuh nepi, nepi ka kakeueum, nepi ka teu aya buahna.

Perumpamaan ngeunaan panyebaran nyorot pentingna tempat melak siki, sabab aya anu ragrag di antara cucuk sareng henteu ngahasilkeun buah.

1: Janten Kristen anu Berbuah - Melak Firman Allah dina taneuh anu subur.

2: Tumuwuh dina Iman - Ngembangkeun iman anjeun ku cara nyebarkeun dina tempat anu leres.

1: Lukas 8: 4-15 - Ngartos perumpamaan ngeunaan sower sareng pentingna.

2: Kolosa 1: 6 - Tumuwuh dina pangaweruh Allah.

Markus 4:8 Aya ogé anu murag dina taneuh anu alus, sarta ngahasilkeun buah anu tumuwuh nepi jeung tumuwuh; jeung dibawa mudik, sababaraha tilu puluh, jeung sababaraha genep puluh, jeung sababaraha saratus.

Perumpamaan ngeunaan panyebur nembongkeun yén siki anu béda ngahasilkeun jumlah buah anu béda.

1. "Kalimpahan Allah: Berkah tina Saratus Panén"

2. "Kamampuhan Ngahasilkeun Buah anu Leueur"

1. John 15: 5 - "Kami anggur; anjeun dahan. Saha abides di kuring jeung kuring di anjeunna, anjeunna teh nu ngasuh loba buah, pikeun sajaba ti kuring anjeun teu bisa ngalakukeun nanaon."

2. Mateus 13:23 - "Salaku anu sown dina taneuh alus, ieu hiji anu ngadéngé kecap tur ngartos eta. Anjeunna memang ngasuh buah jeung ngahasilkeun, dina hiji kasus saratus kali, dina sejen genep puluh, sarta dina sejen tilu puluh. ."

Markus 4:9 Saur-Na ka maranehna, “Sing saha anu boga ceuli, kudu ngadenge.

Yésus ngajurung jalma-jalma nu boga ceuli pikeun ngadéngékeun pikeun aktip ngadéngékeun ajaran-ajaran-Na.

1. Kakuatan Ngadangukeun: Kumaha Ngadéngé Sora Allah

2. Numuwuhkeun Haté Ngaregepkeun: Diajar Ngabédakeun Pangersa Allah

1. James 1:19 - "Kudu gancang ngadangu, slow mun nyarita, sarta slow kana ambek."

2. paribasa 18:13 - "Anjeunna anu méré jawaban saméméh anjeunna hears, éta folly jeung éra ka anjeunna."

Markus 4:10 Sareng nalika anjeunna nyalira, jalma-jalma anu aya di sakurilingna sareng dua belas naroskeun pasemon ka anjeunna.

Yésus ngajar murid-murid ngeunaan misil.

1. Hikmah Allah Ngaliwatan Misil: Kumaha Urang Bisa Ngartos Pangajaran Yésus

2. Perumpamaan Yesus: Meunangkeun Wawasan ngeunaan Karajaan Allah

1. Mateus 13:34-35 - Yesus spoke sagala hal ieu ka balaréa dina misil; Anjeunna henteu nyarios nanaon ka aranjeunna tanpa nganggo pasemon. Ku kituna, naon anu geus diomongkeun ngaliwatan nabi: "Kuring bakal muka sungut kuring dina misil, Kuring bakal ngucapkeun hal-hal disumputkeun ti mimiti nyiptakeun dunya."

2. Lukas 8: 9-10 - murid-Na nanya ka manéhna naon hartina pasemon ieu. Saur-Na, “Aranjeun geus dipaparinkeun pangaweruh ngeunaan rahasia-rahasia Karajaan Allah, tapi ka batur mah ku Kami diucapkeun ku misil, supaya, 'sanajan ningali, moal bisa nempo; najan ngadéngé, moal ngarti.'”

Markus 4:11 Saur-Na ka maranehna, “Ka maraneh geus dipaparinkeun uninga kana rasiah Karajaan Allah;

Yesus ngungkabkeun misteri Karajaan Allah ka jalma-jalma anu ku Anjeunna dipilih, tapi ka jalma-jalma di luar, Anjeunna nyarioskeun ku misil.

1. The Mystery of the Kingdom of God: A Call to Followed of Jesus

2. Naon Hartosna Jadi Bagian ti Karajaan Allah

1. Mateus 13:10-17 - Yesus ngajelaskeun misil

2. 2 Korinta 4: 3-4 - Paul speaks of mysteries Allah wangsit ngaliwatan iman

Markus 4:12 Pikeun ningali aranjeunna tiasa ningali, sareng henteu ningali; jeung dédéngéan maranéhanana bisa ngadéngé, jeung teu ngarti; lest iraha wae maranehna kudu dirobah, jeung dosa maranéhanana kudu dihampura.

Yesus ngingetkeun jalma-jalma yén aranjeunna tiasa ngadangu kecap-kecapna tapi henteu ngartos atanapi tobat sareng dosana dihampura.

1: Firman Allah Maha Kuat sareng Ngarobah Kahirupan

2: Henteu Sadayana Bakal Dirobih

1: Rum 10:14-17 - Na kumaha aranjeunna bakal nelepon ka Anjeunna anu aranjeunna henteu percanten? na kumaha maranéhna bakal percaya ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu acan uninga? na kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a?

2: Yakobus 1: 22-25 - Tapi anjeun kedah ngalaksanakeun pangandika, sareng henteu ngan ukur ngadangukeun, nipu diri anjeun sorangan.

Markus 4:13 Saur-Na ka maranehna, “Naha maraneh nyaho kana misil ieu? na kumaha lajeng anjeun bakal nyaho sagala misil?

Yésus nanya ka murid-muridna naha maranéhna ngarti kana misil éta sarta nantang maranéhna pikeun ngarti kana sagala misil.

1: Allah nyadiakeun kamampuh pikeun paham kana ajaran-ajaran-Na lamun urang muka haté ka Mantenna.

2: Urang kudu daék usaha pikeun paham bebeneran rohani lamun hayang hirup di Karajaan Allah.

1: Kolosa 1: 9-10 - Ku sabab kitu, saprak poé urang ngadéngé ngeunaan anjeun, urang teu eureun ngado'a pikeun anjeun sarta nanyakeun Allah pikeun ngeusian anjeun ku pangaweruh bakal-Na ngaliwatan sagala hikmah spiritual jeung pamahaman.

2: Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

Markus 4:14 Nu sower soweth pangandika.

Petikan ngabahas pentingna nyebarkeun firman Allah.

1. Firman Allah: Dasar Iman Urang

2. Mangpaat Sowing Firman Allah

1. Yesaya 55: 10-11 - "Kanggo sakumaha hujan jeung salju turun ti langit jeung teu balik deui ka dinya tapi cai bumi, sahingga mawa mudik sarta bertunas, mere siki ka sower jeung roti ka eater, jadi. bakal kecap abdi jadi nu mana kaluar tina sungut abdi; eta moal balik deui ka Kami kosong, tapi bakal ngahontal naon anu Kami maksud, sarta bakal hasil dina hal anu kuring dikirim eta.

2. Yakobus 1:21-22 - “Ku sabab eta singkirkeun sagala filthiness jeung wickedness rampant jeung narima jeung meekness kecap implanted, nu bisa nyalametkeun jiwa Anjeun. Tapi sing laksanakeun pangandika, ulah ngan ukur ngadenge, anu nipu diri sorangan."

Markus 4:15 Jeung ieu maranéhanana di sisi jalan, dimana kecap ieu sown; tapi lamun maranehna geus ngadéngé, Iblis datang langsung, jeung nyokot jauh kecap anu sown dina hate maranéhanana.

Firman Allah ditaburkeun dina haté jalma-jalma anu ngadéngé éta, tapi Iblis gancang-gancang datang pikeun nyandak éta.

1. Kakuatan Firman Allah: Nangtung Kuat Ngalawan Musuh

2. Nolak Serangan Iblis kana Haté Urang

1. James 4: 7 - "Surutkeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

2. Epesus 6: 10-11 - "Tungtungna, jadi kuat di Gusti jeung dina kakuatan kakuatan-Na. Ditunda sakabeh armor Allah, ku kituna anjeun bisa nangtung ngalawan schemes Iblis."

Markus 4:16 Jeung ieu ogé maranéhanana anu sown dina taneuh stoney; anu, nalika aranjeunna geus ngadéngé kecap, geuwat narima eta kalawan gladness;

Perumpamaan Yesus nyaéta ngeunaan jalma-jalma anu nampi Firman Allah kalayan bungah.

1. "Gladly Narima Firman Allah"

2. "Kabungahan Ngadenge jeung Narima Firman Allah"

1. Lukas 8:13 - "Jalma dina batu anu leuwih anu narima kecap kalawan kabagjaan nalika maranéhna ngadéngé éta, tapi maranéhna teu boga akar. Aranjeunna percanten bari, tapi dina waktu nguji aranjeunna ragrag jauh."

2. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

Markus 4:17 Jeung teu boga akar dina diri, sarta jadi endure ngan sakedapan: afterward, lamun kasangsaraan atawa kasusah timbul pikeun demi kecap urang, langsung maranehna gelo.

Petikan ieu nyarioskeun kumaha jalma anu teu gaduh iman anu kuat tiasa gampang gelo sareng nyerah nalika nyanghareupan kasangsaraan atanapi panganiayaan pikeun firman Allah.

1: Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

2: Kaberkahan tina Ketekunan

1: Yakobus 1:12 - Bagja jalma anu tetep tabah dina cobaan, sabab nalika anjeunna parantos nahan ujian anjeunna bakal nampi makuta kahirupan, anu parantos dijangjikeun ku Allah ka anu nyaah ka Anjeunna.

2: Mateus 5: 10-12 - Bagja jalma anu dikaniaya pikeun kabeneran, sabab kagungan Karajaan Sawarga. Bagja anjeun nalika batur ngahina anjeun sareng nganiaya anjeun sareng ngucapkeun sagala jinis anu jahat ngalawan anjeun palsu dina akun kuring. Girang jeung gumbira, pikeun ganjaran anjeun gede di sawarga, pikeun jadi maranéhanana persecued nabi-nabi anu saméméh anjeun.

Markus 4:18 Jeung ieu maranéhanana anu sown diantara cucuk; sapertos ngadangu kecap,

Ayat ieu nyarioskeun jalma-jalma anu ngupingkeun Firman Allah, tapi henteu kéngingkeun akar dina haténa kusabab gangguan dunya.

1. Ulah Ngidinan Dunya Ngaganggu Anjeun Tina Firman Allah

2. Entong Sangkan Duri Dunya Nyekek Firman Allah

1. 1 John 2: 15-17 - Ulah cinta dunya, tapi Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun.

2. Jabur 119:11 - Kuring geus disumputkeun kecap anjeun dina haté kuring ku kituna kuring moal dosa ngalawan Anjeun.

Markus 4:19 Jeung paduli dunya ieu, jeung deceitfulness of riches, jeung lusts hal séjén asup, choke pangandika, sarta jadi unfruitful.

Tipuan kabeungharan sareng urusan duniawi tiasa nyedekkeun Firman Allah, sahingga henteu hasil.

1. Kumaha Nyingkahan Tipuuan Harta jeung Kamanusaan Dunya

2. Bahaya Ngidinan Kahayang Duniawi Ngaronjatkeun Firman Allah

1. Mateus 6:33, "Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung kaadilan-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun."

2. Pandita 5:10, ”Anu mikanyaah duit moal wareg ku duit, atawa nu mikanyaah kaayaanana ku panghasilanana; ieu ogé kasombongan."

Markus 4:20 Jeung ieu maranéhanana anu sown dina taneuh alus; Sapertos anu ngadangu pangandika, teras nampi, sareng ngahasilkeun buah, aya anu tilu puluh kali lipat, aya anu genep puluh, aya anu saratus.

Jalma anu ngadéngé jeung narima Firman Allah bakal ngahasilkeun buah dina kahirupan maranéhanana.

1: Narima Firman Allah bakal ngahasilkeun ganjaran anu gedé.

2: Firman Allah bakal ngahasilkeun buah anu loba pisan dina kahirupan Sadérék.

1: 1 Corinthians 3: 6-9 - Kuring melak, Apolos watered; tapi Allah masihan paningkatan.

2: James 1:21 - Ku sabab eta iklas eta sagala filthiness jeung superfluity of naughtiness, sarta nampa kalawan meekness kecap engrafted, anu bisa nyalametkeun jiwa anjeun.

Markus 4:21 Saur-Na ka maranehna, "Naha lilin dibawa pikeun disimpen dina bushel, atawa handapeun ranjang?" sareng henteu kedah dipasang dina kandil?

Yésus nanya ka nu ngadéngékeunana naha éta téh bener pikeun nyumputkeun lilin handapeun gantang atawa ranjang, tinimbang nempatkeun kana kandil.

1. Nyaangan Gelap: Harti Pasemon Lilin Yesus

2. Dosa Nyumputkeun Kaleresan Gusti

1. Mateus 5:14-16 - “Anjeun teh caangna dunya. Hiji kota anu diwangun dina pasir teu bisa disumputkeun. Oge, jalma-jalma henteu nyelapkeun lampu teras nempatkeun dina mangkok. Gantina aranjeunna nempatkeun eta dina stand na, sarta eta mere caang ka dulur di imah. Dina cara nu sarua, hayu caang anjeun caang ka batur, supaya maranéhanana bisa nempo amal alus anjeun sarta muji Rama anjeun di sawarga.

2. Epesus 5: 8-13 - "Kanggo anjeun kungsi gelap, tapi ayeuna anjeun caang di Gusti. Hirup salaku barudak cahaya (sabab buah caang diwangun dina sagala kahadean, kabeneran jeung bebeneran) sarta manggihan naon pleases Gusti. Henteu aya hubunganana sareng kalakuan gelap anu teu aya hasilna, tapi langkung terangkeun. Malah éra malah nyebut naon anu dilakukeun ku jalma durhaka sacara rahasia. Tapi sagala anu kakeunaan ku cahaya bakal katingali, sareng sadaya anu dicaangan janten cahaya."

Markus 4:22 Pikeun aya nanaon disumputkeun, nu moal manifested; teu aya nanaon diteundeun rusiah, tapi kudu datang ka luar negeri.

Petikan éta nekenkeun yén teu aya anu disumputkeun sareng sadayana bakal terang.

1. Kakuatan Transparansi

2. Hirup hiji Kahirupan Buka

1. Lukas 8:17 - "Kanggo nanaon disumputkeun anu moal jadi dibuktikeun, atawa naon baé rusiah nu moal dipikawanoh tur datang ka lampu."

2. paribasa 28:13 - "Anjeunna anu conceals transgressions na moal makmur, tapi anjeunna anu confesses na forsakes aranjeunna bakal manggihan karep."

Markus 4:23 Lamun saha anu boga ceuli pikeun ngadéngé, hayu anjeunna ngadangukeun.

Ayat ieu nyaéta panggero pikeun jalma anu ngadangukeun pikeun nengetan kecap Yesus.

1. Ngadangukeun Yésus: Kumaha Ngadéngé jeung Ngaregepkeun Ajaran-Na

2. Kakuatan Kecap-kecap Yesus: Perhatikeun Naon Anu Diomongkeun-Na

1. Siloka 2:1-5 - Anaking, lamun narima kecap kuring jeung harta nepi parentah kuring sareng anjeun, nyieun ceuli attentive kana hikmah jeung inclining haté anjeun ka pamahaman; enya, lamun nelepon kaluar pikeun wawasan jeung ngangkat sora anjeun pikeun pamahaman, lamun neangan eta kawas pérak jeung neangan eta salaku harta disumputkeun, mangka anjeun bakal ngarti sieun Gusti jeung manggihan pangaweruh Allah.

2. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

Markus 4:24 Saur-Na ka maranehna, “Perhatikeun naon-naon anu ku maraneh kadenge.

Allah hoyong urang jadi pendengar nu alus sarta bakal ngaganjar urang pikeun éta.

1. "Ngadengekeun Firman Allah: Ganjaran sareng Berkah"

2. "Ukur Iman Anjeun: Ukuran Anjeun Nampi"

1. James 1: 19-21 - "Dulur-dulur abdi tercinta, hayu unggal lalaki gancang ngadangu, slow mun nyarita, slow kana murka: Pikeun murka manusa teu gawé bener Allah. naughtiness, sarta narima kalawan lemah lembut kecap egrafted, anu bisa nyalametkeun jiwa anjeun."

2. Paribasa 1: 5-7 - "A man wijaksana bakal ngadéngé, sarta bakal nambahan pangaweruh; jeung lalaki pangarti bakal ngahontal kana nasehat wijaksana: Pikeun ngarti paribasa, jeung interpretasi; kecap tina wijaksana, sarta poék maranéhanana. Kecap-kecap. Sieun ka PANGERAN mangrupikeun awal pangaweruh: tapi anu bodo nganggap hina hikmah sareng pangajaran."

Markus 4:25 Sabab nu boga, bakal dibere, jeung nu teu boga, malah nu bogana bakal dicokot ti manehna.

Anu boga bakal dibere deui, sedengkeun anu teu boga nanaon bakal dicabut sanajan naon anu dipiboga.

1: Urang kedah nganuhunkeun kana naon anu urang gaduh sareng ngagunakeunana kalayan bijaksana, sabab éta tiasa dicandak ti urang iraha waé.

2: Urang kudu ngagunakeun berkah urang pikeun mantuan jalma-jalma di sabudeureun urang anu kurang.

1: Yakobus 1:17 - Unggal kurnia alus tur sampurna téh ti luhur, turun ti Rama cahaya sawarga, anu teu robah kawas shifting kalangkang.

2: Pandita 11:1 - Tuang roti anjeun kana cai, sabab sanggeus sababaraha poé anjeun bakal manggihan deui.

Markus 4:26 Saur-Na, “Karajaan Allah teh, ibarat hiji jelema anu ngala siki kana taneuh;

Karajaan Allah teh ibarat hiji jelema anu nebarkeun siki kana taneuh.

1. Kasatiaan Allah dina Pagawean Nyebar

2. The Joy of Investasi di Karajaan Allah

1. 2 Korinta 9:10-11 - "Ayeuna anjeunna anu nyadiakeun siki ka sower jeung roti keur dahareun ogé bakal nyadiakeun jeung nambahan toko Anjeun bibit jeung bakal enlarge panén tina amal saleh Anjeun. Aranjeun bakal dipaparin kabeungharan dina sagala rupa, sangkan bisa dermawan dina saban waktu, sarta ku kaasih-asihan aranjeun bakal ngahasilkeun sukur ka Allah.”

2. Yesaya 55: 10-11 - "Sakumaha hujan jeung salju turun ti langit, sarta teu balik deui ka dinya tanpa watering bumi jeung nyieun kuncup jeung mekar, ku kituna eta ngahasilkeun siki pikeun sower jeung roti pikeun sowing. anu ngahakan, kitu deui kecap Kami anu kaluar tina sungut Kami: Éta moal balik deui ka kuring kosong, tapi bakal ngalaksanakeun naon anu Kami pikahoyong sareng ngahontal tujuan anu kuring dikirimkeun."

Markus 4:27 Jeung kudu bobo, jeung gugah peuting jeung beurang, jeung siki kudu spring jeung tumuwuh nepi, manéhna teu nyaho kumaha.

Perumpamaan ngeunaan sower ngagambarkeun tumuwuhna firman Allah jeung kumaha teu salawasna dipikaharti.

1. Kakuatan Firman Allah: Ngajalajah Tumuwuhna Firman Allah

2. Ngungkabkeun Rahasia Firman Allah: Pamariksaan Perumpamaan ngeunaan Panyebur.

1. Yesaya 55:11 - Ku kituna bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta.

2. Jabur 19:7-8 - Hukum Gusti sampurna, ngarobah jiwa: kasaksian Gusti pasti , ngajadikeun wijaksana nu basajan. Katetepan Gusti anu bener, rejoicing haté: parentah Gusti murni, enlightening panon.

Markus 4:28 Pikeun bumi brings mudik buah sorangan; mimiti sabeulah, terus ceuli, sanggeus éta jagong pinuh dina ceuli.

Bumi ngahasilkeun buah tina sorangan; dimimitian ku sabeulah, tuluy ceuli, jeung ahirna jagong pinuh.

1. Kakuatan Tumuwuh: Kumaha Kasabaran sareng Ketekunan Ngahasilkeun Kasampurnaan

2. Ganjaran Iman: Ngaronjatkeun Mangpaat Taqwa ka Allah

1. James 5:7-8 - Jadi sabar, kituna, baraya, nepi ka datangna Gusti. Tingali kumaha patani nungguan buah bumi anu mulia, sabar dina éta, dugi ka nampi hujan awal sareng akhir. Anjeun oge, sabar. Netepkeun haté anjeun, pikeun datangna Gusti geus deukeut.

2. Galata 6: 7-9 - Ulah jadi deceived: Allah teu moyok, pikeun naon sows hiji, éta ogé bakal Fedi. Pikeun hiji anu sows kana daging sorangan bakal tina daging Fedi korupsi, tapi hiji anu sows kana Roh bakal tina Roh Fedi hirup langgeng. Jeung hayu urang bosen ngalakukeun kahadéan, sabab dina mangsana urang bakal panén, upami urang henteu nyerah.

Markus 4:29 Tapi lamun buah dibawa mudik, anjeunna langsung nempatkeun arit, sabab panén geus datang.

Panén geus di dieu sarta kudu dikumpulkeun geuwat.

1: Tong ngadagoan ngabagi Injil, ayeuna waktuna pikeun ngahasilkeun buah.

2: Allah nyauran urang pikeun aktip dina misi-Na, pikeun panén jiwa.

1: Mateus 9:37-38 Saur-Na deui ka murid-murid-Na, Panenna mah loba pisan, tapi buruhna saeutik; Ku sabab kitu, nenedakeun ka Gusti anu kagungan panen, supados anjeunna ngirimkeun buruh pikeun panenna.

2: John 4: 35-38 Naha anjeun nyarios: Aya opat bulan deui, teras panén? behold, Kuring nyebutkeun ka anjeun, Angkat up panon anjeun, sarta kasampak dina widang; keur maranehna bodas geus panén. Jeung saha nu reapeth narima upah, jeung gathereth buah pikeun hirup langgeng, nu boh nu sowes jeung manéhna nu reapeth bisa girang babarengan.

Markus 4:30 Saur-Na, "Naon urang sasaruakeun Karajaan Allah?" atawa jeung naon babandingan urang bakal ngabandingkeun éta?

Yésus ngajukeun pananya ngeunaan Karajaan Allah, nanya kumaha éta bisa dibandingkeun jeung hal-hal séjén.

1. Pananya Yésus: Urang Diajar Naon Ngeunaan Karajaan Allah?

2. Ngajalajah Misteri Karajaan Allah

1. Lukas 17: 20-21 - "Hiji waktu, nalika ditanya ku urang Parisi iraha Karajaan Allah bakal datangna, Yesus ngawaler, 'Karajaan Allah moal datangna ku observasi taliti anjeun, sarta jalma moal nyebutkeun, 'Di dieu nyaeta,' atawa 'Aya eta,' sabab Karajaan Allah aya dina anjeun.'"

2. John 18:36 - "Yesus ngadawuh, 'Karajaan Kami lain dunya ieu. Lamun éta, abdi-abdi bakal ngalawan pikeun nyegah ditewak kuring ku pamingpin Yahudi. Tapi ayeuna mah Karajaan abdi ti tempat sejen.'"

Markus 4:31 Éta ibarat siki sasawi, anu nalika ditaburkeun di bumi, jumlahna langkung handap tibatan sadaya siki anu aya di bumi.

Yésus ngabandingkeun Karajaan Allah jeung siki sasawi, nu pangleutikna tina sagala siki.

1. "Nalika Siki Mustard Tumuwuh: Éksplorasi Iman"

2. "Kakuatan Siki Mustard: Ngabébaskeun Karajaan Allah"

1. Yermia 17: 7-8 - "Tapi rahayu jalma anu percanten ka PANGERAN, anu kapercayaan ka Anjeunna. Maranehna bakal kawas tangkal dipelak ku cai nu ngirim kaluar akar na ku stream. Teu sieun. Lamun datang panas, daunna salawasna hejo, teu hariwang dina taun halodo, sarta moal gagal buahan."

2. Mateus 17:20 - "Anjeunna ngawaler, "Kusabab anjeun boga jadi saeutik iman. Satemenna Kami ngabejaan ka maraneh, lamun maraneh boga iman sahenteuna siki sasawi, maraneh bisa ngomong ka ieu gunung, 'Pindah ti dieu ka ditu,' tangtu bakal pindah. Teu aya anu mustahil pikeun anjeun. ”

Markus 4:32 Tapi lamun geus sown, eta tumuwuh nepi, sarta jadi leuwih gede ti sakabeh bumbu, jeung shootout kaluar dahan gede; ambéh manuk-manuk awang-awang bisa ngiuhan dina kalangkangna.

Perumpamaan ngeunaan siki mustard ngagambarkeun kakuatan iman sareng kumaha éta tiasa tumbuh janten langkung ageung tibatan sadayana.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Éta Bisa Tumuwuh sareng Ngadamel Dampak

2. Biji Mustard: Hiji Palajaran dina Iman jeung Persib

1. Mateus 13:31-32 “Anjeunna midamel deui misil sejen ka maranehna, saur-Na, “Karajaan Sawarga teh ibarat siki sasawi anu dicandak ku hiji jelema, ditaburkeun di kebonna. Sikina teh pangleutikna ti sakabeh siki, tapi lamun geus tumuwuh leuwih badag batan sakabeh pepelakan kebon, nepi ka jadi tangkal, nepi ka manuk-manuk awang-awang daratang nyieun sayang dina dahan-dahanna.”

2. Lukas 17: 6 "Jeung Gusti ngadawuh, "Lamun anjeun boga iman kawas hiji sisikian mustard, Anjeun bisa ngomong ka tangkal mulberry ieu, 'Kudu uprooted jeung dipelak di laut,' sarta eta bakal nurut ka anjeun.

Markus 4:33 Jeung loba misil sapertos anjeunna nyarioskeun pangandika ka aranjeunna, sakumaha aranjeunna tiasa ngadangukeunana.

Yésus nyaritakeun loba misil ka murid-muridna ku cara nu bisa kaharti.

1. Daya dongéng dina pangajaran ngajar

2. Ngartos kakuatan parabel Yesus

1. Lukas 8: 4-15 - Perumpamaan ngeunaan Sower

2. Mateus 13: 3-23 - Pasemon ngeunaan Sower jeung siki

Markus 4:34 Tapi tanpa misil anjeunna henteu nyarios ka aranjeunna, sareng nalika aranjeunna nyalira, anjeunna ngajelaskeun sagala hal ka murid-murid-Na.

Yésus ngagunakeun misil pikeun ngajelaskeun bebeneran rohani ka jalma-jalma.

1: Parabel mangrupakeun alat anu ampuh pikeun ngajelaskeun konsép-konsép anu hésé ku cara anu gampang kaharti.

2: Percaya ka Yesus sareng ajaran-Na, sareng Anjeunna bakal ngajelaskeun bebeneran spiritual ka anjeun.

1: John 14: 26 - "Tapi Pangjurung, nyaéta Roh Suci, anu ku Bapa bakal dikirim ku nami Kami, bakal ngajarkeun anjeun sagala hal sareng bakal ngingetkeun anjeun kana sagala hal anu kuring parantos nyarioskeun ka anjeun."

2: Lukas 10:27 - "Anjeunna ngawaler, '"Cinta Pangéran Allah anjeun kalayan sakabéh haté anjeun jeung sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun"; jeung, "Nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan."'"

Markus 4:35 Dina dinten anu sami, nalika sonten, anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Hayu urang meuntas ka peuntas."

Yésus ngajak murid-muridna meuntas ka seberang situ.

1: Panggero Yesus pikeun Nuturkeun Anjeunna - Sanaos urang henteu terang ka mana Anjeunna nyandak urang, urang tiasa percanten yén jalan-Na mangrupikeun jalan anu pangsaéna.

2: Teu Sieun - Uleman Yesus pikeun meuntas danau mangrupikeun panginget yén Anjeunna aya sareng urang, sareng urang kedah iman yén Anjeunna bakal ngajaga urang, henteu masalah bahaya.

1: Mateus 8: 18-27 - Yesus calms badai di laut, demonstrating kakuatan sarta otoritas malah leuwih unsur alam.

2: Yohanes 6:16-21 - Yesus leumpang dina cai, nunjukkeun ka murid-murid-Na yén anjeunna mangrupikeun master sadaya ciptaan.

Markus 4:36 Jeung sanggeus maranéhanana geus diusir ku jalma rea, maranéhanana nyokot manéhna salaku manéhna dina kapal. Sareng aya ogé kapal-kapal leutik anu sanés sareng anjeunna.

Yésus jeung murid-muridna ngagunakeun parahu pikeun meuntas danau sanggeus ngawawar ka jalma réa.

1. Conto Yésus pikeun ngaréngsékeun waktu keur sibuk.

2. Pentingna aya komunitas anu ngadukung.

1. Mateus 11: 28-30 - "Hayu ka Kami, sakabeh anu kuli sarta beurat kabeungbeurat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke Kami kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, jeung Anjeun bakal manggih katengtreman pikeun jiwa anjeun, sabab jodo Kami gampang, sareng beban Kami hampang."

2. Rasul 2: 42-47 - "Jeung maranéhna devoted dirina kana pangajaran rasul 'jeung ukhuwah, pikeun megatkeun roti jeung solat. Jeung angen datang kana unggal jiwa, sarta loba keajaiban jeung tanda anu dipigawé ngaliwatan rasul. Sarta sakabeh anu percaya éta babarengan jeung boga sagala hal di umum. Sarta maranéhanana ngajual possessions jeung kaduh maranéhanana sarta ngadistribusikaeun proceeds ka sadaya, sakumaha kudu sagala. Jeung poe-poe, attending Bait Allah babarengan jeung megatkeun roti di imah maranéhanana, maranéhanana narima dahareun maranéhanana jeung hate bungah jeung berehan, muji ka Allah jeung ngabogaan ni’mat jeung sakabeh jalma. Sareng Gusti nambihan kana jumlahna unggal dintenna jalma-jalma anu disalametkeun."

Markus 4:37 Jeung aya angin ribut gede, jeung ombak neunggeul kana kapal, jadi eta ayeuna pinuh.

Badai gede narajang, ngeusian kapal ku cai jeung ombak.

1. Neangan Kakuatan dina Badai Kahirupan

2. Percanten ka Gusti Dina Jaman Hésé

1. Jabur 107: 23-24 - "Aranjeunna anu turun ka laut dina kapal, anu ngalakukeun bisnis di cai anu ageung; Ieu ningali padamelan Gusti, sareng kaajaiban-Na di jero."

2. Mateus 8: 23-27 - "Sareng nalika anjeunna naék kana kapal, murid-murid-Na nuturkeun anjeunna. Jeung, behold, aya tempest gede di laut, nepi ka kapal katutupan ku ombak, tapi manéhna saré. Sareng murid-murid-Na sumping ka Anjeunna, sareng ngahudangkeun anjeunna, saurna, "Gusti, salametkeun kami! Sarta anjeunna saith ka aranjeunna, Naha anjeun fearful, O ye urang saeutik iman? Lajeng anjeunna gugah, sarta rebuked angin jeung laut; tur aya tenang hébat. Tapi jelema-jelema heran, pokna, "Naon ieu jelema teh, nepi ka angin jeung laut oge nurut ka Anjeunna!"

Markus 4:38 Anjeunna aya di tukangeun kapal, sare dina bantal, sareng aranjeunna hudangkeun anjeunna sareng nyarios ka anjeunna, "Juragan, naha anjeun henteu paduli yén urang binasa?"

Yésus nenangkeun badai di laut jeung nguji iman murid-murid-Na.

1. Yesus salawasna ngadalikeun badai: Percanten ka Anjeunna dina Times of Trouble

2. Kudu Iman jeung Wani Dina Nyanghareupan Sieun

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Mateus 6:25-34 - pangajaran Yesus ngeunaan teu hariwang atawa hariwang.

Markus 4:39 Geus kitu Anjeunna gugah, nyedekkeun angin, tuluy ngalahir ka laut, “Tenang! Jeung angin ceased, sarta aya hiji tenang hébat.

Yésus boga kakuatan pikeun nenangkeun badai.

1: Yesus mangrupikeun katengtreman urang di tengah-tengah badai kahirupan.

2: Yesus tiasa tetep angin huru-hara sareng ngajantenkeun urang tenang sareng istirahat.

1: Yesaya 26:3 - Anjeun bakal tetep dina karapihan sampurna jalma anu pikiranna steadfast, sabab aranjeunna percanten ka anjeun.

2: Jabur 46:10 - Sing tenang, sarta nyaho yen Kami Allah; Kuring bakal Maha Agung diantara bangsa, Kuring bakal Maha Agung di bumi.

Markus 4:40 Saur-Na ka maranehna, “Naha aranjeun sieun kitu? kumaha eta nu teu boga iman?

Yésus nanya ka murid-muridna naon sababna maranéhna sieun pisan, nanya naha maranéhna kurang iman.

1. Percanten ka Allah: Nungkulan Sieun Ngaliwatan Iman

2. Ulah Sieun: Diajar Ngalaksanakeun Iman Urang

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Pilipi 4: 6-7 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal hansip Anjeun. hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

Markus 4:41 Maranehna kacida sieuneunana, tuluy padungdengan, “Naon ieu jelema, nepi ka angin jeung laut oge nurut ka Anjeunna?

Murid-murid Yesus reuwas ku kakawasaan-Na kana angin jeung laut, sarta sieun ku Anjeunna.

1. Yesus: Gusti sareng Guru kami

2. Kakawasaan jeung Wewenang Yesus

1. Mateus 8: 26-27 - Yesus nyortir angin sarta ngadawuh ka ombak, "Damai! Tenang!” Lajeng angin reda tur éta sagemblengna tenang.

2. Jabur 89: 8 - Nun Gusti Allah Nu Maha Kawasa, saha kawas anjeun? Anjeun perkasa, Gusti, sareng kasatiaan anjeun ngurilingan anjeun.

Markus 5 nyarioskeun tilu mujijat penting anu dilakukeun ku Yesus: nyageurkeun lalaki anu kasurupan sétan, nyageurkeun awéwé anu ngaluarkeun getih kronis, sareng ngahudangkeun putri Yairus tina maot.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yésus jeung murid-murid-Na anjog ka wewengkon Gérasenes. Di dieu, maranéhna sapatemon hiji lalaki kasurupan roh najis hirup diantara kuburan anu teu bisa kaampeuh sanajan kalawan ranté. Nalika Yesus paréntah roh kaluar manusa eta mangka dirina jadi "Legion" pikeun eta loba. Setan-setan menta ka Yesus supaya dikirim ka gerombolan babi anu caket dieu tinimbang dikirim ka luar wewengkon. Anjeunna masihan aranjeunna idin sareng aranjeunna ngalebetkeun babi nyababkeun sakitar dua rébu babi buru-buru turun tebing lungkawing ka danau ngalelepkeun (Markus 5: 1-13). Pangon-pangon kabur ngalaporkeun kajadian di kota, jalma-jalma datang ningali naon anu kajantenan mendakan lalaki anu baheulana kasurupan linggih di dinya sareng dangdanan anu leres, naroskeun ka Yesus ninggalkeun daérahna (Markus 5: 14-20).

Ayat 2: Nalika balik deui ka seberang danau, jalma-jalma ngarumpul di sakurilingna sapertos Yairus, saurang pamimpin sinagoga sumping di payuneun suku-Na ngajaluk pisan ka Anjeunna nyarioskeun putri-Na anu alit naroskeun ka Anjeunna angkat panangan supados anjeunna tiasa cageur hirup (Markus 5:21). 24). Sabot keur indit, loba jalma anu nuturkeun di sabudeureun Anjeunna, di antarana aya awewe kaserang getihan dua belas taun, kabeh boga dokter tapi malah jadi cageur beuki parah kadéngé ngeunaan Yesus datang ka tukangeun riungan, nyabak jubah-Na, sabab manehna mikir, "Lamun kuring ngan nyabak pakean-Na. Abdi bakal cageur". Geuwat getihan eureun karasa awakna geus dibébaskeun sangsara. Nyadar kakuatan Isro kaluar manehna kabukti sabudeureun riungan nanya saha keuna baju murid nyebutkeun ningali jalma crowding ngalawan anjeun acan nanya 'Saha keuna kuring?' Tapi tetep pilari sabudeureun ningali rengse eta lajeng awéwé nyaho naon anu lumangsung nya datang ragrag di suku trembling sieun ngabejaan manehna sakabeh bebeneran nyebutkeun dirina "Putri iman anjeun geus healed anjeun balik karapihan bébas tina sangsara anjeun" (Markus 5:25-34).

Alinea 3: Waktu masih nyarita, aya jalma ti imah Jairus, pamingpin sinagoga, ngomong, "Putri anjeun geus maot naha ngaganggu guru deui?" Teu malire naon ceuk maranehna Yesus ngabejaan Jairus ulah sieun ngan percaya teu ngantep saha nuturkeun manéhna iwal Peter Yakobus John lanceukna Yakobus nalika aranjeunna anjog di imah ningali kaributan jalma nangis woling loudly indit nyebutkeun budak teu maot tapi sare tawa ridicule sanggeus putting dulur kaluar nyokot anak urang. murid bapana indungna jeung manéhna indit ka mana anak nyokot manéhna ku leungeun nyebutkeun dirina "Talitha koum!" nu hartina "Gadis saeutik kuring ngomong ka anjeun gugah!" Geuwat gadis nangtung walks sabudeureun manéhna dua belas taun ieu sagemblengna astonished aranjeunna masihan pesenan ketat ulah ngantep saha nyaho ngeunaan ieu ngawartoskeun masihan hiji hal dahar (Mark 5:35-43). Mujijat-mujijat ieu langkung nunjukkeun kakuatan otoritas Kristus pikeun alam fisik spiritual kalebet maotna sorangan.

Markus 5:1 Jeung maranehna nepi ka peuntas laut, ka nagara urang Gadaranes.

Jalma-jalma meuntas laut ka nagara Gadara.

1. Hayu Urang Nyebrang: Perjalanan Iman

2. Ngungkulan Rintangan Pikeun Ngahontal Tujuan Urang

1. Ibrani 11: 1 "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. Pilipi 3: 13-14 "Dulur-dulur, kuring henteu nganggap diri kuring parantos nyekel éta. meunang hadiah anu ku Allah geus disebut ka sawarga di Kristus Yesus."

Markus 5:2 Sabot anjeunna kaluar tina parahu, gura-giru aya jalma anu kasurupan roh jahat.

Jalma anu kasurupan roh jahat papanggih jeung Yesus waktu kaluar tina kapal.

1: Nurut kana Pangersa Allah: Carita ngeunaan Isa jeung Lalaki nu Dipimilik

2: Godaan: Yesus jeung Roh Najis

1: Epesus 4:27 - "Jeung ulah masihan Iblis hiji foothold"

2: Mateus 4:1-11 - "Yesus ditungtun ku Ruh ka gurun keusik pikeun digoda ku Iblis"

Markus 5:3 Anu kagungan dwelling-Na di antara kuburan; jeung teu saurang ogé bisa ngabeungkeut manéhna, teu, teu jeung ranté:

Petikan ieu ngajelaskeun hiji lalaki anu hirup diantara kuburan, sarta teu bisa kaampeuh ku ranté.

1. Kakuatan Roh: Diajar kumaha kakawasaan Roh Suci tiasa ngatasi sagala halangan.

2. Ngungkulan Panjara: Hiji palajaran ngeunaan cara leupas tina beungkeutan dosa.

1. Rasul 10:38 - "Kumaha Allah anointed Yesus urang Nasaret jeung Roh Suci jeung kalawan kakuatan: anu indit ngeunaan lakukeun alus, jeung nyageurkeun sagala anu tertindas Iblis; pikeun Allah jeung manehna."

2. 2 Corinthians 5:17 - "Ku sabab eta lamun saha wae jadi Kristus, anjeunna mahluk anyar: hal heubeul geus kaliwat; behold, sagala hal anu jadi anyar."

Markus 5:4 Sabab geus sering dibeungkeut ku rante jeung rante, rante-rantenana dicabut rante, tali-talina dipegat-pegat, teu aya nu bisa ngalilindeuk.

Si Gadarene anu jahat teu kaampeuh, teu aya anu tiasa ngalilindeuk anjeunna sabab anjeunna parantos ngarecah ranté sareng ranté.

1. Kakuatan Yesus pikeun megatkeun ranté perbudakan

2. Sifat Dosa anu teu kaampeuh

1. Rum 6:6-14 - Urang geus dileupaskeun tina perbudakan dosa ku kakawasaan Yesus

2. John 8: 34-36 - Yesus nyarios yén saha waé anu ngalakukeun dosa nyaéta budak dosa.

Markus 5: 5 Sarta salawasna, peuting jeung beurang, anjeunna di gunung, jeung di kuburan, ceurik, sarta motong dirina ku batu.

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan saurang lalaki anu terus-terusan di gunung sareng kuburan, nangis sareng ngarusak diri ku batu.

1. Patempuran Di jero: Ngartos Perjuangan Nyiksa Diri

2. Ngungkulan Poek: Neangan Harepan Ditengah Kanyeri

1. Mateus 11:28 - "Hayu ka Kami, sakabeh aranjeun nu kuli jeung beurat kabeungbeurat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana."

2. Jabur 34:18 - "Gusti deukeut ka nu brokenhearted, sarta nyalametkeun nu remuk dina sumanget."

Markus 5: 6 Tapi nalika anjeunna ningali Yesus ti jauh, anjeunna lumpat nyembah ka Anjeunna,

Lalaki éta pinuh ku sieun nalika manéhna nempo Yesus, acan anjeunna lumpat ka Anjeunna sarta nyembah ka Anjeunna.

1: Dina nyanghareupan kasieun, respon kahiji urang kedah percanten ka Allah sareng nyembah ka Anjeunna.

2: Urang bisa némbongkeun pangabdian urang ka Allah ku ngajalankeun ka Anjeunna nalika urang pinuh ku sieun.

1: Yesaya 12: 2 - "Pasti Allah teh kasalametan kuring; Kuring bakal ngandelkeun jeung teu sieun. PANGERAN, PANGERAN sorangan, kakuatan kuring jeung pertahanan kuring; Anjeunna geus jadi kasalametan kuring ".

2: Jabur 27: 1 - "Gusti teh cahaya abdi sareng kasalametan abdi-saha abdi kedah sieun? Pangéran mangrupikeun benteng hirup abdi - saha anu kedah abdi sieun?"

Markus 5:7 Jeung ngajerit kalayan sora tarik, sarta ngomong, "Naon urusan kuring jeung anjeun, Yesus, Putra Allah Nu Maha Agung?" Abdi nyuhunkeun ka Gusti, supados anjeun henteu nyiksa kuring.

Lalaki anu kasurupan ku pasukan sétan-sétan ceurik ka Yesus, naroskeun naon hubungan-Na sareng anjeunna sareng naroskeun ka Yesus supados henteu nyiksa anjeunna.

1. Kakuatan Iman: Palajaran ti Lalaki Kasurupan ku Legion Sétan

2. Nalika Waktosna Nyerah Kontrol sareng Pasrah Ka Gusti

1. Lukas 4:33-34 "Jeung di imah ibadah aya hiji lalaki anu kasurupan roh sétan najis, sarta ngagorowok kalayan sora tarik, Pokna, Nyarita! Yesus urang Nasaret? Naha anjeun sumping pikeun ngancurkeun kami? Kuring terang anjeun saha anjeun, Anu Maha Suci Allah."

2. Rum 10:13 "Kanggo sakur anu nelepon kana nami Gusti bakal disimpen."

Markus 5:8 Pikeun anjeunna nyarios ka anjeunna, "Kaluar tina éta lalaki, roh jahat!"

Petikan éta ngeunaan Yesus maréntahkeun roh najis kaluar tina hiji lalaki.

1. Kakuatan Yesus Kristus pikeun Maréntahkeun Roh Jahat

2. Peran Roh Suci dina Nungkulan Kahayang Dosa

1. Epesus 6:10-11 - “Tungtungna, kudu kuat di Gusti jeung ku kakawasaan-Na. Anggoan pakarang Allah anu lengkep, supados anjeun tiasa tahan ngalawan rencana Iblis."

2. Lukas 4:36 - “Sakabeh jalma reuwaseun, tuluy ngaromong, ‘Naon ieu kecap! Kalawan wewenang jeung kawasa Mantenna marentahkeun roh-roh najis, tuluy maranehna kaluar!'”

Markus 5:9 Anjeunna naros ka anjeunna, "Saha nami anjeun?" Sarta anjeunna ngawaler, paribasa, Nami abdi Legion: keur urang loba.

Legion éta hiji lalaki ngeusi loba setan anu nyarita ka Yesus.

1: Kakawasaan Yesus leuwih kuat ti batan sétan-sétan mana waé, sarta Anjeunna bisa nyalametkeun urang tina sagala gelap.

2: Urang bisa manggihan harepan ka Yésus, teu sual kumaha putus asa urang.

1: Mateus 4:23-24 - Yesus ngumbara ka sakuliah Galilea, ngajar di sinagoga maranéhanana, medarkeun Injil Karajaan, sarta nyageurkeun sagala panyakit jeung panyakit di antara jalma.

2: Mateus 8:16-17 - Sore eta loba jelema kasurupan setan dibawa ka Yesus. Anjeunna ngusir roh-roh ku kecap sareng nyageurkeun sadayana anu gering. Ieu laksana pangandika Gusti ngalangkungan nabi Yesaya, anu nyarios, "Anjeunna nyandak panyakit urang sareng ngaleungitkeun panyakit urang."

Markus 5:10 Sarta anjeunna besought anjeunna pisan yén anjeunna moal bakal diusir ka luar nagara.

Yésus némbongkeun welas asih ka jalma nu kasurupan sétan ku cara henteu ngusir roh-roh jahat.

1: Urang kabéh bisa diajar tina tuladan Yésus ngeunaan sipat welas asih jeung welas asih sanajan dina kaayaan nu hésé jeung nangtang.

2: Yesus salawasna mikanyaah jeung pamahaman, némbongkeun urang kumaha carana jadi kawas Anjeunna dina kahirupan urang sorangan.

1: Lukas 6:36 - "Kudu welas asih, sakumaha Rama anjeun welas asih."

2: Mateus 7:12 - "Ku sabab kitu, naon waé anu anjeun pikahoyong ku batur pikeun anjeun, laksanakeun ogé pikeun aranjeunna, sabab ieu mangrupikeun Toret sareng Kitab Nabi."

Markus 5:11 Ayeuna aya di deukeut gunung hiji gerombolan badag babi keur dahar.

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan gerombolan babi anu ageung caket gunung.

1. Pentingna ngajaga wates jeung nyingkahan godaan.

2. Hayu urang nuturkeun Yesus sareng percanten kana pituduh-Na.

1. Pilipi 4:13 - Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus nu strengthens kuring.

2. paribasa 3: 5-6 - Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku manéhna, sarta manéhna bakal ngarahkeun jalan Anjeun.

Markus 5:12 Sarta sakabeh setan besought anjeunna, paribasa, "Interkeun kami kana babi, sangkan bisa asup ka aranjeunna."

Yesus ngusir roh najis ti hiji lalaki, lajeng ngidinan roh asup kana gerombolan babi.

1. Kakuatan Yesus pikeun Ngalawan Pasukan Sétan

2. The Greater Good: Nalika Nyieun Kaputusan Hésé

1. Mateus 8:28-34 - Yesus casting kaluar setan ti dua lalaki

2. Lukas 9:37-42 - Yesus casting kaluar sétan ti budak hiji

Markus 5:13 Sarta geura-giru Yesus masihan aranjeunna idin. Jeung roh-roh najis kaluar, sarta diasupkeun kana babi: jeung gerombolan lumpat ganas handap hiji tempat lungkawing ka laut, (maranehna ngeunaan dua rebu;) sarta choked di laut.

Yésus méré idin ka roh-roh jahat asup ka babi-babi, nu lumpat ka laut, nepi ka maotna.

1. Kakawasaan Yesus: Kumaha Kecap-Na jeung Tindakan-Na mangaruhan Dunya Sabudeureun Urang

2. Kakuatan Iman: Nyangking Kaajaiban

1. Rasul 8: 5-8 - Philip Da'wah jeung Miracles

2. Mateus 8:28-34 - Yesus Ngahindarkeun Badai sareng Nyageurkeun Lalaki anu Kasurupan Sétan

Markus 5:14 Jeung nu ngangon babi kabur, sarta ngabejaan eta di kota jeung di padesaan. Jeung maranéhna indit kaluar pikeun nempo naon éta anu dipigawé.

Yésus ngusir sétan ti saurang lalaki, nyababkeun tukang-tukang angon kabur sarta nyaritakeun mujijat éta.

1: Yesus sanggup mujijat-mujijat anu luar biasa sareng kakawasaanana henteu kedah diremehkeun.

2: Urang kudu daék nyaksian mujijat-mujijat Yésus jeung nyebarkeun warta ngeunaan kaagungan-Na.

1: Jabur 107:20 Mantenna ngutus pangandika-Na, nyageurkeun maranehna, jeung nyalametkeun maranehna tina karuksakanana.

2: Lukas 6:19 Jelema-jelema anu rea-reana hayang nyabak ka Anjeunna, lantaran aya kakuatan kaluar ti Anjeunna, nepi ka cageur kabeh.

Markus 5:15 Maranehna daratang ka Yesus, nenjo jelema anu kasurupan setan, geus linggih, anggoan, anggeus waras;

Jalma-jalma kacida héraneunana ningali jelema anu kasurupan sétan, ayeuna calik, anggoan, jeung geus waras akalna.

1. Kakawasaan Yesus pikeun Mulangkeun jeung Ngarubah Kahirupan

2. Sieun ka Gusti mangrupikeun Awal Hikmah

1. Lukas 8:26-37, kakuatan Yesus pikeun mulangkeun jeung ngusir sétan

2. Siloka 9:10 , Sieun ka Yéhuwa nyaéta awal hikmah

Markus 5:16 Jeung nu nempo eta ngabejaan ka maranehna kumaha eta befell ka anjeunna anu kasurupan sétan, sarta ogé ngeunaan babi.

Petikan éta ngajelaskeun yén jalma-jalma anu ningali carita Yesus nyageurkeun lalaki anu kasurupan sétan nyarioskeun ka batur naon anu kajantenan, kalebet kanyataan yén gerombolan babi ogé kapangaruhan.

1. "Kakawasaan Allah Teu Bisa Dibendung"

2. "Kaasih Gusti Nu Abadi"

1. Jabur 115: 3 - "Allah urang aya di sawarga, Anjeunna ngalakukeun sagala rupa Anjeunna pleases."

2. Lukas 6:36 - "Kudu welas asih, sagampil Rama anjeun welas asih."

Markus 5:17 Jeung maranéhna mimiti neneda manéhna indit kaluar ti basisir maranéhanana.

Jalma-jalma urang Gerasa naroskeun ka Yesus angkat ka daérahna.

1. Yésus kalayan rendah haté narima kahayang urang Gerasa, némbongkeun pentingna hormat jeung rendah haté.

2. Malah dina nyanghareupan oposisi, Yesus terus nyebarkeun pesen ngeunaan kanyaah jeung narima.

1. Mateus 10:14 - Jeung whosoever teu narima anjeun, atawa ngadéngé kecap anjeun, lamun anjeun indit kaluar ti imah atawa kota nu, ngocok off lebu suku anjeun.

2. Mateus 6:14-15 - Pikeun lamun anjeun ngahampura lalaki trespasses maranéhanana, Rama sawarga Anjeun oge bakal ngahampura Anjeun: Tapi lamun anjeun teu ngahampura lalaki trespasses maranéhanana, Rama Anjeun oge bakal ngahampura trespasses Anjeun.

Markus 5:18 Jeung nalika anjeunna naek kana parahu, jalma anu kungsi kasurupan sétan ngado'a ka anjeunna supaya anjeunna bisa jeung manehna.

Lalaki anu kasurupan ku sétan ménta tetep jeung Yesus sanggeus manéhna geus healed.

1. Kakuatan Yesus pikeun Transformasi Kahirupan

2. The Nekat Kudu Yesus

1. Jabur 34:4-5 “Abdi naros ka Gusti, Mantenna ngawaler ka abdi sareng nyalametkeun abdi tina sagala kasieun abdi. Jalma-jalma anu neuteup ka Mantenna sumringah, beungeutna moal isin."

2. Rasul 10:38 "Kumaha Allah anointed Yesus urang Nasaret jeung Roh Suci jeung kakuatan. Manéhna indit-inditan ngalakonan kahadean jeung nyageurkeun sakabeh jalma anu katindes ku Iblis, sabab Allah nyarengan ka Anjeunna.”

Markus 5:19 Tapi Yesus henteu ngantep anjeunna, tapi ngadawuh ka manehna, "Pulang ka babaturan anjeun, sarta ngabejaan aranjeunna kumaha hébat hal Gusti geus dipigawé pikeun anjeun, sarta geus miboga welas asih ka anjeun."

Yésus nitah saurang lalaki pikeun indit jeung nyaritakeun ka batur-baturna ngeunaan hal-hal gedé nu geus dilampahkeun ku Yéhuwa pikeun manéhna sarta némbongkeun welas asih.

1. Welas Asih sareng Asih Gusti - Kumaha Urang Kudu Ngabagikeun Warta Gedé

2. Kakuatan Kasaksian - Nyebarkeun Karya Gusti dina Kahirupan Anjeun

1. Rum 10: 14-15 - Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka anjeunna di saha maranéhna teu percanten? na kumaha maranéhna bakal percaya ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu acan uninga? na kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a? Na kumaha maranéhna bakal ngahutbah, iwal aranjeunna dikirim?

2. Rasul 4:20 - Pikeun urang teu bisa tapi nyarita hal nu urang geus katempo jeung ngadéngé.

Markus 5:20 Jeung manéhna indit, sarta mimiti nyebarkeun di Decapolis kumaha gede hal Yesus geus dipigawé pikeun manéhna, jeung sakabeh jalma teu heran.

Yesus nyageurkeun hiji lalaki sarta lalaki éta mimiti ngabejaan jalma ngeunaan hal hébat Yesus geus dipigawé.

1: Yesus sanggup nyageurkeun sadaya kasangsaraan urang sareng urang kedah nyarioskeun ka dunya kaagungan-Na.

2: Urang kedah terbuka kana kakawasaan Yesus sareng naon anu tiasa dilakukeun ku Anjeunna pikeun kahirupan urang, sareng bagikeun ieu ka batur.

1: Rasul 4: 13-14 - "Ayeuna nalika aranjeunna ningal kawani Petrus sareng Yahya, sareng terang yén aranjeunna henteu diajar sareng jalma-jalma jahil, aranjeunna kagum, sareng aranjeunna terang yén aranjeunna parantos sareng Yesus."

2: Rum 1:16 - "Kanggo kuring henteu isin kana Injil Kristus: sabab éta kakawasaan Allah pikeun kasalametan pikeun unggal jalma anu percaya; pikeun urang Yahudi heula, sareng ogé pikeun urang Yunani."

Markus 5:21 Sabot Yesus ngaliwat deui ku parahu ka peuntas, loba jelema ngarumpul ka Anjeunna, sarta Anjeunna deukeut ka laut.

Yesus dikurilingan ku seueur jalma nalika Anjeunna ngalangkungan laut.

1: Yesus salawasna dikurilingan ku jalma anu neangan Anjeunna.

2: Urang kudu narékahan pikeun jadi di antara loba nu néangan Yéhuwa.

1: Mateus 7: 7-8 "Menta, tangtu bakal dibere; neangan, tangtu manggihan; sambel, tangtu dibuka ka anjeun: Pikeun unggal-unggal nu menta narima; jeung nu néangan manggihan; jeung Anu ngetok bakal dibuka."

2: Lukas 11: 9-10 "Jeung Kami nyebutkeun ka anjeun: Menta, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun; neangan, sarta anjeun bakal manggihan; sambel, sarta eta bakal dibuka ka anjeun. Pikeun unggal saha nu menta narima; sarta anjeunna. nu neangan manggih; jeung nu ngetok bakal dibuka."

Markus 5:22 Jeung, behold, aya datang salah sahiji pamingpin sinagoga, Jairus ngaranna; jeung lamun manéhna nempo manéhna, manéhna murag dina suku-Na,

Yairus, pamingpin sinagoga, kalayan rendah haté sujud di suku Yésus.

1. Kakuatan Karendahan Hati: Kumaha conto Yairus tiasa ngajurung urang pikeun milarian kahoyong Allah.

2. Iman dina Tindakan: Nuturkeun conto Yairus ngeunaan percanten ka Yesus.

1. Yakobus 4:10 - "Ngarendahkeun diri ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngangkat anjeun."

2. Mateus 8:10 - "Waktu Yesus ngadangu hal ieu, Anjeunna reuwas, sarta ngomong ka jalma-jalma anu nuturkeun anjeunna, 'Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, Kami teu acan kapanggih saha di Israil kalawan iman gede saperti.'"

Markus 5:23 Jeung besocated anjeunna greatly, paribasa, "Putri leutik abdi bohong dina point of pupusna: abdi neneda thee, datang jeung numpangkeun leungeun Anjeun dina dirina, yén manéhna bisa healed; jeung manehna bakal hirup.

Yesus nyageurkeun budak awéwé leutik tina titik maot.

1. Yesus téh dukun nu bisa mawa urang balik ti brink maot.

2. Urang bisa diajar naon tina iman bapa dina Markus 5:23 .

1. Yesaya 53: 4-5 - Pasti manéhna geus ditanggung griefs urang, jeung mawa sorrows urang: can we esteem manéhna stricken, smitten Allah, jeung afflicted. Tapi manéhna tatu pikeun transgressions urang, manéhna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement karapihan urang éta kana manéhna; jeung ku belang-Na urang cageur.

2. James 5:15 - Jeung doa iman bakal nyalametkeun nu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi; jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, maranéhanana baris dihampura manéhna.

Markus 5:24 Jeung Yesus indit jeung manéhna; jeung loba jalma nuturkeun manéhna, jeung thronged manéhna.

Petikan ieu ngajelaskeun Yesus angkat sareng hiji lalaki sareng dituturkeun ku balaréa anu ageung.

1. Yesus di tengah-tengah balaréa: Kakawasaan Ayana-Na

2. Nilai Komunitas: Yesus jeung balaréa

1. Lukas 8:42-48 - Yesus heals awéwé jeung ngaluarkeun getih

2. Mateus 14:22-33 - Yesus walks dina cai jeung calms badai

Markus 5:25 Jeung hiji awewe, anu geus dua belas taun kaluaran getih,

Petikan ieu nyarioskeun carita ngeunaan awéwé anu parantos ngaluarkeun getih salami dua belas taun sareng dicageurkeun nalika nyabak kelim jubah Yesus.

1: Kakuatan Iman - Urang tiasa dicageurkeun upami urang iman sareng percanten ka Yesus.

2: Toel Penyembuhan Gusti - Gusti tiasa masihan penyembuhan ka urang nalika urang milarian Anjeunna.

1: Yakobus 5:14-15 - Naha aya anu gering di antara anjeun? hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja; jeung hayu maranehna neneda leuwih manéhna, anointing manéhna jeung minyak dina ngaran Gusti: Jeung doa iman bakal nyalametkeun nu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi; jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, maranéhanana baris dihampura manéhna.

2: Yermia 17:14 - Dudung kuring, O Lord, sarta kuring bakal healed; nyalametkeun kuring, sarta kuring bakal disimpen: pikeun anjeun muji abdi.

Markus 5:26 Sarta geus sangsara loba hal ti loba dokter, sarta geus méakkeun sagala rupa nya, sarta teu aya hadé, tapi malah tumuwuh parah.

Eta awewe geus loba sangsara jeung ngabalanjakeun sagala hartana, tapi teu cageur-cageur.

1: Kasangsaraan sareng perjuangan urang henteu pernah sia-sia. Gusti bakal salawasna mawa urang ngaliwatan.

2: Iman urang bakal diuji, tapi Allah moal pernah ninggalkeun urang.

1: James 1: 2-4 "Itung eta sakabeh kabagjaan, dulur kuring, mun anjeun papanggih cobaan rupa-rupa, pikeun anjeun terang yén uji iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna. tur lengkep, teu aya nanaon."

2: Rum 8:28 "Sareng urang terang yén dina sagala hal Gusti damel pikeun anu hadé pikeun jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu parantos disauran dumasar kana tujuanana."

Markus 5:27 Sanggeus ngadarenge hal Yesus, datang ka tukangeun jalma rea, tuluy nyabak jubah-Na.

Wanoja dina Markus 5:27 ngadangu ngeunaan Yesus sareng sumping ka pencét tukangeun Anjeunna sareng nyabak jubah-Na.

1. Kakuatan iman: Kumaha awéwé dina Markus 5: 27 nunjukkeun iman sareng kapercayaan anu teu kaampeuh ka Yesus.

2. Overcoming halangan: Kumaha awéwé dina Mark 5:27 kadorong ngaliwatan riungan pikeun ngahontal Yesus.

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. Lukas 18:27 - "Tapi cenah, "Naon anu mustahil ku manusa mungkin ku Allah."

Markus 5:28 Saur anjeunna, "Upami abdi tiasa nyabak ngan ngan baju-Na, abdi bakal cageur."

Petikan ieu dina Markus 5:28 nekenkeun kakuatan iman sareng kamampuan pikeun dicageurkeun ku jubah Yesus.

1. A dina kakawasaan iman pikeun mindahkeun gunung jeung nyageurkeun nu gering.

2. A dina kakawasaan garments Kristus pikeun dudung ailments jasmani jeung rohani.

1. Mateus 17:20 - "Anjeunna ngawaler, "Kusabab iman anjeun saeutik pisan. Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, lamun boga iman sakumaha leutik siki mustard, anjeun bisa ngomong ka gunung ieu, 'Pindah ti dieu ka ditu!' sarta bakal pindah. Moal aya anu mustahil pikeun anjeun.

2. James 5: 14-15 - "Naha saha diantara anjeun gering? Hayu aranjeunna nelepon sesepuh gareja pikeun neneda leuwih aranjeunna sarta anoint aranjeunna kalayan minyak dina nami Gusti. Jeung doa ditawarkeun dina iman bakal nyieun gering. jalma-jalma anu sae; ku PANGERAN bakal dihirupkeun deui. Lamun maranehna dosa, tangtu dihampura."

Markus 5:29 Jeung langsung cai mancur getih nya garing nepi; sarta manéhna ngarasa dina awakna yén manéhna geus cageur tina bala.

Wanoja anu ngaluarkeun getih langsung cageur nalika nyabak Yesus.

1. Daya Yesus: Kakuatan Nyageurkeun

2. Mujijat Yesus: Hiji Inspirasi pikeun Iman

1. Mateus 9: 20-22 - The awéwé jeung ngaluarkeun getih ieu healed ku iman.

2. Ibrani 13:8 - Yesus Kristus teh sarua kamari, kiwari, jeung salawasna.

Markus 5:30 Jeung Yesus, langsung nyaho dina dirina sorangan yen kahadean geus kaluar tina manéhna, malik ka manéhna dina pencét, sarta ngomong, "Saha nu nyabak baju kuring?"

Yesus terang yen kakuatan geus Isro kaluar ti Anjeunna jeung nanya saha nu geus keuna baju-Na.

1. Kakuatan Ayana Yesus: Ngajalajah Kumaha Kahadéan Yesus Bisa Ngaruhkeun Kahirupan Urang

2. Percanten ka Yesus: Ngartos Iman sareng Pangabdian Jalma-jalma Anu Nyuhunkeun Panyageuran-Na

1. Rasul 3:16 - Jeung ngaranna, ngaliwatan iman dina ngaran-Na, geus dijieun lalaki ieu kuat, saha anjeun ningali jeung nyaho: enya, iman nu ku Anjeunna geus dibikeun manéhna soundness sampurna ieu di ayana anjeun sadayana.

2. 2 Corinthians 12: 9 - Jeung Anjeunna ngadawuh ka kuring, kurnia abdi cukup pikeun anjeun: pikeun kakuatan kuring dijieun sampurna dina kalemahan. Ku sabab éta, kuring langkung resep ngagungkeun kalemahan kuring, supados kakawasaan Kristus tiasa aya dina kuring.

Markus 5:31 Saur murid-murid-Na, "Anjeun ningali jalma-jalma ngariung ka anjeun, teras saur anjeun, Saha anu nyabak kuring?"

Yesus némbongkeun yén anjeunna sadar kakuatan gaib iman ngaliwatan respon na keur keuna.

1: Yésus ngajarkeun yén iman bisa jadi kuat jeung jauh, sanajan teu katempo.

2: Yésus némbongkeun yén manéhna nyaah ka jalma-jalma nu iman ka Mantenna, teu sual jumlah jalma réa.

1: Mateus 17:20 - Pikeun saleresna, Kami nyarioskeun ka anjeun, upami anjeun gaduh iman sapertos siki sawi, anjeun bakal nyarios ka ieu gunung, 'Pindah ti dieu ka ditu,' sareng éta bakal pindah, sareng moal aya nanaon. mustahil pikeun anjeun.

2: Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali.

Markus 5:32 Sarta anjeunna neuteup sabudeureun sabudeureun pikeun nempo manehna anu geus ngalakukeun hal ieu.

Petikan éta nyarioskeun yén Yesus ningali ka sakuriling pikeun mendakan awéwé anu nyabak anjeunna.

1. Boga Iman Pikeun Ngahontal Ka Yesus: Pangajaran ngeunaan Markus 5:32

2. Wani Dina Nyanghareupan Karaguan: Pamariksaan Markus 5:32

1. Ibrani 4:16 - "Hayu urang lajeng kalawan kapercayaan tarik deukeut tahta rahmat, yén urang bisa nampa rahmat sarta manggihan rahmat pikeun mantuan dina waktu merlukeun."

2. James 4: 8 - "Draw deukeut ka Allah, sarta anjeunna bakal ngadeukeutan ka anjeun. Cleanse leungeun anjeun, anjeun sinners, jeung purify hate anjeun, anjeun dua-dipikiran."

Markus 5:33 Tapi éta awéwé sieun jeung trembling, nyaho naon anu lumangsung dina dirina, sumping sarta sujud ka anjeunna, sarta ngawartoskeun anjeunna sagala bebeneran.

Wanoja éta sieun tapi manéhna datang ka Yesus jeung wangsit bebeneran.

1. Ulah sieun, sabab Gusti salawasna nyarengan anjeun.

2. Sanajan nyanghareupan kaayaan susah jeung ngerakeun, sok percaya ka Yésus.

1. Yesaya 41:10 - “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

2. John 16:33 - "Kuring geus ngomong hal ieu ka anjeun, yén di kuring anjeun bisa boga karapihan. Di dunya anjeun bakal ngalaman tribulation. Tapi kudu ati; Kuring geus ngéléhkeun dunya.”

Markus 5:34 Saur-Na, "Putri, iman anjeun parantos nyageurkeun anjeun; indit dina karapihan, sarta jadi cageur tina bala Anjeun.

Ayat ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus nyageurkeun panyakit fisik awéwé ku imanna.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Allah Nyageurkeun Ngaliwatan Kapercayaan Urang

2. Ngalaman Rahmat Allah Ngaliwatan Iman Urang

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. James 5:15 - "Jeung solat iman bakal nyalametkeun hiji anu gering, sarta Gusti bakal ngangkat manéhna nepi. Jeung lamun manéhna geus komitmen dosa, manéhna bakal dihampura."

Markus 5:35 Nalika anjeunna nyarios, aya anu sumping ti kapala tempat ibadah, saurna, "Putra anjeun parantos maot.

Hiji utusan ti kapala tempat ibadah sumping sareng ngawartosan ka Yesus yén putri lalaki anu diomongkeun ku Anjeunna parantos maot.

1. Kakuatan Iman: Ulah Putus Harepan dina Jaman Hésé

2. Kumaha Yésus Ngajarkeun Urang Kudu Tabah Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Rum 5:3-5 , "Sanes ngan éta, tapi urang girang dina sangsara urang, nyaho yén sangsara ngahasilkeun kasabaran, jeung kasabaran ngahasilkeun karakter, sarta karakter ngahasilkeun harepan, sarta harepan teu nempatkeun urang éra, sabab asih Allah boga. geus dituang kana hate urang ngaliwatan Roh Suci anu geus dibikeun ka urang."

2. Ibrani 10:35-36, "Ku sabab eta ulah miceun kayakinan anjeun, anu ganjaran gede. Pikeun anjeun kudu daya tahan, ku kituna lamun anjeun geus ngalakukeun wasiat Allah anjeun bisa nampa naon jangji."

Markus 5:36 Sanggeus Yesus ngadéngé pangandika anu diomongkeun, anjeunna ngadawuh ka kapala sinagoga, "Ulah sieun, ngan percaya."

Yesus ngadangu pamenta ti pangawasa sinagoga sareng nyarioskeun anjeunna supados henteu sieun tapi percaya.

1. "Hirup dina Iman: Nungkulan Sieun ku Kapercayaan"

2. "Kudu Wani Dina Nyanghareupan Kasangsaraan: Percaya kana Ghaib"

1. paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun sarta ulah lean on pamahaman sorangan. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal nyieun lempeng jalur Anjeun."

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

Markus 5:37 Sareng anjeunna henteu ngantep saha waé nuturkeun anjeunna, iwal Petrus, sareng Yakobus, sareng Yahya saderek Yakobus.

Petikan tina Markus 5:37 ieu nyarioskeun ka urang yén nalika Yesus ngalakukeun mujijat, ngan ukur tilu muridna - Petrus, Yakobus, sareng Yohanes - anu diidinan nuturkeun anjeunna.

1: Yesus ngajarkeun urang pikeun émut saha waé anu urang ngantepkeun nuturkeun urang sareng ngahargaan kualitas hubungan sareng sanés kuantitas.

2: Yésus daék ngabagikeun waktu pribadi-Na ka para pengikut-Na anu paling dipercaya. Urang kedah ngakuan pentingna gaduh hubungan anu caket sareng ngarawat hubungan éta.

1: Siloka 13:20 (NIV) - Jalan sareng jalma wijaksana sareng janten wijaksana, sabab babaturan anu bodo bakal cilaka.

2: Siloka 18:24 (NIV) - Jalma anu loba baturna bisa jadi ancur, tapi aya sobat anu caket ti dulur.

Markus 5:38 Geus kitu anjeunna lebet ka imah pangawasa tempat ibadah, sarta ningali nu huru-hara, jeung jalma-jalma anu ceurik jeung wailed greatly.

Yesus angkat ka bumi pangawasa tempat ibadah, sareng jalma-jalma anu ceurik sareng ceurik.

1. Kakuatan Yesus dina Jaman Karusuhan

2. Milarian Damai dina Jaman Kasusah

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. John 14:27 - "Karapihan kuring ninggalkeun sareng anjeun; karapihan abdi masihan ka anjeun. Teu sakumaha dunya méré do I masihan ka anjeun. Hayu ulah hate anjeun jadi troubled, atawa ngantep aranjeunna sieun ".

Markus 5:39 Sanggeus lebet, Anjeunna ngalahir ka maranehna, “Naha aranjeun gegeroan jeung ceurik?” awéwé éta teu maot, tapi saré.

Budak awéwé éta henteu maot, tapi ngan ukur saré.

1: Yesus masihan harepan ka jalma-jalma anu asa-asa.

2: Yésus ngahirupkeun jalma-jalma nu butuh.

1: Mateus 11: 28-30 - Hayu ka Kami, sakabeh anu buruh jeung beurat kabeungbeurat, sarta Kami bakal mere istirahat.

2: Yohanes 11:25-26 - Saur Yesus ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh.

Markus 5:40 Jeung maranéhna seuri manéhna scorn. Tapi sanggeus aranjeunna kaluar kabeh, anjeunna nyandak bapa jeung indungna mojang, jeung jalma-jalma anu bareng jeung manehna, sarta asup ka tempat éta awéwé bohong.

Yesus seuri nalika anjeunna nyarios ka jalma-jalma yén anjeunna tiasa nyageurkeun budak awéwé anu gering, tapi anjeunna ngaluarkeun aranjeunna teras asup ka kamar tempat éta budak awéwé ngagolér sareng indungna.

1. Yesus Nembongkeun Kakawasaan-Na dina Nyanghareupan Kakafiran

2. Ngungkulan Rintangan Ngaliwatan Iman

1. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

2. John 8:32 - Jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bébas.

Markus 5:41 Anjeunna nyepeng panangan eta budak, saur-Na, "Talita cumi; nu hartina, keur diinterpretasi, Damsel, Kuring nyebutkeun ka thee, hudang.

Petikan éta ngeunaan Yesus ngahirupkeun deui hiji budak awéwé kalayan nyarios, "Talitha cumi; anu hartosna, diinterpretasi, Budak, kuring nyarios ka anjeun, hudang."

1. Kakawasaan Yesus Pikeun Ngalawan Maot

2. Wewenang Yesus pikeun Mulangkeun Kahirupan

1. Yohanes 11:25-26 Saur Yesus ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Anu percaya ka Kami bakal hirup, sanajan geus paeh; 26Sing saha anu hirup ku jalan percaya ka Kami moal paeh.

2. Lukas 7:14-15 Saterusna manéhna datang nepi jeung noel Coffin, jeung nu mawa eta nangtung tetep. Saur anjeunna, "Juragan ngora, kuring nyarios ka anjeun, hudang." 15 Eta jelema anu geus maot teh calik tuluy nyarita, tuluy ku Yesus diserenkeun ka indungna.

Markus 5:42 Terus eta budak teh hudang, tuluy leumpang; keur umurna dua belas taun. Jeung maranéhna astonished kalawan kaheranan hébat.

Budak awéwé éta cageur sarta bisa leumpang langsung, ka héran hébat sadaya anu saksi eta.

1. Kaajaiban Yesus: Penyembuhan Gadis dina Umur 12

2. Kakawasaan Yesus: Kumaha Komo Anu Mustahil

1. Lukas 7:13-15 - Nalika Yesus ningal anjeunna, anjeunna nyauran anjeunna ka hareup sareng saurna, "Awéwé, anjeun bébas tina cacad anjeun." Saterusna manéhna nempatkeun leungeun-Na dina dirina, jeung geura manéhna straightened up jeung muji Allah.

2. Mateus 9:22 - Yesus ngancik jeung nempo manehna. "Sing ati, putri," saurna, "iman anjeun parantos nyageurkeun anjeun." Jeung awéwé éta healed ti moment anu.

Markus 5:43 Sarta anjeunna maksa aranjeunna straitly yén teu saurang ogé kudu nyaho eta; sarta maréntahkeun yén hiji hal kudu dibikeun nya dahar.

Petikan ieu nyarioskeun carita Yesus nyageurkeun hiji awéwé anu kaserang panyakit perdarahan, sareng maréntahkeun ka anu hadir supados henteu nyarios ka saha waé.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Yesus Nyageurkeun Awéwé anu Kaganggu Perdarahan

2. Berkah tina Taat: Nuturkeun Paréntah Yesus pikeun Nyimpen Rahasia Mujijat-Na

1. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

2. Mateus 7: 24-25 - "Ku sabab eta sakur anu ngadenge ieu kecap kuring sarta nempatkeun kana praktek, nya ibarat hiji lalaki wijaksana anu ngawangun imahna dina batu. Hujan turun, aliran naék, jeung angin blew sarta ngéléhkeun ngalawan imah éta; tapi teu rubuh, sabab pondasina dina batu.

Markus 6 nyarioskeun sababaraha kajadian konci kalebet panolakan Yesus di kampung halamanna, ngutus dua belas murid, pancung Yohanes Pembaptis, tuang lima rébu, sareng Yesus leumpang dina cai.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yésus ngajar di sinagoga di kampung halaman-Na. Tapi, Anjeunna patepung jeung skepticism jeung kaayaan teu percaya ti locals anu nyaho Anjeunna jeung kulawarga-Na. Maranéhna nyinggung ka Anjeunna sabab teu bisa nyumponan pangaweruh maranéhna ngeunaan mimiti hina-Na jeung kawijaksanaan-Na jeung perbuatan-perbuatan mujijat-Na (Markus 6:1-3). Hal ieu nyababkeun Yesus nyarios yén "Nabi henteu dihormat kecuali di kotana nyalira di antara barayana di bumina sorangan" (Markus 6: 4). Ku sabab teu percaya, Anjeunna henteu tiasa ngalakukeun mujijat di dinya iwal ti ngan ukur sababaraha jalma anu gering nyageurkeun aranjeunna (Markus 6: 5-6).

Paragrap 2: Saterusna, Yesus ngutus dua belas murid dua-dua masihan aranjeunna otoritas ngalawan roh-roh jahat. Aranjeunna dititah teu mawa nanaon keur lalampahan iwal staf euweuh roti euweuh kantong euweuh duit belts maké sendal teu ditunda kaos tambahan. Maranéhna ogé dititah pikeun manggihan imah anu pantes nepi ka maranéhna ninggalkeun kota ngocok lebu tina suku salaku kasaksian ngalawan jalma anu henteu ngabagéakeun aranjeunna atanapi ngadangukeun aranjeunna (Markus 6: 7-11). Murid-murid kaluar ngahutbah jalma-jalma tobat ngusir seueur sétan-sétan ku minyak anu nyageurkeun seueur jalma anu gering (Markus 6: 12-13). Samentara éta Herodes ngadéngé ngeunaan Yesus nganggap Yohanes Baptis anu anjeunna dipancung parantos digugahkeun maot . puzzled acan resep ngadangukeun anjeunna. Kasempetan timbul nalika pésta ulang taun Herodes masihan sumpah naon waé anu ditaroskeun ku putri Herodias bahkan dugi ka satengah karajaan anjeunna nyuhunkeun sirah John Baptis piring horéam raja ngirim algojo mawa sirah John piring masihan awéwé awéwé masihan indung nalika murid ngadangu ieu aranjeunna sumping nyandak awak neundeun makam (Mark 6 :14-29).

Ayat 3: Nalika rasul-rasul balik aranjeunna ngalaporkeun yén sadayana parantos diajar teras mundur di tempat sepi, tapi seueur anu terang yén aranjeunna lumpat ti sadaya kota dugi ka payuneun aranjeunna nalika nagara-nagara ningali jalma-jalma anu ageung karunya ka aranjeunna sabab aranjeunna sapertos domba tanpa angon, janten ngawitan ngajar seueur. hal-hal anu ampir ampir liwat murid-murid nyarankeun ngirimkeun balaréa pikeun mésér sorangan tuangeun tapi malah nyarios masihan tuangeun nyalira nyandak lima roti dua lauk neuteup ka langit muji sukur peupeus roti dipasihkeun ku murid-murid sateuacan jalma-jalma ogé ngabagi dua lauk pikeun sadayana anu tuang wareg dua belas karanjang pegat. potongan roti lauk ditinggalkeun leuwih jumlah lalaki dahar ngeunaan lima rebu (Mark 6:30-44). Sanggeusna miwarang murid-murid naek kana parahu maju ka Betsaida bari ngusir balaréa sanggeus indit ngadoa di sisi gunung datang parahu di tengah danau manéhna sorangan daratan ningali murid-murid nyaring angin ngadayung teu lila saméméh subuh datang ka arah situ leumpang maksudna ngaliwat ningali sieun nyebutkeun éta hantu ceurik langsung ngobrol nyandak. wani ngomong "Ulah sieun" lajeng naek kana parahu angin maot sagemblengna kaheranan geus ngarti ngeunaan roti hate anu hardened engké meuntas darat Genesaret moor parahu jalma mikawanoh mawa tikar gering dimana wae ngadangu anjeunna menta hayu noél malah tepi cloak sakabeh nu noel eta. cageur (Markus 6:45-56).

Markus 6:1 Jeung manéhna indit ti dinya, sarta datang ka nagara sorangan; murid-murid-Na nuturkeun Anjeunna.

Yesus ninggalkeun kampung halamanna terus dituturkeun ku murid-murid-Na.

1. Kakuatan Nuturkeun Yesus.

2. Nyandak Resiko pikeun Nuturkeun Kristus.

1. Mateus 16:24-25 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Saha-saha hayang jadi murid Kami kudu mungkir diri jeung nyokot cross maranéhanana sarta nuturkeun kuring."

2. John 10: 27-28 - "Domba Kami ngadangukeun sora Kami; Kuring nyaho aranjeunna, sarta aranjeunna nuturkeun kuring. Kami masihan aranjeunna hirup langgeng, sarta aranjeunna moal binasa; moal aya anu tiasa ngarebut aranjeunna tina panangan abdi."

Markus 6:2 Jeung nalika poe Sabat geus datang, manéhna mimitian ngajar di imah ibadah, sarta loba nu ngadéngé manéhna heran, nyebutkeun, "Ti mana ieu lalaki ieu?" sareng naon hikmah anu dipasihkeun ka anjeunna, bahkan karya-karya mujijat sapertos kitu didamel ku panangan-Na?

Petikan ieu nyarioskeun kumaha Yesus ngajar di sinagoga dina dinten Sabat, sareng jalma-jalma kagum ku ajaran-ajaran-Na sareng mujijat-mujijat anu dilakukeun ku Anjeunna.

1. "Hirup Kahirupan Kaajaiban" - Ngajalajah kumaha ajaran Yesus mawa kaheranan sareng kagum kana kahirupan urang.

2. "The Power of Iman" - Examining kumaha ajaran jeung karya Yesus nunjukkeun kakuatan iman.

1. Mateus 13:54-56 - pangajaran Yesus kalawan otoritas jeung kaheranan balaréa.

2. Rasul 2:22 - Dijelaskeun kumaha karya perkasa Yesus 'éta tanda kakawasaan Allah.

Markus 6:3 Ieu sanes tukang kayu, putra Maryam, lanceukna Yakobus, jeung Joses, jeung Yuda, jeung Simon? na teu sadulur-Na di dieu jeung urang? Jeung maranéhna gelo ka anjeunna.

Petikan ieu ngabahas kaayaan teu percaya kulawarga jeung tatangga Yésus waktu manéhna balik ka kampung halamanna pikeun ngawawar.

1. Kakuatan Iman: Diajar iman kana rencana Allah sanajan éta henteu asup akal.

2. Ngungkulan Kasangsaraan: Yésus ngungkulan ragu-ragu umat-Na pikeun ngawawarkeun warta hadé tina injil.

1. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

2. John 15: 18-19 - Lamun dunya hates anjeun, tetep dina pikiran nu hated kuring munggaran. Upami anjeun milik dunya, éta bakal bogoh ka anjeun salaku milikna. Sapertos kitu, anjeun sanés milik dunya, tapi kuring parantos milih anjeun ti dunya. Éta sababna dunya hate anjeun.

Markus 6:4 Tapi Isa ngadawuh ka maranehna, “Nabi teh lain tanpa kahormatan, tapi di nagara sorangan, jeung di antara kulawargana sorangan, jeung di imahna sorangan.

Yésus ngajarkeun yén hiji nabi teu bisa ngarep-ngarep dihormat di imahna sorangan.

1: Ngahargaan jalma anu pangdeukeutna ka anjeun, sanaos aranjeunna henteu ngartos kado sareng bakat anjeun.

2: Hormat ka jalma-jalma anu geus dipaparin panggero ti Allah, sanajan aranjeun teu ngarti kana tujuanana.

1: Mateus 10: 40-42 "Anu ngabagéakeun anjeun, ngabagéakeun kuring, sareng anu ngabagéakeun kuring, ngabagéakeun anu ngutus kuring. Sing saha anu ngabagéakeun hiji nabi salaku nabi, bakal nampi ganjaran nabi, sareng anu ngabagéakeun jalma anu soleh salaku jalma anu soleh, bakal nampi ganjaran jalma anu soleh.

2: Lukas 14: 7-11 Nalika anjeunna ningali kumaha para tamu milih tempat anu kahormatan, anjeunna nyarioskeun misil kieu: "Upami anjeun diondang ka pesta kawinan, ulah nyandak tempat anu kahormatan, sabab langkung seueur jalma. dibédakeun ti anjeun bisa geus diondang. Lamun kitu, tuan rumah anu ngondang anjeun duaan bakal datang sarta ngomong ka anjeun, 'Pasihan anjeunna korsi anjeun.' Teras, dihina, anjeun kedah nyandak tempat anu paling henteu penting. Tapi lamun anjeun diondang, nyokot tempat panghandapna, ku kituna lamun host anjeun datang, anjeunna bakal ngomong ka anjeun, 'Sobat, pindah ka tempat nu hadé.' Lajeng anjeun bakal ngahormatan ku ayana sakabeh tamu lianna.

Markus 6:5 Jeung di dinya anjeunna teu bisa ngalakukeun hiji mujijat, iwal anjeunna nempatkeun leungeun-Na kana sababaraha jalma gering, sarta cageur aranjeunna.

Yesus ngan ukur tiasa ngalakukeun sababaraha nyageurkeun nalika nganjang ka kampung halamanna.

1. Kakawasaan Allah ngaleuwihan pamahaman urang- Markus 6:5

2. Pentingna iman ka Yesus- Markus 6: 5

1. Mateus 17:20 - "Anjeunna ngawaler, "Kusabab anjeun boga jadi saeutik iman. Satemenna Kami ngabejaan ka maraneh, lamun maraneh boga iman sahenteuna siki sasawi, maraneh bisa ngomong ka ieu gunung, 'Pindah ti dieu ka ditu,' tangtu bakal pindah. Teu aya anu mustahil pikeun anjeun. ”

2. John 14:12 - "Saestuna Kami ngabejaan ka maneh, sing saha anu percaya ka Kami bakal ngalakukeun karya Kami geus ngalakonan, sarta maranéhanana baris ngalakonan hal malah leuwih gede ti ieu, sabab Kami bade ka Rama."

Markus 6:6 Jeung manéhna marveled alatan unbelience maranéhanana. Jeung manéhna indit sabudeureun desa, ngajar.

Yésus kagum kana kurangna iman jalma-jalma sarta ngumbara ngurilingan désa-désa pikeun ngajar.

1. Percaya kana Kakuatan Iman

2. Pentingna Nyebarkeun Pangaweruh

1. Ibrani 11: 1 "Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali"

2. Mateus 28: 19-20 "Ku sabab kitu indit jeung ngajadikeun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun."

Markus 6:7 Anjeunna nyauran dua belas muridna, tuluy diutus duaan; jeung mere eta kakawasaan leuwih roh-roh najis;

Petikan ieu ngajelaskeun Yesus nyauran Dua Belas Rasul sareng ngutus aranjeunna dua-dua pikeun ngahutbah sareng ngusir roh-roh najis.

1: Yesus ngutus Dua Belas Rasul pikeun ngahutbah Injil sareng ngusir roh-roh jahat, nunjukkeun yén urang disauran pikeun nyebarkeun firman Allah sareng ngalawan kajahatan rohani.

2: Yesus masihan kakuatan ka Dua Belas pikeun ngalakukeun padamelan hébat dina nami-Na sareng dipasrahkeun kana misi anu hébat. Urang ogé disauran ku Allah pikeun ngawula ka Anjeunna sareng damel pikeun nyebarkeun pesen-Na.

1: Lukas 9: 1-2 - Nalika Yesus geus disebut dua belas babarengan, anjeunna masihan aranjeunna kakuatan jeung wewenang pikeun ngusir sagala sétan jeung cageur panyakit, sarta anjeunna dikirim aranjeunna kaluar pikeun ngumumkeun Karajaan Allah jeung nyageurkeun nu gering.

2: Mateus 28:18-20 - Saterusna Yesus sumping ka aranjeunna sarta ngadawuh, "Sagala kakawasaan di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka Kami. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, sareng ngajar aranjeunna pikeun nurut kana sagala anu ku Kami paréntah ka anjeun. Jeung pasti Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

Markus 6:8 Jeung maréntahkeun maranéhanana yén maranéhna teu kudu mawa nanaon keur lalampahan maranéhanana, iwal tongkat wungkul; euweuh kantong, euweuh roti, euweuh duit dina dompet maranéhna:

Yésus maréntahkeun murid-murid-Na supaya teu mawa nanaon dina lalampahan maranéhanana iwal ti tongkat.

1. Kakuatan Kesederhanaan: Diajar Ngarambat Enteng

2. Percanten kana Panyayuhan Gusti: Nincak Kahirupan Iman

1. Mateus 10: 9-10 - "Nyadiakeun euweuh emas, atawa pérak, atawa kuningan dina dompet anjeun, atawa kantong keur lalampahan anjeun, ngayakeun dua jas, atawa sapatu, atawa acan staves: pikeun workman anu pantes daging-Na."

2. Mateus 6: 25-34 - "Ku sabab eta Kami nyebutkeun ka anjeun, Candak teu pikiran pikeun hirup anjeun, naon anjeun bakal dahar, atawa naon anjeun bakal inuman; atawa acan pikeun awak anjeun, naon anjeun bakal ditunda."

Markus 6:9 Tapi kudu shoped jeung sendal; jeung teu make dua jas.

Yésus nitah murid-muridna maké sendal, lain dua jas.

1. "Telepon ka Kesederhanaan: Conto Kasugemaan Yesus"

2. "Masang Sapatu anu Katuhu: Fokus kana Kabutuhan"

1. Mateus 6:25-34 - pangajaran Yesus dina teu salempang ngeunaan possessions material jeung hirup basajan.

2. Lukas 12: 22-32 - pasemon Yesus ngeunaan Fool Beunghar jeung warning ngalawan pursuing kabeungharan.

Markus 6:10 Saur-Na ka maranehna, “Di mana bae maraneh asup ka hiji imah, singgah di dinya nepi ka maraneh indit ti eta tempat.

Murid-murid dititah cicing di tempat anu sarua nepi ka indit.

1. Kakuatan Taat: Nuturkeun Paréntah Yésus Sanajan Teu Akal

2. Perjalanan Iman: Percanten ka Gusti dina Unggal Usum Kahirupan

1. Mateus 7:24-27 - "Ku sabab eta sing saha hears ieu sayings of mine, sarta ngalakukeun eta, Kuring bakal liken anjeunna ka lalaki wijaksana, anu ngawangun imahna dina batu:"

2. 1 Peter 5: 7 - "Casting sakabeh care anjeun kana anjeunna; pikeun anjeunna paduli keur anjeun."

Markus 6:11 Jeung sakur anu teu narima anjeun, atawa ngadéngé anjeun, lamun anjeun undur ti dinya, ngocok off lebu handapeun suku anjeun pikeun kasaksian ngalawan aranjeunna. Sabenerna Kami nyebutkeun ka anjeun, Ieu bakal leuwih lumayan pikeun Sodoma jeung Gomora dina poé judgment, ti batan kota éta.

Yesus maréntahkeun murid-murid-Na pikeun ngocokkeun lebu kota-kota anu teu tanggap pikeun protés kana panolakan maranéhna kana Injil.

1. "Hirup Kahirupan Saksi: Tanggapan Urang pikeun Panolakan"

2. "Telepon ka Boldness: Ngoyagkeun Lebu"

1. Rasul 13: 51-52, "Jeung maranéhna ngoyagkeun off lebu suku maranéhanana ngalawan aranjeunna sarta undur ka Ikonium. Jeung murid-murid anu ngeusi kabagjaan jeung ku Roh Suci."

2. Mateus 10:14-15, "Jeung sakur anu henteu narima anjeun, atawa ngadéngé kecap anjeun, lamun anjeun undur kaluar ti imah atawa kota éta, ngocok kaluar lebu suku anjeun. Verily Kami nyebutkeun ka anjeun, Ieu bakal leuwih. Dina poe pangadilan, tanah Sodoma jeung Gomora leuwih lumayan ti batan kota eta."

Markus 6:12 Jeung maranéhna indit kaluar, sarta ngahutbah yén lalaki kudu tobat.

Yesus ngutus murid-murid pikeun ngajarkeun yén jalma-jalma kedah tobat.

1. Tobat Ayeuna: Panggero Yesus

2. Kakuatan Tobat: Naha Éta Penting

1. Rasul 2:38 - "Tobat jeung jadi dibaptis unggal anjeun dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa anjeun, sarta anjeun bakal nampa kurnia Roh Suci."

2. Lukas 13:3 - “Henteu, Kami ngabejaan ka maneh; tapi lamun aranjeun teu tobat, aranjeun kabeh bakal binasa.”

Markus 6:13 Jeung maranéhna ngusir loba setan, jeung anointed ku minyak loba nu gering, sarta healed aranjeunna.

Murid-murid Yésus nyageurkeun loba nu gering jeung ngusir sétan-sétan ku cara méré minyak.

1. Kakuatan Iman dina Aksi: Murid-murid Yesus nunjukkeun kakuatan iman ngaliwatan nyageurkeun anu gering sareng ngusir sétan.

2. Kakuatan Nyageurkeun Kristus: Pangurapan murid-murid anu gering ku minyak pikeun nyageurkeun aranjeunna mangrupikeun simbol kakuatan nyageurkeun Kristus.

1. Yakobus 5: 13-17 - Naha aya diantara anjeun anu kaserang? Hayu anjeunna ngadoa. Aya nu riang? Hayu anjeunna nyanyi mazmur.

2. Mateus 10: 1 - Jeung nalika anjeunna geus disebut dua belas murid-Na, anjeunna masihan aranjeunna kakuatan ngalawan roh najis, pikeun ngusir aranjeunna kaluar, jeung nyageurkeun sagala rupa panyakit jeung sagala rupa panyakit.

Markus 6:14 Jeung raja Herodes ngadangu ngeunaan manéhna; (sabab ngaranna geus sumebar ka mancanagara:) sarta anjeunna ngadawuh, "Yohanes Jurubaptis geus gugah ti nu maraot, sarta ku kituna karya-karya mujijat nembongkeun diri dina anjeunna.

Raja Hérodés ngadéngé ngeunaan Yésus sarta percaya yén Yohanes Jurubaptis geus gugah deui ti nu maraot, sarta mujijat-mujijat anu dilakukeun ku Yésus téh buktina.

1: Sanaos urang teu ngartos naon-naon, kakawasaan Allah tetep katingali.

2: Teu aya anu mustahil ku Allah - sanajan hudangna anu maot.

1: Rum 4:17 - Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Kami parantos ngajantenkeun anjeun janten bapa seueur bangsa" - di payuneun Allah anu dipercaya ku anjeunna, anu ngahirupkeun anu maot sareng ngajantenkeun hal-hal anu henteu aya. aya.

2: Lukas 18:27 - Tapi saur-Na, "Naon anu mustahil ku manusa mungkin ku Allah."

Markus 6:15 Ceuk nu sejen, "Eta teh Elias." Ceuk batur, "Ieu teh nabi, atawa salah sahiji nabi."

Isa dilaporkeun janten nabi atanapi salah sahiji nabi.

1. Firman Allah Hirup: Diajar Ngabedakeun Nabi Sajati

2. Kakuatan Proklamasi: Kumaha Ngahirupkeun Nubuat Allah

1. 2 Korinta 13:5 - Mariksa yourselves, pikeun nempo naha anjeun dina iman. Nguji diri. Atawa naha aranjeun teu nyaho ngeunaan diri sorangan, yen Isa Al Masih teh aya dina diri aranjeun?

2. Epesus 4:11-13 - Sarta anjeunna masihan rasul-rasul, nabi-nabi, nu evangelists, anu angon jeung guru, pikeun ngalengkepan para wali pikeun karya mentri, pikeun ngawangun nepi awak Kristus, nepi ka urang sadayana attain ka persatuan iman jeung pangaweruh ngeunaan Putra Allah, nepi ka dewasa manhood, nepi ka ukuran stature of fullness Kristus.

Markus 6:16 Tapi nalika Herodes ngadéngé éta, anjeunna ngadawuh, "Ieu Yohanes, anu kuring pancung sirah: anjeunna geus gugah tina nu maraot."

Hérodés reuwaseun ngadéngé Yohanes Jurubaptis, anu geus dipancung, geus gugah deui.

1. Kakuatan kiamat

2. Overcoming Dosa ngaliwatan Panghampura

1. Epesus 2: 4-5 - Tapi Allah, keur euyeub ku rahmat, kusabab cinta hébat nu Anjeunna dipikacinta urang, sanajan urang maot dina trespasses urang, dijieun urang hirup babarengan jeung Kristus.

2. Rum 8:11 - Lamun Roh manéhna anu diangkat Yesus ti nu maraot dwells di anjeun, manéhna anu diangkat Kristus Yesus ti nu maraot oge bakal mere hirup ka awak fana Anjeun ngaliwatan Roh-Na anu dwells di anjeun .

Markus 6:17 Pikeun Herodes sorangan geus dikirim kaluar jeung nyekel nyekel John, sarta dibeungkeut manéhna di panjara pikeun demi Herodias, pamajikan Philip lanceukna urang: pikeun manéhna geus nikah manéhna.

Hérodés maréntahkeun Yohanes Pembaptis dipanjara lantaran kawin jeung pamajikanana Pilipus, Herodias.

1. Asih Tatanggana: Sabaraha Jauh Urang Tiasa?

2. Kakuatan Timburu jeung Kumaha Bisa Ngabalukarkeun Karuksakan

1. Mateus 5:43-44 “Aranjeun geus ngadéngé ceuk paribasa, ‘Maneh kudu nyaah ka sasama jeung mikanyaah ka musuh.’ Tapi kuring ngomong ka anjeun, Cinta musuh anjeun sarta neneda pikeun maranéhanana anu ngaaniaya anjeun.

2. Yakobus 4:5 Atawa naha anjeun nyangka yén Kitab Suci nyebutkeun teu aya gunana, "Anjeunna mikahayang kana roh anu didamelna di urang"?

Markus 6:18 Sabab Yohanes geus ngadawuh ka Herodes, “Henteu halal anjeun boga pamajikan dulur maneh.

Yohanes ngingetkeun Herodes yén anjeunna henteu halal gaduh pamajikan lanceukna.

1. Perkawinan mangrupikeun perjanjian suci antara dua jalma sareng kedah dihormat sareng dihormat.

2. Lampah urang tiasa gaduh akibat sareng penting pikeun émut kumaha pilihan urang mangaruhan jalma di sabudeureun urang.

1. Epesus 5:31-33 - "Ku sabab eta lalaki bakal ninggalkeun bapana sarta indungna sarta nyekel pageuh ka pamajikanana, sarta dua bakal jadi hiji daging."

2. Rum 12:18 - "Lamun mungkin, sajauh eta gumantung kana anjeun, hirup rukun jeung dulur."

Markus 6:19 Ku sabab eta Herodias ngabantah, rek maehan; tapi manehna teu bisa:

Hérodias teu resep pisan ka Yohanes Jurubaptis jeung hayang maéhan manéhna.

1. Gusti tiasa nangtayungan urang tina sagala cilaka.

2. Urang kudu pernah ngantep amarah ngakibatkeun urang kekerasan.

1. Jabur 121: 7-8 "PANGERAN bakal ngajaga anjeun tina sagala cilaka - Anjeunna bakal ngajaga hirup anjeun; Gusti bakal ngajaga anjeun sumping sareng angkat anjeun ayeuna sareng salamina."

2. James 1:20 "pikeun amarah manusa teu ngahontal kabeneran Allah."

Markus 6:20 Pikeun Herodes sieun John, knowing yén manéhna téh lalaki adil jeung hiji suci, jeung observasi manéhna; sarta nalika anjeunna uninga anjeunna, anjeunna ngalakukeun loba hal, sarta ngadéngé anjeunna gladly.

Hérodés ngajénan Yohanes sabagé jalma anu adil jeung suci, sarta daék ngadéngékeun manéhna.

1. Kakuatan Kabeneran: Conto Yohanes

2. Ganjaran Anu Adil sareng Suci

1. paribasa 11:18 - The man jahat earns upah nipu, tapi saha sows kaadilan reaps ganjaran pasti.

2. 2 Korinta 6:14 - Ulah jadi unequally yoked kalawan kafir. Pikeun naon partnership boga kabeneran jeung lawlessness? Atanapi persatuan naon anu terang sareng gelap?

Markus 6:21 Jeung lamun geus datang hiji poé merenah, Herodes dina ultah-Na nyieun dahar peuting ka para pangéran, perwira tinggi, jeung kapala estates di Galilea;

Petikan éta ngajelaskeun perayaan ulang taun Herodes kalayan pésta pikeun raja-rajana, kaptén luhur, sareng kapala perkebunan di Galilea.

1. Diajar Ngagungkeun Berkah Kahirupan

2. Hirup kalawan Hormat jeung Syukur

1. Epesus 5:20 , ”Salawasna ngahaturkeun nuhun pikeun sagala hal ka Allah jeung Rama dina nami Gusti urang Yesus Kristus.”

2. Lukas 12:15, “Saur-Na deui ka maranehna, “Sing ati-ati, sing ati-ati kana kasaktian.

Markus 6:22 Jeung nalika putri Herodias ceuk lebet, sarta nari, sarta pleased Herodes jeung nu calik jeung anjeunna, raja ngadawuh ka mojang, "Tanya ka kuring naon kahayang anjeun, sarta kuring bakal masihan anjeun."

Putri Herodias nari jeung nyenangkeun Herodes jeung batur-baturna, jadi raja ngadawuh bakal masihan anjeunna naon baé dipénta.

1. Bahaya Nyenangkeun Dunya

2. Kakuatan Ngadalikeun Diri Dina Nyanghareupan Godaan

1. Mateus 4: 8-10 - godaan Yesus ku Iblis

2. James 4: 7 - nyerah ka Allah, nolak Iblis

Markus 6:23 Jeung manéhna sumpah ka manéhna, Naon wae nu bakal Anjeun ménta ka Kami, Kuring bakal mere eta ka anjeun, nepi ka satengah karajaan Kami.

Yesus nawiskeun awéwé satengah karajaan-Na, daék masihan anjeunna naon waé anu dipénta.

1: Allah kersa masihan naon-naon anu urang nyuhunkeun salami aya dina kersa-Na.

2: Yésus daék ngupayakeun pikeun némbongkeun karunyaan jeung karunyaan ka batur.

1: Pilipi 4: 6-7 "Ulah hariwang ngeunaan naon waé, tapi dina unggal kaayaan, ku doa sareng petisi, kalayan sukur, kirimkeun pamundut anjeun ka Allah. Sareng katengtreman Allah, anu ngalangkungan sadaya pangertian, bakal ngajaga haté sareng pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

2: Yakobus 4:2-3 “Aranjeun teu boga, sabab teu nanya ka Allah. Lamun anjeun nanya, anjeun teu narima, sabab menta ku motif salah, nu bisa méakkeun naon anjeun meunang pelesir anjeun ".

Markus 6:24 Manehna indit kaluar, sarta ngomong ka indungna, "Naon anu kuring kudu ménta?" Jeung manéhna ceuk, sirah John Baptis.

Putri Herodias naroskeun ka indungna naon anu kedah dipénta, teras Hérodias nyarios ka anjeunna nyuhunkeun kapala Yohanes Jurubaptis.

1. Balukar tina Dosa: Mariksa Paménta Herodias pikeun Kepala Yohanes Jurubaptis

2. Hirup Saluareun Dosa: Ngabales Godaan dina Cahaya Firman Allah

1. Mateus 4: 1-11 - godaan Yesus di gurun

2. Jabur 119:11 - "Sabda Anjeun Kuring geus disumputkeun dina haté kuring yén kuring moal dosa ngalawan Anjeun."

Markus 6:25 Jeung buru-buru anjeunna sumping ka raja, sarta nanya, paribasa, "Kuring kersa yen Anjeun masihan kuring sakedapan dina carjer sirah Yohanes Jurubaptis."

Putri Herodias menta sirah Yohanes Pembaptis ti Raja Herodes dina carjer.

1. Bahaya Kompromising Iman Anjeun - Markus 6:25

2. Balukar tina Unrighteousness - Mark 6:25

1. 1 Korinta 10:12 - Ku sabab eta hayu saha anu nyangka manéhna nangtung nyandak heed lest manéhna ragrag.

2. James 4:17 - Ku alatan éta, ka anjeunna anu weruh kana ngalakukeun alus sarta henteu ngalakukeun eta, ka anjeunna eta dosa.

Markus 6:26 Raja kacida hanjakalna; acan demi sumpah-Na, jeung demi maranéhanana anu diuk jeung manéhna, manéhna teu bakal nolak manéhna.

Raja karunya pisan ka éta awéwé, tapi anjeunna kabeungkeut ku sumpahna sareng moal nampik anjeunna.

1. Urang sadayana kabeungkeut ku jangji-jangji urang sareng kedah ngusahakeun ngajénan éta sanajan éta hésé.

2. Waktu nyanghareupan putusan nu hésé, urang kudu inget kana sagala jalma nu bakal kapangaruhan ku putusan urang.

1. Pandita 5:4-5 - Lamun anjeun vowed sumpah ka Allah, nunda teu mayar eta; pikeun manéhna hath teu pelesir di fools: mayar nu Anjeun geus vowed. Hadé pisan mun teu ikrar, ti batan nadar tapi teu mayar.

2. James 5:12 - Tapi di luhur sagala hal, dulur kuring, ulah sumpah, atawa demi langit, atawa demi bumi, atawa ku sagala sumpah sejenna: tapi hayu enya anjeun jadi enya; sareng henteu anjeun, henteu; lest you fall into condemnation.

Markus 6:27 Raja langsung ngutus hiji algojo, marentahkeun supaya sirahna dibawa, tuluy dipancung di panjara.

Raja langsung maréntahkeun Yohanes Pembaptis dieksekusi.

1: Urang bisa diajar tina tuladan Yohanes Jurubaptis jeung wani mertahankeun iman urang.

2: Laku lampah urang gaduh akibat, sareng penting pikeun nanggung jawabna.

1: Mateus 10:28 "Jeung ulah sieun jelema nu maéhan awak, tapi teu bisa maéhan jiwa: tapi rada sieun anjeunna anu bisa ngancurkeun duanana jiwa jeung awak di naraka."

2: Pilipi 1: 21-24 "Kanggo kuring hirup téh Kristus, jeung maot téh kauntungan. Tapi lamun kuring hirup dina daging, ieu téh buah gawé kuring: acan naon anu kuring bakal milih kuring henteu weruh. Pikeun kuring Kami dina selat antara dua, ngabogaan kahayang pikeun indit, sarta jadi jeung Kristus; nu jauh leuwih hade: Tapi tetep dina daging leuwih diperlukeun pikeun anjeun.

Markus 6:28 Sirahna dibawa dina wadah, dipasrahkeun ka eta budak, tuluy diserenkeun ka indungna.

Yohanes Pembaptis dipancung sarta sirahna dibere ka hiji awéwé ngora anu tuluy dibikeun ka indungna.

1. Hirup pikeun Yéhuwa: Kagagahan Yohanes Jurubaptis

2. Kakuatan Asih Indung: Conto tina Markus 6:28

1. Ibrani 11:35-38 - Conto jalma anu hirup iman, kaasup Yohanes Jurubaptis.

2. Siloka 31: 28-31 - The qualities idéal indung, nunjukkeun ku awéwé di Mark 6:28.

Markus 6:29 Ku murid-murid-Na ngadarenge hal eta, tuluy daratang nyandak layonna, tuluy dimakamkeun.

Murid-murid Yesus nyandak mayit-Na, disimpen dina kuburan.

1. Cinta Pangorbanan Murid-murid Yesus

2. Biaya Pemuridan

1. John 15:13 - "Teu aya anu boga cinta gede ti ieu, nu batur bakal iklas turun hirupna pikeun babaturanana."

2. Pilipi 2:7-8 - "Tapi nyieun dirina tina reputasi, sarta nyandak kana bentuk hiji hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, anjeunna humbled dirina, jeung jadi ta'at nepi ka maot, malah maot salib."

Markus 6:30 Jeung rasul-rasul dikumpulkeun sorangan babarengan ka Yesus, sarta ngawartoskeun anjeunna sagala hal, boh naon maranéhna geus dipigawé, sarta naon maranéhna geus diajarkeun.

Para rasul ngalaporkeun ka Yésus ngeunaan palayanan jeung pangajaran maranéhna.

1. Kakuatan Komunitas: Gawé Babarengan Ngawula ka Gusti

2. Disipleship Satia: Hirup Out Injil

1. Rasul 2: 42-47 - Komitmen Garéja Awal pikeun ukhuwah

2. Mateus 28:16-20 - Pindah jeung Jieun Murid Sadaya Bangsa

Markus 6:31 Saur-Na deui ka maranehna, “Kadieukeun ka hiji tempat anu keusik, istirahat sakedap; sabab loba anu datang jeung indit, sarta maranehna teu boga waktu luang pikeun dahar.

Murid-murid didorong pikeun istirahat sareng istirahat di tempat anu sepi kusabab seueur pisan jalma anu datang sareng angkat.

1. Pentingna Istirahat sareng Refleksi: Kumaha Nyéépkeun Waktos pikeun Diri Anjeun Bisa Ngabantosan Anjeun Ngalayanan Anu Langkung Saé

2. Kaberkahan Kasepian: Manggihan deui Ajén Waktos Tenang

1. Mateus 11: 28-30 - Hayu ka Kami, sadaya anu kuli jeung beurat sarat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana.

2. Jabur 46:10 - Tetep tenang, sarta nyaho yen Kami Allah.

Markus 6:32 Jeung maranéhna indit ka hiji tempat gurun ku kapal pribadi.

Murid-murid angkat ka hiji tempat gurun ku kapal pribadi.

1: Dina mangsa kasulitan, Yesus ngagero urang pikeun ngahaja milarian tempat anu sepi pikeun pangungsian sareng pamulihan.

2: Yesus nelepon urang pikeun nyandak waktos jauh ti dunya pikeun babarengan jeung Anjeunna jeung neangan istirahat.

1: Jabur 46:10 “Sing tenang, sing nyaho yen Kami teh Allah. Kami bakal diagungkeun di antara bangsa-bangsa, Kami bakal diluhurkeun di bumi!"

2: Mateus 11: 28-30 "Hayu ka Kami, sadayana anu kesel sareng kabeurat beurat, sareng kuring bakal masihan anjeun istirahat. Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, sarta anjeun bakal manggihan sésana pikeun jiwa anjeun. Sabab jodo Kami gampang, jeung beban Kami hampang.”

Markus 6:33 Jalma-jalma narenjo maranehna indit, sarta loba nu wawuh ka Anjeunna, tuluy lumpat ka ditu ti sakabeh kota, tuluy ngaleut, tuluy ngariung ka Anjeunna.

Jalma-jalma kenal ka Yesus, tuluy lumpat ka Anjeunna ti kota-kota deukeut.

1: Yesus kacida pentingna nepi ka jalma-jalma lumpat ka Anjeunna ti kota-kota anu jauh.

2: Yesus pantes pikeun urang sadaya kanyaah sareng pangabdian.

1: John 15: 13-14 - Cinta anu langkung ageung teu aya ti ieu: nyerahkeun nyawa pikeun babaturan.

2: Mateus 22:37-39 - Yesus ngawaler, "'Anjeun kudu nyaah ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate anjeun, sakabeh jiwa anjeun, sarta sakabeh pikiran anjeun.' Ieu parentah kahiji jeung greatest. Anu kadua sarua pentingna: 'Nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan.'

Markus 6:34 Yesus, nalika anjeunna kaluar, ningali loba jalma, sarta jadi digerakkeun ku karunya ka aranjeunna, sabab maranéhanana éta kawas domba teu boga angon, sarta anjeunna mimiti ngajarkeun aranjeunna loba hal.

Yésus karunya ka jalma-jalma lantaran teu boga pangangon jeung manéhna mimiti ngajar.

1. Kaasih welas asih: Yesus Peduli nu Leungit

2. Panggero pikeun Ngangon Angon: Ondangan Gusti pikeun Dipingpin

1. Jabur 23:1-3 - PANGERAN teh angon abdi; Abdi moal hoyong. Mantenna ngajadikeun kuring ngagolér di padang rumput hejo: Mantenna nungtun kuring di sisi cai anu tenang. Anjeunna malikkeun jiwa kuring: Anjeunna nungtun kuring dina jalan kabeneran demi nami-Na.

2. Lukas 10:27 - Sarta anjeunna ngawaler ceuk, Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate, jeung sakabeh jiwa anjeun, jeung sakabeh kakuatan thy, sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun; jeung tatangga thy salaku thyself.

Markus 6:35 Sanggeus beurang, murid-murid daratang ka Anjeunna, pokna, “Ieu teh gurun keusik, ayeuna waktuna geus jauh.

Murid-murid katenjo geus soré, tuluy aya di hiji tempat anu sepi.

1. Allah salawasna nyarengan urang, sanajan di tempat paling sepi.

2. Sanajan di tengah kasusah, Allah nyadiakeun.

1. Mateus 28:20 - "Jeung pasti Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

Markus 6:36 Pek undur-undur, sina ka lembur-lembur, ka desa-desa, rek meuli roti sorangan;

Murid-murid menta ka Yesus supaya jalma rea diusir, sangkan bisa meuli roti di desa-desa sakurilingna.

1. Allah salawasna nyadiakeun keur jalma anu neangan Anjeunna.

2. Urang disaur pikeun miara jalma anu butuh.

1. Mateus 6:33 - Tapi neangan ye kahiji Karajaan Allah, jeung bener-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

2. Galata 6:10 - Salaku urang boga kasempetan kituna, hayu urang ngalakukeun alus ka sadaya lalaki, utamana ka aranjeunna anu ti rumah tangga iman.

Markus 6:37 Anjeunna ngawaler, "Pasihan aranjeunna tuang." Jeung maranéhna ngomong ka anjeunna, "Naha urang balik meuli dua ratus san duit roti, sarta masihan aranjeunna dahar?"

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun nyadiakeun keur nu lapar, sanajan sumber dayana terbatas.

1. conto hébat Yesus ngeunaan nyadiakeun keur batur, sanajan watesan urang sorangan.

2. Pentingna henteu pamrih dina nuturkeun Yesus.

1. Mateus 25:40 - "Jeung Raja bakal ngawaler aranjeunna, 'Satemenna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, sakumaha anu anjeun lakukeun ka salah sahiji sahenteuna ieu dulur kuring, anjeun geus ngalakukeun eta ka kuring.'"

2. Pilipi 2:3-4 - "Lakukeun nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves. Hayu unggal anjeun neuteup teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

Markus 6:38 Anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Sabaraha roti anjeun?" indit jeung ningali. Sareng nalika aranjeunna terang, aranjeunna nyarios, Lima, sareng dua lauk.

Yesus miwarang murid-murid-Na pikeun nyadiakeun keur balaréa ku naon maranéhna boga.

1. Kalayan Iman, Mujijat Mungkin

2. Bekel dina Kalemahan urang

1. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Anjeunna anu strengthens kuring."

2. Mateus 17:20 - "Saur-Na ka aranjeunna, "Ku sabab saeutik iman anjeun; pikeun sabenerna Kami nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman sagedé siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, 'Pindah ti ka dieu ka ditu, 'sarta bakal pindah; jeung moal aya anu mustahil pikeun anjeun."

Markus 6:39 Sarta anjeunna maréntahkeun aranjeunna sadayana diuk turun dina grup dina jukut héjo.

Yésus maréntahkeun murid-murid-Na pikeun ngatur jalma-jalma dina kelompok-kelompok pikeun istirahat dina jukut anu héjo.

1: Paréntah Yésus téh salawasna mangpaat pikeun urang.

2: Kawasaan jeung welas asih Yésus ka batur téh katingali ku cara manéhna merhatikeun kabutuhan fisik jalma-jalma.

1: Mateus 14:13-21 - Yesus tuang 5.000.

2: Mateus 9:35-38 - Yesus karunya ka balaréa.

Markus 6:40 Jeung maranéhna diuk turun dina jajaran, dina ratusan, jeung lima puluhan.

Yesus tuang lima rebu urang ku lima roti jeung dua lauk.

1: Yesus nunjukkeun ka urang kakuatan iman sareng mujijat.

2: Yésus ngajarkeun urang ngeunaan kakuatan loma.

1: John 6: 5-13 - Yesus mujijat tuang lima rebu lalaki ku lima roti jeung dua lauk.

2: Mateus 14:13-21 - Yesus ngalaksanakeun mujijat pikeun kadaharan lima rebu.

Markus 6:41 Jeung sanggeus nyokot lima roti jeung dua lauk, manéhna neuteup ka langit, jeung ngaberkahan, jeung pegat-pegat roti, jeung dibikeun ka murid-murid pikeun disimpen saméméh maranéhanana; Jeung dua lauk anjeunna dibagi ka aranjeunna sadayana.

Yesus ngadahar lima rebu urang ngan ku lima roti sareng dua lauk.

1. Yesus nunjukkeun kakawasaan percanten ka Allah.

2. Yésus nunjukkeun ka urang nilai méré tanpa pamrih.

1. Mateus 14: 13-21 - Yesus eupan nu Lima Rébu

2. Yohanes 6:1-14 - Yesus Nyukan Lima Rébu (deui)

Markus 6:42 Sarta maranéhanana kabéh dahar, nepi ka kaeusi.

Jalma-jalma kaeusi sanggeus ngadahar kadaharan anu disayogikeun ku Yesus.

1. Yesus mangrupikeun sumber rezeki sareng kasugemaan urang.

2. Urang bisa manggihan kapuasan ku nempatkeun kapercayaan urang ka Yesus.

1. Mateus 14:13-21 - Yesus eupan lima rebu.

2. John 6:35 - Yesus teh roti kahirupan.

Markus 6:43 Jeung maranéhna nyokot dua belas karanjang pinuh ku fragmen, jeung lauk.

Petikan ieu nyaritakeun kajadian mujijat waktu Yésus méré dahar lima rébu jalma ngan ku roti jeung dua lauk.

1: Allah tiasa nyayogikeun sagala kabutuhan urang upami urang percanten ka Anjeunna.

2: Karunya jeung kanyaah Yésus ka urang leuwih gedé ti nu bisa dibayangkeun.

1: Mateus 14:13-21 - Yesus ngagunakeun lima roti jeung dua lauk pikeun kadaharan lima rebu urang.

2: Pilipi 4:19 - Allah bakal nyadiakeun pikeun sakabéh kaperluan urang nurutkeun richness-Na dina kamulyaan.

Markus 6:44 Jeung anu ngadahar roti éta kira-kira lima rébu lalaki.

Petikan nyatakeun yén kira-kira lima rébu lalaki didahar ku roti.

1: Panyadiaan Allah leuwih ti cukup pikeun urang.

2: Urang kudu émut pikeun syukur kana sagala kurnia Allah.

1: Yoh 6:11 - Yesus nyandak roti, muji sukur, dibagi-bagi ka anu calik saloba-lobana.

2: Pilipi 4:19 - Sareng Allah abdi bakal nyumponan sadaya kabutuhan anjeun dumasar kana kabeungharan kamulyaan-Na dina Kristus Yesus.

Markus 6:45 Jeung geura-giru manéhna constraint murid-murid naek kana parahu, jeung indit ka sisi séjén saméméh ka Betsaida, bari Anjeunna ngintunkeun jalma-jalma.

Yésus maréntahkeun murid-murid-Na pikeun mangkat kana kapal ka Betsaida bari ngusir jalma-jalma.

1. Kalakuan Yésus anu ngusir jalma-jalma téh ngélingan yén urang kudu daék ngorbankeun kahayang sorangan pikeun kapentingan batur.

2. Kasadiaan Yesus pikeun ngusir jalma-jalma nunjukkeun kaasih-Na tanpa pamrih pikeun jalma-jalma di sakurilingna.

1. Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Rada, dina humility nilai batur luhureun yourselves, teu pilari ka kapentingan sorangan tapi unggal anjeun pikeun kapentingan batur."

2. Mateus 22: 37-39 - "'Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.' Ieu parentah nu kahiji jeung nu pang gedena. Jeung nu kadua nya eta: 'Nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan.'"

Markus 6:46 Sanggeus aranjeunna diusir, anjeunna angkat ka gunung pikeun neneda.

Yésus ngajauhan murid-muridna pikeun ngadoa ka Allah.

1: Urang kedah salawasna nyéépkeun waktos pikeun ngadoa ka Gusti sareng milarian pituduh-Na.

2: Yésus téh conto cara ngautamakeun solat.

1: Mateus 14:23 - Sanggeus jalma rea diusir, Anjeunna naek ka gunung sorangan pikeun neneda.

2: 1 Tesalonika 5:17 - Neneda tanpa ceasing.

Markus 6:47 Jeung lamun geus soré, parahu geus di satengahing laut, jeung manéhna sorangan di darat.

Yesus ngutus murid-murid-Na dina kapal, sarta anjeunna cicing di darat nyalira.

1. Pentingna percanten kana rencana Allah, sanajan sigana pikasieuneun.

2. Neangan kakuatan dina mangsa kasepian.

1. Jabur 23: 4 - "Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak darkest, Kuring moal sieun jahat, pikeun anjeun sareng abdi; rod anjeun sarta staf anjeun, aranjeunna comfortably kuring."

2. Yesaya 41:10 - "Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah jadi dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

Markus 6:48 Jeung manéhna nempo maranéhanana toiling dina dayung; sabab angin ngahiliwir ka maranehna: jeung kira-kira jam kaopat peuting manéhna datang ka maranehna, leumpang dina laut, jeung bakal geus ngaliwatan maranehna.

Yésus némbongkeun welas asih ka murid-murid-Na ku cara datang ka maranéhna dina kasangsaraan jeung méré kawani jeung kakuatan pikeun tabah.

1. Allah Salawasna Hadir dina Kahirupan Urang, Sanajan Dina Mangsa Kasulitan

2. Hayu Urang Narékahan pikeun Hirup Ku Welas Asih sareng Asih anu Ditunjukkeun ku Yesus

1. Jabur 138:7 - Padahal kuring leumpang di satengahing kasulitan, Anjeun ngawétkeun hirup abdi; Anjeun ngalungkeun leungeun Anjeun ngalawan amarah musuh kuring, jeung leungeun katuhu Anjeun delivers kuring.

2. Mateus 9:36 - Lamun manéhna nempo jalma rea, manéhna karunya ka maranehna, sabab maranéhanana harassed jeung daya teu upaya, kawas domba tanpa angon a.

Markus 6:49 Tapi nalika aranjeunna ningal anjeunna leumpang di laut, aranjeunna nyangka yén éta mangrupikeun roh, sareng ngagorowok:

Murid-murid ningali Yesus leumpang dina laut sareng nganggap Anjeunna mangrupikeun roh.

1: Yesus kacida kawasa nepi ka bisa leumpang dina cai!

2: Yesus tiasa ngalakukeun mujijat, sareng Anjeunna tiasa ngalakukeun hal anu sami dina kahirupan urang.

1: Mateus 14:22-33 - Yesus leumpang dina cai jeung calming badai.

2: Yohanes 3:16 - Asih Allah ka urang dibuktikeun ku ngutus Putra-Na, Yesus.

Markus 6:50 Pikeun maranéhanana kabéh nempo manéhna, jeung jeung kaganggu. Sarta anjeunna langsung diajak ngobrol aranjeunna, sarta saith ka aranjeunna, "Sing bageur! Ieu Kami; ulah sieun.

Murid-murid Yésus kacida sieuneunana waktu ningali manéhna leumpang di luhur cai, tapi manéhna ngayakinkeun maranéhna ku cara nitah maranéhna ulah sieun.

1. Overcoming Sieun Ku Iman ka Yesus Kristus

2. Reassurance ti Yesus dina Troubled Times

1. Yesaya 41:10 - “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

2. Jabur 23: 4 - "Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak kalangkang maot, Kuring moal sieun jahat, pikeun anjeun jeung kuring; tongkat Anjeun sareng tongkat Anjeun, aranjeunna ngalilipur kuring."

Markus 6:51 Sarta anjeunna naek ka aranjeunna kana kapal; jeung angin ceased: sarta maranéhanana éta nyeri amazed dina diri saluareun ukuran, sarta wondered.

Yesus nenangkeun laut nu ngamuk, ngantunkeun murid-murid reuwaseun.

1: Yesus geus ngadalikeun alam jeung masih bisa badai hirup.

2: Lamun urang nganuhunkeun ka Yesus, Anjeunna bakal ngajawab urang ku kakawasaan-Na.

1: Mateus 8:23-27 - Yesus calms badai di Laut Galilea.

2: Jabur 107:29 - Anjeunna calms badai, sarta gelombang tetep.

Markus 6:52 Pikeun aranjeunna henteu nganggap mujijat roti, sabab haténa hardened.

Petikan éta nyorot kumaha jalma-jalma gagal ngakuan mujijat roti sabab haténa karasa.

1. kakuatan Allah leuwih gede ti pamahaman urang sorangan - Mateus 19:26

2. Nyokot waktu pikeun mikawanoh sarta ngahargaan berkah Allah - Jabur 34:8

1. Epesus 4:18 - "Ngabogaan pamahaman darkened, keur alienated tina kahirupan Allah ngaliwatan jahiliah nu aya di aranjeunna, kusabab lolong haté maranéhanana."

2. 2 Corinthians 3:14 – “Tapi pikiran maranéhanana anu dilolongan: pikeun nepi ka poé ieu tetep veil sarua untaken jauh dina maca Perjanjian heubeul; anu hijabna dileungitkeun dina Kristus."

Markus 6:53 Jeung sanggeus maranéhanana geus ngaliwatan, maranehna nepi ka tanah Genesaret, jeung Drew ka basisir.

Sanggeus meuntas laut, Yesus jeung murid-murid anjog ka tanah Genesaret sarta eureun di basisir.

1. Perjalanan Yesus ka Genesaret: The Power of Direction

2. Genesaret: Tempat Istirahat pikeun Yesus sareng Murid-murid-Na

1. Yesaya 30:21 - "Ceuli anjeun bakal ngadéngé kecap tukangeun anjeun, paribasa, 'Ieu jalan, leumpang di dinya,' iraha wae anjeun belok ka katuhu atawa iraha wae anjeun belok ka kénca."

2. Mateus 11: 28-30 - "Hayu ka Kami, sakabeh anu labor jeung beurat kabeungharan, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, sarta anjeun bakal manggihan sésana pikeun jiwa anjeun. Sabab jodo Kami gampang, jeung beban Kami hampang.”

Markus 6:54 Sanggeus kaluar tina kapal, maranehna langsung wawuh ka Anjeunna.

Murid-murid Yesus langsung terang anjeunna nalika turun tina kapal.

1. Ngenalkeun Yesus dina Kahirupan Sapopoé urang

2. Kakuatan Iman anu Ajaib

1. John 8:19 - Saterusna ceuk maranehna ka manéhna, "Dimana Bapa anjeun?" Waler Yesus, “Aranjeun teu nyaho ka Kami boh ka Rama Kami. Upami anjeun terang ka Kami, anjeun ogé bakal terang ka Rama kuring. ”

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

Markus 6:55 Jeung lumpat ngaliwatan sakuliah wewengkon sabudeureun, sarta mimiti mawa ngeunaan dina ranjang maranéhanana anu gering, dimana aranjeunna uninga anjeunna.

Jalma-jalma di daérah éta lumpat ka Yesus sareng ngagentos anu gering dina ranjangna pikeun nampi nyageurkeun.

1. Urang kedah percanten ka Yesus sareng iman yén Anjeunna tiasa nyageurkeun sagala kasangsaraan.

2. Yesus salawasna daék nyageurkeun urang sareng masihan harepan.

1. Mateus 8:14-17 - Yesus heals nu lalaki gering di Kapernaum.

2. Yesaya 53:5 - Manéhna tatu pikeun transgressions urang, manéhna bruised pikeun iniquities urang; siksaan pikeun katengtreman urang aya kana Anjeunna, sareng ku belang-Na urang cageur.

Markus 6:56 Di mana bae Anjeunna lebet, ka desa-desa, atawa ka kota-kota, atawa ka desa-desa, maranehna neundeun nu gering di jalan-jalan, jeung menta ka Anjeunna supaya bisa nyabak sakeupeul wates jubah-Na. dijieun sakabeh.

Jalma-jalma ti desa-desa, kota-kota, jeung nagara-nagara tempat Isa indit, kacida asa-asana pikeun nyageurkeun, nepi ka ngagolérkeun nu gering di jalan-jalan jeung menta ka Yésus supaya disina nyabak kana tungtung jubah-Na. Saha waé anu nyabak anjeunna cageur.

1. The Power of Iman - Kumaha iman jalma éta jadi kuat yén healed aranjeunna.

2. The Power of Yesus - The mujijat Yesus penyembuhan jalma anu keuna anjeunna.

1. Mateus 14:36 - "Jeung besought anjeunna yén maranéhna bisa ngan nyabak kana hem of garment-Na: jeung saloba keuna éta cageur sampurna."

2. Rasul-rasul 19:11-12 - "Jeung Allah ngalaksanakeun mujijat husus ku leungeun Paul: Ku kituna tina awakna dibawa ka saputangan gering atawa apron, sarta panyakit indit ti aranjeunna, sarta roh-roh jahat kaluar ti aranjeunna . .”

Markus 7 nyarioskeun sababaraha kajadian konci kalebet sengketa sareng urang Parisi ngeunaan kasucian ritual, pangajaran ngeunaan naon anu leres-leres najis hiji jalma, sareng dua mujijat anu penting: nyageurkeun putri awéwé Syrophoenician sareng nyageurkeun lalaki pireu sareng bisu.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku urang Parisi sareng sababaraha guru agama ningali yén murid-murid tuang tuangeun nganggo panangan anu najis, nyaéta henteu dikumbah. Aranjeunna naroskeun ka Yesus ngeunaan ieu kusabab aranjeunna nyekel sesepuh tradisi anu meryogikeun ngumbah leungeun sateuacan tuang (Markus 7: 1-5). Yesus ngabales ku criticing aranjeunna pikeun munafik maranéhanana dina nyekel kana tradisi manusa bari ngalalaworakeun kana parentah Allah. Anjeunna kutipan Yesaya nyebutkeun "Jelema-jelema ieu ngahormatan Kami kalawan biwir maranéhanana tapi haténa jauh ti Kami. Aranjeunna nyembah Kami sia; ajaran maranéhanana ngan aturan manusa "(Mark 7: 6-8). Anjeunna mere conto kumaha aranjeunna sisihkan parentah Musa 'ngahormatan bapana indung ngidinan Corban (kado devoted Allah) sahingga invalidating Kecap Allah demi tradisi (Mark 7: 9-13).

Ayat 2: Teras Yesus nyarioskeun jalma-jalma ngajar naon waé anu di luar jalma anu tiasa najiskeun aranjeunna ku jalan asup ka aranjeunna, tapi anu kaluar tina jalma anu najiskeun aranjeunna ngajelaskeun pikiran-pikiran jahat, cabul, maling, maling, zinah, sarakah, nipu, nipu, dengki, fitnah, sombong, kabodoan, sagala kajahatan asalna tina. di jero ngajadikeun jalma najis (Markus 7:14-23). Engké nalika manéhna asup ka wewengkon Tirus kapir, awéwé Syrophoenician menta manéhna ngusir sétan kaluar putri nya mimiti ngabejaan manehna "Hayu barudak dibere dahar heula, sabab teu bener nyandak roti barudak tos anjing" manehna ngawaler "Gusti sanajan anjing handapeun meja dahar crumbs barudak" lajeng anjeunna. ngabejaan manehna sabab reply ieu sétan geus ninggalkeun putri anjeun nalika manehna balik ka imah kapanggih anak bohong bed setan indit némbongkeun kakuatan-Na leuwih realm demonic transcends wates agama étnis (Mark 7:24-30).

Alinea 3: Pindah ka wewengkon Dékapolis papanggih jeung pireu bisu jalma menta anjeunna nempatkeun leungeun dina lalaki nyokot anjeunna kumisan pribadi nempatkeun ramo kana ceuli na ciduh noél létah neuteup ka langit sighs nyebutkeun anjeunna "Efata!" nu hartina "Buka!" Dina ceuli lalaki ieu dibuka basa loosened manéhna mimitian nyarita jelas tuduhan teu ngabejaan saha deui pesenan dibikeun leuwih maranéhanana ngumumkeun sumebarna warta jalma overwhelmed kaheranan nyebutkeun, "Anjeunna geus rengse sagalana ogé ngajadikeun pireu ngadéngé bisu ngomong" nunjukkeun deui wibawa-Na pikeun ailments fisik welas asih ka maranéhanana. sangsara paduli halangan societal (Mark 7: 31-37).

Markus 7:1 Geus kitu urang Parisi jeung guru-guru agama ti Yerusalem daratang ka Anjeunna.

Urang Parisi jeung ahli Taurat ti Yerusalem daratang ka Yesus.

1: Yesus ngabagéakeun sadaya anu sumping ka Anjeunna kalayan panangan anu kabuka, henteu paduli saha aranjeunna.

2: Urang kudu salawasna narékahan nuturkeun Yésus, teu sual ti mana asalna.

1: Lukas 15: 2 - "Jeung urang Parisi jeung scribes murmured, paribasa, Ieu lalaki narima jelema nu ngalakukeun dosa, jeung eats jeung maranehna."

2: John 8: 3-11 - "Guru-guru agama sareng urang Parisi dibawa ka Anjeunna hiji awéwé anu dicandak jinah; sareng nalika anjeunna disimpen di tengah-tengah, aranjeunna nyarios ka Anjeunna, "Guru, awéwé ieu dicandak jinah, di tengah-tengah. "Ayeuna Musa dina Toret maréntahkeun ka urang, yén anu sapertos kitu kedah dibaledogan ku batu, tapi naon anu anjeun carioskeun?" Éta nyarioskeun pikeun ngagoda anjeunna, supados aranjeunna kedah nuduh anjeunna. , Saolah-olah teu ngadenge. Maranehna terus nanya ka Anjeunna, Anjeunna jungjunan, sarta ngadawuh ka maranehna, “Aranjeun anu teu boga dosa, kudu lempar batu heula ka manehna. Dina taneuh. Jeung jalma-jalma anu ngadéngé éta, anu disabit ku nurani sorangan, kaluar hiji-hiji, mimitian ti pangkolotna, nepi ka panungtungan: jeung Yesus ditinggalkeun nyalira, jeung awéwé nangtung di tengah-tengah."

Markus 7:2 Jeung lamun maranéhanana nempo sababaraha murid-Na dahar roti jeung najis, hartina, jeung unwash, leungeun, maranéhanana manggihan lepat.

Urang Parisi nyempad murid-murid Yésus lantaran dahar ku leungeun teu dikumbah.

1: Tong ngantepkeun kritik ngaganggu iman anjeun ka Yesus.

2: Kabersihan teu sarua jeung kasucian.

1: Mateus 23: 25-28 - Yesus rebukes urang Parisi pikeun museurkeun kana kabersihan lahiriah tinimbang kabersihan spiritual.

2: James 4:11 - Ulah ngomong ngalawan karana, baraya tercinta.

Markus 7:3 Pikeun urang Parisi jeung sakabeh urang Yahudi, iwal maranéhna mindeng ngumbah leungeun maranéhna, teu dahar, nyekel tradisi sesepuh.

Urang Parisi jeung urang Yahudi ngayakeun tradisi ngumbah leungeun saméméh dahar.

1: Yesus ngingetkeun urang pentingna tradisi dina iman urang.

2: Urang bisa diajar tina conto urang Parisi ngeunaan taat kana tradisi sanajan dina hal-hal leutik.

1: Lukas 11:42 - ? Cilaka aranjeun, urang Parisi! pikeun anjeun perpuluhan mint jeung rue jeung sagala rupa bumbu, jeung ngaliwatan judgment jeung asih Allah: ieu halah anjeun geus dipigawé, jeung teu ninggalkeun séjén undone.??

2: Mateus 23:23 - ? Heh ka anjeun, ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi, jalma munafik! pikeun anjeun mayar perpuluhan tina mint jeung anise jeung cummin, jeung geus disingkahkeun urusan weightier hukum, judgment, rahmat, jeung iman: ieu halah anjeun geus dipigawé, jeung teu ninggalkeun undone séjén.??

Markus 7:4 Jeung lamun maranéhna datang ti pasar, iwal maranéhna ngumbah, maranéhna teu dahar. Sarta loba hal sejenna aya, nu aranjeunna geus narima pikeun nyekel, saperti ngumbah cangkir, jeung pariuk, wadah kuningan, jeung meja.

Yésus ngajar murid-muridna yén maranéhna kudu nyeuseuh saméméh dahar kadaharan nu dibeuli ti pasar, sarta prinsip nu sarua manglaku ka nyeuseuh cangkir, pariuk, wadah kuningan, jeung meja.

1. Kumaha Hirup Kabersihan Nurutkeun Yesus

2. Pentingna Kabersihan Rohani dina Kahirupan Sapopoé

1. Yesaya 1: 16-17 - Ngumbah yourselves; bersihkeun diri; miceun kajahatan tina kalakuan anjeun ti hareupeun panon kuring; eureun ngalakukeun kajahatan.

17 Diajar migawe kahadean; neangan kaadilan, bener penindasan; mawa kaadilan ka yatim, ngabela randa? 셲 sabab.

2. Titus 2:11-12 - Pikeun kurnia Allah geus mucunghul, bringing kasalametan pikeun sakabéh jalma, 12 ngalatih urang renounce ungodliness jeung hawa nafsu duniawi, sarta pikeun hirup timer dikawasa, upright, jeung Godly hirup di jaman kiwari.

Markus 7:5 Geus kitu urang Parisi jeung ahli-ahli Kitab nanya ka Anjeunna, "Naha murid-murid Anjeun henteu milampah nurutkeun tradisi para sesepuh, tapi ngadahar roti ku leungeun anu teu dikumbah?"

Urang Parisi jeung ahli Taurat nanya ka Yésus naha murid-murid-Na teu nuturkeun tradisi tapi malah ngadahar roti ku leungeun teu dikumbah.

1: Iman Urang Ka Allah Leuwih Kuat Ti batan Tradisi Lalaki

2: Nuturkeun Jalan Allah tibatan Jalan Manusa

1: Mateus 15: 8-9 - Ieu jalma draweth neareth ka Kami jeung sungut maranéhanana, jeung honoures Kami jeung biwir maranéhanana; tapi hate maranehna jauh ti Kami. Tapi sia-sia aranjeunna nyembah ka Kami, ngajarkeun pikeun doktrin parentah manusa.

2: Kolosa 2:20-23 - Ku sabab kitu, upami anjeun parantos maot sareng Kristus tina dasar-dasar dunya, naha anjeun saolah-olah hirup di dunya tunduk kana aturan-aturan, (Ulah toél; ulah rasa, ulah dicekel; anu binasa kalayan ngagunakeun;) sanggeus parentah jeung doktrin manusa? Anu hal-hal anu leres-leres ngagaduhan hikmah dina ibadah bakal, sareng hina, sareng ngalalaworakeun awak; teu di ngahargaan naon ka satisfying daging.

Markus 7:6 Anjeunna ngawaler ka aranjeunna, "Sae pisan Yesaya nubuat ngeunaan anjeun munafik, sakumaha geus ditulis, "Ieu jalma ngahormatan Kami ku biwir maranéhanana, tapi haténa jauh ti Kami."

Yesus nyempad urang Parisi pikeun ngalaksanakeun agama anu deet.

1: Urang teu kudu kaliru kana ibadah agama deet, tapi kudu ngudag hate anu bakti ka Allah.

2: Urang ulah jadi munafik anu ngan ngamulyakeun Allah ku biwir urang, tapi malah ngahargaan Mantenna ku haté urang.

1: Deuteronomy 11: 16-17 - Jaga diri anjeun, sing ati-ati ulah katipu, teras nyimpang, ngabakti ka allah sanés, sareng nyembah ka aranjeunna; Lajeng murka PANGERAN urang jadi kindled ngalawan anjeun, sarta anjeunna nutup langit, nu aya euweuh hujan, sarta yén lahan teu ngahasilkeun buah nya.

2: Yeremia 29:13 - Sareng anjeun bakal milarian kuring, sareng mendakan kuring, nalika anjeun milarian kuring kalayan ati-ati.

Markus 7:7 Tapi sia ngabakti ka Kami, ngajarkeun pikeun doktrin parentah manusa.

Ayat ieu nyatakeun yén henteu aya gunana nyembah ka Gusti upami aya anu ngadasarkeun amalan ibadahna kana ajaran manusa tibatan ka Gusti.

1. Bahaya Ngandelkeun Doktrin Buatan Manusa

2. Naha Urang Kudu Ngandelkeun Doktrin Alkitabiah

1. Kolosa 2: 8 - "Tingali mun teu saurang ogé nyokot anjeun captive ku filsafat jeung tipu daya kosong, nurutkeun tradisi manusa, nurutkeun kana roh unsur dunya, sarta teu nurutkeun Kristus."

2. Yesaya 29:13 - "Jeung Gusti ngadawuh: 쏝 ecause jalma ieu tarik deukeut jeung sungut maranéhanana jeung ngahargaan kuring jeung biwir maranéhanana, bari hate maranéhanana jauh ti Kami, jeung sieun maranéhanana ka Kami mangrupakeun parentah diajarkeun ku lalaki. "

Markus 7:8 Pikeun nyingkurkeun parentah Allah, aranjeun nyepeng adat-istiadat manusa, saperti ngumbah pariuk jeung cangkir;

Passage Jalma anu disregarding parentah Allah jeung gantina nuturkeun tradisi sorangan.

1. Pentingna nuturkeun parentah-parentah Allah sareng henteu kana tradisi urang sorangan.

2. Balukar tina teu malire parentah Allah.

1. Mateus 15:3-9 - Yesus ngajarkeun urang Parisi jeung Saduki ngeunaan pentingna honoring parentah Allah jeung teu tradisi sorangan.

2. Kolosa 2: 8 - Paul warned nu Kolosa ngeunaan bahaya keur dipingpin sesat tina kesederhanaan Injil ku tradisi.

Markus 7:9 Saur-Na ka maranehna, “Sae pisan aranjeun nolak kana parentah Allah, supaya maraneh bisa ngajaga tradisi sorangan.

Jalma-jalma nolak parentah-parentah Allah pikeun ngajaga tradisi sorangan.

1. Kakuatan Firman Allah: Nganut Paréntah Gantina Tradisi Urang Sorangan

2. Nolak Adat-Adat Dunya Jeung Nganut Parentah Allah

1. Yesaya 8:20 - "Pikeun hukum jeung kasaksian: lamun maranéhna nyarita teu nurutkeun kecap ieu, éta alatan euweuh lampu di aranjeunna."

2. Kolosa 2: 8 - "Awas lest wae man spoil anjeun ngaliwatan filsafat jeung tipu daya sia, sanggeus tradisi lalaki, sanggeus rudiments dunya, jeung teu sanggeus Kristus."

Markus 7:10 Pikeun Musa ngadawuh, Hormat bapa jeung indung anjeun; jeung, Saha anu curseth bapa atawa indung, hayu anjeunna maot pati.

Petikan tina Markus 7:10 ieu nekenkeun pentingna ngahormatan ka kolot.

1. Ajén Ngajénan Orang Tua

2. Kaunikan tina Paréntah Kalima

1. Epesus 6:1-3

2. Budalan 20:12-17

Markus 7:11 Tapi ceuk aranjeun, lamun aya nu ngomong ka bapana atawa ka indungna, 'Ieu Corban, hartina, kurnia, ku naon-naon nu bisa diuntungkeun ku Kami; anjeunna bakal bébas.

Yesus ngritik prakték urang Parisi di mana maranéhna ngalalaworakeun tugas maranéhna pikeun kolotna ku cara make pretext nawarkeun hadiah ka Allah salaku alesan pikeun nyingkahan tanggung jawab maranéhanana.

1. Pentingna ngahormat ka kolot ngaliwatan kalakuan urang.

2. Bahaya ngagunakeun dalih agama pikeun nyingkahan kawajiban urang.

1. Deuteronomy 5:16 - "Hormat bapa anjeun jeung indung anjeun, sakumaha PANGERAN Allah anjeun geus maréntahkeun ka anjeun, supaya poé anjeun bisa dipanjangkeun, sarta yén éta téh alus kalayan anjeun, di tanah anu PANGERAN Allah anjeun masihan anjeun. ."

2. Epesus 6: 2-3 - "Hormat bapa jeung indung anjeun; nu parentah kahiji kalawan jangji; Éta bisa jadi ogé kalawan anjeun, sarta anjeun bisa hirup lila di bumi."

Markus 7:12 Jeung anjeun teu ngidinan manéhna deui ngalakukeun nanaon keur bapana atawa indungna;

Dina petikan nyebutkeun yén jalma teu kudu dihalang-halang pikeun mantuan kolotna.

1: Urang kudu ngajénan kolot urang ku cara ngabantu maranéhna sagala cara.

2: Budaya urang teu matak jadi halangan pikeun jalma nulungan kolotna.

1: Epesus 6:2-3 ? 쏦 on our bapana jeung indung; nu parentah kahiji kalawan jangji; Sugan aya alusna jeung anjeun, sarta anjeun bisa hirup lila di bumi.??

2: Budalan 20:12 ? Kami ka bapa sareng indung anjeun: supados umur anjeun panjang di bumi anu dipasihkeun ku Gusti Allah anjeun ka anjeun.

Markus 7:13 Ngaronjatkeun pangandika Allah ku tradisi aranjeun, anu ku maraneh geus ditepikeun;

Ayat ieu mangrupikeun panginget yén tradisi henteu kedah ngagentos firman Allah.

1: Urang kudu waspada kana tradisi-tradisi nu nimpa firman Allah

2: Nunda tradisi saméméh kitab suci ngabalukarkeun kurangna iman

1: Kolosa 2:8 - Awas ulah aya jalma spoiled anjeun ngaliwatan filsafat jeung sia sia tipu daya, nurutkeun tradisi lalaki, nurutkeun rudiments dunya, jeung teu sanggeus Kristus.

2: 2 Timoteus 3:16 - Sadaya Kitab Suci diturunkeun ku ilham Allah, sareng mangpaat pikeun doktrin, pikeun negor, pikeun ngabenerkeun, pikeun ngajarkeun kabeneran.

Markus 7:14 Jeung sanggeus anjeunna geus nelepon sakabeh jalma ka Anjeunna, anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Dengekeun kuring unggal anjeun, sarta ngarti.

Yésus ngajar jalma-jalma pikeun ngadéngékeun jeung ngarti.

1: Dengekeun Yésus jeung paham kana pangajaranana

2: Neangan pamahaman jeung hikmah ti Yesus

1: Yakobus 1: 5 - Lamun aya di antara anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

2: Siloka 2:3-6 - Leres, upami anjeun sasambat kana pangaweruh, sareng ngangkat sora pikeun pangertian; Upami anjeun milarian anjeunna sapertos pérak, sareng milarian anjeunna sapertos harta anu disumputkeun; Lajeng anjeun bakal ngartos sieun Gusti, sarta manggihan pangaweruh Allah. Pikeun Gusti masihan hikmah: tina sungut-Na datang pangaweruh jeung pamahaman.

Markus 7:15 Teu aya naon-naon ti luar manusa, anu asup ka anjeunna tiasa najiskeun anjeunna;

Yésus ngajelaskeun yén anu najiskeun éta téh lain naon anu asup ka jalma, tapi anu kaluar tina éta.

1. Kakuatan Kecap: Kumaha Kecap Urang Nangtukeun Urang

2. Lampah Urang Nyarita Leuwih Nyaring Ti batan Kecap

1. Yakobus 3: 6-10 - Kakuatan létah sareng kumaha éta tiasa ngalakukeun anu hadé sareng anu jahat

2. Mateus 12:33-37 - Perumpamaan Yesus ngeunaan tatangkalan anu hadé sareng anu goréng sareng buah anu ngahasilkeun.

Markus 7:16 Lamun saha anu boga ceuli pikeun ngadéngé, hayu anjeunna ngadangukeun.

Ayat ieu ngajurung urang pikeun merhatikeun kecap-kecap Gusti sareng muka haté pikeun ngadéngé naon anu diomongkeun-Na.

1: Dengekeun Sora Allah - Markus 7:16

2: Buka Ceuli Anjeun pikeun Ngadenge - Markus 7:16

1: Yakobus 1:19 - "Anu terang ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: unggal jalma kedah gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah."

2: Jabur 95: 7-8 - "Kanggo anjeunna teh Allah urang, sarta kami jalma padang rumput hejo-Na, jeung domba leungeun-Na. Dinten ieu, lamun ngadéngé sora-Na, ulah harden haté anjeun ..."

Markus 7:17 Sareng nalika anjeunna lebet ka bumi ti jalma-jalma, murid-murid naroskeun ka Anjeunna ngeunaan pasemon.

Murid-murid Yesus naroskeun pikeun ngajelaskeun misil anu karek diajarkeun ka jalma-jalma.

1. Kakuatan Naroskeun Pananya: Ngajalajah pentingna milarian jawaban kana patarosan spiritual urang.

2. Nyokot Lengkah Iman: Mariksa kawani nu diperlukeun pikeun nyandak kabisat iman jeung nanya patarosan teuas.

1. Pilipi 4:6-7 - Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, jeung sukur, nampilkeun requests Anjeun ka Allah.

2. Paribasa 3: 5-6 - Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun sareng henteu lean kana pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

Markus 7:18 Saur-Na ka maranehna, “Naha aranjeun oge teu ngarti? Naha anjeun henteu terang, yén naon waé anu kaluar tina luar asup ka manusa, éta moal tiasa najiskeun anjeunna;

Yésus nanya ka murid-muridna ngeunaan pamahaman maranéhna ngeunaan naon anu beresih sacara rohani, ngajarkeun yén anu najisna téh lain anu asup ka jalma, tapi naon anu kaluar.

1. Ajaran Yesus ngeunaan Naon Anu Sabenerna Najiskeun Urang

2. Mariksa Haté Urang Pikeun Kabersihan Sajati

1. Mateus 15:11 - "Teu nu mana kana sungut najis manusa; tapi nu datang kaluar tina sungut, ieu najis manusa."

2. Rum 14:14 - "Kuring nyaho, jeung keur persuaded ku Gusti Yesus, yén teu aya nanaon najis sorangan: tapi mun saha anu esteemed nanaon jadi najis, pikeun anjeunna eta najis."

Markus 7:19 Ku sabab eta teu asup kana haténa, tapi kana beuteung, jeung kaluar kana draf, purging sagala daging?

Yesus ngajelaskeun yén kadaharan anu asup kana awak teu najis hiji jalma, tapi kaluar kana draf, purging sagala daging.

1. Ku naon Yésus Teu Perhatikeun Kadaharan Sabagé Sumber Najis

2. Kakuatan Nyucikeun Dahareun: Anu Diajarkeun ku Yesus Ngeunaan Dahar

1. Mateus 15:11 - "Teu naon asup kana sungut najis hiji jalma, tapi naon anu kaluar tina sungut, ieu defiles hiji jalma."

2. Rum 14:17 - "Kanggo Karajaan Allah henteu masalah dahar jeung nginum, tapi kaadilan jeung katengtreman jeung kabagjaan di Roh Suci."

Markus 7:20 Saur-Na, "Anu kaluar tina manusa, eta najis manusa."

Hal-hal anu urang laksanakeun sareng ucapkeun asalna tina haté urang sareng anu najiskeun urang.

1. ? 쏻 hat asalna tina jero najis urang??

2. ? 쏷 anjeunna Kakuatan Kecap jeung Lampah Urang??

1. Mateus 15:11 - ? 쏧 lain anu asup kana sungut anu najis hiji jalma, tapi anu kaluar tina sungutna; ieu najis hiji jalma.??

2. Yakobus 3:2-12 - ? 쏤 atanapi urang sadayana titajong ku sababaraha cara. Upami aya anu henteu titajong kana omonganana, anjeunna mangrupikeun jalma anu sampurna, ogé tiasa ngahalangan sakujur awakna.??

Markus 7:21 Sabab ti jero, kaluar tina hate manusa, timbul pikiran-pikiran jahat, zinah, cabul, maehan,

Petikan ieu nekenkeun kajahatan umat manusa, anu asalna tina jero haté.

1. Jahat dina Haté Urang: Kumaha Ngalawan Godaan Urang

2. Kakuatan Haté: Maham Sajeroning Sifat Manusa

1. James 1: 14-15 - Tapi unggal jalma geus tempted nalika aranjeunna nyeret jauh ku kahayang jahat sorangan jeung enticed. Lajeng, sanggeus kahayang geus conceived, éta ngalahirkeun dosa; jeung dosa, lamun geus full-dipelak, ngalahirkeun maot.

2. Rum 3:10-18 - Sakumaha anu kaunggel: ? 쏷 di dieu teu aya anu soleh, malah hiji; teu aya anu ngarti; teu aya anu milari Gusti. Kabéh geus baralik, maranéhna geus babarengan jadi sia; teu aya anu midamel kahadéan, malah hiji-hijina.

Markus 7:22 Maling, covetousness, jahat, tipu daya, lasciviousness, panon jahat, pitenah, sombong, foolishness:

Ayat ieu daptar sababaraha dosa anu dikutuk ku Alkitab, sapertos maling, covetousness, jahat, tipu daya, lasciviousness, panon jahat, pitenah, sombong, jeung foolishness.

1. "Dosa-dosa Hati: Ngenalkeun Dosa-Dosa anu Urang Teu Ningali"

2. "Kakuatan Lidah: Naha Ngahujat Dilarang"

1. paribasa 11: 3 - "Integritas tina upright bakal pituduh aranjeunna: tapi perverseness of transgressors bakal ngancurkeun aranjeunna."

2. Yakobus 4:17 - "Ku sabab eta anu terang kana ngalakukeun anu hadé, sareng henteu ngalakukeunana, éta dosa."

Markus 7:23 Sagala hal jahat ieu asalna ti jero, sarta najis manusa.

Yésus ngajarkeun yén nu jahat asalna tina jeroeun manusa jeung najisna.

1. "The Heart of the Matter: Naha Dosa Dimimitian Dina Urang"

2. "Kakuatan Injil: Kumaha Urang Bisa Ngungkulan Dosa"

1. James 1: 14-15 - "Tapi tiap jalma geus cocoba nalika aranjeunna nyeret jauh ku kahayang jahat sorangan jeung enticed. Lajeng, sanggeus kahayang geus conceived, eta ngalahirkeun dosa; jeung dosa, nalika eta geus full-dipelak. , ngalahirkeun maot."

2. Rum 6: 12-14 - "Ku sabab eta ulah ngantep dosa marentah dina awak fana anjeun ku kituna anjeun nurut kana kahayang jahat na. Ulah nawiskeun bagian mana wae tina diri kana dosa salaku alat tina wickedness, tapi malah nawiskeun yourselves ka Allah salaku jalma anu geus dibawa ti maot kana hirup; sarta nawiskeun unggal bagian tina diri ka Anjeunna salaku alat kabeneran. Pikeun dosa moal deui master anjeun, sabab anjeun teu handapeun hukum, tapi dina rahmat."

Markus 7:24 Ti dinya anjeunna jengkar, angkat ka wates Tirus sareng Sidon, teras lebet ka hiji imah, sareng hoyong teu aya anu terang, tapi anjeunna henteu tiasa nyumput.

Yesus angkat ka Tirus sareng Sidon pikeun nyorangan sareng privasi.

1: Yesus hoyong sareng peryogi waktos nyalira sareng muhasabah misi-Na.

2: Urang kabéh butuh waktu pikeun nyorangan jeung mikir jero ngeunaan kahirupan jeung tujuan urang.

1: Mateus 6:6 - ? Janten nalika anjeun neneda, lebet ka kamar anjeun sareng tutup panto sareng neneda ka Rama anjeun anu aya dina rusiah. Sareng Bapa anjeun anu ningali dina rusiah bakal ngaganjar anjeun.??

2: Jabur 46:10 - ? 쏝 e masih, sarta nyaho yen Kami Allah. Kami bakal diluhurkeun di antara bangsa-bangsa, kuring bakal diluhurkeun di bumi!??

Markus 7:25 Pikeun hiji awéwé, anu putri ngora kasurupan roh najis, ngadéngé ngeunaan anjeunna, sarta datang sarta sujud dina suku-Na.

Anak awéwé hiji kasurupan roh jahat, sarta manéhna ngadéngé ngeunaan Isa sarta datang ka Anjeunna pikeun pitulung.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Mujijat Yesus Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

2. Ngungkulan Perjuangan: Kumaha Yesus Sumber Kakuatan Urang

1. Mateus 15: 21-28 - Yesus heals Putri Woman Kanaan urang

2. Markus 5: 24-34 - Yesus nyageurkeun awéwé anu ngaluarkeun getih

Markus 7:26 Eta awewe teh urang Yunani, bangsa Syrophenician; jeung manéhna besought manéhna yén manéhna bakal tuang mudik Iblis kaluar ti putri nya.

Eta awewe teh urang Yunani ti bangsa Syrophenician, sarta manehna nanya ka Yesus pikeun ngusir Iblis ti putri nya.

1: Yésus némbongkeun kanyaah jeung welas asih-Na ka sakumna bangsa, lain ngan ka urang Yahudi.

2: Allah damel ngalangkungan urang sareng masihan kasempetan pikeun janten panangan sareng suku-Na.

1: Rasul-rasul 10:34-35 - Allah henteu ngabeda-beda, sarta daék narima jalma ti bangsa mana waé.

2: Yakobus 2:15-17 - Iman tanpa gawé téh paeh, sarta urang kudu némbongkeun iman urang ngaliwatan lampah urang.

Markus 7:27 Tapi Isa ngadawuh ka manehna, "Kudu barudak dieusi heula, sabab teu pantes nyandak roti barudak, terus tuang kana anjing."

Yésus nyebutkeun yén pangabutuh barudak kudu dicumponan heula saméméh nulungan anjing.

1: Urang kudu ngutamakeun kabutuhan kulawarga samemeh nulungan batur.

2: Urang teu kudu egois jeung salawasna inget pikeun mantuan nu merlukeun.

1: Pilipi 2:3-4 ? 쏡 o nanaon kaluar tina ambisi egois atawa kasombongan sia. Sabalikna, dina karendahan diri hargakeun batur di luhur diri anjeun, henteu ningali kapentingan sorangan tapi masing-masing pikeun kapentingan batur.??

2: Galata 6:10 ? 쏷 ku kituna, sabagé urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sakabeh jalma, utamana ka jalma anu kaasup kana kulawarga mu'min.??

Markus 7:28 Saur anjeunna, "Leres, Gusti, tapi anjing-anjing handapeun méja ngahakan remah budak."

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha awéwé ngaréspon kana patarosan Yesus ngeunaan naha anjeunna percaya yén anjeunna tiasa nyageurkeun putrina, negeskeun imanna ka Anjeunna sareng nawiskeun analogi anjing ngahakan remah barudak.

1. Percanten ka Yesus mawa pamulihan sareng harepan

2. rahmat Allah overflows komo sahenteuna urang

1. Mateus 15: 21-28 - penyembuhan Yesus putri awéwé Kanaan urang

2. Rum 5: 6-8 - rahmat Allah loba pisan ngaliwatan Yesus Kristus

Markus 7:29 Saur-Na ka dirina, "Ku sabab kitu, balik ka jalan anjeun; Iblis geus Isro kaluar ti putri thy.

Yesus nyageurkeun putri hiji awéwé ku cara ngusir sétan ti dirina.

1: Urang teu kudu nganggap enteng kakawasaan asih jeung penyembuhan Yesus.

2: Sanajan nyanghareupan kaayaan nu paling poék, Yésus bisa mawa caang jeung harepan ka kabéh.

1: Jabur 34:18 "PANGERAN caket ka anu patah hati sareng nyalametkeun jalma-jalma anu remuk jiwana."

2: Yesaya 43: 2 "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; jeung lamun ngaliwatan walungan, aranjeunna moal nyapu leuwih anjeun. Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu, anjeun moal kaduruk; seuneu seuneu. moal ngabakar anjeun."

Markus 7:30 Jeung lamun manéhna datang ka imahna, manéhna manggihan sétan geus kaluar, jeung putri nya diteundeun dina ranjang.

Hiji awéwé manggihan yén putrina geus cageur tina kasurupan sétan nalika manéhna balik ka imah.

1. Yesus gaduh kakuatan pikeun ngabebaskeun urang tina dosa sareng akibatna.

2. Kakawasaan Allah leuwih gede ti batan kakuatan jahat.

1. Lukas 8:26-35 - Yesus casts kaluar roh najis ti awéwé.

2. Mateus 18:10 - Yésus ngingetkeun murid-murid-Na sangkan ati-ati sangkan budak leutik titajong.

Markus 7:31 Jeung deui, departing ti basisir Tirus jeung Sidon, manéhna datang ka Laut Galilea, ngaliwatan satengahing basisir Decapolis.

Yesus angkat ti basisir Tirus jeung Sidon, nepi ka Laut Galilea, ngaliwatan satengahing basisir Decapolis.

1. Lalampahanna Yesus ka sakuliah tanah ngagambarkeun komitmen-Na pikeun ngawawarkeun Injil Kasalametan ka sadayana.

2. Palayanan Yesus mangrupikeun kasaksian ngeunaan kersa-Na pikeun nganjang ka sadaya jalma.

1. Mateus 4:23-25 - Jeung Yesus indit ngeunaan sakuliah Galilea, ngajarkeun di synagogues maranéhanana, jeung da'wah Injil Karajaan, jeung nyageurkeun sagala rupa panyakit jeung sagala rupa panyakit di antara jalma.

2. Tandaan 16:15 - Jeung cenah ka aranjeunna, Go ye ka sakuliah dunya, jeung ngahutbah Injil ka unggal mahluk.

Markus 7:32 Jeung maranéhna dibawa ka anjeunna hiji anu pireu, sarta impediment dina ngomong; sarta aranjeunna beseech anjeunna nempatkeun leungeun-Na kana anjeunna.

Sakelompok jalma mawa hiji lalaki pireu jeung hambatan ngomong ka Yesus supaya cageur.

1. The Power of Iman - Kumaha iman jalma anu dibawa lalaki pireu ka Yesus sangkan penyembuhan miraculous.

2. Tabah Ngaliwatan Jaman Sesah - Kumaha Gusti ngagunakeun kasusah urang pikeun ngadeukeutkeun urang ka Anjeunna.

1. Yakobus 5:14-15 - Naha aya anu gering? Anjeunna kedah nyauran para sesepuh gareja pikeun ngadoakeun anjeunna sareng ngaleuleuskeun anjeunna ku minyak dina nami Gusti. Jeung do’a anu ku iman bakal nyageurkeun anu gering; Gusti bakal ngangkat anjeunna.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

Markus 7:33 Jeung manéhna nyokot manéhna kumisan ti balaréa, jeung nempatkeun ramo-Na kana ceuli-Na, jeung manéhna nyiduh, jeung noel létah-Na;

Yésus nyageurkeun saurang pireu ku cara nyabak ceuli jeung létahna.

1: Yesus ngajarkeun urang pikeun welas asih sareng welas asih ka jalma anu kurang beruntung.

2: Yésus nunjukkeun ka urang kakuatan iman jeung doa bisa nyageurkeun nu gering.

1: Yakobus 5:15 - "Jeung doa ditawarkeun dina iman bakal nyieun jalma gering ogé; Gusti bakal ngangkat aranjeunna nepi. Lamun maranehna geus dosa, aranjeunna bakal dihampura."

2: Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur."

Markus 7:34 Jeung neuteup ka langit, anjeunna ngahuleng, sarta ngadawuh ka anjeunna, "Epata, hartina, dibuka!"

Nyageurkeun hiji lalaki pireu jeung bisu: Yesus muka ceuli jeung sungut lalaki urang.

1. Karunyaan Nyageurkeun Gusti: Kumaha Yesus Ngabuka Hiji Tuna Rungu sareng Bisu

2. Kaajaiban jeung Iman: Kakuatan Yesus Pikeun Ngalawan Sadaya Kasangsaraan

1. Yesaya 35: 5-6 - Lajeng panon buta bakal dibuka, sarta Ceuli tina pireu unstopped; mangka lalaki lumpuh bakal luncat kawas kijang, sarta létah bisu nyanyi pikeun kabagjaan.

2. Jabur 146: 8 - Gusti muka panon nu lolong; Gusti ngangkat jalma anu sujud; Yéhuwa mikanyaah jalma-jalma nu soleh.

Markus 7:35 Sarta geura-giru ceulina dibuka, sarta string of létah ieu leupas, sarta anjeunna spoke polos.

Yésus nyageurkeun saurang pireu jeung bisu, sangkan manéhna bisa nyarita kalawan jelas.

1. kakawasaan Allah bisa mawa penyembuhan jeung transformasi.

2. Yesus sanggup mulangkeun brokenness urang.

1. Jabur 103:3 - Anjeunna ngahampura sagala dosa anjeun sarta heals sagala panyakit anjeun.

2. Yesaya 35: 5-6 - Lajeng panon buta bakal dibuka, sarta Ceuli tina pireu unstopped; mangka lalaki lumpuh bakal luncat kawas kijang, sarta létah bisu nyanyi pikeun kabagjaan.

Markus 7:36 Sarta anjeunna maréntahkeun maranéhna ulah ngabejaan saha: tapi beuki anjeunna maréntahkeun aranjeunna, jadi beuki loba pisan aranjeunna nyebarkeun eta;

Yésus nyageurkeun saurang pireu jeung maréntahkeun saksi-saksi éta supaya ulah bébéja ka saha waé, tapi maranéhna tetep nyebarkeun warta éta.

1. Kakuatan Yesus: Kumaha Mujijat-Na nunjukkeun Otoritas Ilahi-Na

2. Kakuatan Nyaksian: Kumaha Laku lampah Urang mangaruhan Batur

1. Lukas 5: 15-16 - Tapi jadi beuki pisan jadi aya Inohong mancanagara ngeunaan anjeunna: sarta loba multitude kumpul ngadéngé, sarta pikeun healed ku anjeunna tina infirmities maranéhanana. Sarta anjeunna withdrew dirina kana gurun, sarta ngado'a.

2. Rasul 4:20 - Pikeun urang teu bisa tapi nyarita hal nu urang geus katempo jeung ngadéngé.

Markus 7:37 Maranehna kacida reuwaseunana, pokna, "Sagala-gala halna geus dilakonan ku Anjeunna.

Jalma-jalma héran kana mujijat-mujijat Yesus, khususna nyageurkeun jalma pireu jeung bisu.

1. Kaajaiban Allah: Titingalian Kaajaiban Penyembuhan Yesus

2. Yesus: Dukun urang jeung Redeemer

1. Yesaya 35: 5-6: Lajeng panon nu lolong bakal dibuka, sarta Ceuli nu pireu bakal unstopped. Saterusna bakal lalaki lumpuh kabisat kawas kijang, jeung létah nu bisu nyanyi: pikeun di gurun bakal cai megatkeun kaluar, jeung aliran di gurun.

2. Ibrani 13:8: Yesus Kristus teh sarua kamari, kiwari, sarta salawasna.

Mark 8 recounts sababaraha acara konci kaasup dahar opat rebu, a sengketa jeung urang Parisi néangan tanda, nyageurkeun hiji buta di Betsaida, pangakuan Peter ngeunaan Kristus jeung Yesus ngaramal pupusna jeung jadian-Na.

Alinea 1: Bab éta dimimitian ku balaréa gedé séjénna ngarumpul di sabudeureun Yésus tanpa dahar nanaon. Anjeunna expresses perhatian pikeun aranjeunna sarta mutuskeun pikeun kadaharan aranjeunna. Kalayan tujuh roti sareng sababaraha lauk leutik, anjeunna muji sukur, masihan murid-murid ngabagikeun lauk anu sami, aranjeunna sadayana tuang wareg saatosna tujuh karanjang pinuh ku pegat-pegat anu tinggaleun kira-kira opat rebu urang tuang saatos ngintunkeun jalma-jalma naék kana parahu ka daérah Dalmanuta (Mark. 8:1-10). Aya urang Parisi datang mimiti ngabantah anjeunna nguji anjeunna nanyakeun anjeunna tanda ti sawarga tapi anjeunna sighs deeply sumanget nyebutkeun "Naha generasi ieu ménta tanda? Sabenerna Kami ngabejaan ka maneh moal aya tanda bakal dibikeun ka eta" ninggalkeun aranjeunna meunang deui kana parahu crosses sisi séjén. (Markus 8:11-13).

Paragrap 2: Nalika dina parahu sareng murid-murid aranjeunna nyarios yén aranjeunna hilap nyandak roti ngan ukur hiji roti di antara aranjeunna. Anjeunna warns aranjeunna "Awas! Waspada ragi Parisi Herodes." Aranjeunna ngabahas ieu diantara sorangan nyebutkeun "Éta sabab urang teu boga roti." Sadar kana diskusi maranéhanana, Yesus nanya naha ngomong ngeunaan teu boga roti ngarti acan ngarasa teu ningali boga hate geus hardened panon teu ningali ceuli teu ngadéngé teu apal lamun peupeus lima roti lima rebu, sabaraha karanjang pinuh nu nyokot lamun peupeus tujuh roti opat rebu sabaraha loba. potongan basketfuls teu nyokot masih teu ngarti (Markus 8:14-21).

Ayat 3: Nalika aranjeunna sumping ka Betsaida, aya jalma anu nyéépkeun jalma lote pikeun nyabak anjeunna, nyandak éta lolong ku leungeunna dibawa ka luar kampung, nyiduhan panonna, nempelkeun leungeun ka anjeunna, naroskeun upami ningali aya naon anu katingali, nyarios ningali jalma-jalma siga tangkal anu leumpang nyiduh leungeun-Na. panonna deui panonna dibuka tetempoan dibalikeun nilik sagalana jelas ngirim imah nyebutkeun "Ulah komo ka kampung" (Markus 8:22-26). Lajeng lalampahan désa Caesarea Philippi cara miwarang murid saha jalma nyebutkeun am waleran kaasup John Baptis Nabi Elias salah sahiji nabi lajeng nanya anu do nyebutkeun am Peter ngawaler "Anjeun Al Masih." Warns ulah ngabejaan saha ngeunaan ieu dimimitian ngajar kudu sangsara loba hal ditolak kokolot kapala imam guru hukum kudu dipaehan sanggeus tilu poé gugah deui nyarita jelas Petrus rebukes Anjeunna robah neuteup ka murid rebukes Peter ngomong, "Geura ka tukangeun kuring Iblis! Anjeun teu boga pikiran masalah. Allah tapi ngan ukur urusan manusa" (Markus 8:27-33). Nyauran balaréa sareng murid-murid-Na ngajar saha waé anu hoyong nyalametkeun hirup bakal kaleungitan saha waé anu kaleungitan nyawa pikeun Anjeunna Injil bakal nyalametkeun éta naon gunana pikeun jalma anu kéngingkeun dunya saalam dunya kaleungitan jiwa naon anu tiasa dipasihkeun ku saha waé pikeun tukeur jiwa upami aya anu éra Anjeunna nyarioskeun kalakuan zinah generasi dosa. Manusa bakal isin lamun datang kamulyaan Rama malaikat suci menyimpulkan sabenerna nétélakeun sababaraha ngadeg di dieu bakal ngarasakeun maot saméméh ningali Karajaan Allah datang kakawasaan (Mark 8:34-38).

Markus 8:1 Dina poe eta jalma rea kacida lobana, jeung teu boga naon-naon dahar, Yesus manggil murid-murid-Na, sarta ngadawuh ka maranehna,

Yesus nepangan jalma rea: Sarerea geus cukup.

1: Allah salawasna nyadiakeun. Kami henteu kantos peryogi.

2: Yesus mangrupikeun panyadia sadaya kabutuhan.

1: Pilipi 4:19 - Sareng Allah abdi bakal nyumponan sadaya kabutuhan anjeun dumasar kana kabeungharan kamulyaan-Na dina Kristus Yesus.

2: Mateus 6:25-34 - Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, ulah salempang ngeunaan hirup anjeun, naon nu bakal dahar atawa nginum; atanapi ngeunaan awak anjeun, naon anu anjeun pake. Naha hirup henteu langkung ti batan tuang, sareng awak langkung ti batan sandang?

Markus 8:2 Karunya ka jalma rea, sabab ayeuna geus tilu poe babarengan jeung Kami, teu boga barang dahar.

Yesus nembongkeun welas asih ka jalma rea anu geus tilu poé jeung manéhna, sarta teu boga nanaon dahar.

1. Karunyaan Yésus: Kumaha Urang Kudu Nurutan Conto-Na

2. Kakuatan Iman: Diajar Ti Balaréa

1. Mateus 14:14 - Jeung Yesus indit mudik, sarta nempo hiji multitude gede, jeung ieu dipindahkeun kalawan karunya ka maranehna, sarta healed maranéhanana gering.

2. John 6: 5-7 - Nalika Yesus lajeng diangkat nepi panon-Na, sarta nempo hiji rombongan badag datang ka anjeunna, anjeunna saith ka Pilipus, Dimana urang kudu meuli roti, nu ieu bisa dahar? Jeung ieu manéhna ceuk pikeun ngabuktikeun manéhna: pikeun manéhna sorangan terang naon anu bakal manéhna pigawé.

Markus 8:3 Sareng upami aranjeunna diusir ka bumi anu puasa, aranjeunna bakal pingsan ku jalan, sabab seueur anu sumping ti jauh.

Murid-murid Yesus hariwang kana jalma-jalma anu ngajarna, sabab datang ti jauh sareng bakal pingsan kusabab lapar upami diusir ka bumi anu puasa.

1. Yésus merhatoskeun karaharjaan urang, sanajan hésé pikeun urang ngalaksanakeun naon-naon nu dipénta.

2. Yésus hayang urang merhatikeun kaperluan batur, sanajan hésé pikeun urang ngalakukeun éta.

1. Mateus 25:35-36 - "Kanggo kuring lapar jeung anjeun masihan kuring hal dahar, kuring haus jeung anjeun masihan kuring hal nginum, kuring éta muhrim jeung anjeun diondang kuring di."

2. Yakobus 2:14-16 - "Naon gunana, dulur-dulur, lamun aya nu ngaku-ngaku iman, tapi teu boga amal? Lamun salah saurang ti aranjeun ngomong ka maranehna, ? 쏥 o dina katengtreman; tetep haneut jeung nyukupan,??tapi teu nanaon pikeun kaperluan fisikna, naon gunana?

Markus 8:4 Waler murid-murid-Na, "Ti mana jelema bisa nyugemakeun ieu jelema ku roti di dieu di gurun keusik?"

Murid-murid naroskeun ka Yesus kumaha aranjeunna tiasa nepangan balaréa di gurun keusik ngan ukur sababaraha siki roti.

1. Kakuatan Iman: Yesus nunjukkeun ka urang yén sanajan dina kaayaan anu paling hese, iman tiasa ngajantenkeun anu mustahil.

2. Kakuatan Doa: Nalika nyanghareupan kasusah anu ageung, doa tiasa masihan urang harepan sareng kakuatan.

1. Mateus 17:20 - "Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, ? 쏝 ku sabab saeutik iman anjeun. Pikeun sabenerna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman kawas hiji sisikian mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, ? 쁌 ove ti dieu ka ditu,??sarta bakal pindah, jeung moal aya nu mustahil pikeun anjeun.??

2. James 5:16 - "Ku alatan éta, ngaku dosa anjeun karana jeung neneda keur karana, nu bisa healed. Doa hiji jalma taqwa boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

Markus 8:5 Anjeunna naros ka aranjeunna, "Sabaraha roti anjeun?" Jeung ceuk maranehna, Tujuh.

Yesus naros ka murid-muridna sabaraha siki roti aranjeunna, sareng aranjeunna ngawaler tujuh.

1. Kakuatan Iman: Yesus nunjukkeun kumaha iman bisa ngarobah sanajan hiji kurban leutik jadi berkah pikeun loba.

2. Panyadiaan Allah: Yesus nunjukkeun ka urang kumaha Allah tiasa nyandak sumber daya anu katingalina teu penting sareng ngagunakeunana pikeun nyayogikeun kabutuhan jalma.

1. Mateus 14:13-21 - Yesus ngagunakeun lima roti jeung dua lauk pikeun kadaharan lima rebu urang.

2. John 6: 1-14 - Yesus kabukti lima roti jeung dua lauk kana hidangan miraculous pikeun lima rebu urang.

Markus 8:6 Jeung manéhna maréntahkeun jalma-jalma calik dina taneuh, tuluy nyokot tujuh roti, tuluy muji sukur, tuluy dipeupeuskeun; sarta aranjeunna nempatkeun eta saméméh jalma.

Yesus muji sukur jeung meupeuskeun tujuh siki roti ka murid-murid-Na, tuluy dipaparinkeun ka jalma rea.

1. Kakuatan Bersyukur

2. Pentingna Ngalayanan Batur

1. Mateus 15:36 - "Jeung Anjeunna nyandak tujuh roti jeung lauk, sarta anjeunna muji sukur jeung marake eta, sarta masihan ka murid-Na, sarta murid-murid ka multitude."

2. Pilipi 4: 6 - "Ati-ati pikeun nanaon; tapi dina unggal hal ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests Anjeun jadi dipikawanoh ka Allah."

Markus 8:7 Jeung maranéhna boga sababaraha lauk leutik, sarta anjeunna ngaberkahan, sarta maréntahkeun pikeun nempatkeun eta ogé saméméh maranéhna.

Yésus ngagunakeun sababaraha lauk leutik pikeun ngadahar balaréa.

1: Yésus ngagunakeun hal-hal leutik dina kahirupan pikeun ngalakukeun pagawéan gedé.

2: Yésus ngajarkeun urang pikeun sugema ku naon nu dipiboga jeung percaya ka Mantenna.

1: Pilipi 4: 11-13 "Sanes yen Kuring keur diomongkeun keur merlukeun, pikeun kuring geus diajar dina kaayaan naon Kami janten eusi. Kuring nyaho kumaha carana jadi dibawa low, sarta kuring nyaho kumaha abound. unggal kaayaan, Kuring geus diajar rusiah nyanghareupan nyatu jeung lapar, kaayaanana jeung kabutuhan.

2: Mateus 6:25-34 ? Ku kituna kuring ngabejaan ka maneh, ulah hariwang ngeunaan hirup anjeun, naon anu anjeun bakal tuang atanapi naon anu anjeun bakal inuman, atanapi ngeunaan awak anjeun, naon anu anjeun pake. Naha hirup henteu langkung ti batan tuangeun, sareng awak langkung ti batan sandang? Tingali kana manuk awang-awang: aranjeunna henteu sow atanapi panén atanapi kumpulkeun kana lumbung, sareng aranjeunna dipasihan ku Rama sawarga anjeun. Naha anjeun henteu langkung berharga tibatan aranjeunna? Sareng saha di antara anjeun ku hariwang tiasa nambihan sajam kana umur hirupna? Jeung naha anjeun hariwang ngeunaan pakéan? Mertimbangkeun lilies sawah, kumaha tumuwuh: aranjeunna henteu toil atawa spin, acan Kuring ngabejaan ka maneh, malah Solomon dina sakabéh kamulyaan na teu arrayed kawas salah sahiji ieu. ...

Markus 8:8 Geus kitu maranehna ngadahar nepi ka keuheul, tuluy nyumponan pegat-pegat anu sesa tujuh karanjang.

Murid-murid ngahakan roti jeung lauk anu dipasihkeun ku Yesus nepi ka kaeusi, sesa dahareun aya tujuh karanjang.

1. Allah maparin rezeki anu loba pisan.

2. Kakuatan iman jeung doa.

1. Mateus 14: 13-21 - The Dahar tina Lima Rébu

2. Lukas 17: 11-19 - Yesus cleanses Sapuluh Lepers

Markus 8:9 Anu ngadaharna kira-kira opat rebu, tuluy diusir.

Petikan ieu ngajelaskeun mujijat Yesus nyoco opat rebu jalma ku ngan sababaraha roti sareng lauk.

1. Kakuatan Mujijat Yesus: Kumaha Allah Bisa Nyadiakeun Kalimpahan Dina Waktu Kabutuhan

2. Welas Asih Yesus: Kumaha Allah Miara Ka Sadaya Umat-Na

1. John 6: 1-14 - Yesus miraculously nyoco lima rebu

2. Mateus 14:13-21 - Yesus leumpang dina cai papanggih murid-Na

Markus 8:10 Ti dinya anjeunna angkat ka parahu sareng murid-murid-Na, angkat ka daérah Dalmanuta.

Isa jeung murid-murid naék kana kapal tuluy indit ka Dalmanuta.

1. Kakuatan Taat: Perjalanan Yesus ka Dalmanuta

2. Nuturkeun Pituduh Gusti: Lalampahan ka Dalmanuta

1. Yohanes 14:15 ? Lamun anjeun bogoh ka Kami, anjeun bakal tetep parentah Kami.??

2. Lukas 9:23 ? Anjeunna nyarios ka aranjeunna sadayana, Upami aya anu hoyong nyusul kuring, singkirkeun dirina, sareng manggul salibna unggal dinten, sareng nuturkeun kuring.

Markus 8:11 Jeung urang Parisi kaluar, sarta mimiti nanya jeung manéhna, néangan manéhna tanda ti sawarga, cocoba manéhna.

Urang Parisi ngagoda Yésus ku cara ménta tanda ti sawarga.

1. Godaan Yesus: Percaya ka Allah, Henteu kana Tanda sareng Kaajaiban

2. Kakuatan Iman: Ngalawan Godaan Ngaliwatan Firman Allah

1. Mateus 4: 1-11 - Yesus geus cocoba ku Iblis.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

Markus 8:12 Sarta anjeunna ngahuleng jero dina sumanget-Na, sarta ngadawuh, "Naha generasi ieu neangan tanda? Sabenerna Kami nyebutkeun ka anjeun, moal aya tanda dibikeun ka generasi ieu.

Yesus nganyatakeun hanjelu-Na kusabab kurangna iman jalma-jalma sareng nolak masihan tanda.

1. Karajaan Allah Diwangun dina Iman, Henteu Tanda

2. Gusti Milarian Jalma anu Satia

1. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

2. John 20:29 - Yesus ngadawuh ka manéhna,? Naha anjeun percaya kusabab anjeun ningali kuring? Bagja jalma anu henteu acan ningali sareng parantos percanten.

Markus 8:13 Sarta anjeunna ninggalkeun aranjeunna, sarta asup kana parahu deui undur ka sisi séjén.

Yesus angkat ka peuntas laut dina kapal.

1. Taat Yesus: Diajar Nurut Paréntah Allah

2. Kakawasaan Yesus: Kaajaiban nyebrang Laut

1. John 6:21 - Geuwat parahu éta di darat nu maranéhna geus indit.

2. Mateus 14:22-33 - Geuwat Yesus miwarang murid-murid naek kana parahu jeung miheulaan Anjeunna ka sisi sejen, bari anjeunna dismissed panongton.

Markus 8:14 Ayeuna murid-murid hilap nyandak roti, sareng dina kapal sareng aranjeunna henteu langkung ti hiji roti.

Murid-murid hilap nyandak roti sareng ngan ukur gaduh hiji roti.

1: Urang kedah siap pikeun sagala kaayaan, sapertos murid-murid henteu.

2: Urang kudu ati-ati kana harta banda, sabab murid-murid ngan boga hiji roti.

1: Mateus 6:25-34 - Yesus ngajarkeun urang pikeun henteu hariwang ngeunaan masa depan sareng percanten ka Allah.

2: Siloka 21:20 - Harta berharga jeung minyak aya dina jalma wijaksana? 셲 cicing, tapi jalma bodo ngahakan éta.

Markus 8:15 Sarta anjeunna maréntahkeun aranjeunna, paribasa, "Awas, awas kana ragi urang Parisi, jeung ragi Herodes."

Urang kudu sadar kana ajaran palsu urang Parisi jeung ajaran palsu Herodes.

1. Bahaya Ajaran Palsu

2. Ningali Ngaliwatan Tipuan Dunya

1. Epesus 5: 6-7 - "Hayu teu aya anu nipu anjeun ku kecap kosong, pikeun kusabab hal ieu murka Allah datang kana putra hal nu henteu patuh. Ku alatan éta, ulah jadi partakers sareng maranehna."

2. Kolosa 2: 8 - "Tingali mun teu saurang ogé nyokot anjeun captive ku filsafat jeung tipu daya kosong, nurutkeun tradisi manusa, nurutkeun roh unsur dunya, sarta teu nurutkeun Kristus."

Markus 8:16 Maranehna naranyakeun, pokna, "Ieu teh lantaran urang teu boga roti."

Murid-murid boga alesan yén kurangna roti téh alesan pikeun ngajarkeun Yésus.

1: Yesus ngingetkeun urang pikeun ningali saluareun kabutuhan jasmani sareng ningali kabutuhan rohani jalma-jalma di sabudeureun urang.

2: Urang kudu émut yén Yésus salawasna masihan urang gizi rohani.

1: Mateus 6: 25-34 - Yesus ngajarkeun urang ulah salempang ngeunaan kaperluan fisik urang, tapi pikeun néangan heula Karajaan Allah.

2: Jabur 23 - Sanaos urang tiasa ngalangkungan lebak kalangkang maot, Gusti bakal nyayogikeun urang kanyamanan sareng rezeki.

Markus 8:17 Ku Isa uningaeun, tuluy ngalahir ka maranehna, "Naha maraneh naraon, sabab maraneh teu boga roti?" Naha anjeun henteu acan terang, atanapi henteu ngartos? naha hate maneh geus teuas?

Yesus naroskeun ka jalma-jalma naha aranjeunna naroskeun ka Anjeunna ngeunaan henteu gaduh roti sanaos aranjeunna henteu acan terang atanapi ngartos.

1. Hardening of Heart: Ngartos Rencana Allah

2. Nilik kana Panon Iman: Percaya kana Karunia Allah

1. Yermia 17: 7-8 - "Bagja jalma anu percanten ka PANGERAN, anu kayakinan aya dina Anjeunna. Anjeunna bakal sapertos tangkal anu dipelak ku cai anu ngantunkeun akarna di sisi walungan. panas datang, daunna salawasna héjo, teu boga kahariwang dina sataun halodo jeung moal gagal buahan."

2. Ibrani 3: 14-15 - "Urang geus datang ka babagi Kristus, lamun memang urang tahan dmana aslina urang pageuh pisan tungtung. Salaku geus ngan geus ngomong: "Dinten ieu, lamun ngadéngé sora-Na, ulah heuras Anjeun. haté anjeun sakumaha dina pemberontakan".

Markus 8:18 Boga panon, teu ningali? jeung boga ceuli, teu ngadenge? sareng anjeun henteu émut?

Yésus nanya naha murid-murid-Na, nu boga panon pikeun nempo jeung ceuli pikeun ngadéngé, teu ngarti atawa apal naon nu geus diajarkeun ka maranehna.

1. Ningali jeung Percaya: Ngartos Firman Allah

2. Ngadéngé Nurut: Émut Anu Diajar

1. Jabur 19:7-9 - Hukum PANGERAN sampurna, reviving jiwa; kasaksian PANGERAN pasti, ngajadikeun bijaksana nu basajan; nu precepts PANGERAN bener, rejoicing jantung; parentah PANGERAN murni, enlightening panon;

2. paribasa 1: 7 - The sieun PANGERAN mangrupakeun awal pangaweruh; fools hina hikmah jeung parentah.

Markus 8:19 Nalika kuring meupeuskeun lima roti pikeun lima rebu, sabaraha karanjang anu pinuh ku sempalan anu anjeun kumpulkeun? Ceuk maranehna ka Anjeunna, Dua belas.

Yésus nunjukkeun kakawasaan-Na ku cara nyadiakeun kadaharan pikeun jalma-jalma nu lapar.

1. Kakawasaan Allah: Hiji Palajaran ti Dahar Miraculous Yesus

2. Berkah Bagikeun: Conto Yesus ngeunaan Berehan

1. Lukas 9: 13-17 - Yesus eupan nu Lima Rébu

2. John 6: 1-14 - Yesus eupan nu Opat Rébu

Markus 8:20 Sareng nalika anu tujuh diantara opat rebu, sabaraha karanjang anu pinuh ku sempalan anu anjeun kumpulkeun? Jeung ceuk maranehna, Tujuh.

Yesus naros ka murid-murid sabaraha karanjang anu dicandak saatos tuang opat rebu urang ku tujuh roti sareng sababaraha lauk leutik. Murid-murid ngawaler yen aranjeunna nyandak tujuh karanjang.

1. Kalimpahan Allah: Kumaha iman ka Allah bisa nyadiakeun leuwih ti cukup.

2. Kakuatan Asih: Kumaha Yesus ngabagi kanyaah-Na sareng nyayogikeun kabutuhan batur.

1. John 6: 1-14 - Yesus nyoco ka 5,000 ku lima roti jeung dua lauk.

2. Mateus 14: 13-21 - Yesus nyoco ka 4.000 ku tujuh roti jeung sababaraha lauk leutik.

Markus 8:21 Saur-Na ka maranehna, “Kumaha maraneh teu ngarti?

Yésus nanya ka murid-muridna naha maranéhna teu ngarti.

1: Urang kudu paham kana Firman Allah sangkan hirup pinuh ku ta’at jeung iman.

2: Yéhuwa salawasna daék nungtun urang dina pamahaman Firman-Na.

1: Yesaya 40:28-31 - Naha anjeun henteu terang? Naha anjeun henteu nguping, yén Gusti anu langgeng, PANGERAN, Nu Nyipta tungtung bumi, henteu pingsan, sareng henteu bosen? teu aya nu maluruh pamahamanana.

2: John 16:12-15 - Kuring boga acan loba hal ngomong ka anjeun, tapi anjeun teu bisa nanggung eta ayeuna. Tapi nalika anjeunna, Roh bebeneran, sumping, anjeunna bakal nungtun anjeun kana sagala bebeneran: sabab anjeunna moal nyarios nyalira; tapi naon anu anjeunna bakal ngadangu, éta bakal anjeunna nyarios: sareng anjeunna bakal nunjukkeun ka anjeun hal-hal anu bakal datang.

Markus 8:22 Anjeunna sumping ka Betsaida; jeung maranehna mawa hiji lalaki lolong ka manéhna, jeung besought manéhna noél manéhna.

Lalaki éta lolong dibawa ka Yesus di Betsaida jeung dipenta pikeun cageur.

1: Urang bisa balik ka Yesus pikeun penyembuhan, sanajan dina moments darkest urang.

2: Yésus boga kakuatan pikeun nyageurkeun kasangsaraan urang nu paling hese.

1: Yesaya 41:10 ? 쏤 ulah ceuli, sabab Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku leungeun katuhu Kami anu soleh.??

2: Yakobus 5:14-15 ? Aya saha diantara anjeun anu gering? Hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja, sarta hayu aranjeunna neneda leuwih anjeunna, anointing anjeunna kalawan minyak dina nami Gusti. Jeung solat iman bakal nyalametkeun hiji anu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi.??

Markus 8:23 Jeung manéhna nyekel lalaki lolong ku leungeun, jeung dibawa ka luar kota; jeung lamun manéhna geus nyiduh dina panon-Na, jeung nempatkeun leungeun-Na kana manéhna, manéhna nanya manéhna lamun manéhna nempo halah.

Yesus nyandak hiji lalaki lolong ku leungeun jeung dibawa ka luar kota. Anjeunna lajeng nyiduh kana panon lalaki sarta nempatkeun leungeun-Na kana anjeunna, nanya lamun manéhna nempo nanaon.

1. Kakuatan Yesus Nyageurkeun: Nalungtik Kaajaiban Yesus dina Markus 8

2. Yesus Ngurus Nu Buta: Hiji Studi Kaasih Yesus ka Kaom Marginal dina Markus 8

1. Yesaya 35: 5-6 - Lajeng panon buta bakal dibuka, sarta Ceuli tina pireu bakal unstopped. Saterusna bakal lalaki lumpuh kabisat kawas kijang, jeung létah nu bisu nyanyi: pikeun di gurun bakal cai megatkeun kaluar, jeung aliran di gurun.

2. Mateus 10: 8 - dudung nu gering, cleanse nu lepers, ngahudangkeun nu maot, cast out devils: kalawan bébas ye geus narima, kalawan bébas méré.

Markus 8:24 Anjeunna neuteup ka luhur, sarta ngomong, "Kuring nempo lalaki kawas tangkal, leumpang."

Murid-murid Yesus nyaksian anjeunna ningali ka luhur sareng nyarios yén anjeunna tiasa ningali lalaki sapertos tangkal anu leumpang.

1. Leumpang dina Iman: Ngartos Naon Hartosna Nuturkeun Yesus

2. Ulah Leungitkeun Paningal Anu Penting: Refleksi Ningali ku Panon Rohani

1. Epesus 5: 15-17 - "Tingali taliti lajeng kumaha anjeun leumpang, teu sakumaha unwise tapi sakumaha wijaksana, nyieun pamakéan pangalusna waktu, sabab poé téh jahat. Ku alatan éta, ulah jadi foolish, tapi ngarti naon wasiat of. Gusti téh."

2. Yesaya 6:9-10 - "Saur-Na, ? 쏥 o, sarta ngomong ka jalma ieu: ? 쒋 € 쁊 eep dina dédéngéan, tapi teu ngarti; terus ningali, tapi teu ngarti.??Jieun manah jalma-jalma ieu kusam, ceulina beurat, panonna buta, supaya maranehna teu ningali ku panonna, jeung ngadenge ku ceulina, jeung kaharti ku hatena, tuluy baralik jeung cageur.??

Markus 8:25 Ti dinya anjeunna neuteup deui leungeun-Na kana panonna, tuluy neuteup ka luhur;

Yesus nyageurkeun hiji lalaki tina lolongna.

1. Yesus mangrupakeun sumber pamungkas tina penyembuhan jeung restorasi urang.

2. Urang tiasa percanten ka Allah pikeun masihan urang kajelasan sareng pamahaman.

1. Jabur 147:3 "Anjeunna nyageurkeun nu patah hati, jeung ngabeungkeut tatuna."

2. Yesaya 61: 1 "Roh Gusti Allah aya dina kuring; sabab PANGERAN parantos ngangkat abdi pikeun ngawawarkeun warta anu hadé ka jalma anu lemah lembut; Anjeunna ngutus kuring pikeun ngabeungitkeun anu patah hati, ngumumkeun kamerdékaan ka anu ditawan, sareng jalma anu ditawan. muka panjara pikeun anu dibeungkeut."

Markus 8:26 Geus kitu anjeunna dikintunkeun ka imahna, saurna, "Ulah ka jero kota, ulah bébéja ka saha waé di éta kota."

Isa ngutus saurang lalaki ka imahna, jeung marentahkeun supaya ulah ka jero kota atawa nyaritakeun ka saha bae ngeunaan cageurna.

1. Yesus Nyauran Urang Pikeun Ngabagi Asih-Na: Kakuatan Nyaksian Kristus

2. Kumaha Hirup Taat ka Yesus

1. Mateus 10:27 - "Naon bae kuring ngabejaan ka maneh di nu poek, nyarita di nu caang; jeung naon ngadenge dina ceuli, ngahutbah dina housetops."

2. John 5: 19-20 - "Lajeng Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka aranjeunna, 'Lovingly assuredly, Kuring nyebutkeun ka anjeun, Putra teu bisa ngalakukeun nanaon sorangan, tapi naon Anjeunna nilik Rama ngalakukeun; pikeun naon wae Anjeunna ngalakukeun, Putra bisa ngalakukeun nanaon sorangan, tapi naon Anjeunna ningali Rama ngalakukeun; Ku sabab Rama nyaah ka Putra, sarta nembongkeun sagala hal anu Anjeunna sorangan ngalakukeun, sarta Anjeunna bakal nembongkeun ka Anjeunna karya-karya anu leuwih gede ti ieu, ku kituna anjeun bakal heran.'"

Markus 8:27 Yesus sareng murid-murid angkat ka kota-kota Kaisarea Pilipi, sareng di jalan Anjeunna naros ka murid-murid-Na, saurna, "Ceuk jalma-jalma saha kuring?"

Yésus nanya ka murid-murid-Na, saha nu nyangka manéhna téh.

1. Saha Yésus?

2. Ngartos Sifat Yesus

1. John 8:58 - Yesus ngadawuh ka aranjeunna,? 쏷 ruly, sabenerna, kuring ngomong ka anjeun, saméméh Ibrahim aya, Kami.??

2. Kolosa 1:15-17 - Anjeunna teh gambar Allah siluman, nu firstborn sadaya ciptaan. Pikeun ku Anjeunna sagala hal anu dijieun, di sawarga jeung di bumi, katempo jeung halimunan, naha tahta atawa dominions atawa pangawasa atawa otoritas? 봞 sagala hal diciptakeun ku anjeunna sareng pikeun anjeunna. Sarta anjeunna sateuacan sagala hal, sarta di anjeunna sagala hal nahan babarengan.

Markus 8:28 Jawabna, “Yohanes Jurubaptis; tapi aya nu nyebatkeun, Elias; jeung nu sejenna, Salah sahiji nabi.

Petikan ieu ngungkabkeun yén jalma-jalma henteu yakin yén nabi anu dimaksud ku Isa nalika Anjeunna naros, "Ceuk jalma-jalma, saha kuring?". Aya anu ngabales ka Yohanes Jurubaptis, aya anu nyebatkeun Elias, sareng anu sanésna nyarios salah sahiji nabi.

1. Kakuatan Persépsi: Kumaha Urang Ningali Yesus

2. Saha Anjeun Nyebutkeun Éta Kami?

1. John 5:39 - Pilarian Kitab Suci; sabab di aranjeunna anjeun pikir anjeun gaduh hirup anu langgeng: sareng aranjeunna anu nyaksian ngeunaan Kami.

2. Mateus 16:15-16 - Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, Tapi saha anjeun nyebutkeun yen Kami? Simon Petrus ngawaler, "Anjeun teh Kristus, Putra Allah anu jumeneng."

Markus 8:29 Saur-Na deui ka maranehna, “Tapi ceuk maraneh, Kami teh saha? Petrus ngawaler, "Anjeun teh Kristus."

Yesus naroskeun ka murid-murid-Na saha anu disangka anjeunna sareng Petrus ngawaler yén Yesus nyaéta Kristus.

1. Kakuatan Kapercayaan: Kumaha Iman Peter ngawangun Kristen

2. Pentingna Nyaho Yesus: Ngartos Saha Yesus sareng Naon Maksudna pikeun Urang

1. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun: jeung pamaréntahan bakal kana taktak-Na: jeung ngaranna bakal disebut Endah, Counsellor, Allah perkasa, Rama langgeng. , Pangeran Damai.

2. John 1: 41-42 - Anjeunna mimiti manggihan lanceukna sorangan Simon, sarta saith ka manéhna, Kami geus kapanggih Al Masih, nu hartina, keur diinterpretasi, Kristus.

Markus 8:30 Sarta anjeunna maréntahkeun aranjeunna ulah ngabejaan saha ngeunaan anjeunna.

Petikan tina Markus 8:30 ieu nyarioskeun ka urang yén Yesus maréntahkeun murid-muridna pikeun ngajaga jatidirina rahasia.

1: Ngajaga rusiah Allah: kakawasaan kawijaksanaan

2: Nembongkeun Rahasia Allah: kawani iman

1: Siloka 11:13 - Gosip ngahianat kapercayaan, tapi jalma anu dipercaya nyimpen rusiah.

2: 1 Corinthians 4: 2 - Ayeuna eta diperlukeun yen jalma anu geus dibikeun amanah kudu ngabuktikeun satia.

Markus 8:31 Sarta anjeunna mimiti ngajarkeun aranjeunna, yén Putra Manusa kudu sangsara loba hal, sarta ditolak ku kokolot, jeung imam-imam kapala, jeung scribes, sarta bakal dipaehan, sarta sanggeus tilu poé gugah deui.

Anjeunna ngajarkeun yén Putra Manusa kedah sangsara sareng ditolak sateuacan gugah deui saatos tilu dinten.

1: Sangsara sareng Panolakan Yesus - kumaha éta ngabantosan urang ngartos pentingna rahmat Allah.

2: The Triumph of Yesus - celebrating meunangna kabangkitan Yesus.

1: Yesaya 53: 5-6 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na kami healed. Urang sadayana, kawas domba, geus . geus sesat, masing-masing urang geus balik ka jalan sorangan; sarta Gusti geus maparin ka anjeunna kajahatan urang sadayana."

2: Rum 14: 8-9 - "Sabab lamun urang hirup, urang hirup ka Gusti, sarta lamun urang maot, urang maot ka Gusti. Jadi lajeng, naha urang hirup atawa naha urang maot, urang teh Gusti? 셲 . Pikeun tujuan ieu Kristus pupus sareng hirup deui, supados anjeunna janten Gusti pikeun anu maot sareng anu hirup."

Markus 8:32 Sareng anjeunna nyarioskeun perkawis éta kabuka. Jeung Peter nyandak anjeunna, sarta mimiti rebuke anjeunna.

Yesus sacara kabuka nyatakeun yén anjeunna bakal sangsara sareng maot sareng Petrus nyentak anjeunna kusabab éta.

1: Yesus rela narima sangsara jeung maot pikeun kasalametan urang

2: Urang kudu narékahan pikeun narima rencana Allah sanajan éta tangtangan urang

1: Yesaya 53: 4-6 - "Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung mawa sorrows urang; acan urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana Anjeunna mangrupikeun hukuman anu ngajantenkeun urang katengtreman, sareng ku belang-Na urang cageur."

2: Pilipi 2:8 - "Jeung geus kapanggih dina wujud manusa, anjeunna humbled dirina ku jadi nurut kana titik maot, komo maot dina kayu salib."

Markus 8:33 Tapi sanggeus anjeunna malik jeung neuteup ka murid-murid-Na, anjeunna nyaram Petrus, paribasa, "Maneh ka tukangeun kuring, Iblis: pikeun anjeun savourests teu hal Allah, tapi hal nu manusa."

Yesus nyempad Pétrus pikeun henteu ngarti kana jalan Allah tapi nuturkeun jalan manusa.

1. Nyaho Bedana Jalan Allah jeung Jalan Manusa

2. Kakuatan Teguran dina Nuturkeun Jalan Allah

1. Mateus 7:13-14 - ? 쏣 nter ku gerbang sempit. Pikeun lawang anu lega tur gampang jalan anu ngabalukarkeun karuksakan, sarta jalma anu asup ku eta loba. Pikeun lawang anu heureut jeung jalan anu teuas nu nuju kana kahirupan, sarta jalma anu manggihan eta saeutik.??

2. Mateus 6:24 - ? Anu saurang bisa ngawula ka dua juragan, sabab bakal ngabencian ka anu saurang sareng mikanyaah ka anu sanés, atanapi anjeunna bakal bakti ka anu saurang sareng ngahina anu sanés. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung duit.??

Markus 8:34 Jeung nalika Anjeunna geus nyauran jalma-jalma jeung murid-murid-Na ogé, anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Saha-saha anu hayang nuturkeun kuring, kudu mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na, sarta nuturkeun kuring."

Yesus nyorong urang pikeun mungkir diri urang sorangan sareng nyandak salib urang pikeun nuturkeun anjeunna.

1. Nempatkeun Diri Urang Saméméh Allah: Naon Anu Urang Kudu Mungkir Pikeun Nuturkeun Yesus

2. Cinta Radikal: Nyandak Salib Urang sareng Nuturkeun Yesus

1. Mateus 16:24-26 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Saha-saha hayang jadi murid kuring kudu mungkir diri jeung nyokot cross maranéhanana sarta nuturkeun kuring."

2. Lukas 9:23-25 - "Lajeng cenah ka aranjeunna sadayana: ? 쏻 hoever hayang jadi murid kuring kudu mungkir diri jeung nyokot cross maranéhanana sapopoé sarta nuturkeun kuring."

Markus 8:35 Sabab sakur anu hayang nyalametkeun nyawana bakal leungit; Tapi sing saha anu leungiteun nyawana demi Kami jeung Injil, bakal nyalametkeun nyawana.

Yésus ngajurung murid-muridna sangkan daék ngorbankeun nyawa sorangan pikeun nyalametkeun kahirupanana dina jangka panjang.

1. "Hirup pikeun Yesus: Jalan Sajati pikeun Kahirupan Langgeng"

2. "Biaya Nuturkeun Kristus: Pangorbanan Pamungkas"

1. Rum 8:35-39 - "Saha nu bakal misahkeun urang tina cinta Kristus? Naha tribulation, atawa marabahaya, atawa kasusah, atawa kalaparan, atawa nakedness, atawa peril, atawa pedang?"

2. Mateus 10:39 - "Saha anu manggihan hirupna bakal leungit eta: jeung saha anu leungiteun hirupna demi Kami bakal manggihan eta."

Markus 8:36 Pikeun naon untungna manusa, lamun manehna meunang sakabeh dunya, sarta leungit nyawana?

Petikan éta mangrupikeun peringatan ti Yesus yén kasuksésan duniawi henteu patut biaya jiwa hiji.

1. Biaya Kasuksesan Dunya: Mariksa Peringatan Markus 8:36

2. Anu Pangpentingna: Ngartos Nilai Jiwa Anjeun dina Cahaya Markus 8:36

1. Mateus 16:26 - "Kanggo naon man a benefited, lamun manehna bakal mangtaun sakabeh dunya, sarta leungit jiwa sorangan?

2. Pandita 1:2 - "Vanity of vanities, saith the Preacher, vanity of vanities; all is vanity."

Markus 8:37 Atawa naon anu kudu dipaparinkeun ku manusa pikeun ngaganti nyawana?

Petikan nyarioskeun pentingna jiwa hiji sareng patarosan ngeunaan naon anu ditawarkeun ku batur pikeun tukeran éta.

1. Nilai Jiwa: Kumaha Ngarawat Harta Anjeun Anu Maha Adil

2. Harga Panebusan: Naon Anu Kudu Urang Pasihan Gantina Jiwa Urang?

1. Mateus 16:26 - "Kanggo naon kauntungan pikeun lalaki lamun manéhna gains sakabeh dunya, sarta leungiteun jiwa sorangan?"

2. Siloka 11: 4 - "Kabeungharan henteu nguntungkeun dina dinten murka, tapi kabeneran nyalametkeun tina maot."

Markus 8:38 Saha waé anu bakal éra ku kuring sareng kecap-kecap kuring dina generasi anu zinah sareng dosa ieu; Anjeunna oge Putra Manusa bakal isin, lamun Anjeunna datang dina kamulyaan Rama-Na jeung malaikat suci.

Putra Manusa bakal isin ka jalma-jalma anu isin ka Anjeunna sareng kecap-kecap-Na dina generasi anu dosa ieu.

1: Nyaho jati diri urang dina Kristus sareng ngadeg teguh di dinya.

2: Henteu isin kana Injil, tapi wani nyebarkeun Injil.

1: 1 John 4: 17 - "Cinta geus disampurnakeun diantara urang dina ieu: supaya urang bisa boga boldness dina poé judgment; sabab sakumaha Anjeunna, kitu ogé urang di dunya ieu."

2: Epesus 6:19-20 - "Jeung keur kuring, nu utterance bisa dibikeun ka kuring, supaya kuring bisa muka sungut kuring boldly, pikeun ngémbarkeun misteri Injil, Pikeun nu kuring jadi duta di beungkeut: therein there Abdi tiasa nyarios kalayan gagah, sakumaha anu kuring kedah nyarios."

Markus 9 nyarioskeun sababaraha kajadian konci kalebet Transfigurasi Yesus, nyageurkeun budak lalaki anu kasurupan ku roh anu najis, Yesus ngaramalkeun pupusna sareng kebangkitan-Na deui, ngajarkeun ngeunaan saha anu pangageungna di Karajaan Allah sareng ngingetkeun supaya henteu nyababkeun batur dosa.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus nyandak Petrus, Yakobus sareng Yohanes ka gunung anu luhur tempat aranjeunna nyaksian transfigurasi-Na. Maranéhna ningali papakéan-Na jadi bodas ngagurilap sarta Nabi Elias jeung Musa katémbong keur ngobrol jeung Anjeunna. Peter nyarankeun ngawangun tilu saung pikeun tiap tapi sakumaha anjeunna speaks awan mucunghul nyertakeun aranjeunna sora asalna tina awan nyebutkeun "Ieu Putra Kami saha Abdi bogoh. Dengekeun anjeunna!" Ujug-ujug nalika aranjeunna neuteup ka sabudeureun aranjeunna henteu deui ningali saha sareng aranjeunna iwal Yesus (Markus 9: 2-8). Nalika aranjeunna lungsur ka gunung Anjeunna maréntahkeun ulah nyarioskeun ka saha waé anu katingali dugi ka Putra Manusa parantos gugah maot (Markus 9: 9-10).

Ayat ka-2: Nalika murid-murid anu lian deui, mendakan aranjeunna pasea sareng guru-guru hukum, seueur jalma-jalma di sakurilingna, jalma-jalma lumpat salam ka Anjeunna naroskeun naon anu didebatkeun ngeunaan manusa, jalma-jalma ngajelaskeun yén budakna kasurupan roh jahat anu ngajantenkeun anjeunna bisu sawaktos anjeunna nangkep anjeunna ngalungkeun anjeunna taneuh, sungutna gereget huntu janten kaku. murid-murid ngusir roh tapi henteu tiasa ngalakukeun kitu (Markus 9: 14-18). Sanggeus rebuking generasi teu iman paréntah mawa budak manéhna lamun sumanget nempo Yesus langsung throws budak kana sawan ragrag taneuh gulungan kira-kira foaming sungut nanya bapana sabaraha lila geus kawas ieu bapa ngawalon ti budak leutik begs lamun bisa ngalakukeun nanaon karunya mantuan kami ka nu Yesus responds “Lamun Anjeun tiasa? Sagalana mungkin pikeun jalma anu percaya" bapa exclaims "Kuring yakin; mantuan kuring nungkulan unbelief abdi!" Ningali jalma-jalma anu ngajalankeun pamandangan, nyebat roh jahat nyarios, "Hei, roh bisu pireu, kuring paréntah anjeun kaluar, budak ieu, ulah lebet deui ka anjeunna deui" Roh ngajerit ngajerit kaluar, budak lalaki katingalina sapertos mayit, seueur anu nyarios yén anjeunna parantos maot tapi Yesus nyandak anjeunna ku leungeun anjeunna angkat. gugah (Markus 9:19-27). Engké pribadi murid imah nanya naha teu bisa ngusir eta kaluar Anjeunna ngawaler nanaon ngan kaluar solat (atawa sababaraha naskah kaasup puasa) (Markus 9:28-29).

Ayat ka-3: Nalika neraskeun perjalanan ngalangkungan Galilea, usaha-usaha tetep rusiah nalika ngajar murid-murid ngaramal kebangkitan maot dina dinten katilu tapi henteu ngartos sieun naroskeun ka Anjeunna ngeunaan éta (Markus 9:30-32). Nalika nepi ka Kapernaum imah nanya naon anu arguing ngeunaan cara ngaku anu disputing saha nu panggedena calik handap nelepon Dua belas nyebutkeun saha nu hayang jadi kahiji kudu jadi abdi pisan panungtungan sadaya lajeng nyokot tempat budak leutik di antarana nyokot leungeun budak nyebutkeun saha ngabagéakeun hiji budak leutik ieu ngaran kuring ngabagéakeun. Saha waé anu ngabagéakeun kuring henteu ngabagéakeun kuring tapi anu ngutus kuring nambihan saha waé anu mujijat nami kuring moal tiasa langsung nyarios naon-naon anu goréng ngeunaan kuring, sabab saha waé anu henteu ngalawan kami ogé ngingetkeun upami aya anu nyababkeun salah sahiji budak leutik ieu percaya langkung saé pikeun aranjeunna batu panggilingan ageung. Sabudeureun beuheung dialungkeun laut nyimpulkeun nyebutkeun dulur bakal diasinkeun seuneu uyah alus lamun leungit asin kumaha bisa nyieun asin deui boga uyah diantara anjeun karapihan silih demonstrating pentingna humility layanan karajaan Allah ngingetkeun severity balukarna ngarah batur kana dosa pentingna ngajaga kahadean kasucian digambarkeun ku uyah di masarakat. percaya (Markus 9:33-50).

Markus 9:1 Saur-Na ka maranehna, “Satemenna Kami nyebutkeun ka aranjeun, aya sawatara di antara jalma-jalma anu nangtung di dieu, anu moal pati pati, nepi ka maranehanana ningali Karajaan Allah datang kalawan kawasa.

Yesus foretells datangna Karajaan Allah kalawan kakuatan.

1. Kakuatan Karajaan Allah

2. Ngalaman Karajaan Allah Ayeuna

lintas-

1. Rasul 1: 6-8 - Ngadagoan jangji Rama

2. Daniel 2:44-45 - Karajaan Allah bakal datang jeung moal ancur

Markus 9:2 Sanggeus genep poe, Yesus nyandak Petrus, Yakobus, jeung Yahya, tuluy ditungtun nepi ka hiji gunung anu luhur, nyingkah sorangan.

Yesus nyandak tilu murid-Na ka hiji gunung jeung robah rupa saméméh maranéhna.

1: Allah bakal ngalakukeun hal-hal anu luar biasa nalika Anjeunna nembongkeun diri ka urang.

2: Milari Allah di tempat-tempat dimana anjeun tiasa nyalira sareng Anjeunna.

1: Mateus 17: 1-8 - Yesus nyandak Petrus, Yakobus, sareng Yahya naék ka gunung, sareng anjeunna calik di payuneun aranjeunna.

2: 2 Corinthians 3:18 - Urang, jeung beungeut unveiled, keur transformed kana gambar nu sarua ti hiji gelar kamulyaan ka nu sejen.

Markus 9:3 Jeung pakean-Na jadi bersinar, exceeding bodas kawas salju; ku kituna teu aya fuller di bumi bisa bodas aranjeunna.

Penampilan Yesus caang jeung bodas, jauh ngaleuwihan sagala di bumi.

1. Transfigurasi: Allah nembongkeun kamulyaan Yesus

2. Ningali saluareun Biasa: Transcending nu Mundane

1. 2 Korinta 3:18 - Jeung urang sadayana, kalawan beungeut unveiled, beholding kamulyaan Gusti, keur transformed kana gambar sarua ti hiji gelar kamulyaan ka nu sejen.

2. Mateus 17: 1-8 - Jeung sanggeus genep poe Yesus nyandak kalawan anjeunna Petrus jeung Yakobus, sarta John lanceukna, sarta dipingpin aranjeunna naek hiji gunung luhur ku sorangan. Jeung manéhna transfigured saméméh maranéhanana, jeung beungeutna shone kawas panonpoe, jeung baju-Na jadi bodas kawas cahaya.

Markus 9:4 Jeung aya nembongan ka maranehna Elias jeung Musa, jeung maranehna ngobrol jeung Yesus.

Musa jeung Élias nembongan ka Yesus jeung murid-murid jeung keur nyarita jeung Anjeunna.

1. Pentingna Ngabogaan Paguneman sareng Gusti

2. Pentingna Nabi Nyarita ka Kami

1. John 15: 7 (? 쏧 lamun abide di Kami, jeung kecap abide di anjeun, ménta naon kahayang anjeun, sarta eta bakal dilakukeun pikeun anjeun.??

2. Budalan 33:11 (? 쏷 anjeunna Gusti bakal nyarios ka Musa pahareup-hareup, sapertos hiji lalaki nyarios ka baturna.??

Markus 9:5 Petrus ngawaler ka Yesus, "Juragan, mugia urang aya di dieu. hiji keur maneh, hiji keur Musa, hiji keur Elias.

Peter ngakuan pentingna momen jeung expresses kahayang pikeun cicing di tempat husus ieu.

1: Candak waktos pikeun ngakuan moments husus dina kahirupan tur nganyatakeun syukur pikeun aranjeunna.

2: Ngahargaan momen-momen rahmat sareng bersyukur pikeun aranjeunna.

1: Jabur 118:24 ? 쏷 nya dinten Gusti parantos ngadamel; hayu urang girang jeung girang di dinya.??

2: Epesus 5:20 ? 쏥 iving nuhun salawasna jeung pikeun sagalana ka Allah Rama dina nami Gusti urang Yesus Kristus.??

Markus 9:6 Pikeun manéhna teu nyaho naon kudu ngomong; pikeun maranéhanana nyeri sieun.

Petikan ieu nunjukkeun kasieun murid-murid nalika aranjeunna sareng Yesus di gunung sareng kumaha aranjeunna henteu terang naon anu kedah dicarioskeun.

1: Sieun tiasa ngalumpuhkeun, tapi Yesus salawasna sareng urang sareng bakal nungtun urang ngalangkungan éta.

2: Sanajan urang teu nyaho kudu ngomong naon jeung sieun, Allah tetep nyarengan urang jeung bakal nyadiakeun kakuatan.

1: Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; ulah dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh."

2: Jabur 56:3-4 - "Nalika kuring sieun, abdi nempatkeun kapercayaan abdi ka anjeun. Di Allah, anu kecap kuring muji, di Allah abdi percanten; Abdi moal sieun. Naon bisa daging ngalakukeun ka abdi?"

Markus 9:7 Geus kitu aya mega anu nyalindung ka maranehna, ti jero eta mega aya soara, pokna, "Ieu teh Putra Kami anu kaasih, dengekeun Anjeunna!"

Petikan ieu ngeunaan Yesus anu ditransfigurasi, sareng aya sora anu kaluar tina méga anu nyatakeun anjeunna janten Putra Allah anu dipikacinta.

1. Transfigurasi: Tanda Yesus?? Ketuhanan

2. Sora ti Sawarga: Dangukeun Anjeunna sareng Taat

1. Mateus 17:5-6 - ? Sabot anjeunna masih nyarios, katingal aya mega anu caang ngalimpudan aranjeunna, sareng aya sora tina méga nyarios, ? 쏷 nya Putra Kami tercinta, jeung saha Kami ogé pleased; dengekeun manehna.??

2. 2 Petrus 1:17 - ? 쏤 atanapi nalika Anjeunna nampi kahormatan sareng kamulyaan ti Allah Rama, sora sapertos kitu ditanggung ka Anjeunna ku Maha Agung: ? 쏷 nya Putra Kami anu kakasih, anu ku Kami remen.??

Markus 9:8 Jeung ujug-ujug, sanggeus maranéhanana geus kasampak kira-kira, maranéhanana nempo teu saurang deui, iwal Yesus ngan jeung sorangan.

Murid-murid Yesus neuteup sabudeureun tur manggihan yén ngan Yesus anu hadir.

1. Ngandelkeun Yesus nyalira - Allah teh ngan hiji anu bisa minuhan kabutuhan urang jeung nyadiakeun keur urang.

2. Abiding di Yesus - Lamun urang tetep dina ayana Yesus, Anjeunna bakal Guide jeung Guardian urang.

1. Jabur 91: 1-2 Saha anu cicing di panyumputan Nu Maha Agung bakal tetep dina kalangkang Nu Maha Kawasa.

2. Deuteronomy 31:6 Sing kuat jeung wani. Ulah sieun atawa sieun aranjeunna, sabab eta teh PANGERAN Allah anjeun anu indit jeung anjeun. Anjeunna moal ninggalkeun anjeun atanapi forsake anjeun.

Markus 9:9 Jeung nalika maranéhna turun ti gunung, anjeunna maréntahkeun aranjeunna ulah ngabejaan ka saha naon anu aranjeunna geus katempo, nepi ka Putra Manusa gugah tina nu maraot.

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun ngajaga mujijat-mujijatna nepi ka dihirupkeun deui.

1. Kakuatan Iman: Mujijat Yesus nunjukkeun kakuatan iman sareng kapercayaan ka Allah.

2. Pentingna Sabar: Yesus ngajarkeun pentingna sabar sareng ngantosan dina waktosna Gusti.

1. Mateus 17: 9 - Jeung nalika maranéhna turun gunung, Yesus maréntahkeun aranjeunna, ? 쏷 ell euweuh visi, nepi ka Putra Manusa dihudangkeun ti nu maraot.??

2. Rasul 1: 3 - Saatos sangsara-Na, anjeunna dibere dirina ka aranjeunna sarta masihan loba bukti ngayakinkeun yen anjeunna hirup. Anjeunna nembongan ka aranjeunna salami opat puluh dinten sareng nyarioskeun perkawis Karajaan Allah.

Markus 9:10 Jeung maranéhna tetep nyebutkeun éta sorangan, questioning hiji kalawan sejen naon gugah tina maot kudu hartosna.

Murid-murid Yésus teu yakin naon hartina gugah tina nu maraot.

1. Kakuatan Harepan: Milarian Kakuatan dina Iman

2. Nungkulan Sieun Ku Iman

1. Rum 10: 9 - "Lamun ngaku kalawan sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun."

2. Epesus 2: 4-5 - "Tapi Allah, keur euyeub ku rahmat, kusabab cinta hébat nu anjeunna dipikacinta urang, sanajan urang maot dina trespasses urang, dijieun urang hirup babarengan jeung Kristus."

Markus 9:11 Maranehna nanya ka Anjeunna, pokna, "Naha ceuk ahli-ahli Kitab yen Elias kudu datang heula?"

Yésus ngajarkeun ngeunaan datangna Élias saméméh Mésias.

1. Yesus salaku Mésias: Pentingna Ngartos Kadatangan Elias.

2. Pentingna Datangna Élias: Nyiapkeun pikeun Yesus salaku Mésias.

1. Malachi 4: 5-6 - "Behold, Kuring baris ngirim anjeun Nabi Elias saméméh datangna poé hébat sarta dreadful Gusti."

2. Lukas 1:17 - "Jeung manéhna bakal indit saméméh manéhna dina sumanget jeung kakawasaan Elias, pikeun ngahurungkeun hate bapa ka anak, jeung nu henteu patuh kana hikmah tina adil; pikeun nyiapkeun hiji jalma disusun pikeun. Allah."

Markus 9:12 Waler-Na ka maranehna, “Elias estu datang pangheulana, mulangkeun sagala rupa; jeung kumaha geus ditulis ngeunaan Putra Manusa, yen Anjeunna kudu sangsara loba hal, sarta diatur dina nought.

Yesus ngécéskeun yén Élias bakal sumping sateuacan anjeunna sareng mulangkeun sagala hal, sareng yén anjeunna kedah sangsara seueur hal sakumaha anu ditulis ngeunaan Putra Manusa.

1. "Kasangsaraan Putra Manusa"

2. "Datangna Élias"

1. Yesaya 53:3-5 "Anjeunna dihina jeung ditampik ku manusa; jalma kasedihan, sarta wawuh jeung kasedih: jeung urang nyumputkeun rupa-rupa urang ti anjeunna; anjeunna hina, sarta kami esteemed anjeunna. geus nanggung kasangsaraan urang, jeung nanggung kasedih urang, tapi urang nganggap manehna ditarajang, digebug ku Allah, jeung disiksa. belang-belangna urang cageur."

2. Malachi 4: 5-6 "Behold, kuring bakal ngutus anjeun Nabi Elias sateuacan sumping dinten Gusti anu hébat sareng pikasieuneun: Sareng anjeunna bakal ngabalikeun manah bapa ka budak, sareng manah budak. ka karuhun maraneh, ulah nepi ka Kami datang ngagebruskeun bumi ku laknat."

Markus 9:13 Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun, yén Elias memang datang, sarta aranjeunna geus dipigawé ka anjeunna naon maranéhna didaptarkeun, sakumaha geus ditulis ngeunaan manéhna.

Elias geus datang jeung nubuat sabudeureun anjeunna geus kaeusi.

1: Urang kudu tetep satia kana Firman Allah, sanajan katingalina Anjeunna henteu nedunan jangji-Na.

2: Urang kudu yakin yén Firman Allah bakal laksana dina waktu-Na, teu sual naon nu katingali di sabudeureun urang.

1: Rum 4:17-21 - Jangji-jangji Allah jadi kanyataan lamun urang percaya sanajan teu asup akal.

2: Mateus 24:35 - Langit jeung bumi bisa musna tapi Firman Allah moal musna.

Markus 9:14 Nalika anjeunna sumping ka murid-murid, anjeunna ningali jalma-jalma anu seueur pisan, sareng guru-guru agama naroskeun ka aranjeunna.

Yesus sumping mendakan murid-murid-Na dikurilingan ku jalma-jalma anu ageung, nalika ahli-ahli Taurat naroskeun ka aranjeunna.

1. Yesus Datangna dina Krisis: Kumaha Ngabales dina Iman

2. Nangtung Pikeun Anu Anjeun Percaya: Conto Para Murid

1. Mateus 16: 24-25 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, 'Lamun saha hayang nuturkeun Kami, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na, sarta nuturkeun Kami. Pikeun saha-saha kahayang pikeun nyalametkeun hirupna bakal leungit. eta, tapi sing saha anu leungiteun nyawana karana Kami, bakal manggih eta.'??

2. John 16:33 - "Hal ieu Kuring geus diucapkeun ka anjeun, yén di kuring anjeun bisa boga karapihan. Di dunya anjeun bakal ngalaman tribulation; tapi kudu surak alus, Kuring geus overcome dunya.??

Markus 9:15 Jalma-jalma anu narenjo ka Anjeunna, kacida reuwaseunana, tuluy lumpat ka Anjeunna, ngucapkeun salam.

Jalma-jalma reuwaseun ningali Yesus, tuluy lumpat ka Anjeunna.

1. "Kakuatan Yesus, Sanajan Dina Nyanghareupan Kateupastian"

2. "Yesus Pantes Dipuji Urang"

1. Yohanes 4:25-26 - ? 쏷 ceuk awewe ka manehna, ? 쁈 terang yen Al Masih bakal datang (anjeunna anu disebut Kristus). Nalika Anjeunna sumping, Anjeunna bakal nyarioskeun ka urang sadayana.??Saur Isa ka anjeunna, ? 쁈 saha nu nyarita ka anjeun am he.? 쇺 €?

2. Lukas 8:48 - ? Naha anjeunna nyarios ka anjeunna, ? Nya , iman anjeun parantos nyageurkeun anjeun; indit dina karapihan.? 쇺 €?

Markus 9:16 Anjeunna naros ka ahli-ahli Kitab, "Naon anu anjeun taroskeun ka aranjeunna?"

Ahli-ahli Kitab naroskeun patarosan ka Yesus.

1: Urang kudu salawasna siap nanya ka Yesus.

2: Urang kudu daék néangan hikmat ti Yésus.

1: Yakobus 1:5 - ? Lamun aya di antara aranjeun anu kurang hikmah, kudu nyuhunkeun ka Allah, anu maparin loma ka sadaya jelema tanpa ngahina, tangtu dipaparinkeun.??

2: Jabur 27:8 - ? 쏮 y haté nyebutkeun ngeunaan anjeun, ? 쏶 eek beungeutna!??Raray Anjeun, Gusti, abdi neangan.??

Markus 9:17 Saur salah sahiji jalma rea, "Juragan, abdi parantos nyangking putra abdi anu kasurupan roh bisu;

Bapa mawa putrana, anu boga roh bisu, ka Yesus pikeun nyageurkeun.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Yesus Bisa Nyageurkeun Perjuangan Urang

2. Ngandelkeun Gusti: Percanten ka Gusti pikeun Mujijat

1. Mateus 17:15-20 - Yesus??nyageurkeun hiji budak jeung sétan

2. Lukas 8:26-39 - Yesus ngalempengkeun badai sareng nyageurkeun jalma anu kasurupan setan.

Markus 9:18 Jeung dimana wae manéhna nyokot manéhna, manéhna tearned manéhna: jeung manéhna foameth, jeung gnaseth jeung huntu-Na, jeung pineth jauh. jeung maranehna teu bisa.

Murid-murid Yésus teu bisa ngusir sétan ti hiji jalma, jadi Yésus campur jeung ngusir sétan éta sorangan.

1. Urang tiasa percanten ka Yesus nalika urang nyanghareupan kasusah di luar kakuatan urang sorangan.

2. Urang kudu ngandelkeun iman urang jeung kakawasaan Yesus pikeun nungkulan halangan.

1. Mateus 17: 18-20 - Yesus ngakuan henteu mampuh murid-murid pikeun ngaluarkeun sétan jeung ngajelaskeun yén éta téh alatan kurangna iman maranéhanana.

2. Ibrani 4:15-16 - Yesus nyaéta Imam Agung welas asih anu understands kelemahan urang jeung intercedes atas nama urang.

Markus 9:19 Anjeunna ngawaler, saurna, "Eh generasi anu teu percaya, sabaraha lami abdi kedah aya sareng anjeun?" sabaraha lila kuring kudu sangsara anjeun? bawa anjeunna ka abdi.

Yesus nganyatakeun frustrasi-Na ka generasi teu iman anjeunna keur da'wah ka anjeunna, sarta ngabejaan aranjeunna pikeun mawa budak jeung roh najis ka anjeunna.

1. Generasi anu teu percaya: naha kurangna iman di antara urang?

2. Kakawasaan Yesus: naha urang kudu mawa burdens urang ka Anjeunna.

1. Mateus 17:14-20 - paguneman Yesus jeung murid-murid ngeunaan iman.

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

Markus 9:20 Jeung maranéhna dibawa manéhna ka manéhna: jeung lamun manéhna nempo manéhna, langsung sumanget nya tatar manéhna; sarta anjeunna murag kana taneuh, sarta wallowed foaming.

Eta budak dibawa ka Yesus, sarta lamun manéhna nempo manéhna roh langsung nyerang manéhna sarta manéhna murag kana taneuh jeung foamed.

1. Kakawasaan Allah Ngaliwatan Kagiatan Demonic

2. Sifat Miraculous Pelayanan Yesus

1. Mateus 8:16 - Nalika soré datang, loba jalma anu kasurupan sétan dibawa ka Yesus, sarta Anjeunna drove kaluar roh ku kecap.

2. Lukas 4:35 - Yesus rebuked setan, sarta eta sumping kaluar ti lalaki, sarta anjeunna healed ti moment anu.

Markus 9:21 Sarta anjeunna nanya ka bapana, "Sabaraha lami éta saprak hal ieu ka anjeunna? Saur anjeunna, Ti budak leutik.

Hiji bapa nanya ka Yesus sabaraha lila putrana geus nalangsara ti hiji kaayaan, nu bapana ngajawab yén éta geus saprak anjeunna murangkalih.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Yesus nyageurkeun nu gering

2. Kaberkahan Sabar: Ngandelkeun Gusti dina Jaman Kasulitan

1. Mateus 17:20 - Pikeun sabenerna mah nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman kawas siki mustard, Anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu,? 쁌 Ove ti dieu ka ditu,??sarta bakal pindah, jeung moal aya nu mustahil pikeun anjeun.

2. James 5: 7-11 - Jadi sabar, kituna, baraya, nepi ka datangna Gusti. Tingali kumaha patani nungguan buah bumi anu mulia, sabar dina éta, dugi ka nampi hujan awal sareng akhir. Anjeun oge, sabar. Netepkeun haté anjeun, pikeun datangna Gusti geus deukeut. Dulur-dulur, ulah geregeteun, supaya maraneh ulah dihukum; behold, Hakim keur nangtung di panto. Sabagé conto kasangsaraan jeung kasabaran, dulur-dulur, tingali nabi-nabi anu ngadawuh dina nami Gusti. Behold, urang nganggap jalma rahayu anu tetep steadfast. Anjeun geus ngadéngé ngeunaan steadfastness of Ayub, jeung anjeun geus katempo tujuan Gusti, kumaha Gusti teh welas asih jeung welas asih.

Markus 9:22 Sareng sering anjeunna tuang anjeunna kana seuneu sareng ka cai, pikeun ngancurkeun anjeunna;

Petikan ieu nyarioskeun carita ngeunaan bapa anu naroskeun ka Yesus ngabantosan putrana anu kasurupan roh jahat.

1. Welas Asih jeung Kawasa Allah: Diajar Ngandelkeun Kakuatan Yéhuwa

2. Ngungkulan Kasangsaraan: Manggihan Harepan dina Jaman Kasesahan

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

Markus 9:23 Saur Yesus ka anjeunna, "Upami anjeun tiasa percanten, sadayana tiasa waé pikeun anu percaya."

Kakuatan iman sareng kapercayaan ka Yesus Kristus tiasa ngadamel keajaiban.

1: Iman ka Yesus mangrupakeun konci pikeun muka konci sagala kemungkinan.

2: Percaya ka Yesus sareng anjeun bakal tiasa ngahontal naon waé.

1: Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun bahan tina hal-hal anu dipiharep, bukti tina hal-hal anu teu katingali."

2: John 14: 12-14 - "Satemenna, saleresna, Kami nyarioskeun ka anjeun: Sing saha anu percaya ka Kami, padamelan anu ku Kami lakukeun ogé bakal dilakukeun; sareng padamelan anu langkung ageung ti éta bakal anjeunna laksanakeun; sabab kuring angkat ka Bapa. . Sareng naon waé anu anjeun nyuhunkeun ku nami Kami, éta bakal ku Kami lakukeun, supados Rama dimulyakeun ku Putra.

Markus 9:24 Terus bapana eta budak ngajerit, pokna, “Juragan, abdi percanten! mantuan anjeun unbelief tambang.

Bapana budak dina Markus 9:24 nyatakeun imanna sareng nyuhunkeun bantosan pikeun henteu percanten.

1. Percanten ka Allah: Sambat Bapa Nyuhunkeun Pitulung

2. Nyaho Bedana Iman jeung Kafir

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

Markus 9:25 Nalika Yesus ningali yén jalma-jalma lumpat ngariung, Anjeunna nyedekkeun roh jahat, saurna ka anjeunna, "Eh roh bisu sareng pireu!

Yesus ningali jalma-jalma anu seueur pisan, teras nyebat roh jahat, nitahna ninggalkeun éta lalaki sareng ulah balik deui.

1. The Power of Christ: Kumaha Yesus Overcame nu Powers of Dark

2. Wewenang Yesus: Ngaku Kameunangan Urang Ngaliwatan Anjeunna

1. John 16:33 - "Kuring geus ngomong hal ieu ka anjeun, yén di kuring anjeun bisa boga karapihan. Di dunya anjeun bakal boga tribulation. Tapi kudu ati; Kuring geus overcome dunya.??

2. Kolosa 2:15 - "Jeung sanggeus disarmed kakawasaan jeung otoritas, anjeunna dijadikeun tontonan umum di antarana, triumphing leuwih aranjeunna ku salib."

Markus 9:26 Jeung roh ngajerit, sarta nyéépkeun manéhna nyeri, sarta kaluar ti manéhna, jeung manéhna kawas hiji maot; nepi ka loba nu ngomong, Anjeunna geus maot.

Yesus ngusir roh jahat, nyababkeun korbanna saolah-olah maot. Seueur anu percaya yén anjeunna maot.

1. Kakuatan Yesus Ngalawan Jahat

2. Kaajaiban Penyembuhan

1. Lukas 8:26-39 - Yesus heals hiji lalaki kasurupan ku loba setan

2. Mateus 17:14-20 - Yesus heals hiji budak jeung roh najis

Markus 9:27 Tapi Yesus nyandak anjeunna ku leungeun, sarta anjeunna diangkat; sarta anjeunna jengkar.

Yésus nunjukkeun kakawasaan jeung wewenang-Na kana maot ku cara ngahirupkeun deui budak nu geus maot.

1: Yésus boga kakawasaan jeung wewenang pikeun nungkulan maot jeung ngahirupkeun jalma-jalma nu geus maot.

2: Yesus tiasa nyageurkeun kaayaan anu paling nangtang, sareng masihan harepan ka anu teu aya harepan.

1: John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, "Kuring teh jadian jeung hirup. Saha anu percaya ka Kami, sanajan anjeunna maot, acan anjeunna bakal hirup, jeung dulur anu hirup jeung percaya ka Kami moal maot."

2: Rum 6: 9-10 - Urang terang yen Kristus, diangkat tina maot, moal maot deui; maot teu aya deui kakawasaan ka anjeunna. Pikeun maot manéhna maot manéhna maot ka dosa, sakali pikeun sakabéh, tapi hirup manéhna hirup manéhna hirup ka Allah.

Markus 9:28 Nalika anjeunna lebet ka bumi, murid-murid naroskeun nyalira, "Naha urang henteu tiasa ngusir anjeunna?"

Murid-murid Yésus nanya ka Yésus naha maranéhna teu bisa ngusir sétan.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Ngungkulan Tantangan jeung Yesus

2. Ulah Putus Harepan: Nalika Nyanghareupan Tugas anu Semu Mustahil

1. Mateus 17:20 - Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna,? 쏝 sabab iman saeutik anjeun. Satemenna, Kami nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman kawas siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, ? 쁌 Ove ti dieu ka ditu,??sarta bakal pindah, jeung moal aya nu mustahil pikeun anjeun.

2. Epesus 6:10-18 - Tungtungna, jadi kuat di Gusti jeung dina kakuatan kakuatan-Na. Pasang sakabeh armor Allah, supaya anjeun bisa nangtung ngalawan schemes Iblis.

Markus 9:29 Saur-Na deui ka maranehna, "Jenis ieu moal aya nanaon, tapi ku doa jeung puasa."

Ayat ieu nekenkeun pentingna sholat sareng puasa pikeun ngatasi perang spiritual anu sesah.

1. Kakuatan Doa sareng Puasa: Kumaha Ngatasi Patempuran Rohani

2. Kabutuhan Sholat jeung Puasa: Konci Kameunangan

1. Yakobus 5:16 ? 쏷 ku kituna silih ngaku dosa jeung silih doakeun sangkan anjeun bisa cageur. Doa jalma soleh anu kuat tur mujarab.??

2. Mateus 6:16-18 ? Lamun anjeun puasa, ulah kuciwa saperti jalma-jalma munafik, sabab maranéhna ngarusak rupana pikeun nembongkeun ka batur anu keur puasa. Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, maranehna geus narima ganjaranana pinuh. Tapi lamun anjeun puasa, nempatkeun minyak dina sirah anjeun sarta ngumbah beungeut anjeun, ku kituna moal atra ka batur yén anjeun puasa, tapi ngan ka Rama anjeun, anu ghaib; sareng Bapa anjeun, anu ningali naon anu dilakukeun sacara rahasia, bakal ngaganjar anjeun.??

Markus 9:30 Jeung maranéhna undur ti dinya, sarta ngaliwatan Galilea; sarta anjeunna teu hoyong nu mana wae nu kudu nyaho eta.

Murid-murid angkat ti tempat éta, ngaliwat ka Galilea, sareng Yesus hoyong henteu aya anu terang ngeunaan éta.

1. Kakuatan Rahasia - Pentingna pikeun ngajaga rusiah, sanaos sigana kontra-intuitif.

2. Nilai Privasi - Ngartos pentingna gaduh waktos jauh ti panon umum.

1. Siloka 11:13 - "Gosip a betrays kapercayaan a, tapi hiji jalma dipercaya ngajaga rusiah."

2. Mateus 6:1-4 - ? Sing ati-ati ngalaksanakeun amal soleh anjeun di payuneun jalma-jalma, supados katingali ku aranjeunna, sabab anjeun moal nampi ganjaran ti Rama anjeun anu di sawarga. Ku kituna, nalika anjeun masihan ka malarat, ulah disada tarompét sateuacan anjeun, sakumaha anu dilakukeun ku jalma munafik di tempat-tempat ibadah sareng di jalan-jalan, supados aranjeunna dipuji ku batur. Satemenna, Kami nyebutkeun ka anjeun, maranéhanana geus narima ganjaran maranéhanana. Tapi nalika anjeun masihan ka anu malarat, ulah ngantep leungeun kénca anjeun terang naon anu dilakukeun ku leungeun katuhu anjeun, supados pasihan anjeun rahasia.??

Markus 9:31 Sabab Anjeunna ngajar murid-murid-Na, sarta ngadawuh ka maranehna, “Putra Manusa teh geus diserenkeun kana leungeun manusa, jeung maranehna bakal maehan manéhna; sarta sanggeus éta anjeunna ditelasan, anjeunna bakal gugah dina dinten katilu.

Putra Manusa teh bakal diserenkeun ka manusa, dipaehan, tuluy dihirupkeun deui dina poe katilu.

1: Yesus teh Jurusalamet urang jeung bakal gugah deui.

2: Urang kudu iman ka Yésus jeung pihudangeunana.

1: 1 Corinthians 15: 3-4 - Pikeun kuring dikirimkeun ka anjeun salaku nu pangheulana pentingna naon ogé kuring narima: yen Kristus pupus pikeun dosa-dosa urang luyu jeung Kitab Suci, sarta yén manéhna dikubur, sarta yén manéhna digugakeun dina katilu. poé luyu jeung Kitab Suci.

2: Kolosa 2: 12-13 - sanggeus geus dikubur jeung manéhna dina baptisan, nu anjeun ogé diangkat jeung manéhna ngaliwatan iman anjeun dina karya kuat Allah, anu geus diangkat manéhna ti nu maraot. Jeung anjeun, anu geus maot dina trespasses Anjeun jeung uncircumcision daging Anjeun, Allah dijieun hirup babarengan jeung manéhna, sanggeus dihampura urang sadaya trespasses urang.

Markus 9:32 Tapi maranehna teu ngarti eta omongan, jeung sieun nanya ka Anjeunna.

Murid-murid sieun naroskeun ka Yesus pikeun katerangan ngeunaan pidato-Na.

1. Firman Allah Kuat jeung Dihaja - Tong Sieun Naroskeun

2. Ulah Sieun: Yesus nembongkeun Kaleresan - Boga Wani Néangan Kajelasan

1. John 16: 12-15 - Yesus speaks tina Roh Suci guiding urang dina bebeneran

2. Siloka 1:5-7 - Hikmah ti Yéhuwa téh nu kudu urang néangan

Markus 9:33 Geus kitu anjeunna sumping ka Kapernaum, sarta keur aya di imah anjeunna nanya ka aranjeunna, "Naon anu anjeun pasea di antara anjeun di jalan?"

Yesus sumping ka Kapernaum sareng naroskeun ka murid-murid-Na naon anu aranjeunna pasea dina jalan ka dinya.

1. Kakuatan Dengekeun: Diajar ti Yesus dina Markus 9:33

2. Henteu Pikiran: Pentingna Naroskeun Pananya dina Markus 9:33

1. Yakobus 1:19, "Nyaho ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah."

2. Lukas 6:31, "Sareng sakumaha anu dipikahoyong ku batur, lakukeun ka aranjeunna."

Markus 9:34 Tapi maranehna tetep cicingeun, sabab ku cara maranehna geus pasea di antara sorangan, saha nu kudu nu panggedéna.

Jelema-jelema murid-murid Yésus keur pasea ngeunaan saha nu panggedéna di antara maranéhna.

1: Sabagé urang Kristen, urang kudu museurkeun kanyaah jeung ngawula ka batur, lain pikeun jadi nu panghébatna.

2: Yésus ngajarkeun urang pikeun némbongkeun karendahan haté jeung ngawula ka batur, teu bersaing pikeun kaagungan.

1: Pilipi 2:3-4: ? 쏡 o nanaon kaluar tina ambisi egois atawa kasombongan sia. Sabalikna, dina karendahan diri hargakeun batur di luhur diri anjeun, henteu ningali kapentingan sorangan tapi masing-masing pikeun kapentingan batur.??

2: Mateus 23:11-12: ? 쏷 anu pangageungna di antara anjeun bakal janten abdi anjeun. Pikeun anu ngaluhurkeun dirina bakal direndahkeun, sareng anu ngarendahkeun dirina bakal diluhurkeun.??

Markus 9:35 Geus kitu Anjeunna linggih, ngagero dua welas murid, tuluy ngalahir ka maranehna, “Lamun aya nu hayang jadi nu pangheulana, tangtu jadi pangdeukeutna, jeung jadi palayan ka sakabeh.

Petikan ieu negeskeun yén upami hiji jalma hoyong janten anu pangheulana maka anjeunna kedah janten hamba ka sadayana sareng janten anu terakhir.

1: Yesus ngajak urang pikeun rendah haté sareng ngawula ka batur, nempatkeun diri urang anu terakhir.

2: Urang kudu narékahan pikeun rendah haté jeung ngawula ka batur sakumaha anu diajarkeun ku Yésus dina Markus 9:35.

1: Pilipi 2:3-4 - Ulah ngalakukeun nanaon tina ambisi egois atawa conceiness, tapi dina humility mertimbangkeun batur leuwih penting ti yourselves. Hayu unggal anjeun kasampak teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur.

2: Yakobus 4:10 - Ngarendahkeun diri ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngaluhuran anjeun.

Markus 9:36 Anjeunna nyandak hiji murangkalih, sareng nempatkeun anjeunna di tengah-tengah aranjeunna.

Yésus nunjukkeun ka murid-muridna pentingna némbongkeun kanyaah jeung karunyaan ka budak.

1. ? 쏷 he Power of Welas Asih: Yesus? 셲 Cinta ka Barudak??

2. ? 쏷 anjeunna Sacredness of Childhood: Yesus? 셲 Telepon Pikeun Asih sareng Nangtayungan Barudak??

1. Mateus 18:1-6

2. 1 Yohanes 4:7-21

Markus 9:37 Sakur anu narima salah sahiji murangkalih sapertos dina nami Kami, nampi kuring, sareng saha waé anu nampi kuring, sanés nampi kuring, tapi anu ngutus kuring.

Petikan ieu nyorong urang pikeun ngabagéakeun sareng béréhan ka barudak dina nami Yesus.

1. "Hati Wilujeng sumping: Ngabagéakeun Barudak dina Ngaran Yesus"

2. "The Joy of Generosity: Welcome with Open Arms"

1. Mateus 18:5 ??? 쏻 hoever narima hiji anak saperti dina ngaran kuring narima kuring.??

2. 1 Yohanes 4:20-21 ??? 쏧 aya nu nyebutkeun, ? naha cinta ka Gusti?? jeung hates lanceukna, manéhna tukang bohong; sabab saha anu teu nyaah ka dulurna anu geus katempo teu bisa nyaah ka Allah anu teu katempo. Jeung parentah ieu ti Anjeunna: sing saha anu mikanyaah ka Allah kudu nyaah ka dulurna.??

Markus 9:38 Waler Yohanes, saurna, "Pa Guru, simkuring ningal aya nu ngusir setan ku nami Gusti, sareng anjeunna henteu ngiring ka kami.

Yohanes ngabéla putusanna pikeun nyegah saurang jalma ngusir sétan-sétan ku jenengan Yésus lantaran éta jalma téh lain murid Yésus.

1. Kakuatan Nuturkeun Yesus: Naha Éta Penting

2. Ketekunan dina Iman: Naon Hartosna Nuturkeun Yesus

1. Mateus 16:24 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, Lamun saha bakal datang sanggeus kuring, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na, sarta nuturkeun kuring."

2. Rasul 5: 12-16 - "Jeung ku leungeun rasul anu loba tanda jeung keajaiban tempa di antara jalma; (jeung maranéhanana kabéh kalawan hiji atos di emper Solomon urang. Jeung sésana euweuh wani ngagabung dirina ka aranjeunna. Tapi jalma-jalma ngagedekeun. Jeung jalma-jalma anu iman beuki nambahan ka Gusti, jalma-jalma, lalaki boh awewe. Sahingga jalma-jalma anu gering dibawa ka jalan-jalan, sareng disimpen dina ranjang sareng dipan, sahenteuna kalangkang. Petrus ngaliwat bisa ngiuhan sawatara di antarana. Ti kota-kota sakurilingeun Yerusalem, datang ka Yerusalem, mawa jalma-jalma nu gering, jeung nu kaganggu ku roh-roh najis, tuluy dicageurkeun."

Markus 9:39 Tapi Isa ngadawuh, "Ulah nyaram anjeunna, sabab moal aya jalma anu bakal ngalakukeun mujijat dina ngaran Kami, anu bisa enteng ngomong jahat ngeunaan kuring."

Yesus ngajarkeun urang pikeun ngahampura sareng nampi saha waé anu ngalakukeun hiji hal dina nami-Na, henteu paduli kumaha aranjeunna nyarioskeun Anjeunna.

1. Kakuatan Panghampura

2. Kaajaiban Panarimaan

1. Mateus 6:14-15 "Sabab lamun maraneh ngahampura batur lamun maranehna ngalakukeun dosa ka anjeun, Rama Anjeun sawarga oge bakal ngahampura anjeun.

2. Kolosa 3:13 "Silih tega, silih hampura, lamun aya di antara aranjeun boga grievance ka batur. Hampura sakumaha Gusti ngahampura anjeun."

Markus 9:40 Pikeun saha anu henteu ngalawan urang, aya di pihak urang.

Yésus ngajurung murid-muridna pikeun narima saha waé nu teu ngalawan, sabab aya di pihak maranéhna.

1. "Di Sisi Allah: Narima sareng Ngabagéakeun Sadayana"

2. "Kakuatan Persatuan: Gawé Bareng jeung Anu Teu Ngalawan Urang"

1. Rum 12:18 - "Lamun mungkin, sajauh eta gumantung kana anjeun, hirup rukun jeung dulur."

2. Pilipi 2:3 - "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Rada, dina humility nilai batur luhureun yourselves."

Markus 9:41 Pikeun saha-saha anu bakal masihan anjeun cangkir cai nginum dina ngaran kuring, sabab anjeun milik Kristus, verily Kuring nyebutkeun ka anjeun, manéhna moal leungit ganjaran-Na.

Petikan ieu nekenkeun pentingna némbongkeun silaturahmi jeung kahadean ka jalma anu milik Kristus; sing saha anu milampah kitu bakal meunang ganjaran.

1. Ganjaran Kahadean: Kumaha Silaturahmi diganjar dina Kristus

2. Kakuatan Cangkir Cai: Kumaha Laku Kahadéan Leutik Bisa Ngadamel Dampak Anu Gedé

1. Mateus 10:42 - "Jeung sakur bakal masihan nginum ka salah sahiji ieu leuwih saeutik sacangkir cai tiis ngan dina ngaran murid, verily Kuring nyebutkeun ka anjeun, manéhna moal leungit ganjaran-Na."

2. Ibrani 13: 2 - "Ulah poho pikeun ngahibur strangers: pikeun thereby sababaraha geus entertained malaikat tanpa disadari."

Markus 9:42 Jeung saha-saha anu nyinggung salah sahiji budak leutik anu percaya ka Kami, langkung saé pikeun anjeunna digantung dina beuheungna ku batu panggilingan, teras anjeunna dialungkeun ka laut.

Petikan ieu nyarioskeun pentingna ngajaga sareng ngurus murangkalih, ngingetkeun yén jalma-jalma anu ngarugikeun aranjeunna bakal dihukum parah.

1. The Power of Protection: Ngajaga Barudak Urang Aman

2. Peringatan: Heeding Kecap Yesus

1. Siloka 22: 6 - Mimitian barudak kaluar dina jalan maranéhanana kudu indit, komo lamun maranehna geus kolot maranehna moal balik ti eta.

2. Mateus 18:6 - ? Naha aya anu nyababkeun salah sahiji budak leutik ieu? 봳 selang anu percaya ka kuring? 봳 oh titajong, bakal leuwih alus pikeun maranéhanana boga batu panggilingan badag ngagantung dina beuheung maranéhanana sarta dilelepkeun di bojong laut.

Markus 9:43 Jeung lamun leungeun Anjeun nyinggung anjeun, pegatkeun éta: leuwih hade anjeun asup kana kahirupan cacad, ti batan boga dua leungeun diasupkeun kana naraka, kana seuneu nu moal bakal pareum.

Pentingna ngahindarkeun dosa ditekenkeun dina Markus 9:43; leuwih hade asup hirup cacad ti batan asup ka naraka.

1. Peringatan Markus 9:43: Cara anu Langkung Saé nyaéta Ngahindarkeun Dosa.

2. Cacat tapi Disalametkeun: Diajar tina Markus 9:43.

1. Mateus 5:29-30: ? Lamun panon katuhu anjeun ngabalukarkeun anjeun ngalakukeun dosa, copot eta sarta buang eta. Pikeun leuwih hade anjeun leungit salah sahiji anggota Anjeun ti nu sakabeh awak anjeun dialungkeun ka naraka. Jeung lamun leungeun katuhu anjeun ngabalukarkeun anjeun dosa, potong eta jeung piceun eta jauh. Sabab leuwih hade anjeun leungit hiji anggota awak ti batan awak sakujur asup ka naraka.??

2. Epesus 5:3-7: ? 쏝 ut immorality seksual jeung sagala najis atawa covetousness teu kudu malah disebut diantara anjeun, sakumaha pantes di antara para wali. Ulah aya kotor atawa omongan bodo atawa guyonan kasar, nu kaluar tempat, tapi hayu aya sukur. Pikeun anjeun bisa yakin ieu, yén unggal jalma anu cabul atawa najis, atawa anu covetous (nyaéta, hiji musyrik), teu boga warisan di Karajaan Kristus jeung Allah. Henteu aya anu nipu anjeun ku kecap-kecap anu kosong, sabab ku sabab ieu murka Allah sumping ka anak-anak anu henteu patuh. Ku kituna ulah jadi mitra jeung maranéhna.??

Markus 9:44 Di mana cacing maranehna teu paeh, jeung seuneuna teu pareum.

Ayat ieu nyarioskeun ngeunaan hukuman anu langgeng anu ngantosan jalma-jalma anu nampik Allah sareng Firman-Na.

1: Naraka Nyata: Balukar Ngaruksak tina Maksiat

2: Harepan Langgeng Sawarga: Ganjaran Taat

1: Mateus 25:41 , "Lajeng Anjeunna ogé bakal nyebutkeun ka nu kénca, 'Nyingkah ti Kami, anjeun dilaknat, kana seuneu langgeng anu geus disiapkeun keur Iblis jeung malaikat-Na.'"

2: Wahyu 20:14-15, "Lajeng maot jeung Kadés dialungkeun ka lautan seuneu. Ieu teh maot kadua, lautan seuneu. Jeung lamun saha? 셲 ngaran teu kapanggih ditulis dina kitab kahirupan, anjeunna dialungkeun ka lautan seuneu."

Markus 9:45 Sareng upami suku anjeun nyinggung anjeun, pegatkeunana: langkung saé anjeun lebet kana kahirupan, tibatan gaduh dua suku dialungkeun ka naraka, kana seuneu anu moal pernah pareum.

Pentingna ngahindarkeun kalakuan dosa anu disorot, sabab langkung saé kaleungitan hiji hal dina kahirupan ieu tibatan ka naraka.

1. Ongkos Dosa: Kaleungitan Hiji Hal dina Kahirupan Ieu Leuwih Hadé Ti batan Ka Naraka

2. Pilihan Antara Kabeneran jeung Dosa: Naha Éta Patut Resiko?

1. Mateus 5: 29-30 - "Lamun panon katuhu anjeun ngabalukarkeun anjeun dosa, gouge kaluar jeung buang eta jauh. Leuwih hade pikeun anjeun leungit hiji bagian awak anjeun ti keur sakabeh awak anjeun dialungkeun ka naraka. Jeung upama leungeun katuhu maneh nimbulkeun dosa, peureus terus piceun. Leuwih hade maneh leungit hiji bagian awak, ti batan awak sakujur diasupkeun ka naraka."

2. Ibrani 12: 1-2 - "Ku sabab eta, saprak urang dikurilingan ku méga badag sapertos saksi, hayu urang buang sagala hal anu ngahalangan jeung dosa nu jadi gampang entangles. Jeung hayu urang ngajalankeun kalawan Persib lomba ditandaan kaluar pikeun. Kami, neuteup ka Yesus, panaratas jeung nyampurnakeun iman. Pikeun kabungahan anu ditetepkeun di payuneun-Na, Anjeunna nanggung salib, ngahina kana éra, sareng linggih di katuhu tahta Allah."

Markus 9:46 Di mana cacingna teu paeh, jeung seuneuna teu pareum.

Petikan ieu nyarioskeun siksaan naraka anu teu aya tungtungna.

1: Urang kudu ati-ati pikeun nyingkahan seuneu naraka ku cara hirup suci.

2: Urang kudu ngalilipur dina jangji hirup langgeng di Sawarga.

1: Yohanes 3:16-17 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra-Na anu tunggal, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna moal binasa, tapi meunang hirup langgeng.

2: Mateus 25:41 - Lajeng anjeunna bakal nyebutkeun ka jalma di kénca-Na, 'Buang ti kuring, anjeun anu dilaknat, kana seuneu langgeng disiapkeun keur Iblis jeung malaikat-Na.'

Markus 9:47 Sareng upami panon anjeun nyinggung anjeun, cokot kaluar: langkung saé anjeun asup ka Karajaan Allah nganggo hiji panon, tibatan gaduh dua panon dibuang ka naraka.

Leuwih hadé rendah haté jeung narima kana pangersa Allah ti batan reueus jeung sangsara balukarna.

1. Biaya Kareueus: Narékahan pikeun Ta'at hina.

2. Nungkulan Godaan Ngaliwatan Percaya ka Allah.

1. paribasa 16: 18-19 - "Sombong mana saméméh karuksakan, sarta sumanget haughty saméméh ragrag. Leuwih hade mun jadi tina hiji sumanget lowly kalawan miskin ti ngabagi jarah kalawan reueus."

2. Pilipi 2: 5-8 - "Gaduh pikiran ieu diantara yourselves, nu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan anjeunna dina wujud Allah, teu kaétang sarua jeung Allah hal bisa grasped, tapi emptied dirina. Nyandak wujud hamba, anu lahir dina sasaruaan manusa. Sareng dina wujud manusa, Anjeunna ngarendahkeun diri kalayan taat dugi ka maot, bahkan maot dina kayu salib."

Markus 9:48 Di mana cacing maranehna teu paeh, jeung seuneuna teu pareum.

Ayat ieu nyarioskeun ngeunaan hukuman anu teu aya tungtungna pikeun jalma-jalma anu nampik rahmat Allah.

1: Konsékuansi anu teu aya tungtungna tina nolak rahmat Allah

2: Sifat Langgeng Pangadilan Allah

1: Mateus 25:46 - "Jeung ieu bakal indit jauh kana hukuman langgeng, tapi nu soleh kana hirup langgeng."

2: Daniel 12: 2 - "Jeung loba jalma anu saré dina lebu bumi bakal hudang, sababaraha ka hirup langgeng, sarta sababaraha ka éra jeung hina langgeng."

Markus 9:49 Pikeun unggal jalma bakal diasinkeun ku seuneu, sareng unggal kurban bakal diasinkeun ku uyah.

Satiap lampah anu dilakukeun pikeun Gusti bakal diuji ku seuneu sareng kedah dilakukeun kalayan ikhlas.

1: Urang kedah ikhlas dina lampah sareng nawiskeun ka Allah kalayan haté anu kabuka sareng hina.

2: Urang kudu daék narima cobaan jeung ujian seuneu nu datang jeung lampah urang pikeun Allah.

1: Yakobus 1: 2-4 - Anggap éta kabagjaan murni, dulur-dulur, iraha waé anjeun nyanghareupan rupa-rupa cobaan, sabab anjeun terang yén uji iman anjeun ngahasilkeun katekunan. Sangkan ketekunan ngaréngsékeun pagawéanna supados anjeun asak sareng lengkep, henteu kakurangan nanaon.

2: 1 Peter 1: 6-7 - Dina ieu anjeun greatly girang, sanajan ayeuna keur saeutik bari anjeun bisa geus kungsi sangsara duka dina sagala rupa percobaan. Ieu geus datangna supados genuineness kabuktian iman anjeun? 봮 f leuwih gede hargana ti batan emas, nu binasa sanajan disampurnakeun ku seuneu? 봫 ay hasil dina pujian, kamulyaan jeung ngahargaan nalika Yesus Kristus geus wangsit.

Markus 9:50 Uyah téh alus; Gaduh uyah dina diri anjeun, sareng rukun hiji sareng anu sanés.

Uyah mangrupikeun métafora pikeun hubungan urang Kristen sareng batur, sareng hiji kedah narékahan pikeun perdamaian sareng sadayana.

1: Pentingna gaduh uyah dina hubungan urang sareng kumaha carana narékahan pikeun perdamaian sareng sadayana.

2: Kakuatan uyah pikeun usum kahirupan urang sareng kabutuhanana pikeun hubungan anu kuat.

1: Kolosa 4:6 - Omongan aranjeun salawasna kudu kahadean, dibumbuan ku uyah, supaya aranjeun terang kumaha kuduna ngajawab ka unggal jalma.

2: Mateus 5:13-16 ? Anjeun teh uyah bumi, tapi lamun uyah geus leungit rasa na, kumaha carana asin nya balik deui? Henteu aya gunana deui pikeun naon waé kecuali dibuang sareng ditincak-tincak jalma? 셲 suku. ? 쏽 anjeun cahaya dunya. Kota anu aya dina pasir teu tiasa disumputkeun. Jalma-jalma ogé teu nyaangan lampu terus disimpen dina karanjang, tapi dina stand, sarta eta mere caang ka sadaya di imah. Dina cara nu sarua, hayu caang anjeun caang saméméh batur, ku kituna maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun sarta masihan kamulyaan ka Rama anjeun anu di sawarga.

Mark 10 recounts sababaraha acara konci kaasup ajaran ngeunaan cerai, berkah barudak leutik, sapatemon jeung lalaki ngora beunghar, Yesus ngaramal pupusna sarta jadian pikeun katilu kalina, pamundut Yakobus jeung Yohanes pikeun posisi kahormatan di Karajaan, penyembuhan buta Bartimeus.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku urang Parisi nguji Yesus ku cara naroskeun naha éta halal pikeun lalaki megat pamajikanana. Anjeunna ngabales ku naroskeun naon anu diparentahkeun ku Musa ka aranjeunna. Aranjeunna ngawaler yén Musa ngijinkeun nyerat sertipikat cerai pikeun ngantunkeun anjeunna, tapi Anjeunna nyarioskeun ieu kusabab kakerasan manah deui kana paréntah ciptaan, saurna "Tapi dina awal ciptaan Allah 'ngajadikeun aranjeunna lalaki awéwé' 'Ku sabab kitu manusa bakal ngantepkeun indung bapana ngahiji sareng-Na. pamajikan dua bakal jadi hiji daging.' Janten aranjeunna henteu deui dua, tapi hiji daging. Ku sabab kitu naon anu parantos dihijikeun ku Allah, ulah aya anu misahkeun" (Markus 10: 1-9). Lamun balik imah murid nanya deui ngeunaan ieu nyebutkeun saha divorces pamajikan marries awéwé séjén commits zinah ngalawan dirina lamun manehna divorces salaki marries lalaki sejen manehna commits zinah (Mark 10:10-12).

Alinea 2: Jalma-jalma anu mawa murangkalih ka Anjeunna, ku Anjeunna dirampa ku murid-murid, ningal hal eta Yesus ambek-ambekan, saur-Na, "Hayu murangkalih sumping ka Kami, ulah ngahalangan aranjeunna, sabab Karajaan Allah sapertos kitu. kawas budak leutik moal asup ka dinya" nyandak murangkalih dina panangan Anjeunna nempatkeun leungeun-Na dina aranjeunna ngaberkahan aranjeunna (Markus 10: 13-16). Lajeng hiji lalaki ngora beunghar datang nanya naon anu kudu ngalakukeun inherit hirup langgeng sanggeus confirming anjeunna geus diteundeun parentah saprak nonoman Yesus nempo manehna dipikacinta anjeunna ngadawuh "Hiji hal anjeun kakurangan balik ngajual sagalana anjeun masihan goréng anjeun bakal boga harta karun sawarga lajeng datang nuturkeun kuring" di beungeut lalaki ieu murag indit jauh hanjelu manéhna ngabogaan kabeungharan gede. Yesus teras nyarios kumaha susahna jalma beunghar asup ka Karajaan Allah langkung gampang onta nembus jarum panon ti batan jalma beunghar asup ka Karajaan Allah murid-murid heran naroskeun saha anu tiasa disalametkeun ngawaler "Ku manusa hal ieu mustahil, tapi henteu ku Allah sadaya hal mungkin ku Allah" Petrus ngingetkeun. Ninggalkeun sagalana nuturkeun Anjeunna ngajamin moal aya anu ninggalkeun imah sadulur sadulur indung bapa anak ladang demi injil gagal narima saratus kali leuwih ti jaman ayeuna imah sadulur sadulur indung barudak sawah sapanjang persecutions hirup langgeng umur datang loba anu mimiti bakal panungtungan kahiji (Markus 10). :17-31).

Ayat ka-3: Dina jalan ka Yerusalem nyokot Dua Belas sisi jalan ngabejaan katilu kalina bakal kajadian Anjeunna kumaha Putra Manusa dikirimkeun ka imam-imam kapala guru-guru hukum ngahukum maot leungeun ka nu lain Yahudi nyiduh nyiduh pecut disalib tilu poé sanggeusna gugah (Markus 10:32-34). Lajeng Yakobus Yahya Zebedeus putra-putra sumping dipénta ngabulkeun diuk katuhu kénca kamulyaan tapi Anjeunna ngadawuh teu nyaho naon anu menta bisa nginum cangkir rencanana inuman dibaptis baptisan rencanana dibaptis negeskeun bisa bakal dibere jalma anu disiapkeun Bapa istirahat Sapuluh uninga janten indignant dua sadulur nelepon diuk turun nyebutkeun saha hayang jadi gede di antara kudu jadi hamba saha wae hayang jadi budak kahiji saperti Putra Manusa teu datang ngawula méré tebusan hirup loba Bartimeus lolong diuk sisi jalan ngadéngé ngaliwatan shouts "Yesus Putra Daud ampun ka abdi!" Loba rebuke anjeunna ngabejaan manehna tenang tapi shouts sagala kecap nu leuwih sarua eureun nelepon manehna throws cloak samping jumps up datang Yesus nanya naon hayang ngalakukeun pikeun anjeunna balesan "Rabi Abdi hoyong ningali" ngabejaan manehna balik iman cageur geuwat narima tetempoan nuturkeun cara demonstrating kakuatan mulangkeun fisik spiritual. jalma anu ngakuan butuh Anjeunna ngadeukeutan iman (Mark 10: 35-52).

Markus 10:1 Ti dinya anjeunna jengkar ti dinya, lebet ka wewengkon Yudea peuntaseun Walungan Yordan; jeung, sakumaha anjeunna biasa, anjeunna ngajarkeun aranjeunna deui.

Yesus gugah sarta balik deui ka basisir Yudea peuntas Walungan Yordan, sarta jalma-jalma karumpul di sabudeureun anjeunna pikeun ngadéngékeun pangajaran-Na.

1. Kakuatan Pangajaran Yésus: Kumaha Yésus Ngagunakeun Kecap-kecapna pikeun mangaruhan Kahirupan

2. Pentingna Ngumpul di Sabudeureun Yesus: Kumaha Urang Bisa Mangpaat tina Ayana Yesus

1. Yesaya 55:11 - "Jadi bakal kecap kuring jadi nu goth kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta. ”

2. Mateus 7: 28-29 - "Sareng eta kajadian, nalika Yesus geus réngsé sayings ieu, jalma anu astonished di doktrin-Na: Pikeun anjeunna ngajar aranjeunna salaku hiji ngabogaan otoritas, sarta teu sakumaha scribes."

Markus 10:2 Geus kitu urang Parisi daratang ka Anjeunna, nanya ka Anjeunna, "Naha sah pikeun lalaki ninggalkeun pamajikanana?" ngagoda manéhna.

Urang Parisi nanya ka Yesus naha éta halal pikeun lalaki megat pamajikanana, nguji manéhna.

1. Kakuatan Nikah: Titingalian Tangtangan Urang Parisi ka Yesus

2. Pentingna Ngajaga Hukum-hukum Allah: Mariksa Tanggapan Yesus ka Urang Parisi

1. Malachi 2:14-16 - Peringatan Gusti ngalawan cerai sareng pentingna perjanjian

2. Mateus 19: 3-9 - katerangan Yesus ngeunaan permanence nikah jeung iwal pikeun cerai.

Markus 10:3 Anjeunna ngawaler ka aranjeunna, "Naon anu diparentahkeun ku Musa ka anjeun?"

Urang Parisi naros ka Yesus naon anu diparentahkeun ku Musa.

1: Yesus nguji urang Parisi pikeun ningali kumaha pahamna Hukum Allah.

2: Sanajan ditantang, ulah poho kana firman Allah.

1: Deuteronomy 6: 5 - Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun.

2: Rum 13:10 - Asih teu ngarugikeun batur. Ku sabab eta cinta teh minuhan hukum.

Markus 10:4 Saur maranehna, "Musa kersa nyerat surat talak, sareng ngantunkeun anjeunna."

Urang Parisi sumping ka Yesus sareng naroskeun ka Anjeunna ngeunaan cerai sareng Anjeunna ngaréspon ku nyarios conto Musa anu ngamungkinkeun tagihan cerai.

1. Rencana Allah pikeun Nikah - Ngartos Talak dina Cahaya Kitab Suci

2. Asih Salaki anjeun ngaliwatan Jaman Hésé - Kumaha Nanganan Perceraian Sacara Alkitab

1. Malachi 2:16 - "Kanggo Gusti Allah Israil nyebutkeun yen Anjeunna hates cerai."

2. Rum 7: 2-3 - "Kanggo awéwé nikah kabeungkeut ku hukum ka salakina bari anjeunna hirup; tapi lamun salakina maot, manéhna leupas tina hukum salakina. Jadi lamun salakina masih hirup, manéhna geus ngagabung jeung lalaki sejen, manéhna bakal disebut hiji adulteres; Tapi lamun salakina maot, manéhna geus leupas tina hukum, jadi manéhna teu zinah, sanajan manéhna geus ngagabung jeung lalaki sejen.”

Markus 10:5 Jeung Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka maranehna, Pikeun hardness tina haté anjeun manéhna nulis parentah ieu ka anjeun.

Yésus ngajelaskeun yén hukum Musa ditulis pikeun ngajelaskeun karasana haté jalma.

1. Nyaho Alesan Balik Hukum - Ngajalajah implikasi deeper naha Allah masihan urang hukum.

2. Rahmat & Penebusan Gusti - Ngartos kersa Gusti ngahampura kajahatan urang.

1. Rum 3:23-25 - Pikeun sakabéh geus dosa jeung ragrag pondok tina kamulyaan Allah.

2. Ibrani 10: 16-18 - Ieu covenant yén kuring bakal nyieun jeung aranjeunna: Kuring baris nempatkeun hukum kuring dina haté maranéhanana, jeung nulis aranjeunna dina pikiran maranéhanana.

Markus 10:6 Tapi ti mimiti ciptaan Allah ngajadikeun eta lalaki jeung awewe.

Petikan éta nekenkeun ciptaan Gusti pikeun manusa salaku lalaki sareng awéwé ti mimiti jaman.

1. Kaéndahan Ciptaan Allah: Ngartos Pentingna Peran Lalaki sareng Awéwé

2. The Sacredness of Nikah: Honoring Rencana Allah pikeun Lalaki jeung Awéwé

1. Genesis 1:27 - Jadi Allah nyiptakeun manusa dina gambar sorangan, dina gambar Allah manéhna nyiptakeun manéhna; jalu jeung nu bikang Anjeunna nyiptakeun aranjeunna.

2. Epesus 5:31-32 - "Ku sabab eta lalaki bakal ninggalkeun bapana sarta indungna sarta nyekel pageuh ka pamajikanana, sarta dua bakal jadi hiji daging." misteri ieu profound, sarta Kuring keur nyebutkeun yen eta nujul kana Kristus jeung gareja.

Markus 10:7 Pikeun alesan ieu lalaki bakal ninggalkeun bapana jeung indungna, sarta ngahiji ka pamajikanana;

Hiji lalaki dititah ninggalkeun bapana jeung indungna sarta nyaah ka pamajikanana.

1. Panggero pikeun Nikah: Ninggalkeun Kulawarga sareng Nyaah ka Salaki

2. Kakuatan Cinta: Milih Mitra pikeun Hirup

1. Epesus 5:31 - "Ku sabab eta lalaki bakal ninggalkeun bapana jeung indungna sarta nyekel pageuh ka pamajikanana, sarta duanana bakal jadi hiji daging."

2. Kajadian 2:24 - "Ku sabab eta lalaki bakal ninggalkeun bapana jeung indungna sarta nyekel pageuh ka pamajikanana, sarta maranéhanana baris jadi hiji daging."

Markus 10:8 Jeung maranéhna duaan bakal jadi hiji daging: jadi lajeng aranjeunna henteu deui dua, tapi hiji daging.

petikan nekenkeun persatuan sarta inseparability nikah, nyatakeun yén dua jadi hiji daging ngaliwatan nikah.

1: Perkawinan mangrupikeun persatuan suci antara dua individu, hiji persatuan anu nyiptakeun hiji unit anu teu tiasa dipisahkeun.

2: Perkawinan mangrupikeun perjanjian antara dua jalma anu ngahijikeun aranjeunna salaku hiji, sareng kedah dihargaan salaku beungkeut anu suci.

1: Epesus 5:31 - "Ku sabab kitu lalaki bakal ninggalkeun bapana sarta indungna sarta ngahiji jeung pamajikanana, sarta duanana bakal jadi hiji daging."

2: Kajadian 2:24 - "Éta sababna lalaki ninggalkeun bapana jeung indungna sarta ngahiji jeung pamajikanana, sarta aranjeunna jadi hiji daging."

Markus 10:9 Ku sabab kitu, naon anu geus dihijikeun ku Allah, ulah dipisahkeun ku manusa.

Perjangjian perkawinan Allah mangrupikeun persatuan suci anu teu kedah dirobih.

1. Nikah téh Covenant, Not a Kontrak - A Study of Mark 10: 9

2. Gusti ngahormatan perjanjian-Na - Pentingna Nikah salaku Ikatan

1. Malachi 2:14-16 - Perjangjian Gusti ngeunaan Kasatiaan dina Nikah

2. Epesus 5:22-33 - Salaki jeung Pamajikan Ngahormatan Perjangjian Nikah

Markus 10:10 Di imah murid-murid nanya deui ka Anjeunna ngeunaan hal anu sarua.

Yesus ngajarkeun ngeunaan nikah jeung cerai.

1: Perkawinan mangrupikeun perjangjian anu suci sareng kedah dihormat sareng dihormat.

2: Rahmat sareng panghampura Allah sayogi pikeun jalma anu ngalaman cerai.

1: Epesus 5:22-33 - Istri, tunduk ka salaki sapertos ka Gusti.

2: Rum 12:9-10 - Asih kudu ikhlas. Hate naon anu jahat; nempel kana naon anu alus.

Markus 10:11 Saur-Na ka maranehna, Saha-saha anu nyingkah pamajikanana, tuluy kawin jeung nu sejen, zinah ngalawan manehna.

Yésus ngajarkeun yén talak téh salah jeung jalma-jalma nu cerai jeung kawin deui ngalakukeun zinah.

1. Asih Allah pikeun Nikah: Ngartos Konsékuansi tina Talak

2. Tetep Satia dina Nikah: Naon Yesus Diajar Ngeunaan Cerai

1. Malachi 2:16 - Pikeun Gusti Allah Israil nyebutkeun yen Anjeunna hates cerai, pikeun eta nyertakeun garment salah urang jeung kekerasan, nyebutkeun Gusti tina sarwa. Ku sabab kitu perhatikeun sumanget anjeun, yén anjeun henteu ngahianat.

2. 1 Corinthians 7:10-11 - Ka nu nikah I masihan parentah ieu (sanes kuring, tapi Gusti): A pamajikan teu kudu misahkeun ti salakina. Tapi lamun kitu, manéhna kudu tetep lajang atawa lamun teu reconciled jeung salakina. Jeung salaki teu kudu talak pamajikanana.

Markus 10:12 Jeung lamun hiji awewe bakal ninggalkeun salakina, sarta nikah ka nu sejen, manéhna committe zinah.

Petikan tina Markus 10:12 ieu ngajelaskeun yén upami awéwé megat salakina sareng nikah ka lalaki sanés, anjeunna ngalakukeun zinah.

1. Kasatiaan Nikah: Mariksa Dosa Zinah anu Teu Dihampura

2. Ajén Nikah: Ngajaga Kasucian Uni

1. Epesus 5: 21-33 - Patuh ka silih kaluar tina reverence ka Kristus.

2. Ibrani 13: 4 - Nikah kudu ngahormatan ku sadayana, sarta ranjang nikah diteundeun murni, pikeun Allah bakal nangtoskeun adulterer jeung sagala immorally séksual.

Markus 10:13 Jeung maranéhna dibawa barudak ngora ka Anjeunna, manéhna kudu nyabak aranjeunna: jeung murid-Na rebuked jalma nu mawa eta.

Yésus ngabagéakeun budak-budak jeung némbongkeun kahadéan ka maranéhna sanajan murid-murid-Na teu satuju.

1. Kakuatan Kahadean: Conto Yesus sareng Barudak

2. Nuturkeun Conto Yésus dina Ngabagéakeun Barudak

1. Mateus 19:14 - "Tapi Yesus ngadawuh, 'Kéngingkeun barudak leutik datang ka Kami sarta ulah ngahalangan aranjeunna, pikeun sapertos belongs Karajaan Sawarga.'"

2. Mateus 18: 5 - "Jeung sakur narima hiji anak saperti dina ngaran kuring narima kuring."

Markus 10:14 Tapi nalika Yesus ningali eta, anjeunna loba displeased, sarta ngadawuh ka aranjeunna, "Biasa barudak leutik datang ka Kami, sarta ulah dilarang aranjeunna: pikeun sapertos ieu Karajaan Allah."

Yésus némbongkeun rasa teu sugema ka jalma-jalma nu ngahalang-halang murangkalih datang ka manéhna, negeskeun yén Karajaan Allah diwangun ku jalma-jalma kitu.

1. "Pentingna Ngidinan Barudak Datang ka Yesus"

2. "Kaasup Budak Leutik di Karajaan Allah"

1. Lukas 18:15-17 - Yesus ngabagéakeun barudak

2. Mateus 18: 1-5 - Yesus ngajarkeun ngeunaan pentingna humility di Karajaan Allah

Markus 10:15 Sabenerna Kami nyebutkeun ka anjeun, Saha waé anu henteu nampi Karajaan Allah sapertos budak leutik, anjeunna moal asup ka dinya.

Ayat ieu nekenkeun pentingna humility sareng iman ka Gusti sapertos budak leutik. 1. "Panggihan Kahadéan di Karajaan Allah" 2. "Kakuatan Iman di Karajaan Allah"; 1. Mateus 18: 3-4 - "Jeung ceuk, Verily Kami nyebutkeun ka anjeun, iwal anjeun dirobah, sarta jadi kawas budak leutik, anjeun moal asup ka Karajaan Sawarga. 4Sing saha anu bakal ngarendahkeun dirina salaku budak leutik ieu. Anu pangageungna di Karajaan Sawarga." 2. Lukas 18:16-17 - "Tapi Yesus nyaur aranjeunna ka anjeunna, sarta ngadawuh, "Biasa barudak leutik datang ka Kami, jeung ulah dilarang, sabab Karajaan Allah teh jelema kawas kitu. moal narima Karajaan Allah saperti budak leutik moal asup ka dinya."

Markus 10:16 Anjeunna ngangkat aranjeunna dina panangan-Na, nempatkeun leungeun-Na kana aranjeunna, sareng ngaberkahan aranjeunna.

Petikan ieu ngajelaskeun Yesus nyandak dua budak, nempatkeun leungeun-Na dina aranjeunna, sareng ngaberkahan aranjeunna.

1. Kakuatan Berkah Yesus: Kumaha Toél Yesus Ngarobah Kahirupan

2. Kakuatan Asih Yesus: Ngahontal Ka Anu Ngabutuhkeun

1. Kajadian 48: 14-16 - berkah Yakub pikeun incu

2. John 4: 4-42 - Yesus nyageurkeun awéwé Samaritan di sumur

Markus 10:17 Nalika anjeunna angkat ka jalan, aya anu lumpat ka anjeunna, nyembah ka Anjeunna, teras naros ka anjeunna, "Guru anu saé, naon anu kuring kedah laksanakeun supados kuring tiasa nampi hirup anu langgeng?"

Petikan ieu nyarioskeun carita ngeunaan saurang lalaki anu naroskeun ka Yesus naon anu kedah anjeunna laksanakeun pikeun kéngingkeun hirup langgeng.

1. Karunia Hirup Langgeng: Kumaha Narima jeung Ngahargaan Éta

2. Naon Anu Kudu Urang Laksanakeun Pikeun Warisan Hirup Langgeng?

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

Markus 10:18 Saur Yesus ka anjeunna, "Naha anjeun nyauran Kami alus? teu aya anu alus iwal hiji, nyaeta, Allah.

Yésus ngingetkeun lalaki éta yén ngan Allah anu hadé.

1: Urang sadaya jelema dosa jeung ngan Allah anu hade.

2: Sangkan disalametkeun, urang kudu ngakuan yén ngan Allah anu alus sarta balik ka Anjeunna.

1: Rum 3:10-12 - Teu aya anu bener, teu aya hiji.

2: 1 John 1: 8-10 - Lamun urang nyebutkeun yen urang teu boga dosa, urang nipu diri urang sorangan, sarta bebeneran teu aya dina urang.

Markus 10:19 Maneh nyaho kana parentah-parentah, Ulah zinah, Ulah maehan, Ulah maling, Ulah nyaksian bohong, Ulah nipu, Hormat bapa jeung indung maneh.&nbsp;

Petikan éta nekenkeun pentingna nuturkeun Sapuluh Paréntah, khususna ngeunaan zinah, rajapati, maling, nyaksian palsu, nipu, sareng ngahormatan ka kolot.

1. "Hirup Kahirupan Integritas: Kumaha Ngahargaan Sapuluh Paréntah"

2. "Hukum Asih Allah: Nurut kana Sapuluh Paréntah"

1. Rum 13: 8-10 - "Ulah ngahutang ka hiji nanaon, iwal ka silih cinta, pikeun hiji anu mikanyaah sejen geus minuhan hukum. Pikeun parentah, "Anjeun teu kudu zinah, Anjeun moal maehan, Anjeun bakal. Ulah maling, Ulah covet, "sareng sagala parentah sejenna, diringkeskeun dina kecap ieu: "Anjeun kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan." Asih teu salah ka sasama; ku kituna cinta teh minuhan Toret."

2. Mateus 22: 34-40 - "Tapi nalika urang Parisi uninga yen anjeunna geus silenced Sadukies, aranjeunna dikumpulkeun babarengan. Jeung salah sahijina, a ahli hukum, nanya ka Anjeunna patarosan pikeun nguji anjeunna. "Guru, nu parentah hébat. dina UU?” Jeung cenah manéhna: "Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun. Ieu parentah hébat sarta kahiji. Jeung kadua kawas éta: Anjeun kudu bogoh ka tatangga anjeun sakumaha Dina dua parentah ieu gumantung sakabeh Toret jeung nabi-nabi."

Markus 10:20 Anjeunna ngawaler sareng nyarios ka anjeunna, "Pa Guru, sadayana ieu ku kuring dititénan ti budak leutik."

Lalaki dina Markus 10:20 geus satia ngajaga parentah Allah ti anjeunna ngora.

1. Kakuatan Hirup Satia

2. Ajén Taat ka Allah

1. Jabur 119:9-11 “Ku naon budak ngora ngabersihkeun jalanna? ku nyandak heed thereto nurutkeun kecap thy. Kalawan sakabeh haté kuring geus I ditéang ka anjeun: O ngantep kuring ngumbara ti parentah thy. Pangandika Gusti ku abdi disimpen dina hate abdi, supados abdi ulah dosa ka Gusti."

2. Mateus 19:16-19 “Jeung, aya nu datang ka Anjeunna, pokna, “Juragan anu hade, naon anu kudu dipilampah ku kuring, supaya kuring bisa meunang hirup langgeng? Saur anjeunna ka anjeunna, Naha anjeun nyauran kuring saé? Teu aya anu hadé ngan hiji, nyaéta, Allah: tapi upami anjeun badé lebet kana kahirupan, jaga parentah. Anjeunna nyarios ka anjeunna, Anu mana? Isa ngadawuh, Ulah maehan, Ulah zinah, Ulah maling, Ulah nepi ka saksi palsu, Hormat bapa jeung indung anjeun: jeung, Anjeun kudu nyaah ka tatangga anjeun sakumaha ka diri sorangan.

Markus 10:21 Lajeng Yesus ningali anjeunna mikanyaah anjeunna, sarta ngadawuh ka anjeunna, "Hiji hal anjeun kakurangan: balik ka jalan anjeun, ngajual naon nu boga, sarta masihan ka nu miskin, sarta maneh bakal boga harta di sawarga; sarta datang, nyokot eta. meuntas, tur turutan kuring.

Yésus nyaah ka urang jeung ngajurung urang ngagunakeun harta banda pikeun mantuan batur.

1. Kaasih Allah ka Urang: Kakuatan Karendahan Hati sareng Pangorbanan

2. Nuturkeun Yesus: Nangtung Salib Urang jeung Ngalayanan Batur

1. Mateus 25: 35-40 - Pikeun kuring ieu lapar jeung anjeun masihan kuring hal dahar, kuring haus jeung anjeun masihan kuring hal nginum, kuring éta muhrim jeung anjeun diondang kuring di.

2. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur anjeun, henteu ningali kapentingan anjeun sorangan, tapi masing-masing pikeun kapentingan batur.

Markus 10:22 Anjeunna hanjelu ku eta omongan, tuluy indit kabur ku sedih;

Si jajaka beunghar kacida sedihna waktu Yésus nitah manéhna méré harta banda.

1. Hirup kalawan Buka Hand: Kumaha mun Generously Méré Away milik

2. Biaya Pemuridan: Harga Nuturkeun Yesus

1. Siloka 3: 9-10 - Ngahormatan Gusti kalawan possessions Anjeun tur kalawan firstfruits tina sakabéh nambahan Anjeun.

2. Lukas 12:15 - Candak heed jeung Waspada covetousness, pikeun hirup hiji urang teu diwangun dina kaayaanana tina hal manéhna possesses.

Markus 10:23 Yesus neuteup ka sabudeureun, tuluy ngadawuh ka murid-murid-Na, “Hase pisan jelema nu beunghar asup ka Karajaan Allah!

Yésus ngingetkeun yén jalma-jalma nu beunghar mah hésé asup ka Karajaan Allah.

1. Kabeungharan jeung Karajaan Allah: Manggihan kasaimbangan katuhu

2. Dilema Nu Beunghar: Néangan Hirup Langgeng

1. Lukas 12:15 - "Jeung Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, Take heed, sarta Waspada covetousness: pikeun hirup hiji lalaki urang teu diwangun ku kaayaanana tina hal nu mibanda."

2. 1 Timoteus 6:17 - "Parentahkeun ka jalma-jalma anu beunghar di dunya ieu, supaya aranjeunna henteu sombong, sareng henteu percanten kana kakayaan anu teu pasti, tapi ka Allah anu hirup, anu masihan urang seueur pisan pikeun dinikmati."

Markus 10:24 Jeung murid-murid anu astonised kana kecap-Na. Tapi Yesus ngawaler deui, sarta ngadawuh ka aranjeunna, "Murangkalih, kumaha hésé éta pikeun jalma anu ngandelkeun kabeungharan pikeun asup ka Karajaan Allah!

Yésus ngingetkeun murid-murid-Na ngeunaan kasusah jalma-jalma anu ngandelkeun kakayaan pikeun asup ka Karajaan Allah.

1. Bahaya Kabeungharan: Percanten kana Duit Ka Gusti

2. Nempatkeun Kapercayaan Urang ka Allah: Peryogikeun Iman Leuwih Kabeungharan

1. Siloka 11:28 - "Sing saha anu ngandelkeun kakayaanana bakal murag, tapi anu soleh bakal mekar sapertos daun anu héjo."

2. Mateus 6:24 - "Teu aya anu bisa ngawula ka dua juragan, pikeun boh anjeunna bakal hate nu hiji jeung mikanyaah nu séjén, atawa anjeunna bakal devoted ka hiji jeung hina nu séjén. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung duit.

Markus 10:25 Leuwih gampang pikeun onta nembus liang jarum, ti batan jelema beunghar asup ka Karajaan Allah.

Hésé pikeun jalma anu harta banda asup ka Karajaan Allah.

1: Urang kudu ningali saluareun kabeungharan materi pikeun manggihan kabagjaan sajati jeung kabagjaan di Karajaan Allah.

2: Karajaan Allah dibuka pikeun sadayana, henteu paduli kaayaan kauangan.

1: Mateus 19:23-24 - Saur Yesus ka murid-murid-Na, "Satemenna Kami nyarioskeun ka anjeun, hese pikeun jalma anu beunghar asup ka Karajaan Sawarga. Kitu deui Kami ngabejaan ka maneh, leuwih gampang onta nembus liang jarum ti batan jelema beunghar asup ka Karajaan Allah."

2: Yakobus 2: 5-7 - Dengekeun, dulur-dulur kuring anu dipikacinta: Naha Allah henteu milih jalma-jalma anu miskin di mata dunya pikeun beunghar ku iman sareng ngawariskeun Karajaan anu dijangjikeun-Na ka jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna? Tapi anjeun geus dishonored nu miskin. Naha lain anu beunghar anu ngeksploitasi anjeun? Naha aranjeunna sanés anu nyered anjeun ka pangadilan? Naha lain jalma-jalma anu ngahujat jenengan anu mulya ti Anjeunna anu kagungan anjeun?

Markus 10:26 Maranehna kacida reuwasna, pokna, “Saha nu bisa disalametkeun?

Murid-murid kacida héraneunana nyaho yén jalma beunghar hésé asup ka Karajaan Allah.

1: Kaasih Allah ka Sadayana - Teu paduli sabaraha harta banda urang, kanyaah Allah ka urang tetep teu robah.

2: Tantangan pikeun Nuturkeun Yesus - Urang kedah daék masrahkeun harta sareng harta urang ka Gusti upami urang nuturkeun Anjeunna.

1: Pilipi 4: 11-13 - Abdi henteu nyarios ngeunaan kakurangan: sabab kuring parantos diajar, dina kaayaan naon waé kuring, sareng éta janten sugema. Kuring nyaho boh kumaha jadi abased, sarta kuring nyaho kumaha abound: dimana wae jeung dina sagala hal kuring maréntahkeun boh pinuh jeung jadi lapar, boh abound jeung sangsara kabutuhan.

2: Lukas 12:22-34 - Saterusna Anjeunna ngadawuh ka murid-Na, Ku sabab eta Kami nyebutkeun ka anjeun, ulah salempang hirup anjeun, naon nu bakal dahar; boh pikeun awak, naon anu kudu anjeun pake. Hirup teh leuwih ti batan daging, jeung awak leuwih ti batan pakean. Pertimbangkeun gagak: pikeun aranjeunna henteu sow atanapi panén; nu teu boga gudang atawa gudang; Jeung Allah eupan aranjeunna: sabaraha leuwih anjeun leuwih alus batan manuk?

Markus 10:27 Yesus ningali ka aranjeunna, saurna, "Mustahil pikeun manusa, tapi henteu sareng Allah, sabab ku Allah sagala hal mungkin."

Gusti tiasa ngalakukeun naon waé, sareng teu aya anu mustahil pikeun anjeunna.

1: Gusti Nu Maha Kawasa, teu aya nu ngaleuwihan kamampuh-Na

2: Percaya kana Kakawasaan Allah anu Teu Aya Batasna

1: Yesaya 40: 28-29 - "Naha anjeun henteu terang? Naha anjeun henteu ngadéngé? Pangéran mangrupikeun Gusti anu langgeng, Anu nyiptakeun tungtung bumi. Anjeunna henteu pingsan atanapi bosen; pamahaman-Na teu tiasa dipilarian.

2: Jabur 115: 3 - "Gusti urang aya di sawarga, anjeunna ngalakukeun sagala hal anu dipikahoyong."

Markus 10:28 Saterusna Petrus mimiti ngomong ka manéhna, Ieu kami geus ninggalkeun sagala, sarta geus nuturkeun anjeun.

Pétrus ngaku ka Yésus yén manéhna jeung murid-murid séjénna geus ninggalkeun sagalana pikeun nuturkeun Anjeunna.

1. The Great Exchange: Naon Urang Tinggalkeun Balik Lamun Urang Nuturkeun Yesus

2. Kakuatan Iman: Naon Anu Urang Mangtaun Lamun Urang Nuturkeun Yesus

1. Mateus 19:27-30 - Lalaki ngora beunghar anu teu bisa nuturkeun Yesus sanajan ninggalkeun sagalana balik

2. Lukas 5:11 - Carita ngeunaan newak lauk anu mujijat, sareng Petrus ngaku Yesus salaku Putra Allah.

Markus 10:29 Yesus ngawaler, "Satemenna Kami nyebutkeun ka anjeun, teu aya lalaki anu geus ninggalkeun imah, atawa baraya, atawa sadulur, atawa bapa, atawa indung, atawa pamajikan, atawa barudak, atawa lahan, pikeun demi Kami. sareng Injil,

Taya sahijieun bisa nyerah nanaon demi Yesus jeung injil.

1. Masihan Hal-hal Demi Yesus sareng Injil

2. Kakuatan Pangorbanan pikeun Yesus sareng Injil

1. Mateus 19: 27-30 - The Beunghar Young Man

2. Ibrani 11:24-26 - Musa Milih Sangsara Sangsara jeung Umat Allah

Markus 10:30 Tapi anjeunna bakal nampa hiji hundredfold ayeuna dina waktu ieu, imah, jeung baraya, jeung sadulur, jeung ibu, jeung barudak, jeung lahan, jeung persecutions; jeung di dunya nu bakal datang hirup langgeng.

Yesus ngajangjikeun jalma anu nuturkeun Anjeunna ganjaran saratus kali lipat dina kahirupan ieu, kaasup imah, duduluran, indung, budak, jeung lahan, kitu ogé persecutions. Di akherat, maranéhna bakal diganjar hirup langgeng.

1. Euweuh urusan naon hirup throws di anjeun, nuturkeun Yesus bakal salawasna mingpin anjeun ka kalanggengan.

2. Gusti ngajangjikeun ganjaran saratus kali lipat pikeun jalma-jalma anu nuturkeun Mantenna: imah, dulur-dulur, indung, budak, lahan, jeung panganiayaan.

1. Mateus 19:29 - "Jeung dulur anu geus ninggalkeun imah atawa nadya atawa sadulur atawa bapa atawa indung atawa barudak atawa lahan, demi ngaran kuring urang, bakal nampa hundredfold sarta bakal inherit hirup langgeng."

2. Yesaya 55:11 - "Jadi bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi; eta moal balik deui ka kuring kosong, tapi bakal ngalengkepan naon maksud kuring, sarta bakal hasil dina hal nu kuring dikirim eta."

Markus 10:31 Tapi loba anu mimiti bakal panungtungan; jeung nu pangheulana.

Petikan ieu negeskeun yén jalan Allah béda ti jalan dunya, sabab anu pangheulana bakal aya anu terakhir sareng anu terakhir anu munggaran.

1. "The Unconventional Ways of God: Understanding How God Works"

2. "Paradoks Karajaan: Anu Panungtungan sareng Anu Kahiji dina waktos anu sami"

1. Lukas 13:30 - "Jeung, behold, aya tukang nu bakal mimiti, jeung aya nu mimiti nu bakal panungtungan."

2. Yakobus 4: 6 - "Tapi anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab kitu anjeunna nyarios, Gusti nolak anu sombong, tapi masihan rahmat ka anu hina."

Markus 10:32 Maranehna di jalan naek ka Yerusalem; jeung Yesus indit saméméh maranéhanana: jeung maranehna amazed; jeung bari nuturkeun, maranéhanana sieun. Sareng anjeunna nyandak deui dua belas, sareng mimiti nyarioskeun ka aranjeunna naon anu bakal kajadian ka anjeunna,

Murid-murid kacida reuwaseunana jeung sieun ku Isa dibawa ka Yérusalém, tuluy dicaritakeun ngeunaan takdir-Na.

1. Yesus boldly mingpin urang kana kanyahoan, percanten rencana Allah pikeun kahirupan urang.

2. Malah dina nyanghareupan sieun, urang bisa milih nuturkeun Yesus jeung percanten rencana-Na.

1. Deuteronomy 31: 8 - "Ieu Gusti anu mana saméméh anjeun. Anjeunna bakal sareng anjeun; Anjeunna moal ninggalkeun anjeun atanapi forsake anjeun. Ulah sieun atawa jadi dismayed ".

2. Jabur 56:3 - "Lamun kuring sieun, abdi nempatkeun kapercayaan abdi ka anjeun."

Markus 10:33 Saur anjeunna, Behold, urang naek ka Yerusalem; jeung Putra Manusa bakal dibikeun ka imam-imam kapala, jeung ka scribes; jeung maranehna bakal ngahukum manéhna pati, jeung bakal dibikeun manéhna ka kapir.

Yésus ngaramalkeun kasangsaraan jeung maotna sorangan.

1: Kaasih sareng kasatiaan Yesus kana pangersa Allah nyababkeun anjeunna sangsara sareng maot pikeun kasalametan dunya.

2: Pangorbanan pamungkas Yesus nunjukkeun ka urang kumaha hirup urang ku kawani sareng iman.

1: Yesaya 53:3-5 Mantenna dihina jeung ditampik ku manusa, Jalma nu kasedih tur wawuh jeung kasedih. Jeung urang nyumput, saolah-olah, beungeut urang ti Anjeunna; Anjeunna hina, sareng urang henteu ngajenan Anjeunna.

2: Pilipi 2: 5-8 Nyanggakeun pikiran ieu dina anjeun anu ogé aya dina Kristus Yesus, anu, dina wujud Allah, henteu nganggap éta rampog pikeun sasaruaan sareng Allah, tapi ngajantenkeun diri-Na sorangan henteu kawéntar, nyandak kahormatan. wujud hamba, sarta datang dina sasaruaan lalaki. Jeung keur kapanggih dina penampilan salaku lalaki, Anjeunna humbled Dirina sarta jadi taat ka titik maot, komo pupusna salib.

Markus 10:34 Jeung maranehna bakal moyok manéhna, jeung bakal scourge manéhna, jeung bakal nyiduh ka manéhna, jeung bakal maehan manéhna, jeung poé katilu manéhna bakal gugah deui.

Yesus dipoyok, disesah, dipaehan, tapi dina poe katilu bakal gugah deui.

1: Yésus geus ngéléhkeun maot jeung méré harepan urang ngaliwatan kebangkitan-Na.

2: Yésus nandangan sangsara jeung kanyeri sangkan urang bisa hirup jeung kasalametan.

1: 1 Corinthians 15:54-55 - "Maot geus swallowed up dina meunangna. Dimana, O maot, kameunangan anjeun? Dimana, oh maot, nyeureud anjeun?"

2: Rum 6:9-10 - “Urang terang yen Kristus, anu digugahkeun ti nu maraot, moal pupus deui; maot teu aya deui kakawasaan ka anjeunna. Pikeun maot anjeunna maot anjeunna maot ka dosa, sakali pikeun sadayana, tapi hirup anjeunna hirup anjeunna hirup ka Allah."

Markus 10:35 Jeung Yakobus jeung Yahya, putra Sebedeus, datang ka Anjeunna, paribasa, "Juragan, urang miharep yén Anjeun kedah ngalakukeun pikeun kami naon urang bakal kahayang."

Putra-putra Sebedeus, Yakobus jeung Yahya, naroskeun ka Yesus pikeun ngalaksanakeun naon-naon anu dipikahoyong.

1. Yesus daék nyayogikeun kabutuhan urang upami urang naroskeun ka Anjeunna.

2. Kakuatan doa - conto Yakobus jeung Yohanes nanya ka Yesus naon urang kudu.

1. Mateus 7:7-11 - Tanya, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun; neangan, sarta anjeun bakal manggihan; sambel, sarta eta bakal dibuka pikeun anjeun.

2. Pilipi 4:19 - Jeung Allah mah bakal nyadiakeun sagala kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan ku Kristus Yesus.

Markus 10:36 Saur anjeunna ka aranjeunna, "Naon anu anjeun pikahoyong ku Kami pikeun anjeun?"

Yésus nanya ka murid-murid-Na naon kahayang maranéhna pikeun manéhna.

1. Kumaha urang bisa diajar ménta tulung ka Allah dina waktu butuh?

2. Urang bisa diajar naon tina conto Yésus ngeunaan daék ngawula ka batur?

1. Pilipi 4: 6-7 - "Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal hansip haté anjeun. jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

2. Mateus 20:28 - "Malah salaku Putra Manusa sumping teu dilayanan tapi ngawula, sarta pikeun masihan nyawa-Na salaku tebusan pikeun loba."

Markus 10:37 Ceuk maranehna ka Anjeunna, Pasihan abdi supados urang linggih, hiji di sisi katuhu Anjeun, hiji deui di leungeun kénca Anjeun, dina kamulyaan Anjeun.

Yesus ngajarkeun ngeunaan humility jeung selflessness.

1: Urang kudu daék nyisihkeun kahayang sorangan pikeun taat ka Allah jeung ngawula ka batur.

2: Urang kedah narékahan pikeun rendah haté sareng bageur, sareng ngutamakeun kabutuhan batur tibatan kabutuhan urang.

1: Pilipi 2: 3-4 - Ulah ngalakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa concening sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur yourselves.

2: Yakobus 4:10 - Ngarendahkeun diri ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngangkat anjeun.

Markus 10:38 Tapi Yesus ngadawuh ka aranjeunna, "Aranjeun teu terang naon anu anjeun naroskeun: naha anjeun tiasa nginum tina cangkir anu kuring inuman?" sareng dibaptis ku baptisan anu ku Kami dibaptis?

Yesus naroskeun pamahaman murid-murid ngeunaan naon hartosna nuturkeun Anjeunna sareng nantang aranjeunna pikeun mikirkeun jalan-jalan anu susah anu aranjeunna kedah angkat.

1. Panggero pikeun Nyandak Murid: Naha Anjeun Siap Nuturkeun Yesus?

2. Nangkeup Piala Kasangsaraan: Naon Hartosna Nuturkeun Yesus?

1. Pilipi 1:29 - Pikeun eta geus dibikeun ka anjeun nu demi Kristus anjeun teu ngan kudu percaya ka Anjeunna tapi ogé sangsara pikeun demi-Na.

2. Mateus 16:24 - Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Saha-saha hayang jadi murid Kami kudu mungkir diri jeung nyokot salib maranéhanana sarta nuturkeun kuring.

Markus 10:39 Jeung ceuk maranehna ka manéhna, Kami bisa. Saur Isa ka maranehna, "Maraneh tangtu nginum tina cangkir anu ku Kami diinum; jeung ku baptisan anu ku Kami dibaptis, maraneh bakal dibaptis.

Yesus nyarioskeun ka murid-muridna yén aranjeunna bakal ngaraosan sangsara anu sami sareng dibaptis kalayan baptisan anu sami sareng anjeunna.

1: Yesus nyauran urang pikeun ngahijikeun Anjeunna dina sangsara hirup sareng dina kahirupan baptisan.

2: Yesus ngajak urang pikeun ngabagi cangkir-Na sareng dibaptis sareng anjeunna.

1: Rum 8:17, "Sareng upami murangkalih, maka ahli waris - ahli waris Allah sareng ahli waris gabungan sareng Kristus - upami memang urang sangsara sareng Anjeunna, supados urang ogé tiasa dimulyakeun babarengan."

2: Mateus 28:19 , "Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci."

Markus 10:40 Tapi diuk di leungeun katuhu jeung kénca mah lain milik kuring méré; tapi bakal dibikeun ka aranjeunna keur saha eta disiapkeun.

Yesus ngajarkeun yén korsi kahormatan téh lain hal anu Anjeunna tiasa masihan ka saha, tapi geus disiapkeun ku Allah.

1: Urang teu kudu neangan kahormatan atawa pangakuan sabab eta lain hal anu bisa dibikeun ka urang, tapi geus disiapkeun ku Allah.

2: Yésus ngajarkeun urang yén urang teu kudu merhatikeun gengsi, sabab Allah nu nangtukeun saha nu dihormat jeung dihormat.

1: Mateus 20:26-28 - Tapi teu kudu kitu diantara anjeun; tapi sakur anu hayang jadi hébat di antara anjeun, hayu anjeunna jadi abdi Anjeun.

2: Pilipi 2: 3-4 - Ulah aya anu dilakukeun ku ambisi egois atanapi sombong, tapi dina lowliness pikiran hayu unggal nganggap batur leuwih hadé ti dirina.

Markus 10:41 Jeung nalika sapuluh ngadéngé éta, aranjeunna mimiti jadi loba displeased ka Yakobus jeung John.

Paménta Yakobus sareng Yohanes pikeun nampi perlakuan anu diutamakeun di Karajaan Allah nyababkeun sapuluh murid sanés henteu resep.

1. Yésus ngajarkeun urang pikeun rendah haté jeung néangan kamulyaan Allah, lain kamulyaan urang — Markus 10:41

2. Urang teu kudu ngarep-ngarep perlakuan husus, tapi kudu puas jeung kurnia Allah geus dibikeun ka urang — Markus 10:41

1. Pilipi 2:3 "Ulah ulah ku ambisi egois atawa sombong, tapi dina humility anggap batur leuwih hade tinimbang yourselves."

2. Yakobus 1:17 "Sagala kurnia anu hadé tur sampurna asalna ti luhur, turun ti Rama cahaya langit, anu teu robah kawas bayangan shifting."

Markus 10:42 Tapi Yesus nyaur aranjeunna ka anjeunna, sarta ngadawuh ka aranjeunna, "Aranjeun terang yen jalma-jalma anu dianggap marentah ka bangsa-bangsa lain ngawasa aranjeunna; sarta leuwih hébat maranéhanana ngalaksanakeun otoritas kana aranjeunna.

Yésus ngajarkeun yén nu boga kakawasaan mindeng ngagunakeun wewenangna pikeun nindes batur.

1: Urang kudu ngagunakeun wewenang pikeun kapentingan batur, lain keur kapentingan sorangan.

2: Urang teu kudu ngagunakeun kakuatan urang pikeun nindes batur, tapi pikeun ngangkat maranéhna.

1: Yesaya 58: 10-12 - Upami anjeun nyéépkeun diri pikeun jalma anu lapar sareng nyugemakeun kabutuhan anu tertindas, lampu anjeun bakal naék dina gelap, sareng wengi anjeun bakal sapertos beurang.

2: Yakobus 2: 1-13 - Cinta batur anjeun sapertos ka diri sorangan, sareng ulah pilih kasih.

Markus 10:43 Tapi kitu moal jadi di antara anjeun: tapi sakur anu hayang jadi hébat diantara anjeun, bakal jadi menteri anjeun.

Petikan éta ngeunaan kaabdian sareng kumaha kaagungan anu dipendakan dina janten hamba ka anu sanés.

1. "Jalan Pikeun Kaagungan: Ngalayanan Salingkuh"

2. "Kaagungan Sejati: Kahirupan Pangabdian"

1. Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves. Hayu unggal anjeun neuteup teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

2. Mateus 20: 26-28 - "Saha waé anu hoyong janten hébat di antara anjeun kedah janten abdi anjeun, sareng saha waé anu hoyong janten pangheulana di antara anjeun kedah janten budak anjeun, sapertos Putra Manusa sumping sanés pikeun dilayanan, tapi pikeun ngawula, sareng pikeun ngalayanan. masrahkeun nyawana pikeun tebusan jalma-jalma."

Markus 10:44 Jeung sakur anu hayang jadi panghulu, bakal ngawula ka sadaya.

Panghulu urang kedah janten hamba ka sadayana.

1: Urang sadaya dipanggil pikeun ngawula ka anu sanés.

2: Pamingpin kudu mingpin ku conto jeung ngawula ka batur.

1: Pilipi 2: 3-4 "Entong ulah ku ambisi anu mentingkeun diri atanapi sombong. Sabalikna, dina karendahan diri hargakeun batur di luhur diri anjeun, henteu ningali kapentingan anjeun sorangan, tapi masing-masing pikeun kapentingan batur."

2: Mateus 20: 26-27 "Tapi sing saha waé anu hoyong hébat di antara anjeun kedah janten abdi anjeun, sareng saha waé anu hoyong janten pangheulana di antara anjeun kedah janten budak anjeun."

Markus 10:45 Pikeun komo Putra Manusa datang lain pikeun dilayanan, tapi pikeun ngawula, jeung méré nyawa-Na pikeun tebusan pikeun loba.

Yesus sumping pikeun ngawula ka batur sareng masihan nyawa-Na pikeun janten tebusan pikeun seueur jalma.

1. Harti Dines: Naon Anu Diajarkeun ku Yesus Ngeunaan Méré

2. Kurban jeung panebusan: The Tebusan keur Loba

1. Pilipi 2:5-8 - Mibanda pikiran ieu diantara yourselves, nu Anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan manéhna dina wujud Allah, teu kaétang sarua jeung Allah hiji hal bisa grasped, tapi emptied dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki. Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi nurut kana titik maot, komo maot dina kayu salib.

2. John 15:13 - Greater cinta teu boga hiji ti ieu, nu batur iklas turun hirupna pikeun babaturanana.

Markus 10:46 Jeung maranéhna anjog ka Yericho: jeung salaku manéhna indit kaluar ti Yericho jeung murid-murid jeung jumlah loba jelema, Bartimeus, anak Timeus lolong, diuk di sisi jalan begging.

Bartimeus, hiji lalaki lolong, nempo sanggeus Yesus nyageurkeun manéhna.

1. "A Visi Anyar: Kumaha Yesus Méré Urang Perspéktif Anyar"

2. "Kakuatan Iman: Kumaha Kapercayaan Urang Bisa Nyangking Kaajaiban"

1. John 9:35-38 - Yesus heals lalaki lahir buta.

2. Ibrani 11: 1 - Iman teh assurance hal harepan, dmana hal teu katempo.

Markus 10:47 Barang ngadarenge yen eta teh Isa urang Nasaret, tuluy sasambat, pokna, "Yesus, Putra Daud, hampura abdi!"

Lalaki lolong ngajerit ka Yesus yen anjeunna karunya ka anjeunna salaku anjeunna dipikawanoh Yesus salaku putra Daud.

1. Ngaku Yesus salaku Jurusalamet Urang

2. Kakuatan Mikawanoh Yesus

1. Mateus 1: 1-25 - Silsilah Yesus Kristus, putra Daud.

2. 1 Corinthians 1:30 - Tapi tina anjeunna anu ye di Kristus Yesus, anu Allah dijieun pikeun urang hikmah, jeung kabeneran, jeung sanctification, sarta panebusan.

Markus 10:48 Seueur anu ngajurung anjeunna supados anjeunna cicingeun, tapi anjeunna beuki ngajerit, "Eh Putra Daud, hampura kuring!"

Lalaki éta ngajerit ka Yesus pikeun welas asih, tapi seueur anu nyarioskeun anjeunna jempé.

1. Kakuatan Iman - Pikeun yakin yén Allah bakal ngajawab doa urang, sanajan batur ngabejaan urang cicing.

2. Ngahontal Ka Yesus - Henteu masalah kumaha susahna kaayaan, Anjeunna bakal salawasna ngadangukeun sareng ngawaler panyuwunan urang.

1. Lukas 18:38-39 - Sarta anjeunna ngajerit, paribasa, Yesus, Anjeun Putra Daud, karunya ka kuring. Jeung jalma-jalma anu tiheula ngageuingkeun anjeunna, supaya Anjeunna tetep cicingeun;

2. Jabur 86:15 - Tapi Gusti, Nun Gusti, nyaeta Allah pinuh ku welas asih, jeung welas asih, longsuffering, jeung plenteous dina rahmat jeung bebeneran.

Markus 10:49 Jeung Yesus nangtung tetep, sarta maréntahkeun manéhna disebut. Jeung maranéhna nelepon lalaki lolong, paribasa ka manéhna, Sing ati alus, gugah; anjeunna nelepon anjeun.

Lalaki lolong disebut Yesus ku paréntah-Na jeung ieu comforted.

1: Yesus nyauran urang ka sisi-Na sareng masihan urang panglipur.

2: Urang bisa meunangkeun kakuatan dina Yésus waktu urang lemah.

1: Yesaya 41:10 "Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah jadi dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh."

2: Jabur 145:18 "PANGERAN caket ka sadaya anu nganuhunkeun ka Anjeunna, ka sadaya anu nyambat ka Anjeunna kalayan leres."

Markus 10:50 Jeung manéhna, casting jauh pakean-Na, nangtung, sarta sumping ka Yesus.

Petikan ieu nyarioskeun carita ngeunaan saurang lalaki anu ngalungkeun jubahna sareng ngadeukeutan ka Yesus.

1. Kakuatan Letting Go: Kumaha Stepping Out dina Iman Brings Us Deukeut ka Yesus

2. Resiko Iman: Kumaha Wani Nuturkeun Yesus Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

1. Mateus 17: 7-8 - Jeung Yesus sumping jeung noel aranjeunna, paribasa, "Naek, sarta ulah sieun." Jeung nalika aranjeunna diangkat nepi panon maranéhanana, maranéhanana nempo euweuh hiji tapi Yesus wungkul.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

Markus 10:51 Yesus ngawaler ka anjeunna, "Naon anu anjeun pikahoyong ku abdi lakukeun ka anjeun?" Nu lolong ngomong ka manehna, "Gusti, abdi tiasa ningali abdi."

Lalaki lolong nanya ka Yesus pikeun nyageurkeun anjeunna supados anjeunna tiasa ningali.

1. Kakuatan iman: iman buta ka Yesus ngarah ka penyembuhan-Na.

2. Kakuatan doa: Yesus nunjukkeun ka urang yén sadaya anu urang kedah laksanakeun nyaéta menta tulung sareng Anjeunna bakal ngawaler.

1. Mateus 21:22 - "Jeung sagala hal, whatsoever anjeun bakal menta dina doa, percanten, anjeun bakal nampa."

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo."

Markus 10:52 Saur Yesus ka anjeunna, "Geura indit; iman anjeun parantos ngajantenkeun anjeun sadayana. Sarta geura-giru manéhna narima tetempoan-Na, sarta dituturkeun Yesus di jalan.

Yesus nyageurkeun hiji lalaki lolong jeung ngawartoskeun anjeunna iman na geus cageur anjeunna.

1. Percaya jeung Narima: Kakuatan Iman

2. Nuturkeun Yesus: Kahirupan Iman

1. Yakobus 2:17-18 - “Sanajan kitu iman, lamun teu boga pagawean, tangtu paeh, keur sorangan. Leres, saurang tiasa nyarios, Anjeun gaduh iman, sareng kuring gaduh padamelan: tunjukkeun ka abdi iman anjeun tanpa padamelan anjeun, sareng kuring bakal nunjukkeun ka anjeun iman ku karya kuring.

2. Ibrani 11: 1-3 - "Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan pikeun, bukti hal teu katempo. Sabab ku eta para kokolot meunang laporan anu hade. Ku iman urang ngarti yén alam dunya diwangun ku firman Allah, ku kituna hal-hal anu katingali henteu dijieun tina hal-hal anu némbongan."

Markus 11 nyarioskeun sababaraha kajadian konci kalebet asupna kameunangan Yesus ka Yerusalem, kutukan tangkal anjir anu mandul, ngabersihkeun kuil sareng wacana ngeunaan iman sareng doa.

Ayat 1: Waktu maranéhna ngadeukeutan ka Yérusalém, di Bétfagé jeung Betania deukeut Gunung Jetun, Yésus ngutus dua murid sina maréntahkeun maranéhna néangan hiji kalde nu ditalian di dinya, nu can kungsi ditunggangi. Maranehna kudu ngabongkar jeung mawa ka Anjeunna. Upami aya anu naroskeun naha aranjeunna ngalakukeun ieu, aranjeunna kedah ngawaler, "Pangeran peryogi éta sareng bakal énggal-énggal dikirim deui ka dieu" (Markus 11: 1-3). Maranehna manggih kalde bari ngadawuh, Anjeunna ngalungkeun jubahna kana kalde, Anjeunna linggih dina eta, nalika Anjeunna lebet ka Yerusalem, loba jelema ngabeberkeun jubahna di jalan, sedengkeun nu sejenna medarkeun dahan-dahanna neukteuk lahan, jalma-jalma anu maju ka hareup, ngagorowok, "Hosanna! Rahayu Anjeunna anu datang. Dina nami Gusti! Rahayu sumping karajaan, bapa urang Daud! Hosana di sawarga pangluhurna!" (Markus 11:4-10). Sanggeus nempo sabudeureun dina sagalana saprak geus telat mana kaluar Betania jeung dua belas (Mark 11:11).

Alinea 2: Poé isukna waktu maranéhna ninggalkeun Betania Yesus lapar ningali tangkal anjir jarak daun manggihan nanaon tapi daun kutukan nyebutkeun "Mugi teu aya anu kantos ngadahar buah ti anjeun deui" murid-murid ngadangu anjeunna nyarios kieu (Markus 11: 12-14). Nalika aranjeunna dugi ka Yerusalem, Yesus lebet ka pengadilan Bait Allah mimiti ngusir anu ngagaleuh di dinya ngagulingkeun méja tukang artos bangku anu ngajual japati moal ngantep saha waé ngangkut barang dagangan ngalangkungan palataran Bait Allah ngajar aranjeunna, "Naha aya tulisan, 'Imah Kami bakal disebat sembahyang ka sadaya bangsa'. ? Tapi anjeun geus dijieun den garong" imam-imam kapala guru-guru hukum ngadéngé ieu dimimitian kasampak cara maehan manéhna pikeun maranéhanana sieun manéhna sabab sakabeh riungan amazed pangajaran lamun soré datang Yesus murid-murid-Na indit ka luar kota (Markus 11:15-19).

Ayat ka-3: Isuk-isuk pas ngaliwat, ningal tangkal anjir, akarna layu, Petrus émut nyarios, "Rabi, tingali! Tangkal anjir anu anjeun kutuk parantos garing!" Waler Yesus, "Kudu iman ka Allah. Satemenna Kami ngabejaan ka maneh lamun aya anu nyebutkeun gunung ieu 'Go lungsur diri ka laut' teu ragu haté percaya naon nyebutkeun kajadian bakal dilakukeun pikeun aranjeunna. Ku sabab kitu kuring ngabejaan ka maneh naon menta doa yakin narima Hormat. nangtung neneda lamun boga nanaon ngalawan saha ngahampura sangkan Rama sawarga bisa ngahampura dosa" némbongkeun kakuatan kecap diucapkeun iman pentingna panghampura narima panghampura Allah (Markus 11:20-26). Aranjeunna sumping deui ka Yerusalem bari leumpang di pangadilan kuil imam-imam kapala guru-guru hukum para sesepuh datang patarosan otoritas ngalakukeun hal-hal ieu naroskeun naha baptisan Yohanes asal bumi sawarga ngajangjikeun jawaban dumasar kana résponna sieun jawaban jalma-jalma dicekel Yohanes leres-leres nabi janten ngawalon henteu terang ku kituna nampik ngajawab patarosan ngeunaan milik-Na. otoritas demonstrating hikmah kaayaan oposisi nangtang integritas maranéhanana pamingpin spiritual tungtung bab (Mark 11: 27-33).

Markus 11:1 Jeung nalika maranehna geus deukeut ka Yerusalem, nepi ka Betfage jeung Betania, di Gunung Olives, manéhna ngirim kaluar dua murid-Na,

Yésus ngutus dua muridna ka Bétfagé jeung Betania pikeun nyiapkeun datangna ka Yérusalém.

1: Lawangna Yesus ka Yérusalém anu rendah haté, nunjukkeun karendahan haté sareng henteu pamrih.

2: Pentingna nyiapkeun datangna Yesus dina kahirupan urang sorangan.

1: Pilipi 2:5-8 , “Aranjeun kudu boga pikiran ieu, nya eta milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan dina wujud Allah, teu nganggap sarua jeung Allah hiji hal pikeun cekelan, tapi emptied dirina, ku cara nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan manusa. Sareng dina wujud manusa, Anjeunna ngarendahkeun diri kalayan taat dugi ka maot, bahkan maot dina kayu salib."

2: Mateus 21:5 , "Bejakeun ka putri Sion, 'Tingali, Raja anjeun sumping ka anjeun, rendah haté, sareng tunggang kana kalde, kana kalde, anak sato galak.' ”

Markus 11:2 Jeung saith ka maranehna, indit jalan Anjeun ka desa di hareup anjeun: jeung pas lebet ka dinya, anjeun bakal manggihan hiji kalde dihijikeun, whereon pernah lalaki diuk; leupas anjeunna, sarta bawa anjeunna.

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun manggihan hiji kalde nu teu kungsi ditunggangi ku saurang ogé, tuluy dibawa deui ka manéhna.

1. Kakuatan Iman: Parentah Yesus ka murid-murid-Na pikeun manggihan hiji kalde nu teu kungsi ditunggangi jeung mawa eta deui ka Anjeunna ngawula ka salaku conto kuat kumaha iman bisa mindahkeun gunung.

2. Taat: Paréntah Yesus ka murid-murid-Na pikeun manggihan hiji kalde nu teu saurang ogé geus kungsi ridded jeung mawa eta deui ka manéhna fungsi minangka panginget ngeunaan pentingna nuturkeun parentah Allah jeung taat.

1. Mateus 17:20 - "Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Kusabab saeutik iman anjeun. Pikeun sabenerna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman kawas siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, 'Pindah ti dieu. ka ditu, 'sarta bakal pindah, sarta moal aya anu mustahil pikeun anjeun."

2. Pilipi 2: 8 - "Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi taat ka titik maot, komo maot dina cross a."

Markus 11:3 Sareng upami aya anu nyarios ka anjeun, Naha anjeun ngalakukeun ieu? nyebutkeun ye yen Gusti geus merlukeun manéhna; sarta langsung anjeunna bakal dikirim anjeunna ka dieu.

Yésus nitah murid-murid-Na pikeun nyaritakeun saha waé nu nanya ka maranéhna naha maranéhna nyokot kalde nu dipikabutuh ku Yéhuwa jeung éta bakal dipulangkeun deui.

1. Allah boga tujuan jeung rencana pikeun sagalana Anjeunna miwarang urang ngalakukeun.

2. Urang kedah percanten ka Gusti sareng rencana-Na pikeun urang, sanaos sigana aneh.

1. Yeremia 29:11 - "Kanggo Kami nyaho rencana Kami pikeun anjeun," nyebutkeun Gusti, "rencana pikeun makmur anjeun teu ngarugikeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan jeung mangsa nu bakal datang."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

Markus 11:4 Jeung maranéhna indit jalan maranéhanana, sarta manggihan kalde dihijikeun ku panto luar di tempat dimana dua jalan papanggih; sarta aranjeunna leupas anjeunna.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha Yesus sareng murid-murid-Na mendakan hiji kalde anu ditalian di tempat dua jalan patepung.

1. Yesus mangrupikeun jalan, bebeneran, sareng kahirupan, sareng Anjeunna bakal ngabantosan urang mendakan jalan dina kahirupan.

2. Nyaho iraha nyandak resiko sareng percanten kana rencana Allah tiasa sesah, tapi urang kedah émut yén Yesus salawasna sareng urang.

1. John 14: 6 - Yesus ngadawuh ka manéhna, "Kami jalan, jeung bebeneran, jeung kahirupan. Teu aya anu sumping ka Rama upami henteu ngalangkungan kuring.

2. Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun nyalira. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun.

Markus 11:5 Sawatara anu nangtung di dinya naroskeun ka aranjeunna, "Naon anu anjeun lakukeun, ngabebaskeun kalde?"

Murid-murid Yesus ditaroskeun pikeun kaleungitan anak kalde.

1: Murid-murid Yesus ditaroskeun naha aranjeunna kaleungitan anak kuda, nunjukkeun pentingna tindakan anu leres sareng kakuatan katerangan anu saé.

2: Waktu murid-murid Yésus ditaroskeun ngeunaan kalakuanana, éta nunjukkeun yén kalakuan urang salawasna ditilik sarta urang kudu siap ngajelaskeun éta.

1: Epesus 6:7, "Ku sabab kitu, bayarkeun ka sadayana anu kedahna: pajeg ka anu wajib pajeg, adat ka saha adat, sieun ka anu sieun, hormat ka anu dihormat."

2: Siloka 3:27 , ”Ulah nyepengkeun anu hade ti anu kuduna, lamun aya dina kakawasaan panangan Anjeun pikeun ngalakukeunana.”

Markus 11:6 Jeung maranéhna ngomong ka aranjeunna sakumaha Yesus geus paréntah, sarta aranjeunna ngantep éta balik.

Petikan ieu ngajelaskeun Yesus maréntahkeun murid-muridna pikeun ngaleupaskeun kalde sareng kaldena pikeun ditunggangkeun.

1. Kakuatan Taat - Kumaha parentah basajan Yesus ka murid-muridna ngagambarkeun pentingna nuturkeun bakal Allah.

2. Neangan Kakuatan dina Jaman Peryogi - Kumaha Yesus ngandelkeun murid-murid-Na pikeun ngabantosan anjeunna dina misi-Na sareng kumaha urang tiasa ngandelkeun Allah dina waktos-ayeuna.

1. Epesus 5: 15-17 - "Tingali taliti lajeng kumaha anjeun leumpang, teu sakumaha unwise tapi sakumaha wijaksana, nyieun pamakéan pangalusna waktu, sabab poé téh jahat. Ku alatan éta, ulah jadi foolish, tapi ngarti naon wasiat of. Gusti téh."

2. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring."

Markus 11:7 Anak kalde dibawa ka Yesus, tuluy dialung-alungkeun pakeanana; sarta manéhna diuk dina manéhna.

Yesus dipasihan kuda pikeun ditunggangi sareng ditutupan ku pakean.

1. Yesus Raja urang sampurna - Mark 11: 7

2. Kakawasaan kaluman ka Yesus - Markus 11: 7

1. Jabur 20:7 - Aya anu ngandelkeun kareta, aya anu ngandelkeun kuda: tapi urang bakal émut kana nami PANGERAN Allah urang.

2. Pilipi 2: 5-8 - Hayu pikiran ieu jadi di anjeun, nu ieu ogé dina Kristus Yesus: Anu, keur dina wujud Allah, panginten eta teu rampog jadi sarua jeung Allah: Tapi dijieun dirina tina no reputation, jeung nyandak kana anjeunna bentuk hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, manéhna humbled dirina, sarta jadi taat kana maot, komo maot salib.

Markus 11:8 Seueur anu ngabeberkeun pakeanna di jalan, sareng anu sanésna neukteuk dahan-dahanna tina tangkal-tangkal, teras ditarajangkeun di jalan.

Urang Yérusalém ngabagéakeun Yésus ku cara ngabeberkeun anggoanana, neukteuk dahan-dahan tangkalna, tuluy ngabareuhan di jalan.

1. Umat Allah némbongkeun kanyaah jeung hormat ka Yésus ngaliwatan ibadah.

2. Kumaha carana ngabagéakeun Yesus kana kahirupan urang kalawan iman jeung kumawula.

1. John 12: 12-13 - Dina poé saterusna loba jalma anu datang ka pesta, nalika aranjeunna uninga yen Isa sumping ka Yerusalem, nyandak dahan tangkal korma, sarta indit kaluar papanggih anjeunna, sarta ngajerit, Hosanna! Rahayu Raja Israil anu sumping dina nami Gusti.

2. Jabur 96: 7-9 - Pasihan ka Gusti, O ye kindreds jalma, masihan ka Gusti kamulyaan jeung kakuatan. Pasihan ka Gusti kamulyaan anu pantes pikeun namina: bawa kurban, teras lebet ka palataran-Na. O nyembah Gusti dina kaéndahan kasucian: sieun saméméh anjeunna, sakabeh bumi.

Markus 11:9 Jeung nu indit saméméh, jeung nu nuturkeun, ngajerit, paribasa, Hosanna! Rahayu anu sumping dina nami Gusti:

Jalma-jalma muji Yesus nalika Anjeunna lebet ka Yérusalém, ngucapkeun "Hosanna; Rahayu anu sumping dina nami Gusti."

1. Muji Yesus jeung Kakawasaan Ngaran-Na

2. Harti Hosiana jeung Tempatna dina Kahirupan Urang

1. Pilipi 2: 9-11 - Ku sabab eta Allah exalted anjeunna ka tempat pangluhurna sarta masihan anjeunna ngaran anu luhur unggal ngaran, yén dina nami Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

2. Jabur 118:25-26 - Gusti, salametkeun kami! Gusti, pasihan kami kasuksésan! Rahayu anu sumping dina nami Gusti. Ti bumi Gusti kami ngaberkahan anjeun.

Markus 11:10 Rahayu jadi karajaan bapa urang Daud, anu datang dina nami Gusti: Hosana di nu pangluhurna.

Asupna triumphant Yesus ka Yerusalem dirayakeun kalayan muji jeung berkah ka Allah Rama.

1: Urang bisa ngamulyakeun ka Allah Rama dina sagala kaayaan, teu sual kumaha hina atawa jaya.

2: Urang bisa manggih kakuatan ti Allah Rama pikeun tetep satia dina mangsa kasusah jeung kabagjaan.

1: Jabur 118:24 - Ieu dinten anu Gusti geus dijieun; hayu urang girang jeung girang di dinya.

2: Pilipi 4: 4 - Girang ka Gusti salawasna; deui kuring bakal nyebutkeun, girang.

Markus 11:11 Jeung Yesus diasupkeun ka Yerusalem, jeung ka Bait Allah: jeung sanggeus manéhna nempo sabudeureun kana sagala hal, jeung ayeuna geus sore, manéhna indit ka Betania jeung dua belas.

Yesus lebet ka Yerusalem sareng Bait Allah sareng ningali sadaya hal di jerona. Anjeunna angkat ka Betania sareng dua belas murid.

1. Kasatiaan Yesus pikeun minuhan nubuat ngeunaan-Na

2. Pentingna nuturkeun conto kasatiaan Yésus

1. Yesaya 35: 5-6 - "Lajeng panon nu lolong bakal dibuka, sarta Ceuli nu pireu bakal unstopped. Lajeng nu lumpuh bakal luncat kawas kijang, jeung létah nu bisu nyanyi: pikeun di gurun bakal cai kaluar, jeung aliran di gurun.

2. John 12: 1-3 - "Lajeng Yesus genep poe saméméh Paska sumping ka Betania, dimana Lasarus ieu geus maot, saha anjeunna diangkat tina maot. Di dinya aranjeunna ngadamel anjeunna tuangeun; jeung Marta ngalayanan: tapi Lasarus salah sahiji jalma anu diuk di meja jeung manéhna. Teras Maryam nyandak sakilo minyak nard, anu hargana mahal pisan, sareng miluskeun suku Yesus, sareng ngusap suku-Na ku rambutna: sareng imahna pinuh ku seungit tina minyak éta."

Markus 11:12 Isukna, nalika aranjeunna sumping ti Betania, anjeunna lapar.

Passage Yesus jeung murid-murid indit ka Betania jeung poé saterusna sanggeus maranéhanana balik, Yesus lapar.

1. Yesus Manusa: Ngartos Kamanusaan Yesus dina Perjanjian Anyar

2. Ngadahar nu Lapar: Pentingna Lapar Yesus dina Markus 11:12

1. Mateus 4: 4 ("Manusia moal hirup ku roti wungkul, tapi ku unggal kecap nu proceeds tina sungut Allah.")

2. Yesaya 58:10 ( "Lamun maneh mere dahareun ka nu lapar jeung nyugemakeun jalma anu merlukeun, mangka cahaya anjeun bakal naék dina gelap.")

Markus 11:13 Jeung ningali hiji tangkal anjir jauh off jeung daun, manéhna datang, lamun hapfully manéhna bisa manggihan naon thereis: jeung lamun manéhna datang ka eta, manéhna manggihan nanaon iwal daun; keur jaman anjir tacan.

Laku lampah Yésus ngadeukeutan tangkal kondang pikeun manggihan nu aya dina tangkal éta nunjukkeun harepan jeung imanna yén Allah bakal nyadiakeun.

1. Ngarep-ngarep ka Allah jeung Rezeki-Na.

2. Iman kana Ghaib.

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. Mateus 6:25-34 - "Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, ulah salempang ngeunaan hirup anjeun, naon nu bakal dahar atawa naon nu bakal inuman, atawa ngeunaan awak anjeun, naon nu bakal maké. Naha hirup teu leuwih ti dahareun, jeung awakna leuwih ti sandang? Tingali manuk-manuk awang-awang, teu melak, teu ngala, teu ngumpulkeun di lumbung, tapi ku Rama maraneh nu di sawarga mah dipaparin dahareun."

Markus 11:14 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka eta, "Moal aya anu ngadahar buah maneh salamina." Jeung murid-murid ngadéngé éta.

Yesus nyarios ka tangkal kondang yén teu aya anu kedah ngadahar buahna deui.

1: Yesus mangrupikeun Panyadia sareng Anjeunna anu ngatur sagala hal.

2: Urang kudu iman jeung percaya kana rencana Allah pikeun kahirupan urang.

1: Mateus 6: 25-34 - Tong hariwang ngeunaan kahirupan anjeun, naon anu anjeun tuang atanapi inuman, atanapi ngeunaan awak anjeun, naon anu anjeun anggo.

2: Lukas 12:22-32 - Ulah salempang ngeunaan isukan, pikeun isukan bakal salempang ngeunaan sorangan. Unggal dinten gaduh cukup masalah sorangan.

Markus 11:15 Jeung maranéhna anjog ka Yerusalem: sarta Yesus lebet ka Bait Allah, sarta mimiti ngusir anu ngajual jeung meuli di Bait Allah, sarta overthrew tabel nu changer duit, jeung korsi nu ngajual japati;

Yesus nunjukkeun wewenang-Na di Bait Allah ku cara ngusir jalma-jalma anu ngamanfaatkeun bumi Allah.

1: Allah urang teh Allah anu adil jeung welas asih, sarta jalma-jalma anu narékahan pikeun ngamangpaatkeun imahna bakal dihukum anu adil.

2: Yesus teh Gusti sakabeh jeung boga wewenang pikeun nangtang jalma-jalma anu henteu hirup nurutkeun pangersa Allah.

1: Yehezkiel 34:2-3: "Eh anak manusa, nubuat ngalawan angon Israil, nubuat, sarta ucapkeun ka aranjeunna: Kitu timbalan PANGERAN Allah ka para pangangon: Woe jadi ka angon Israil anu dahar sorangan! lain tukang ngangon ngangon domba?"

2: Mateus 21: 12-13: "Sareng Yesus lebet ka Bait Allah, sareng ngusir sadayana anu ngajual sareng anu mésér di Bait Allah, sareng ngaragragkeun méja tukang tukeur artos, sareng korsi anu ngajual japati, sareng Saur maranehna, "Aya Kitab Suci, "Imah Kami bakal disebut imah sembahyang, tapi ku maraneh geus dijadikeun guha maling."

Markus 11:16 Jeung moal bakal ngidinan saha wae kudu mawa wadah naon ngaliwatan Bait Allah.

Yésus ngajarkeun yén penting pikeun hormat ka tempat ibadah.

1: Allah manggil urang pikeun hormat ka tempat ibadah.

2: Urang kudu ngahargaan tempat-tempat ibadah ka Allah.

1: 1 Petrus 2:17 Tunjukkeun hormat anu leres ka sadayana.

2: Keluaran 20:7 "Maneh ulah nyalahgunakeun jenengan PANGERAN Allah maraneh, sabab PANGERAN moal ngahampura saha-saha anu nyalahgunakeun asma-Na.

Markus 11:17 Anjeunna ngajar, saurna ka aranjeunna, "Naha aya tulisan, Bait Kami bakal disebat bumi sembahyang pikeun sadaya bangsa?" tapi maneh geus nyieun eta den maling.

Petikan éta nekenkeun pentingna ngagunakeun imah sembahyang pikeun tujuan anu dituju, tinimbang janten tempat maling.

1. Bait Allah Bakal Dipinuhan ku Doa, Henteu Maling

2. Bait Allah: Tempat Ibadah, Henteu Nyalahgunakeun

1. Yermia 7:11 - "Dupi imah ieu, nu disebut ku ngaran kuring, jadi den of begal dina tetempoan anjeun?"

2. Mateus 21:13 - "Jeung cenah ka aranjeunna, 'Ieu dituliskeun, Imah Kami bakal disebut imah solat, tapi maneh nyieun eta den of begal.'"

Markus 11:18 Jeung scribes jeung imam kapala ngadéngé éta, sarta néangan cara pikeun ngancurkeun manéhna: pikeun maranéhanana sieun manéhna, sabab sakabeh jalma ieu astonished ku doktrin-Na.

Pangajaran Yésus kacida kuatna nepi ka ngabalukarkeun para ahli Taurat jeung imam-imam kapala sieun ka Anjeunna sarta hayang ngancurkeun manéhna.

1. Kakuatan Ajaran Yesus - Lukas 4:32

2. Sieun Otoritas Yesus - Mateus 21: 23-27

1. Yohanes 7:46-52 - Tanggapan Pamimpin Yahudi kana Ajaran Yesus

2. Lukas 19: 39-40 - Otoritas Yesus ditolak ku Pamingpin Yahudi

Markus 11:19 Sanggeus soré, manéhna indit ka luar kota.

Yesus angkat ka luar kota sonten.

1. Kakawasaan Yesus: Yesus nunjukkeun kakawasaan-Na ngaliwatan kersa-Na pikeun kaluar ti kota peuting.

2. Sore Walks: Nyokot waktu kaluar magrib bisa jadi cara ampuh pikeun manggihan karapihan jeung kajelasan.

1. Jabur 46:10 - "Kudu tenang, sarta nyaho yen Kami Allah."

2. John 14:27 - "Karapihan kuring tinggalkeun sareng anjeun; karapihan kuring masihan anjeun. Kuring henteu masihan anjeun sakumaha anu dipasihkeun ku dunya. Ulah ngantepkeun haté anjeun kaganggu sareng ulah sieun."

Markus 11:20 Jeung isuk-isuk, nalika maranehna ngaliwatan, maranéhanana nempo tangkal anjir nepi ka garing nepi kana akar.

Murid-murid ningali tangkal kondang geus garing nepi ka akarna.

1: Gusti tiasa ngajantenkeun anu mustahil.

2: Kudu iman jeung Allah bisa mindahkeun gunung.

1: Mateus 17:20 - Anjeunna ngawaler, "Kusabab rendahna iman anjeun. Satemenna Kami ngabejaan ka maraneh, lamun maraneh boga iman sahenteuna siki sasawi, maraneh bisa ngomong ka ieu gunung, 'Pindah ti dieu ka ditu,' tangtu bakal pindah. Henteu aya anu mustahil pikeun anjeun.

2: James 1: 6 - Tapi lamun nanya, anjeun kudu percaya jeung teu ragu, sabab hiji anu mamang téh kawas gelombang laut, ditiup jeung tossed ku angin.

Markus 11:21 Petrus nginget-nginget, saurna, "Juragan, tingali, tangkal kondang anu dikutuk ku Gusti parantos garing."

Iman Pétrus beuki kuat waktu manéhna inget kumaha Yésus nyumpahan tangkal kondang nepi ka garing.

1. Kakuatan Iman: Percanten ka Yesus pikeun Ngadamel Mujijat

2. Kaajaiban Yesus: Kumaha Yesus Mendemonstrasikan Kakawasaan Ilahi-Na

1. Mateus 17: 20-21 - Yesus nyarios ka murid-murid yén upami aranjeunna gaduh iman sapertos siki mustard, moal aya anu mustahil pikeun aranjeunna.

2. Mateus 21: 19-21 - Yesus curses tangkal anjir jeung eta withers jauh langsung.

Markus 11:22 Yesus ngawaler ka aranjeunna, "Kudu iman ka Allah."

Yésus ngajurung murid-muridna pikeun iman ka Allah.

1. "Gusti Maha Alus - Kudu Iman kana Janji-Na"

2. "Kakuatan Iman ka Allah"

1. 1 Peter 5: 7 - "Matak sagala kahariwang anjeun on Anjeunna sabab Anjeunna paduli keur anjeun."

2. Pilipi 4: 6-7 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal hansip Anjeun. hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

Markus 11:23 Pikeun verily Kami nyebutkeun ka anjeun, Sing saha bakal nyebutkeun ka gunung ieu, Beetheth thou, jeung matak thou ngalungkeun ka laut; jeung moal ragu dina haténa, tapi kudu yakin yén hal anu manéhna saith bakal datang ka lulus; manéhna bakal boga naon manéhna nyebutkeun.

Ayat ieu nunjukkeun yén iman tiasa mindahkeun gunung upami urang yakin yén naon anu urang ucapkeun bakal kajadian.

1. The Power of Iman - Kumaha urang bisa ngahontal hal hébat lamun urang tetep iman.

2. Nyarioskeun Kana Ayana - Kakuatan nyarioskeun impian sareng tujuan urang kana kanyataan.

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. James 2:17 - "Jadi ogé iman ku sorangan, lamun teu boga karya, nyaeta maot."

Markus 11:24 Ku sabab eta Kami nyebutkeun ka anjeun, Naon hal soever you want, when you pray, believe that you accept them, and you will be it.

Percaya sareng nampi hal-hal anu anjeun pikahoyong nalika anjeun ngadoa.

1. Kudu Iman dina Sholat: Percaya jeung Ngahontal Jangkungna Anyar

2. Ngahontal Tujuan Anjeun Ngaliwatan Doa: Percaya jeung Narima

1. James 1:5-8 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, Anjeun kudu ménta Allah, anu méré generously ka sadaya tanpa manggihan kasalahan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun.

6 Tapi lamun nanya, kudu percaya jeung ulah cangcaya, sabab anu cangcaya mah ibarat ombak laut, ditiup-tiup ku angin.

2. Pilipi 4:6-7 - Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, jeung sukur, nampilkeun requests Anjeun ka Allah. 7 Sareng katengtreman Allah, anu ngalangkungan sadaya pangertian, bakal ngajaga haté sareng pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

Markus 11:25 Jeung lamun anjeun nangtung neneda, hampura, lamun boga salah ngalawan saha wae: nu Rama Anjeun oge nu di sawarga bisa ngahampura trespasses Anjeun.

Urang kudu ngahampura ka jalma-jalma nu geus nyieun salah ka urang supaya urang dihampura ku Allah.

1. Kakuatan Panghampura - Ngarangkul kakuatan hampura pikeun ngajantenkeun kahirupan urang sareng kahirupan batur langkung hadé.

2. Sifat Hapunten - Ngartos pentingna ngahampura sareng kumaha nerapkeunana dina sagala aspek kahirupan urang.

1. Epesus 4:32 - "Kudu bageur jeung welas asih ka nu séjén, forgiving silih, sakumaha dina Kristus Allah forforged anjeun."

2. Kolosa 3:13 - “Silih tabah, silih hampura, lamun aya di antara aranjeun boga grievance ka batur. Hapunten sakumaha Gusti ngahampura anjeun."

Markus 11:26 Tapi lamun anjeun teu ngahampura, Rama anjeun nu di sawarga moal bakal ngahampura trespasses Anjeun.

Ayat ieu tina Markus 11:26 ngadorong urang pikeun ngahampura batur, sabab Bapa di Surga moal ngahampura urang upami urang henteu.

1. Panghampura: Konci Pikeun Ngabuka Rahmat Allah

2. Naha Teu Panghampura Ngahalangan Urang Narima Berkah Allah

1. Epesus 4: 31-32 - "Hayu sagala pait jeung murka jeung anger jeung clamor jeung fitnah dileungitkeun ti anjeun, babarengan jeung sagala jahat. Kudu alus ka silih, tenderhearted, forgiving karana, sakumaha Allah di Kristus forgave anjeun. ."

2. Lukas 6:37 - "Henteu nangtoskeun, sareng anjeun moal dihukum; henteu ngahukum, sareng anjeun moal dihukum; ngahampura, sareng anjeun bakal dihampura."

Markus 11:27 Maranehna daratang deui ka Yerusalem, bari leumpang di Bait Allah, imam-imam kapala, guru-guru agama, jeung para kokolot daratang ka Anjeunna.

Yésus dihadapan ku imam-imam kapala, ahli-ahli Taurat, jeung kokolot di Bait Allah.

1. Kumaha carana ngajénan wewenang sanajan teu satuju jeung urang, dumasar kana conto Yésus di Markus 11:27

2. Pentingna rendah haté dina nyanghareupan oposisi, dumasar kana conto Yésus dina Markus 11:27

1. Mateus 17: 24-27 - Nalika Yesus mayar pajeg kuil sanajan kaayaan teu percaya Peter urang.

2. Kolosa 3: 12-14 - Pikeun nempatkeun kanyaah, humility, jeung hampura dina interaksi urang jeung batur.

Markus 11:28 Saur anjeunna, "Ku naon wewenang anjeun ngalakukeun hal-hal ieu?" sareng saha anu masihan wewenang ka anjeun pikeun ngalakukeun ieu?

Yesus ngajarkeun yén penting pikeun nanya ka otoritas jalma anu ngaku éta.

1. Otoritas Yesus - Ngartos kumaha ngakuan otoritas-Na sareng kumaha nerapkeunana dina kahirupan urang.

2. Otoritas Questioning - Examining Kapercayaan jalma ngaku otoritas jeung nahan aranjeunna akuntabel pikeun kaputusan maranéhanana.

1. Rasul 5: 27-29 - Ngabahas nu boldness Peter di questioning otoritas Sanhedrin.

2. Rum 13: 1-2 - Ngajalajah gagasan nyerah ka otoritas pamaréntahan otoritas.

Markus 11:29 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka aranjeunna, Kuring ogé bakal nanya ka anjeun hiji patarosan, sarta jawab kuring, sarta kuring bakal ngabejaan ka maneh ku otoritas naon Kuring ngalakukeun hal ieu.

Yesus naroskeun wewenang jalma-jalma anu naroskeun ka dirina.

1. Otoritas Yesus: Kakuatan Pesen-Na.

2. Wewenang Naon Urang Kudu Nanya ka Yésus?

1. John 14: 6 - Yesus ngadawuh ka manéhna, "Kami jalan, jeung bebeneran, jeung kahirupan. Teu aya anu sumping ka Rama upami henteu ngalangkungan kuring.

2. Mateus 28:18-20 - Jeung Yesus sumping sarta ngomong ka aranjeunna, "Sagala otoritas di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka Kami. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid-murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, ngajar aranjeunna pikeun niténan sagala anu diparéntahkeun ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

Markus 11:30 Baptisan Yohanes, naha ti sawarga atawa ti manusa? waleran abdi.

Yesus naroskeun ka jalma-jalma pikeun ngajawab naha baptisan Yohanes ti sawarga atanapi ti manusa.

1. pentingna discerning sumber kapercayaan jeung amalan urang.

2. Kabutuhan pikeun mikawanoh wewenang Allah dina kahirupan urang.

1. Galata 1:10 - Pikeun keur kuring ayeuna néangan persetujuan ti manusa, atawa Allah? Atawa keur kuring nyoba mangga lalaki? Upami abdi masih nyobian nyenangkeun manusa, abdi moal janten abdi Kristus.

2. 1 Tesalonika 2: 4 - Tapi sagampil kami geus disatujuan ku Allah bisa dipercayakeun jeung Injil, jadi urang nyarita, teu mangga lalaki, tapi mangga Allah anu nguji haté urang.

Markus 11:31 Jeung maranéhna alesan sorangan, paribasa, Lamun urang bakal nyebutkeun, Ti sawarga; Anjeunna bakal nyarios, Naha anjeun henteu percanten ka anjeunna?

Para pamingpin agama nyoba mutuskeun naha rék ngajawab pananya Yésus ku cara nyebutkeun yén baptisan Yohanes téh ti sawarga atawa ti manusa.

1. Urang bisa diajar tina kasalahan pamingpin agama ku cara mikirkeun kapercayaan urang sorangan jeung iman ka Allah.

2. Pentingna ngabédakeun bebeneran tina kabohongan sareng iman ka Mantenna anu leres.

1. John 3: 16-17 "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya nepi ka masihan Putra-Na nu hiji-hijina, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi meunang hirup langgeng. Pikeun Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum ka dunya, tapi pikeun nyalametkeun dunya ku anjeunna."

2. Yakobus 1: 5-6 "Lamun aya di antara anjeun lacks hikmah, Anjeun kudu ménta Allah, anu masihan generously ka sadaya tanpa manggihan kasalahan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. Tapi mun anjeun nanya, anjeun kudu percaya jeung teu ragu. Sabab anu mamang teh ibarat ombak laut, ditiup-tiup ku angin.”

Markus 11:32 Tapi lamun urang bakal nyebutkeun, Ti lalaki; aranjeunna sieun jalma: pikeun sakabéh lalaki diitung John, yén anjeunna memang nabi.

Jalma-jalma sieuneun ngajawab saha Yohanes Jurubaptis sabab percaya yén anjeunna téh nabi.

1. Kakuatan percaya kana kakuatan anu langkung luhur

2. Pentingna boga iman dina mangsa adversity

1. Yesaya 9: 6 - "Kanggo urang murangkalih dilahirkeun, pikeun urang dipasihan putra: sareng pamaréntahan bakal aya dina taktak-Na: sareng namina bakal disebat Endah, Penaséhat, Gusti Nu Maha Kawasa, Rama anu langgeng, Pangeran Damai."

2. Mateus 17: 5 - "Ieu Putra kaasih Kami, di saha Kami ogé pleased; dengekeun anjeunna"

Markus 11:33 Aranjeunna ngawaler ka Yesus, "Kami henteu terang." Jeung Yesus ngawaler saith ka maranehna, Kami ogé teu ngabejaan ka maneh ku otoritas naon Kuring ngalakukeun hal ieu.

Yesus nampik ngajawab patarosan otoritas ngeunaan lampah-Na.

1: Urang kudu daék narima wewenang Yésus tanpa nanya.

2: Urang kudu ngandelkeun wewenang Yésus, sanajan urang teu paham kana tujuan dibalik tindakan-Na.

1: Ibrani 11:6 - Tapi tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun Anjeunna, sabab anu sumping ka Allah kedah percanten yén Anjeunna aya, sareng yén Anjeunna mangrupikeun ganjaran pikeun jalma-jalma anu rajin milarian Anjeunna.

2: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun anu hadé pikeun jalma-jalma anu nyaah ka Allah, pikeun jalma-jalma anu disaur dumasar kana tujuan-Na.

Markus 12 nyarioskeun sababaraha kajadian konci kalebet Pasemon ngeunaan Panyewa, patarosan ngeunaan mayar pajeg ka Kaisar, ngeunaan kebangkitan, paréntah anu paling hébat, sareng pangajaran Yesus ngeunaan kurban randa.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yésus nyaritakeun misil ngeunaan saurang lalaki anu melak kebon anggur jeung nyéwakeunana ka sababaraha patani. Nalika anjeunna ngutus abdi-abdi-Na pikeun ngumpulkeun sababaraha buah ti aranjeunna dina waktos panén, aranjeunna diteunggeul atanapi dipaéhan. Malah putrana tiwas nalika anjeunna dikirim. Yesus naroskeun naon anu bakal dilakukeun ku juragan? Anjeunna bakal datang ngancurkeun lapak masihan kebon anggur batur (Markus 12: 1-9). Para pamimpin agama sadar yén pasemon ieu ngalawan aranjeunna sareng narékahan pikeun nangkep Anjeunna tapi sieun ku balaréa sahingga ngantepkeun Anjeunna angkat (Markus 12: 10-12).

Alinea 2: Saterusna urang Parisi Herodian ngirim bubu ka Anjeunna patarosan ngeunaan mayar pajeg Kaisar nyaho munafik maranéhanana nanya naha nyoba bubu Anjeunna nanya denarius nu tulisan gambar eta boga balesan "Pasihan Kaisar naon Caesar urang Allah naon Allah" ninggalkeun amazed kana jawaban-Na (Markus 12). :13-17). Lajeng Saduki anu nyebutkeun euweuh jadian naroskeun sual hypothetical ngeunaan awéwé nikah tujuh sadulur suksesi nurutkeun hukum Musa euweuh ninggalkeun barudak nya maot jadian saha manehna jadi? Anjeunna rebukes teu nyaho Kitab Suci kawasa Allah nyebutkeun jadian jalma atawa nikah dibere nikah kawas malaikat langit nambahkeun Allah teu Allah maot hirup geus greatly salah affirming kanyataanana jadian hirup sanggeus maot (Mark 12:18-27).

Ayat 3: Hiji guru hukum datang ngadangu debating noticing dijawab ogé naroskeun parentah nu pangpentingna ngajawab "Nu pangpentingna salah sahiji 'Dengekeun O Israel Gusti Allah urang Gusti hiji Cinta Gusti Allah anjeun sakabeh jantung jiwa kakuatan pikiran.' kadua 'Nyaah ka tatangga saperti ka diri sorangan.' Henteu aya paréntah anu langkung ageung ieu." Hukum guru satuju anjeunna nyarioskeun guru anu leres nyarios aya hiji Gusti salian ti Anjeunna mikanyaah anjeunna sadayana manah ngartos kakuatan mikanyaah ka tatangga anu langkung penting kurban bakaran kurban ningali dijawab bijaksana nyarios anjeunna henteu jauh Karajaan Allah saatos teu aya anu wani naroskeun deui patarosan (Markus 12:28-28). 34). Bari ngajarkeun pangadilan Bait Allah nyatakeun "David sorangan diomongkeun ku Roh Suci nyatakeun 'Gusti ngadawuh Gusti abdi diuk leungeun katuhu nepi ka nempatkeun musuh handapeun suku.' Daud sorangan nyebut anjeunna 'Gusti.' Janten kumaha anjeunna tiasa janten putrana?" riungan badag listened delightedly asserting Sonship ketuhanan kontras view umum saukur katurunan Davidic (Mark 12:35-37). Anjeunna ngingetkeun Waspada guru hukum sapertos leumpang ngurilingan jubah anu ngalir dipapag hormat pasar gaduh korsi anu paling penting sinagoga tempat ngahormatan banquets ngahakan imah randa pikeun nunjukkeun ngadamel doa anu panjangna lalaki sapertos kitu bakal dihukum anu paling parah nunjukkeun hinaan pikeun eksploitasi munafik agama anu rentan (Markus 12:38). -40). Tungtungna bari ningali jalma nempatkeun duit kana perbendaharaan kuil nunjuk kaluar randa miskin nempatkeun dina dua koin tambaga leutik pisan hargana ngan sababaraha cents nyebutkeun "Satemenna Kami ngabejaan Anjeun randa miskin ieu nempatkeun leuwih kana perbendaharaan ti sakabeh batur. Aranjeunna sadayana masihan kaluar harta tapi manehna kaluar. kamiskinan nempatkeun dina sagalana-kabeh manehna geus hirup on" panyorot nilai kurban méré sudut pandang karajaan kabeungharan generosity (Markus 11: 41-44).

Markus 12:1 Jeung manéhna mimitian nyarita ka maranehna ku misil. Aya hiji jalma anu melak kebon anggur, teras didamel pager hirup, sareng ngali tempat pikeun ngolah anggur, sareng ngadamel munara, sareng ngantepkeun éta ka tukang tani, teras angkat ka nagara anu jauh.

Aya jalma anu melak kebon anggur sareng ngadamel halangan pelindung, gajih anggur, munara, sareng nyéwa tukang tani pikeun ngurus kebon anggur sateuacan angkat ka nagara anu jauh.

1. Ngungkulan Rintangan dina Lalampahan Urang Pikeun Iman

2. Kakuatan Persiapan

1. Jabur 80:8-19

2. Lukas 13:6-9

Markus 12:2 Jeung dina mangsa manéhna ngirim ka nu tani hiji gaw, pikeun manéhna bisa narima ti nu tani meunang buah kebon anggur.

Perumpamaan éta ngagambarkeun Allah ngutus hamba-hamba-Na pikeun ngumpulkeun buah tina kebon anggur, tapi aranjeunna ditolak sareng dianiaya.

1. Urang kedah hormat ka utusan Allah sareng ngahormatan aranjeunna.

2. Rahmat sareng rahmat Allah maparin ka urang ngalangkungan hamba-hamba-Na.

1. Yesaya 40: 10-11 - "Behold, Gusti Allah sumping kalawan kakuatan, sarta panangan-Na aturan pikeun Anjeunna; Behold, ganjaran-Na aya jeung Anjeunna, jeung recompense-Na saméméh Anjeunna. Mantenna bakal ngangon domba-Na kawas angon; Anjeunna bakal ngumpulkeun anak domba dina panangan-Na; Mantenna bakal digendong dina pangkonan-Na, sarta dipingpin ku nu keur ngora.”

2. Epesus 6: 7 - "Ku sabab eta masihan ka sadaya alatan maranéhanana: pajeg ka saha pajeg anu kuduna, adat ka saha adat, sieun ka saha sieun, ngahargaan ka saha ngahargaan."

Markus 12:3 Jeung maranéhna nyekel anjeunna, sarta ngéléhkeun anjeunna, sarta dikirim anjeunna kosong.

Ayat ieu nunjukkeun yén Yésus dianiaya ku para pamingpin agama di jamanna.

1. Pentingna tetep teguh dina iman urang, sanajan ditentang.

2. Kakuatan asih sareng panghampura dina nyanghareupan panganiaya.

(Alkitab):

1. Mateus 5:43-44 - "Anjeun geus ngadéngé yén ieu ceuk, 'Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sarta hate musuh anjeun.' Tapi Kami nyarioskeun ka anjeun, Nyaah ka musuh anjeun sareng nenedakeun anu ngaaniaya ka anjeun."

2. 2 Timoteus 2:12 – “Lamun urang endure, urang ogé bakal reigned jeung manéhna; Lamun urang mungkir, Anjeunna oge bakal mungkir urang.”

Markus 12:4 Jeung deui anjeunna dikirim ka aranjeunna batur gandek; jeung manéhna maranéhanana tuang batu, jeung tatu manéhna dina sirah, jeung dikirim manéhna jauh shamefully diatur.

Jalma-jalma nolak jeung nganyenyeri ka abdi-abdi nu diutus ku nu boga tanah.

1. Rahmat Allah sanajan urang teu pantes.

2. Ngalakukeun anu bener sanajan hésé.

1. Lukas 6:27-36 - Cinta musuh anjeun.

2. Mateus 5:43-48 - Cinta musuh anjeun sarta neneda pikeun maranéhanana anu persecute anjeun.

Markus 12:5 Jeung deui anjeunna dikirim hiji deui; jeung manéhna maranéhanana tiwas, jeung loba batur; neunggeul sababaraha, jeung maéhan sababaraha.

Yésus ngutus sababaraha pagawé pikeun ngahutbah Injil, tapi loba di antarana anu dipaéhan atawa digebugan lantaran imanna.

1. "Kakuatan Persib Dina Nyanghareupan Oposisi"

2. "Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kasangsaraan"

1. Ibrani 13: 3 - "Inget aranjeunna anu aya di beungkeut, sakumaha kabeungkeut ku aranjeunna; jeung eta nu sangsara adversity, salaku mahluk yourselves ogé dina awak."

2. James 1: 2-4 - "Dulur-dulur kuring, cacah eta kabeh kabagjaan mun anjeun digolongkeun kana divers temptations; Nyaho ieu, yén cobaan iman anjeun gawéna kasabaran. Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna nya, nu bisa jadi sampurna jeung sadayana, teu hoyong nanaon."

Markus 12:6 Ku sabab kitu, boga hiji deui putra, kaasih-Na, anjeunna dikirim anjeunna ogé panungtungan ka aranjeunna, nyebutkeun, "Maranéhanana bakal reverence putra abdi."

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Allah ngutus Putra-Na anu tercinta, Yesus, ka dunya pikeun dihormatan ku sadayana.

1. Pentingna ayana Yesus dina kahirupan urang jeung reverence Anjeunna pantes.

2. Kaasih Gusti anu teu kaukur dina ngantunkeun putra-Na ka urang.

1. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi boga hirup langgeng."

2. Ibrani 9:15 - "Jeung ku sabab ieu anjeunna teh mediator tina perjanjian anyar, anu ku cara maot, pikeun panebusan tina transgressions anu aya dina perjanjian kahiji, maranéhanana anu disebut bisa nampa jangji langgeng. warisan."

Markus 12:7 Tapi eta tukang tani ngomong diantara sorangan, Ieu ahli waris; Hayu urang maehan anjeunna, sarta warisan bakal jadi milik urang.

Para tani ngarencanakeun pikeun maéhan ahli waris pikeun meunangkeun warisan.

1. Bahaya Karanjingan jeung Godaan Harta

2. Ngajagi Pusaka Gusti

1. Paribasa 28:25 Jalma anu sombong haténa ngagedurkeun pasea, tapi sing percaya ka PANGERAN bakal jadi gendut.

2. Yakobus 4:13-17 Hayu ayeuna, anjeun anu nyarios: "Ayeuna atanapi isukan urang bakal angkat ka kota anu kitu-kitu, sareng nyéépkeun sataun di dinya sareng padagangan sareng kauntungan" - tapi anjeun henteu terang naon anu bakal aya isukan. . Naon hirup anjeun? Pikeun anjeun halimun anu nembongan sakeudeung lajeng ngaleungit. Sabalikna anjeun kedah nyarios, "Upami Gusti kersa, urang bakal hirup sareng ngalakukeun ieu atanapi éta." Sakumaha anu kasebut, anjeun boast dina sombong anjeun. Kabéh boasting misalna téh jahat. Jadi sing saha anu nyaho kana hal anu bener tur gagal pikeun ngalakukeunana, pikeun manéhna éta dosa.

Markus 12:8 Ku maranehna dicekel, dipaehan, tuluy dibuang ti kebon anggur.

Petikan ieu nyarioskeun carita ngeunaan juragan tanah anu maéhan saurang lalaki kusabab henteu ngahormatan perjanjianna pikeun ngurus kebon anggurna.

1. Biaya Teu Taat: Hiji Palajaran ti Markus 12: 8

2. Nedunan Jangji jeung Balukar Mun Teu Dilaksanakeun

1. Pandita 5:4-5 - Lamun nyieun ikrar ka Allah, ulah reureuh dina minuhan éta. Anjeunna teu boga pelesir di fools; minuhan sumpah anjeun.

2. Mateus 21: 33-41 - Yesus speaks nu boga tanah jeung pagawé-Na, jeung konsékuansi tina gagal pikeun minuhan jangji.

Markus 12:9 Naon anu kudu dilakukeun ku nu boga kebon anggur? Anjeunna bakal datang jeung ngancurkeun tani, sarta bakal masihan kebon anggur ka batur.

PANGERAN bakal nangtoskeun jalma-jalma anu henteu satia damel sareng bakal masihan otoritas kana kebon anggur ka batur.

1. Allah bakal masihan wewenang ka jalma-jalma anu satia.

2. Balukar tina teu satia digawé.

1. Galata 6: 7-9 - Ulah jadi deceived; Allah henteu dipoyok, sabab naon waé anu ditaburkeun, éta ogé bakal dipanén.

2. Kolosa 3: 23-24 - Naon bae anu anjeun lakukeun, gawe heartily, sakumaha keur Gusti jeung teu keur lalaki.

Markus 12:10 Jeung naha anjeun teu maca Kitab Suci ieu; Batu anu ditampik ku tukang-tukang bumi parantos janten hulu juru:

Batu nu ditampik geus jadi cornerstone wangunan Allah.

1: Allah bisa ngagunakeun jalma-jalma jeung kaayaan nu paling saeutik pikeun ngamulyakeun asma-Na.

2: Kadaulatan jeung kakawasaan Allah ditembongkeun ngaliwatan pilihan-Na anu teu disangka-sangka.

1: Mateus 21:42 - Saur Yesus ka aranjeunna, "Naha anjeun henteu kantos maca dina Kitab Suci: 'Batu anu ditampik ku tukang bangunan parantos janten batu penjuru;

2: Yesaya 28:16 - Ku sabab kitu ieu naon Gusti Allah nyebutkeun: Tingali, Kuring keur peletakan hiji batu pondasi di Yerusalem, hiji batu diuji, a cornerstone mulia, hiji yayasan pasti; anu percaya moal pernah kuciwa.

Markus 12:11 Ieu anu dilakukeun ku Gusti, sareng éta luar biasa di mata urang?

Yésus héran kana pagawéan Allah jeung ngajurung jalma-jalma pikeun milampah nu sarua.

1. Kagum kana Gawé Gusti anu Maha Asih

2. Ngahargaan Kaajaiban Ciptaan Allah

1. Jabur 139:14 - "Kuring muji Anjeun, keur Kami fearfully tur wonderfully dijieun. Éndah anu karya Anjeun; jiwa abdi terang eta pisan"

2. Rum 11: 33-36 - "Oh, jerona riches jeung hikmah jeung pangaweruh Allah! Kumaha unsearchable anu judgments-Na jeung kumaha inscrutable jalan-Na! Pikeun anu geus dipikawanoh pikiran Gusti, atawa anu geus-Na. pembimbing? Atawa saha nu geus méré hadiah ka manéhna bisa dibales? Sabab ti Anjeunna jeung ngaliwatan Anjeunna jeung ka Anjeunna sagala hal. Mantenna kamulyaan salawasna. Amin."

Markus 12:12 Jeung maranéhna narékahan pikeun nyekel manéhna, tapi sieun jalma, sabab maranéhanana nyaho yén manéhna geus diomongkeun pasemon ngalawan maranehna: jeung maranehna ninggalkeun manéhna, sarta indit jalan maranéhanana.

Petikan ieu ngungkabkeun yén jalma-jalma sieun ngalakukeun tindakan ngalawan Yesus sabab terang yén anjeunna nyarioskeun misil pikeun aranjeunna.

1. The Power of Christ's Word - Kumaha kecap Yesus bisa ngarobah hate jeung pikiran pikeun hadé.

2. The Fear of Man vs The Fear of God - Kumaha sieun urang manusa bisa ngakibatkeun urang sesat lamun teu diteundeun di pariksa.

1. Paribasa 29:25 - Sieun manusa bakal kabuktian jadi snare, tapi sakur anu percanten ka Gusti tetep aman.

2. John 8:59 - Jadi maranéhanana nyokot batu pikeun maledog manéhna, tapi Yesus nyumput dirina, slipping jauh ti balaréa.

Markus 12:13 Jeung maranéhna dikirim ka anjeunna sababaraha urang Parisi jeung Herodians, pikeun néwak anjeunna dina kecap-Na.

Urang Parisi jeung urang Herodian ngutus jalma-jalma pikeun nyobaan néwak Yésus ku omongan-Na.

1. Firman Allah Maha Kuat jeung Abadi - Markus 12:13

2. Waspada Naon Anu Anjeun Ucapkeun - Markus 12:13

1. Mateus 22:15-22 - waleran Yesus ka urang Parisi jeung Herodians

2. John 8: 31-32 - pangajaran Yesus ngeunaan kabebasan di Anjeunna

Markus 12:14 Sareng nalika aranjeunna sumping, aranjeunna nyarios ka anjeunna, "Juragan, kami terang yén anjeun leres, sareng henteu paduli ka saha waé: sabab anjeun henteu merhatikeun pribadi manusa, tapi ngajarkeun jalan Allah anu leres. halal méré upeti ka Kaisar, atawa henteu?

Para pamingpin agama naroskeun ka Yésus naroskeun naha éta halal méré upeti ka Kaisar.

1. Asih Tatangga: Asih Anu Urang Teu Satuju

2. Hirup dina Taat kana Firman Allah, Teu ekspektasi Manusa

1. Mateus 22:37-40 - réspon Yesus ka para pamingpin agama ngeunaan mikanyaah ka Allah jeung mikanyaah ka tatangga urang.

2. Rum 13:1-7 - pangajaran Paul ngeunaan taat otoritas jeung mayar pajeg.

Markus 12:15 Naha urang bakal masihan, atanapi henteu kedah masihan? Tapi Anjeunna, terang kana munafik maranéhanana, ngadawuh ka aranjeunna, "Naha anjeun ngagoda kuring?" bawa ka abdi sapeser, supados abdi tiasa ningali.

Yésus nyaah ka para pamingpin agama lantaran sual munafik maranéhna ngeunaan pajeg.

1. Yesus nelepon urang kana humility jeung ikhlas dina iman urang.

2. Gusti hoyong urang milarian Anjeunna, sanés ngan ukur ngalakukeun naon anu dipiharep.

1. Lukas 18: 9-14 - Perumpamaan ngeunaan urang Parisi sareng Pemungut Pajak

2. Mateus 23: 23-28 - denunciation Yesus ngeunaan munafik urang Parisi '

Markus 12:16 Jeung maranéhna dibawa. Jeung manéhna saith ka maranehna, saha ieu gambar jeung superskripsi? Jeung ceuk maranehna ka manéhna, Caesar urang.

Sakelompok jalma mawa koin ka Yesus sareng naroskeun gambar sareng prasasti saha dina éta. Aranjeunna ngabejaan Anjeunna yén éta téh Caesar urang.

1. Pentingna Nyaho Saha Anjeun Ngalayanan

2. Ngalayanan Allah jeung Teu Manusa

1. Rum 13:1-7

2. Jabur 29:2-4

Markus 12:17 Waler Yesus, saurna, "Bayarkeun ka Kaisar anu kagungan Kaisar, sareng ka Allah anu kagungan Allah." Jeung maranéhna marveled di anjeunna.

Yésus ngajarkeun yén jalma-jalma kudu mayar pajeg jeung méré ka Allah naon hak-Na.

1. Prioritas Allah: Diajar Nyuhunkeun Ka Gusti Anu Milik-Na

2. Méré Caesar jeung ka Allah: Ngarti kasaimbangan

1. Rum 13: 6-7 - "Kanggo kusabab ieu anjeun ogé mayar pajeg, pikeun otoritas anu menteri Allah, attending ka ieu pisan hal. Pajegkeun ka sakur anu kuduna: pajeg ka anu kuduna pajeg; adat ka saha adat; sieun ka saha sieun; ngahormatan ka anu ngahormat.”

2. Deuteronomy 16: 16-17 - "Tilu kali dina sataun sakabeh lalaki anjeun bakal nembongan ka PANGERAN Allah anjeun dina tempat anu anjeunna pilih, dina Pesta Roti Teu Ragi, dina Pesta Minggu, sareng dina Pesta Saung. , jeung maranehna teu kudu némbongan di payuneun Gusti kosong-dibikeun. Masing-masing jalma kedah masihan sakumaha sanggupna, dumasar kana berkah PANGERAN Allah anjeun anu parantos dipasihkeun ka anjeun."

Markus 12:18 Saterusna datang ka Anjeunna Sadukies, anu nyebutkeun euweuh jadian; jeung maranehna nanya ka manéhna, paribasa,

Urang Saduki naros ka Yesus naha aya kebangkitan, anu anjeunna ngawaler leres.

1: Urang sadaya ditakdirkeun pikeun hirup salamina sareng Allah di Surga.

2: Percaya kana kakawasaan kabangkitan sareng siap nyanghareupan kalanggengan.

1: 1 Corinthians 15: 35-58 - pangajaran Paul ngeunaan jadian tina maot.

2: 1 Tesalonika 4: 13-18 - pangajaran Paul ngeunaan kabangkitan mukmin.

Markus 12:19 Juragan, Musa nyerat ka urang, "Lamun dulur lalaki maot, sarta ninggalkeun pamajikanana, teu ninggalkeun anak, lanceukna kudu nyokot pamajikanana, sarta ngaronjatkeun turunan ka lanceukna."

Petikan éta ngeunaan kawajiban lalaki ka lanceukna anu tos maot, sapertos nyandak randa janten pamajikan sareng ngangkat budak ti anjeunna.

1. Asih Nu Maha Agung: Nedunan Parentah Asih Duduluran

2. Kurban pikeun Batur: Nurutan Conto Nabi Musa

1. Deuteronomy 25: 5-10 - Ngabahas conto sadulur nyokot pamajikan lanceukna almarhum urang

2. 1 Yohanes 4:7-12 - Ngajalajah konsép silih asih sakumaha paréntah Allah

Markus 12:20 Ayeuna aya tujuh sadulur: jeung nu kahiji kawin jeung dying teu ninggalkeun turunan.

Petikan ieu nyarioskeun carita ngeunaan tujuh sadulur, anu kahiji nyandak pamajikan tapi maot sareng teu aya budak.

1. Kasatiaan Gusti Dina Nyanghareupan Musibah

2. Ngahargaan Mémori tina Satia

1. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Ecclesiastes 7:14 - "Dina poé kamakmuran jadi galumbira, sarta dina poé adversity mertimbangkeun: Allah geus nyieun hiji ogé séjén, ku kituna manusa moal manggihan naon-naon nu bakal sanggeus anjeunna."

Markus 12:21 Jeung nu kadua ngawinkeun manéhna, sarta maot, teu ninggalkeun siki nanaon, jeung nu katilu ogé.

Petikan éta nyarioskeun kumaha lalaki kadua nyandak awéwé éta salaku pamajikanana sareng maot tanpa ngantunkeun murangkalih, sareng lalaki katilu ngalakukeun hal anu sami.

1. Pentingna ngagungkeun kahirupan sareng ngamangpaatkeun waktos anu urang gaduh.

2. Pentingna ninggalkeun warisan pikeun generasi nu bakal datang.

1. Ecclesiastes 9:10 - "Naon bae leungeun anjeun manggih ngalakukeun, ngalakukeun eta kalawan sakabeh kakuatan anjeun, pikeun di realm of maot, dimana anjeun bade, aya ngayakeun gawe atawa tata atawa pangaweruh atawa hikmah."

2. Jabur 90:12 - "Ajarkeun urang cacah poé urang, supaya urang bisa meunang haté hikmah."

Markus 12:22 Sareng tujuh kagungan anjeunna, sareng teu tinggaleun turunan: anu terakhir awéwé éta ogé maot.

Wanoja dina Markus 12:22 nikah ka tujuh salaki sareng teu aya anu ninggalkeun budak. Tungtungna, awéwé éta maot.

1. Kasatiaan Allah: Sanajan dina nyanghareupan maot, Allah satia pikeun ngajaga urang.

2. Ajén Kahirupan: Unggal kahirupan téh berharga jeung kudu dipikanyaah.

1. Rum 8: 38-39 "Kanggo kuring yakin yén maot, atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi pangawasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal tiasa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

2. 1 Korinta 15:55-57 "Dimana, he maot, meunangna anjeun? Dimana, he maot, nyeureud anjeun? Nyeureud maot nyaéta dosa, sareng kakawasaan dosa nyaéta Toret. Tapi sukur ka Allah! anu masihan urang kameunangan ku jalan Gusti urang Yesus Kristus."

Markus 12:23 Ku sabab kitu dina jadian, nalika maranéhna bakal gugah, saha manehna bakal jadi pamajikanana? keur tujuh geus nya pamajikan.

Urang Saduki nanya ka Yésus ngeunaan pihudangeunana jeung tujuh sadulur nu boga pamajikan nu sarua.

1: Waleran Yésus ka urang Saduki némbongkeun yén sipat perkawinan bakal béda dina mangsa pihudangeunana, sarta hal ieu bakal ngabalukarkeun urang museurkeun kana aspék kahirupan rohani tinimbang materi.

2: Patarosan urang Saduki némbongkeun yén maranéhna kurang paham kana kakawasaan jeung kamulyaan pihudangeunana, sarta urang kudu néangan pangarti anu leuwih jero ngeunaan Karajaan Sawarga nu bakal datang.

1: Lukas 20:34-36 - Yesus ngadawuh ka maranehna, "Anak-anak jaman ieu kawin jeung dikawinkeun, tapi jalma anu dianggap pantes pikeun ngahontal umur eta jeung nepi ka hudangna ti nu maraot teu kawin atawa dibere. dina nikah, sabab teu bisa maot deui, sabab sarua jeung malaikat jeung putra Allah, jadi putra jadian.

2: 1 Korinta 15:51-52 - Tingali! Kuring ngabejaan Anjeun hiji misteri. Urang moal sadayana bobo, tapi urang sadayana bakal robih, dina sakedapan, dina kedip-kedip panon, dina tarompét terakhir. Pikeun tarompet bakal disada, jeung nu maot bakal dihudangkeun imperishable, jeung urang bakal dirobah.

Markus 12:24 Waler Yesus ka maranehna, “Naha aranjeun teu lepat, sabab teu nyaho kana Kitab Suci, boh kana kakawasaan Allah?

Jalma nu teu ngarti kana kitab suci jeung kakawasaan Allah gampang nyieun kasalahan.

1: Urang kudu salawasna néangan pamahaman kitab suci jeung kakawasaan Allah sangkan bisa nyieun putusan nu bijaksana.

2: Urang kudu terus nambahan pangaweruh ngeunaan Kitab Suci jeung kakawasaan Allah.

1: 2 Timoteus 3: 16-17 - "Sadaya Kitab Suci dihirupkeun ku Gusti sareng mangpaat pikeun ngajar, pikeun ngabantah, pikeun ngabenerkeun, sareng pikeun ngalatih dina kabeneran, supados abdi Allah tiasa lengkep, dilengkepan pikeun unggal padamelan anu saé. "

2: Jabur 119:105 - "Sabda anjeun lampu pikeun suku kuring jeung caang ka jalan abdi."

Markus 12:25 Pikeun nalika maranéhna bakal gugah tina maot, aranjeunna henteu nikah, atawa dibere kawin; tapi ibarat malaikat-malaikat di sawarga.

Nu maot teu nikah di sawarga; aranjeunna salaku malaikat di sawarga.

1. Kabungahan Hirup Langgeng di Sawarga

2. Tujuan Nikah

1. Lukas 20:34-36 - Yesus ngajelaskeun ka Saduki yén teu aya nikah di alam baka.

2. 1 Korinta 7:25-40 - pangajaran Paul ngeunaan tujuan nikah jeung hubungan na jeung Karajaan Allah

Markus 12:26 Jeung ngeunaan nu maraot, yen maranehna hudang: naha anjeun teu maca dina kitab Musa, kumaha dina rungkun Allah ngandika ka manéhna, paribasa: Kami teh Allah Ibrahim, jeung Allah Ishak, jeung Allah. Allah Yakub?

Petikan éta nyarioskeun hubungan Allah ka Ibrahim, Ishak, sareng Yakub sareng yén Anjeunna mangrupikeun Allah anu maot.

1. Sifat Abadi Allah: Kumaha Anjeunna Salawasna Aya keur Urang

2. Kasatiaan Allah ka Umat-Na: Ibrahim, Ishak, jeung Yakub

1. Kajadian 22:15-18

2. Rum 4:16-17

Markus 12:27 Anjeunna sanes Allah anu maraot, tapi Allah anu hirup.

Allah teh Allah nu hirup, lain nu maraot, jeung jalma-jalma nu percaya lain salah.

1. Allah Hirup jeung Gawé di Urang Kiwari

2. Kakuatan Hirup: Ngalaman Hadirat Allah

1. Rum 8:11 - "Lamun Roh anjeunna anu diangkat Yesus ti nu maraot dwells di anjeun, anjeunna anu diangkat Kristus Yesus tina maot ogé bakal masihan kahirupan ka awak fana anjeun ngaliwatan Roh-Na anu dwells di anjeun."

2. Ibrani 13: 8 - "Yesus Kristus sarua kamari jeung kiwari sarta salawasna."

Markus 12:28 Jeung salah sahiji scribes datang, sarta sanggeus ngadéngé aranjeunna alesan babarengan, sarta perceing yén anjeunna geus ngajawab aranjeunna alus, nanya ka anjeunna, Paréntah mana anu pangheulana sadaya?

Hiji ahli Taurat ngadangu Yesus sareng urang Parisi nalar babarengan sareng naroskeun ka Yesus anu mana paréntah anu pangheulana.

1. Asih Gusti kalayan Sakabeh Jantung

2. Nempatkeun Allah Kahiji dina Kahirupan Anjeun

1. Deuteronomy 6: 5 - Cinta Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan Anjeun.

2. Mateus 6:33 - Neangan Karajaan Allah luhureun sakabeh sejenna, sarta hirup righteously, sarta anjeunna bakal masihan anjeun sagalana nu peryogi.

Markus 12:29 Waler Yesus, "Parentah anu pangheulana mah, "Dengekeun, eh Israil! Gusti Allah urang teh hiji Gusti:

Yésus ngajarkeun pentingna parentah nu kahiji, nyaéta ngadéngékeun jeung nurut ka Allah, nu hiji-hijina Gusti.

1. Ngadangukeun jeung Taat ka Allah: Dasar Iman

2. Persatuan Allah: Sumber Kakuatan Urang Tunggal

1. Deuteronomy 6: 4-5 - Dangukeun, O Israel: PANGERAN Allah urang teh hiji PANGERAN.

2. James 1:22-25 - Tapi jadi ye doers tina kecap, jeung teu hearers wungkul, deceiving selves Anjeun sorangan.

Markus 12:30 Sareng anjeun kedah nyaah ka Gusti Allah anjeun kalayan sadayana haté anjeun, sareng sadayana jiwa anjeun, sareng sadayana pikiran anjeun, sareng sadaya kakuatan anjeun: ieu mangrupikeun parentah anu pangheulana.

Petikan tina Markus 12:30 ieu nyarioskeun ngeunaan pentingna nyaah ka Gusti kalayan sadayana haté, jiwa, pikiran, sareng kakuatan, sabab ieu mangrupikeun paréntah anu munggaran.

1. Paréntah Greatest - A on asih Allah kalawan sakabéh haté, jiwa, pikiran, jeung kakuatan urang.

2. Hirup Taat - A dina hirup taat kana parentah Allah.

1. Deuteronomy 6: 4-5 - "Dengekeun, O Israel: Gusti Allah urang, Gusti teh hiji. Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun.

2. Mateus 22:37-39 - Jeung cenah manéhna, "Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun. Ieu parentah hébat sarta kahiji. Jeung nu kadua kawas éta: Anjeun kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan.

Markus 12:31 Jeung nu kadua saperti kieu, nya eta, Anjeun bakal nyaah ka tatangga anjeun sakumaha thyself. Teu aya parentah sejen anu leuwih gede ti ieu.

Cinta tatangga anjeun sakumaha diri. Teu aya paréntah anu langkung ageung tibatan ieu.

1. Aturan Emas: Cinta tatangga anjeun sakumaha diri

2. Paréntah pikeun Asih: Pesen Rekonsiliasi

1. John 15:12 - "Ieu parentah Kami, yen maraneh kudu silih cinta, sakumaha Kuring geus dipikacinta anjeun."

2. 1 John 4: 7-8 - "Kakasih, hayu urang silih pikanyaah: pikeun cinta téh ti Allah; jeung unggal hiji nu mikanyaah téh dilahirkeun ti Allah, sarta nyaho ka Allah. Anjeunna anu teu mikanyaah teu nyaho ka Allah; pikeun Allah teh. cinta."

Markus 12:32 Saur ahli Taurat ka anjeunna, "Muhun, Juragan, anjeun parantos nyarios kaleresan: sabab aya hiji Allah; sareng teu aya anu sanés kecuali anjeunna:

Juru tulis ngakuan yén ngan aya hiji Allah.

1. Kadaulatan Allah - Recogninging hiji Allah sajati penting pikeun hirup hiji hirup iman.

2. Hirup Kahirupan Iman - Ngaku ka hiji Allah sajati mangrupakeun pondasi hirup suci.

lintas-

1. Deuteronomy 6: 4-5 - Ngadangukeun, O Israel: Gusti Allah urang téh hiji Gusti: jeung anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh jantung, jeung sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh kakuatan Anjeun.

2. Yesaya 43:10 - Anjeun saksi Kami, nyebutkeun Gusti, jeung hamba abdi saha Kuring geus dipilih: nu bisa nyaho tur percaya Kami, sarta ngarti yén Kami Anjeunna: saméméh kuring aya euweuh Allah kabentuk, atawa bakal aya. nyusul kuring.

Markus 12:33 Jeung mikanyaah manéhna kalayan sakabéh haté, jeung sakabeh pamahaman, jeung sakabeh jiwa, jeung sakabeh kakuatan, jeung mikanyaah tatanggana saperti dirina, leuwih ti sakabeh kurban beuleuman jeung kurban.

Yésus ngantebkeun pentingna nyaah ka Allah jeung nyaah ka sasama saperti ka diri sorangan, nu leuwih gede ti batan kurban beuleuman jeung kurban.

1. Cinta ka Allah jeung Cinta tatangga Anjeun - Paréntah Greatest

2. Kakuatan Cinta - Luhureun Sadaya Panawaran

1. 1 Korinta 13:13 - "Jeung ayeuna tilu tetep: iman, harepan jeung cinta. Tapi anu pangageungna nyaéta cinta. ”

2. John 15:12 - "Parentah Kami kieu: Silih asih sakumaha Kami geus dipikacinta anjeun".

Markus 12:34 Jeung nalika Yesus ningali yén anjeunna ngawaler wijaksana, anjeunna nyarios ka anjeunna, "Anjeun teu jauh ti Karajaan Allah." Sarta teu saurang ogé sanggeus éta wani nanya ka anjeunna patarosan nanaon.

Yesus kagum ku jawaban saurang lalaki pikeun patarosan sareng nyarios anjeunna caket kana Karajaan Allah. Sanggeus kitu, taya nu wanieun deui nanya ka Isa.

1. "Kadeukeutna Karajaan Allah"

2. "Kabijaksanaan Jawaban"

1. Mateus 5: 3-12 - "Bagja anu miskin di roh: pikeun theirs nyaeta Karajaan Sawarga."

2. Siloka 15:28 - "Haté jalma taqwa diajar pikeun ngajawab: tapi sungut nu jahat poureth kaluar hal jahat."

Markus 12:35 Waler Yesus bari ngajar di Bait Allah, "Kumaha ahli-ahli Kitab nyebutkeun yen Kristus teh Putra Daud?"

Yésus ngajar di Bait Allah jeung nanya ka ahli-ahli Kitab kumaha maranéhna bisa nyebutkeun yén Kristus téh Putra Daud.

1. Pentingna naroskeun patarosan pikeun ningkatkeun iman urang

2. Kakawasaan Kristus jeung hubungan-Na jeung Daud

1. Rum 8:32, "Anjeunna anu henteu nyéépkeun Putra-Na sorangan, tapi masihan anjeunna pikeun urang sadayana, kumaha anjeunna henteu ogé kalayan anjeunna masihan sagala hal ka urang?"

2. Jabur 89:27, "Jeung Kami bakal ngajadikeun manéhna nu cikal, pangluhurna raja-raja saalam dunya."

Markus 12:36 Pikeun Daud sorangan ceuk ku Roh Suci, PANGERAN ngandika ka Gusti abdi, linggih di leungeun katuhu kuring, nepi ka Kami nyieun musuh Anjeun footstool Anjeun.

Dina Markus 12:36, Yesus ngutip Daud nyarios yén Yéhuwa nyarios ka Gustina, linggih di sisi katuhu-Na dugi ka ngawasa musuh-musuh-Na.

1. Kakawasaan Yesus: Ngartos Wewenang Putra Allah

2. Ngungkulan Musuh: Ngamangpaatkeun Kakuatan Yesus

1. Jabur 110: 1 - "Gusti ngandika ka Gusti abdi: "Linggih di leungeun katuhu Kami nepi ka Kami nyieun musuh anjeun footstool pikeun suku anjeun."

2. Ibrani 1: 3 - "Putra teh sinar kamulyaan Allah jeung ngagambarkeun persis mahluk-Na, sustaining sagala hal ku firman-Na kuat. Sanggeus nyucikeun dosa-dosa, Anjeunna linggih di sisi katuhu Gusti Nu Maha Agung di sawarga."

Markus 12:37 Ku kituna Daud sorangan nyebut manéhna Gusti; sareng ti mana anjeunna putrana? Jeung jalma biasa ngadangu anjeunna gladly.

Ayat ieu nunjukkeun kumaha pangajaran Yesus ditampi ku jalma biasa sareng kumaha aranjeunna kagum ku éta.

1. Kakuatan Pangajaran Yesus: Kumaha Yesus Nyambung sareng Jalma Umum

2. Ngartos Kaajaiban: Ngajalajah Misteri Ketuhanan Yesus

1. John 4: 1-26 - Yesus kalibet jeung awéwé Samaritan

2. Lukas 5: 1-11 - Yesus nyauran Simon Petrus sareng pamayang sanésna janten pamayang lalaki.

Markus 12:38 Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna dina doktrin-Na, "Awas ka ahli-ahli Taurat, anu resep ngagem ageman panjang, sareng resep salam di pasar.

Yésus ngingetkeun murid-murid-Na sangkan ati-ati ka ahli-ahli Taurat anu resep maké papakéan méwah jeung néangan perhatian di pasar.

1. Bahaya Kareueus dina Rupa

2. Waspada tina Sanjungan

1. paribasa 16:18 - "Sombong goeth saméméh karuksakan, jeung hiji sumanget haughty saméméh ragrag."

2. Yakobus 4: 6 - "Tapi anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab kitu anjeunna nyarios, Gusti nolak anu sombong, tapi masihan rahmat ka anu hina."

Markus 12:39 Jeung korsi-korsi pangpangna di tempat-tempat ibadah, jeung kamar-kamar pangluhurna dina pesta-pesta.

Yesus ngingetkeun jalma-jalma supaya henteu milarian korsi anu paling penting di sinagoga sareng tempat anu pang menonjol dina pesta.

1. Bangga Goes Sateuacan Ragrag: A Study on Humility

2. Saksi Jempé: Diajar Ngadangukeun jeung Narima

1. Lukas 14:7-11 , Yésus nyaritakeun misil ngeunaan saurang lalaki nu rék nyokot korsi pangpangna dina pésta kawinan.

2. Siloka 18:12, "Saméméh ancurna haté manusa téh angkuh, sarta saméméh kahormatan téh humility."

Markus 12:40 Anu ngahakan imah randa-randa, sarta pikeun pura-pura ngadoakeun lila-lila.

Petikan ieu ngingetkeun ngeunaan jalma-jalma anu ngamangpaatkeun anu rentan pikeun kauntungan sorangan ku pura-pura taqwa sareng ngalaksanakeun solat anu panjang.

1. Kasatiaan urang teu kudu diukur ku lobana waktu solat, tapi ku cara urang ngarawat jalma-jalma nu paling rentan.

2. Urang teu kudu make taqwa urang salaku panutup pikeun selfishness urang sorangan.

1. James 1:27 - Agama anu murni tur undefiled sateuacan Allah Rama ieu: ngadatangan yatim jeung randa dina kasangsaraan maranéhanana, sarta ngajaga diri unstained ti dunya.

2. Mateus 23:14 - Woe ka anjeun, scribes jeung Parisi, munafik! Pikeun anjeun ngahakan imah randa-randa sareng pikeun pura-pura anjeun ngadamel doa anu panjang. Ku sabab kitu anjeun bakal nampi panghukuman anu langkung ageung.

Markus 12:41 Yesus linggih di payuneun perbendaharaan, sareng ningali kumaha jalma-jalma tuang artos ka perbendaharaan, sareng seueur anu beunghar tuang seueur.

Yésus niténan jalma-jalma waktu méré duit ka perbendaharaan. Loba jalma beunghar méré berehan.

1. The Power of Generosity: Kumaha Méré Bisa Transform Kahirupan

2. Anugrah Nu Maha Agung: Kumaha Yésus Ngajar Urang Témbongkeun Kaasih Ngaliwatan Kagiatan Méré

1. 2 Korinta 9: 6-8 - "Inget ieu: Saha anu sows sparingly bakal panén sparingly, sarta saha anu sows generously bakal panén generously. Masing-masing anjeun kedah masihan naon anu ku anjeun parantos diputuskeun dina haté anjeun pikeun masihan, henteu kedul atanapi dipaksa, sabab Allah mikanyaah anu masihan anu riang. Jeung Allah bisa ngaberkahan anjeun abundantly, ku kituna dina sagala hal saban waktu, ngabogaan sagala nu peryogi, anjeun bakal abound dina unggal karya alus.

2. 1 Yohanes 3:17 - "Lamun aya anu boga harta banda jeung ningali dulur sadulur butuh tapi teu karunya ka aranjeunna, kumaha bisa asih Allah dina jalma éta?"

Markus 12:42 Aya hiji randa miskin anu sumping, teras ngalungkeun dua lembar, artosna sakilo.

Petikan ieu nyorot carita randa miskin anu masihan kurban berehan sanajan kamiskinan.

1. "The Heart of Generosity" - A dina pentingna masihan kalayan haté berehan, euweuh urusan ukuran kurban.

2. "The Power of Ta'at Satia" - A on kakuatan hirup kaluar iman urang ngaliwatan polah leutik acan satia tina ta'at.

1. 2 Corinthians 9: 7 - "Unggal anjeun kedah masihan naon geus mutuskeun dina haté anjeun pikeun masihan, teu reluctantly atawa dina paksaan, pikeun Allah mikanyaah hiji giver riang."

2. Lukas 21: 1-4 - "Salaku Yesus neuteup ka luhur, manéhna nempo nu beunghar nempatkeun hadiah maranéhanana kana perbendaharaan Bait Allah. Anjeunna ogé nempo hiji randa miskin nempatkeun dina dua koin tambaga leutik pisan. 'Kuring ngabejaan Anjeun kaleresan,' anjeunna Saurna, 'Ieu randa miskin geus nyuhunkeun duitna leuwih loba ti batan nu lian. Ieu jelema-jelema kabeh mere kurnia tina kabeungharanana, tapi manehna tina kamiskinan nyumponan sagala rupa nu bogana.'"

Markus 12:43 Anjeunna nyaur murid-murid-Na, sarta ngadawuh ka maranehna, Satemenna Kami nyebutkeun ka anjeun, randa miskin ieu tuang leuwih loba ti batan sakabeh jalma anu geus tuang kana perbendaharaan.

Yésus muji hiji randa miskin lantaran bageurna méré dua koin panungtungan ka perbendaharaan.

1. Hirup Berehan: Kakuatan Méré Kurban

2. Haté Allah: Ningali Nilai dina Kado pangleutikna

1. Paribasa 3: 9-10 - Ngahormatan Gusti kalawan kabeungharan anjeun sarta kalawan firstfruits sadaya hasil anjeun; mangka lumbung anjeun bakal pinuh ku loba, sarta tong anjeun bakal bursting ku anggur.

2. 2 Corinthians 9: 7-8 - Masing-masing kudu masihan sakumaha anjeunna geus mutuskeun dina haténa, teu reluctantly atawa dina paksaan, pikeun Allah mikanyaah hiji giver riang. Jeung Allah sanggup nyieun sagala rahmat abound ka anjeun, ku kituna ngabogaan sagala kacukupan dina sagala hal sepanjang waktos, anjeun bisa abound dina unggal karya alus.

Markus 12:44 Pikeun sakabéh aranjeunna tuang tina kaayaanana maranéhanana; tapi manéhna tina kahayang dirina teu tuang sagala milik manehna, sanajan sakabeh hirupna.

Petikan ieu nyorot pentingna masihan kurban.

1: Lamun urang méré, urang kudu méré kurban; teu ngan tina kaayaanana urang, tapi malah nepi ka titik méré sagalana urang boga.

2: Urang kudu berehan dina méré urang, jeung teu ngan méré naon urang bisa luang, tapi méré sacara kurban.

1: 2 Corinthians 8: 2-4 - "Sabab dina ujian anu parah tina kasangsaraan, kaayaanana kabungahan sareng kamiskinan anu luar biasa parantos dilimpahkeun ku kabeungharan kabeungharan aranjeunna. Pikeun aranjeunna masihan numutkeun kamampuanana, sakumaha anu ku Kami tiasa kasaksian, sareng saluareun kamampuanna, tina karepna sorangan, menta kami kalayan sungguh-sungguh pikeun nyandak bagian dina ngabantosan para wali."

2: Rasul 4: 32-35 - "Ayeuna jumlah pinuh jalma anu percaya éta tina hiji haté sareng jiwa, sareng teu aya anu nyebatkeun yén naon waé anu kagungan anjeunna mangrupikeun milikna, tapi aranjeunna sadayana sami. Jeung ku kakuatan gede rasul-rasul anu mere kasaksian maranéhna ngeunaan kabangkitan Gusti Yesus, sarta rahmat hébat kana aranjeunna sadayana. Henteu aya jalma anu malarat di antara aranjeunna, sabab saloba anu boga lahan atanapi bumi anu ngajual aranjeunna sareng hasil anu dijualna dicandak sareng disimpen dina suku rasul, teras dibagi-bagi ka masing-masing sakumaha anu diperyogikeun."

Markus 13 ngandung ceramah nabi Isa ngeunaan karusakan Bait Allah, tanda-tanda akhir jaman, datangna Putra Manusa, sareng naséhat pikeun waspada.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku saurang murid nyarioskeun ngeunaan wangunan bait anu megah. Yesus ngaramalkeun moal aya hiji batu anu ditinggalkeun ku sadayana anu dilungsur ka handap (Markus 13:1-2). Engké Gunung Olives sabalikna kuil Peter James John Andrew nanya pribadi iraha hal ieu bakal kajadian naon tanda aya sadayana ngeunaan bakal kaeusi. Anjeunna ngingetkeun aranjeunna ulah aya anu nipu aranjeunna seueur anu sumping dina nami-Na ngaku 'Kami anjeunna' nipu seueur perang gosip perang tapi tungtungna masih sumping bangsa naék ngalawan karajaan bangsa ngalawan gempa karajaan di sababaraha tempat kalaparan ieu nyeri kalahiran (Markus 13: 3-8) .

Ayat 2: Anjeunna neraskeun ngingetkeun yén aranjeunna bakal diserahkeun ku dewan anu disebat, sinagoga nangtung di payuneun gubernur raja salaku saksi Anjeunna Injil mimitina kedah diuarkeun ka sadaya bangsa iraha waé ditéwak diadili, ulah hariwang sateuacanna naon anu dipasihkeun dina waktosna nyarioskeun éta sanés nyarios tapi sadulur Roh Suci ngahianat. lanceuk maot bapa anak anak barontak ka kolot geus nempatkeun maot sarerea hate sabab Anjeunna tapi hiji nangtung teguh tungtungna bakal disimpen lamun ningali 'abomination ngabalukarkeun desolation' nangtung dimana teu milik maca ngarti kabur gunung jalma housetop turun asup ka imah nyokot naon bae kaluar jalma sawah balik Balik meunang jubah aduh ibu-ibu hamil anu nyusahkeun dinten-dinten neneda ieu henteu lumangsung usum Sabat bakal aya kasusahan anu henteu aya bandingana ti mimiti dunya diciptakeun ku Gusti dugi ka ayeuna moal aya anu disaruakeun deui upami Gusti henteu ngirangan waktos éta moal aya anu bakal salamet demi umat anu dipilih anu disingkat. eta waktu eta lamun saha nyebutkeun Tingali di dieu Kristus Tingali aya teu percaya christs palsu nabi ngalakukeun tanda keajaiban nipu komo milih mungkin waspada kituna ngawartoskeun sagalana payun waktu (Mark 13: 9-23).

Alinea ka-3: Sanggeus marabahaya poe eta panonpoe poek bulan mere caang béntang ragrag langit awak sawarga oyag tuluy ningali Putra Manusa datang awan kakuatan agung kamulyaan ngirim malaikat kumpul milih opat angin tungtung bumi tungtung langit diajar palajaran tangkal anjir geura-giru dahan meunang hipu daun kaluar nyaho usum panas. Deukeut ogé nalika ningali hal-hal ieu kajantenan terang caket panto katuhu leres-leres nyarioskeun ka anjeun generasi pasti bakal maot dugi ka sadaya hal ieu kajantenan langit bumi sirna kecap-kecap anu teu pernah sirna kira-kira jam beurang teu aya anu terang boh malaikat sawarga atanapi Putra ngan ukur Bapa waspada jaga jaga. teu nyaho iraha waktuna datang kawas lalaki indit lalampahan ninggalkeun imah nyimpen pagawé ngecas unggal tugas ditugaskeun ngabejaan hiji di panto jaga jaga kituna teu nyaho iraha boga imah datang naha malem tengah peuting hayam jalu gagak subuh lamun datang ujug-ujug manggihan saré naon nyebutkeun dulur Watch! Exhorting mukmin hirup kaayaan kesiapan antisipasi balik-Na dibere kateupastian timing pasti (Mark 13: 24-37).

Markus 13:1 Jeung nalika anjeunna kaluar ti Bait Allah, salah sahiji murid-Na ngomong ka Anjeunna, "Guru, tingali naon manner batu jeung naon wangunan di dieu!"

Yésus jeung murid-muridna héran kana kaagungan Bait Allah.

1. Kaagungan Bait Allah: Ningali Kaéndahan Ciptaan Allah

2. Pentingna Ngaku Kaagungan Allah dina Kahirupan Urang

1. Jabur 29: 2 - Ascribe ka Gusti nu kamulyaan alatan ngaranna; nyembah ka Gusti dina kamulyaan kasucian.

2. Jabur 8:3-4 - Nalika kuring neuteup ka langit Anjeun, karya ramo Anjeun, bulan jeung béntang, nu geus diatur dina tempat, naon manusa nu Anjeun inget manéhna, jeung anak manusa yén anjeun paduli ka anjeunna?

Markus 13:2 Yesus ngawaler ka anjeunna, "Naha anjeun ningali ieu gedong-gedong ageung?" moal aya anu tinggaleun hiji batu dina batu anu sanés, anu henteu kedah dialungkeun.

Yesus ngaramalkeun karuksakan Bait Allah di Yerusalem.

1. The Transience tina Struktur Earthly

2. Kasatiaan Nubuat Yesus

1. Ibrani 12:28 - Ku alatan éta, saprak urang geus narima hiji karajaan unshakable, hayu urang jadi ngeusi sukur, jeung jadi ibadah ka Allah acceptably jeung reverence jeung angen.

2. 2 Corinthians 4:18 - Ku kituna urang ngalereskeun panon urang teu on naon katempo, tapi dina naon ghaib, saprak naon katempo téh samentara, tapi naon ghaib téh langgeng.

Markus 13:3 Sareng nalika Anjeunna calik di Gunung Jetun payuneun Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yahya sareng Andreas naroskeun ka anjeunna nyalira,

Yésus keur ngajar murid-muridna di Gunung Jetun, peuntaseun Bait Allah.

1: Kanyaahna Yésus ka murid-muridna kacida kuatna nepi ka waktuna pikeun ngajar maranéhna, sanajan dina jadwal sibuk.

2: Yésus ngajar murid-muridna teu ngan ngaliwatan omongan tapi ogé ngaliwatan conto, némbongkeun yén maranéhna penting waktu pikeun diajar ti manéhna.

1: Mateus 22:37 - Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun, kalawan sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.

2: Yohanes 8:31-32 - Isa ngadawuh ka jalma-jalma anu palercaya ka Anjeunna, ? Upami anjeun neraskeun pangandika Kami, anjeun leres-leres murid-murid Kami. Teras anjeun bakal terang anu leres, sareng anu leres bakal ngabebaskeun anjeun.??

Markus 13:4 Bejakeun ka kami, iraha hal-hal ieu bakal kajadian? jeung naon bakal jadi tanda lamun sagala hal ieu bakal kaeusi?

Yésus ngingetkeun murid-muridna ngeunaan nabi-nabi palsu jeung ngajar maranéhna pikeun nyiapkeun datangna Putra Manusa.

1: Urang kudu tetep waspada jeung nyiapkeun datangna Putra Manusa, sanajan nabi palsu nyoba nyasarkeun urang.

2: Pangajaran Yesus dina Markus 13 ngajurung urang pikeun naroskeun tanda-tanda datangna Putra Manusa, supados urang siap nalika Anjeunna sumping.

1: Mateus 24:3-4 ? Nalika anjeunna linggih di Gunung Zaitun, murid-murid sumping ka Anjeunna nyalira, saurna, ? Ell kami, iraha hal-hal ieu bakal kajantenan, sareng naon anu bakal janten tanda datangna anjeun sareng nutup jaman???

2: Lukas 21:7-8 ? Janten aranjeunna naros ka anjeunna, ? 쏷 masing-masing, iraha hal-hal ieu bakal kajadian, sareng naon tandana nalika hal-hal ieu badé kajantenan???Saur anjeunna, ? 쏶 ee yén anjeun teu disesatkan. Pikeun loba bakal datang dina ngaran kuring, nyebutkeun,? 쁈 am he!??jeung, ? 쁔 he time is on hand!??Ulah nyusul aranjeunna.??

Markus 13:5 Ku Isa ngawaler ka maranehna, “Awas ulah aya anu nipu ka maraneh.

Yésus ngingetkeun murid-muridna supaya waspada kana tipu daya.

1: Waspada tina tipu daya sareng pilih milarian bebeneran.

2: Ulah kagoda ku nabi palsu, tapi percaya ka Yéhuwa.

1: Yeremia 29:13 - Anjeun bakal neangan kuring jeung manggihan kuring lamun anjeun neangan kuring kalayan sagala haté anjeun.

2: 1 Tesalonika 5:21 - Nguji sagalana; nyekel pageuh naon alus.

Markus 13:6 Pikeun loba bakal datang dina ngaran kuring, nyebutkeun, Kami Kristus; jeung bakal nipu loba.

Seueur anu bakal ngaku janten Al Masih sareng bakal nipu seueur jalma.

1. Waspada Nabi Palsu - Mateus 7:15-20

2. The Lies tina Musuh - Epesus 6: 10-17

1. 2 Korinta 11:13-15

2. Rasul 8:9-11

Markus 13:7 Jeung lamun anjeun bakal ngadéngé perang jeung rumor ngeunaan perang, anjeun ulah salempang: pikeun hal saperti kudu perlu; tapi tungtungna moal acan.

Petikan ieu nyorong jalma-jalma mukmin pikeun henteu kaganggu ku laporan perang sareng kasulitan sanés, sabab hal-hal sapertos kitu mangrupikeun bagian tina kahirupan, tapi akhir dunya henteu acan.

1. Rencana Allah pikeun Urang: Ngartos yén Hirup Henteu Gampang Tapi Urang Bisa Ngandelkeun Gusti

2. Acan Tungtung: Kumaha Tabah Dina Nyanghareupan Kasusah

1. Yeremia 29:11 - "Kanggo kuring terang rencana kuring keur anjeun," nyebutkeun Gusti, "rencana pikeun makmur jeung teu ngarugikeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan jeung mangsa nu bakal datang."

2. Rum 5:3-5 - Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan di sufferings urang, sabab urang terang yen sangsara ngahasilkeun Persib; katekunan, karakter; jeung karakter, harepan. Jeung harepan teu nempatkeun urang éra, sabab cinta Allah geus dituang kaluar kana haté urang ngaliwatan Roh Suci, anu geus dibikeun ka urang.

Markus 13:8 Pikeun bangsa bakal naek ngalawan bangsa, jeung karajaan ngalawan karajaan: jeung bakal aya lini di divers tempat, jeung bakal aya famines jeung troubles: ieu mimitina sorrows.

Awal kasedihan ngawengku perang, lini, famines, jeung troubles.

1. Rahmat Gusti Ditengah Kasangsaraan

2. Disiapkeun pikeun Jaman Hese

1. James 1: 2-4 - Cacah eta kabeh kabagjaan, Dulur-dulur mah, lamun anjeun digolongkeun kana divers temptations; Nyaho ieu, yén cobaan iman anjeun worketh kasabaran. Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna nya, nu bisa jadi sampurna jeung sakabéh, wanting nanaon.

2. Yesaya 41:10 - Ulah sieun; keur Kami jeung thee: jadi teu dismayed; keur Kami Allah thy: Kuring baris nguatkeun thee; enya, kuring baris nulungan anjeun; enya, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu kabeneran abdi.

Markus 13:9 Tapi kudu ati-ati ka diri sorangan: sabab bakal nganteurkeun anjeun ka déwan; jeung di synagogues anjeun bakal keok: jeung anjeun bakal dibawa ka para pamingpin jeung raja demi Kami, pikeun kasaksian ngalawan maranehna.

Murid-murid bakal dikaniaya lantaran satia ka Yésus jeung pangajaran-Na.

1. Nangtung Teguh dina Iman: Nyepeng Gancang ka Yesus Dina Nyanghareupan Panganiaya

2. Saksi nu Wani: Nyaksian ka Yesus Sanajan Ancaman Cilaka

1. John 15: 18-20 - "Lamun dunya hates anjeun, tetep dina pikiran nu eta hated kuring munggaran. Lamun anjeun belonged ka dunya, eta bakal bogoh ka anjeun sakumaha milikna. dunya, tapi Kami geus milih anjeun ti dunya. Éta sababna dunya hate anjeun. Inget naon ceuk Kami ka anjeun: 'Abdi teu leuwih ti dunungan.' Lamun maraneh dikaniaya ka Kami, maraneh oge bakal dianiaya.”

2. Mateus 5: 10-12 - "Bagja jalma anu persecuted alatan amal saleh, pikeun maranéhanana nyaéta Karajaan Sawarga. Rahayu anjeun lamun jalma ngahina anjeun, nyiksa anjeun sarta falsely nyebutkeun sagala jinis jahat ngalawan anjeun alatan kuring. . Sing gumbira jeung gumbira, sabab gede ganjaran aranjeun di sawarga, sabab kitu oge maranehna ngaaniaya nabi-nabi samemeh aranjeun."

Markus 13:10 Jeung Injil kahiji kudu diterbitkeun antara sakabeh bangsa.

Injil kedah disebarkeun ka sadaya bangsa.

1: Komisi Agung - Ngabagikeun Injil ka Sadaya Bangsa

2: Kamungkinan Sajajalan pikeun Nyebarkeun Injil

1: Mateus 28: 19-20 - Ku sabab kitu, angkat sareng ajarkeun ka sadaya bangsa, baptis aranjeunna dina nami Rama, sareng Putra, sareng Roh Suci: Ajar aranjeunna ngalaksanakeun sagala hal anu ku Kami paréntahkeun ka anjeun: jeung, lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir dunya. Amin.

2: Rasul 1: 8 - Tapi anjeun bakal nampi kakuatan, saatos Roh Suci sumping ka anjeun, sareng anjeun bakal janten saksi pikeun kuring di Yerusalem, sareng di sakumna Yudea, sareng di Samaria, sareng dugi ka tungtung bumi. bumi.

Markus 13:11 Tapi lamun maranehna bakal nungtun anjeun, sarta nyerahkeun anjeun nepi, ulah mikir sateuacanna naon anjeun bakal nyarita, atawa ulah premeditate: tapi naon anu bakal dibikeun ka anjeun dina jam nu, nu ngomong anjeun: for lain maneh nu. nyarita, tapi Roh Suci.

Urang Kristen teu kedah hariwang ngeunaan naon anu kedah dicarioskeun nalika dikaniaya sabab Roh Suci bakal nungtun sareng masihan aranjeunna kecap-kecap pikeun diomongkeun.

1. Percanten ka Roh Suci - Nyandak Panglipur dina Pituduh Gusti

2. Nyarioskeun Kaleresan dina Mangsa Cobaan - Ngandelkeun Kakuatan Roh Suci

1. John 16:13 - "Najan kitu, nalika anjeunna, Roh bebeneran, geus datangna, anjeunna bakal nungtun anjeun kana sagala bebeneran; pikeun anjeunna moal nyarita on otoritas sorangan, tapi naon anjeunna hears anjeunna bakal nyarita, sarta anjeunna bakal. nyaritakeun hal-hal anu bakal datang."

2. Rum 8:26 - "Kitu oge Roh oge mantuan dina kalemahan urang. Pikeun urang teu nyaho naon urang kudu neneda keur sakumaha sakuduna, tapi Roh sorangan ngajadikeun syafaat pikeun urang jeung groanings nu teu bisa uttered."

Markus 13:12 Ayeuna lanceukna bakal ngahianat lanceukna nepi ka maot, jeung bapa anak; jeung barudak bakal naek ngalawan kolotna, sarta bakal ngakibatkeun aranjeunna pikeun nempatkeun maot.

Beungkeut kulawarga pegat sakumaha baraya ngahianat jeung barudak naek ngalawan kolotna.

1. Panghianatan dina kulawarga: Balukar tina megatkeun Bond

2. Ngahormatan Bapa sareng Indung anjeun: Berkah tina Ngajaga Ikatan Kulawarga

1. Kajadian 2:24 - Ku sabab kitu lalaki bakal ninggalkeun bapana sarta indungna sarta ngahiji jeung pamajikanana, sarta maranéhanana baris jadi hiji daging.

2. Epesus 6:1-3 - Barudak, nurut ka kolot anjeun dina Gusti, pikeun ieu katuhu. ? Naha bapa sareng ibu anjeun? 앪 € 봶 mana parentah kahiji kalawan jangji??? 쐓 o supaya anjeun salamet sareng anjeun tiasa panjang umur di bumi.??

Markus 13:13 Jeung aranjeun bakal dibenci ku sakabeh jalma pikeun demi ngaran Kami, tapi sing saha bakal ends nepi ka ahir, sarua bakal disimpen.

Kabéh anu nuturkeun Yesus bakal ngalaman hatred, tapi jalma anu persevere bakal disimpen.

1: Sabar ngaliwatan Ujian - Markus 13:13

2: The Power of Persib - Markus 13:13

1: Yakobus 1: 2-4 - Anggap éta kabagjaan murni, dulur-dulur, iraha waé anjeun nyanghareupan rupa-rupa cobaan, sabab anjeun terang yén uji iman anjeun ngahasilkeun katekunan.

2: 1 Peter 5: 8-9 - Waspada jeung pikiran sober. Musuh aranjeun, Iblis, lir singa ngagaur, neangan nu keur dihakan. Tahan anjeunna, nangtung teguh dina iman.

Markus 13:14 Tapi lamun anjeun bakal nempo abomination of desolation, diomongkeun ku Daniel nabi, nangtung di mana teu halah, (hayu manéhna nu maca ngarti,) mangka hayu nu aya di Yudea ngungsi ka gunung.

Yesus ngingetkeun pengikut-pengikut-Na pikeun ngungsi ka gunung-gunung nalika aranjeunna ningali kajahatan tina desolation anu diomongkeun ku nabi Daniel.

1. Pépéling Allah: Ngaregepkeun Sabda Nabi

2. Kabur ka Pagunungan: Ngadéngé Panggero Yesus

1. Daniel 11:31 - "... jeung maranéhna bakal ngotoran sanctuary kakuatan, jeung bakal nyokot jauh kurban poean, sarta maranéhanana baris nempatkeun abomination nu ngajadikeun desolate."

2. Mateus 24: 15-16 - "Nalika anjeun bakal ningali abomination of desolation, diucapkeun ku Daniel nabi, nangtung di tempat suci, (saha nu maca, hayu anjeunna ngartos:) Lajeng hayu nu aya di Yudea ngungsi. ka gunung."

Markus 13:15 Sing saha anu aya di loteng, ulah turun ka jero imah, ulah asup ka jero imah, nyandak naon-naon ti imahna.

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun cicing dina hateup imahna jeung teu asup deui ka jero pikeun meunangkeun nanaon.

1. Pentingna Satia Taat kana Paréntah Yésus

2. Nyiapkeun pikeun Situasi Teu Disangka kalawan Iman jeung Resilience

1. Mateus 7:24-27 - Ku sabab eta sing saha hears ieu sayings of mine, sarta ngalakonan eta, Kuring bakal liken manéhna jeung hiji lalaki wijaksana, anu ngawangun imahna dina batu.

2. Galata 6: 9 - Jeung hayu urang ulah bosen dina ngalakukeun ogé: pikeun dina mangsa nu bakal datang urang bakal panén, lamun urang pingsan.

Markus 13:16 Jeung sing saha nu aya di sawah ulah balik deui pikeun nyokot pakean-Na.

Yésus maréntahkeun ka murid-murid yén lamun aya nu keur di tegal, ulah balik deui nyokot jubahna.

1. Pentingna tetep fokus kana tugas di leungeun.

2. Ajén karendahan jeung kasugemaan.

1. Pilipi 4: 11-13 - "Teu kuring keur diomongkeun keur merlukeun, pikeun kuring geus diajar dina situasi naon Kami janten eusi. Kuring nyaho kumaha carana jadi dibawa low, sarta kuring nyaho kumaha abound. jeung unggal kaayaan, Kuring geus diajar rusiah nyanghareupan nyatu jeung lapar, kaayaanana jeung kabutuhan.

2. Yakobus 4:13-15 - Hayu ayeuna, anjeun anu nyebutkeun,? 쏷 oday atawa isukan urang bakal indit ka kitu jeung kitu kota jeung méakkeun sataun di dinya jeung dagang jeung nyieun untung? 앪 €?acan anjeun teu nyaho naon isukan bakal mawa. Naon hirup anjeun? Pikeun anjeun halimun anu nembongan sakeudeung lajeng ngaleungit. Gantina anjeun halah ngomong,? Upami Gusti kersa, urang bakal hirup sareng ngalakukeun ieu atanapi éta.??

Markus 13:17 Tapi cilaka nu keur kakandungan, jeung nu ngabandungan dina poé éta!

Yésus ngingetkeun kasusah nu disanghareupan ku ibu-ibu hamil jeung ibu-ibu nu nyusu dina mangsa kasangsaraan.

1. Kasusah Maternity: Palajaran tina Kitab Suci

2. Kumaha Ngarojong Indung dina Jaman Hésé

1. Yesaya 66:7-9

2. Yermia 6:24-26

Markus 13:18 Jeung neneda ye yén hiber anjeun teu dina usum tiis.

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun ngadoakeun sangkan hiberna tina bahaya henteu dina usum tiis, waktu cuaca jeung kasusah séjénna bisa jadi leuwih parna.

1. Nyanghareupan Sieun Ku Iman: Diajar Percanten ka Allah dina Jaman Kasulitan

2. Néangan Kakuatan dina Kasangsaraan: Milarian Kanyamanan sareng Kapercayaan dina Jaman Sesah

1. Yesaya 43: 2 - "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal sareng anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun moal kaduruk, sarta seuneu moal meakeun anjeun. ."

2. Jabur 46:1 - "Gusti teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasulitan."

Markus 13:19 Pikeun dina eta poé bakal kasangsaraan, saperti teu aya ti mimiti ciptaan nu Allah dijieun nepi ka ayeuna, moal bakal.

Petikan éta ngingetkeun ngeunaan jaman kasangsaraan anu ageung anu teu acan kantos katingali sareng moal pernah katingali deui.

1. Yéhuwa ngingetkeun Urang ngeunaan Mangsa Kasangsaraan Agung - Markus 13:19

2. Kumaha Nyiapkeun Waktu Kasulitan - Markus 13:19

1. Yesaya 2:12-21 - Allah? 셲 judgment ka sadaya anu geus malire warnings-Na

2. Mateus 24:4-14 - Yesus? 셲 warnings ngeunaan jaman ahir jeung parentah tentang kumaha carana tetep satia.

Markus 13:20 Jeung iwal yen Gusti geus disingget poé maranéhanana, teu aya daging kudu disimpen: tapi demi umat pilihan, saha manéhna geus dipilih, manéhna geus shortened poé.

Gusti parantos nyepetkeun dinten-dinten demi jalma-jalma anu dipilih ku Anjeunna.

1: Kasatiaan Allah ka umat-Na

2: Welas Asih Allah ka Sakur Nu Iman

1: Rum 8:28-39 - Sareng urang terang yén dina sagala hal Allah damel pikeun kasaéan jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu parantos disaur dumasar kana tujuanana.

2: 2 Tesalonika 2:13-17 - Tapi urang halah salawasna muji sukur ka Allah pikeun anjeun, baraya dipikacinta ku Gusti, sabab Allah milih anjeun salaku firstfruits disimpen, ngaliwatan sanctification ku Roh jeung kapercayaan dina bebeneran.

Markus 13:21 Jeung saterusna lamun saha bakal nyebutkeun ka anjeun, Lo, di dieu Kristus; atawa, lo, anjeunna aya; teu percanten ka anjeunna:

Yesus ngingetkeun murid-murid-Na supaya henteu percaya ka saha waé anu ngaku-ngaku Mésias atanapi terang dimana Anjeunna ayana.

1. Bahaya Nabi Palsu

2. Nuturkeun Yesus??Conto: Ngajaga Katerangan Nabi Palsu

1. 1 John 4: 1-3 - "Kakasih, ulah percanten unggal roh, tapi nguji roh ningali naha aranjeunna ti Allah, pikeun loba nabi palsu geus Isro kaluar ka dunya. Ku ieu anjeun terang Roh Allah. : Unggal roh anu ngaku yen Isa Al Masih teh geus sumping dina daging, asal ti Allah, jeung unggal roh anu henteu ngaku Yesus mah lain ti Allah. ."

2. 2 Korinta 11: 13-15 - "Kanggo lalaki sapertos rasul palsu, workmen tipu daya, disguising diri salaku rasul Kristus. Jeung teu heran, pikeun komo Iblis nyamur dirina salaku malaikat cahaya. Jadi teu heran lamun na abdi-abdi oge, nyamar jadi abdi-abdi kabeneran. Ahirna bakal saluyu jeung kalakuanana."

Markus 13:22 Pikeun Kristus palsu jeung nabi palsu bakal naek, sarta bakal nembongkeun tanda jeung kaajaiban, pikeun ngarayu, lamun éta mungkin, komo milih.

Nabi-nabi palsu bakal nyoba nipu malah umat pilihan Allah ku tanda jeung mujijat.

1. Bahaya nabi palsu jeung pentingna discerning bebeneran.

2. Ngartos kumaha umat pilihan Allah tiasa katipu sareng kumaha tetep waspada.

1. Yermia 14:14 - "The nabi nu prophesying bohong dina ngaran kuring. Kuring geus teu dikirim aranjeunna atanapi diangkat aranjeunna atanapi diucapkeun ka aranjeunna. Aranjeunna prophesying ka anjeun visions palsu, divinations, idolaries jeung delusions tina pikiran sorangan."

2. 2 Peter 2: 1-3 - "Tapi aya ogé nabi palsu diantara jalma, sagampil bakal aya guru palsu diantara anjeun. Aranjeunna cicingeun bakal ngenalkeun heresies destructive, malah denying Gusti daulat anu meuli aranjeunna? 봟 ringing Swift ruksakna sorangan. Loba nu bakal nuturkeun kalakuan bejat maranéhanana sarta bakal mawa jalan bebeneran jadi hina. Dina karanjingan maranéhanana guru bakal mangpaatkeun maneh ku carita-carita palsu ".

Markus 13:23 Tapi awas: behold, Kuring geus foretold anjeun sagala hal.

Petikan ieu ngingetkeun urang pikeun waspada sareng waspada, sabab Yesus parantos ngingetkeun urang ngeunaan naon anu bakal datang.

1. "Siap: Perhatoskeun Peringatan Yesus"

2. "Waspada: Peringatan Yesus Nyiapkeun Urang"

1. 1 Peter 5: 8 - "Kudu sober-dipikiran; jadi waspada. musuh anjeun Iblis prowls sabudeureun kawas singa roaring , néangan batur pikeun devour."

2. 1 Tesalonika 5: 6 - "Jadi lajeng hayu urang sare, sakumaha batur ngalakukeun, tapi hayu urang tetep jagjag jeung jadi sober."

Markus 13:24 Tapi dina poé éta, sanggeus tribulation éta, panonpoé bakal darkened, sarta bulan moal masihan caang nya,

Yésus ngingetkeun yén aya mangsa kasangsaraan gedé, dituturkeun ku mangsa gelap.

1. Tong Sieun Poék: Kumaha Nyiapkeun Waktos Hese

2. Jangji Cahaya Allah: Manggihan Harepan dina Kaayaan Hésé

1. Yesaya 60: 19-20 - Gusti bakal lampu langgeng anjeun, sarta Allah anjeun bakal kamulyaan Anjeun.

2. Mateus 5:14-16 - Anjeun cahaya dunya. Kota anu aya dina pasir teu tiasa disumputkeun.

Markus 13:25 Jeung béntang-béntang di langit bakal murag, jeung kakuatan nu aya di sawarga bakal shaken.

Béntang-béntang jeung kakuatan-kakuatan di Sawarga bakal oyag.

1. Karajaan Allah anu Teu Goyah: Kumaha Béntang-béntang Langit Badé Rubuh

2. Kakuatan Sawarga: Kumaha Iman Urang Tetep Teu Goyah

1. Yesaya 34: 4 - "Jeung sakabeh host langit bakal leyur, sarta langit bakal digulung babarengan salaku gulungan a: sarta sakabeh host maranéhanana bakal ragrag ka handap, sakumaha daun ragrag off tina Vine, sarta sakumaha ragrag a. ara tina tangkal kondang."

2. Ibrani 12: 26-27 - "Sora saha lajeng ngoyagkeun bumi: tapi ayeuna anjeunna geus jangji, nyebutkeun, "Acan sakali deui Kuring ngocok teu bumi wungkul, tapi ogé langit. Jeung kecap ieu, Acan sakali deui, nandakeun removing nu. tina hal-hal anu digoncangkeun, sapertos anu didamel, supados anu henteu tiasa digoncangkeun tetep tetep."

Markus 13:26 Jeung saterusna maranéhanana baris nempo Putra Manusa datang dina awan jeung kakuatan gede jeung kamulyaan.

Yesus bakal mulang dina kakawasaan jeung kamulyaan, katempo ka sadaya.

1. Nalika Yesus Datang: Kakawasaan jeung Kamulyaan-Na

2. Awan Kadatangan-Na: Piwuruk Pikeun Siap

1. Mateus 24:30 - "Lajeng bakal nembongan tanda Putra Manusa di sawarga. Jeung saterusna sakabeh bangsa di bumi bakal milu sedih lamun maranéhna ningali Putra Manusa datang dina awan langit, kalawan kakuatan jeung kamulyaan hébat. ."

2. Wahyu 1: 7 - "Tingali, anjeunna datang jeung awan, sarta unggal panon bakal ningali manehna, sanajan jalma anu pierced anjeunna; sarta sakabeh bangsa bumi bakal milu sedih kusabab anjeunna. Jadi bakal jadi! Amin. "

Markus 13:27 Lajeng anjeunna bakal ngirim malaikat-Na, sarta bakal ngumpulkeun babarengan umat-Na ti opat angin, ti bagian uttermost bumi nepi ka uttermost bagian langit.

Yésus bakal ngutus malaikat-malaikat-Na pikeun ngumpulkeun umat-Na ti sakumna penjuru dunya.

1. Kakawasaan Allah? 셲 Malaikat: Kumaha Yesus Ngirim Rasul-Na pikeun Ngumpulkeun Umat-Na

2. Pangeusina Gusti? 셲 Jangji: Kumaha Yesus Ngintunkeun Malaikat-Na pikeun Bawa Umat Pinilih

1. Yesaya 27:13 "Jeung eta bakal lumangsung dina poé éta, yén tarompét hébat bakal ditiup, sarta bakal datang nu geus siap binasa di tanah Assyria, jeung outcasts di tanah Mesir, jeung bakal nyembah ka PANGERAN di gunung suci di Yerusalem."

2. Mateus 24:30??1 "Salajengna bakal nembongan tanda Putra Manusa di sawarga, sarta sakabeh kaom di bumi bakal milu sedih, sarta maranéhanana baris nempo Putra Manusa datang dina méga langit jeung. Mantenna bakal ngutus malaikat-malaikat-malaikat-malaikat-Na kalayan sora tarompet anu gede, sarta maranehna bakal ngumpulkeun umat-Na ti opat angin, ti tungtung langit nepi ka tungtung séjén."

Markus 13:28 Ayeuna diajar pasemon ngeunaan tangkal anjir; Nalika dahanna masih lembut, sareng daunna daun, anjeun terang yén usum panas parantos caket.

Tangkal anjir mangrupikeun pasemon ngeunaan datangna usum panas.

1. Tangkal Ara: Perumpamaan Harepan

2. Tangkal Gbr: Ilustrasi Persiapan

1. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2. James 5:7-8 - Jadi sabar kituna, Dulur-dulur, nepi ka datangna Gusti. Behold, tani nungguan buah mulia bumi, sarta ngabogaan kasabaran lila pikeun eta, nepi ka manéhna narima mimiti jeung ahir hujan. Janten ye ogé sabar; stabilkeun haté anjeun: pikeun datangna Gusti draweth deukeut.

Markus 13:29 Jadi maneh dina ragam sarua, lamun anjeun bakal nempo hal ieu datang ka lulus, nyaho yen eta geus deukeut, komo di lawang.

Yesus ngantebkeun kabutuhan pikeun nyiapkeun jaman ahir.

1: Kudu disiapkeun pikeun jaman ahir, sakumaha Yesus geus ngomong geus deukeut.

2: Peringatan Yesus pikeun siap pikeun ahir jaman mangrupikeun panginget pikeun henteu sugema.

1: Mateus 24: 42-44 Ku sabab éta sing waspada, sabab anjeun henteu terang dina dinten naon Gusti anjeun sumping. Tapi terang ieu: upami anu gaduh bumi terang dimana wengi maling sumping, anjeunna bakal tetep jagjag sareng henteu ngantep imahna dibongkar. Ku sabab eta, kudu waspada oge sabab teu nyaho poe iraha Putra Manusa datang.

2: 1 Tesalonika 5: 1-5 Ayeuna ngeunaan waktos sareng musim, dulur-dulur, anjeun henteu kedah gaduh naon waé anu diserat ka anjeun. Pikeun anjeun sorangan terang pisan yén dinten Gusti bakal sumping sapertos maling dina wengi. Nalika aranjeunna nyarios,? 쏷 di dieu aya katengtreman jeung kaamanan, lajeng karuksakan ngadadak bakal datang ka maranehna, sakumaha nyeri ngalahirkeun awéwé hamil, sarta moal aya nu lolos! Tapi anjeun, dulur-dulur, henteu aya dina gelap, pikeun dinten éta bakal nyusul anjeun sapertos maling. Henteu, anjeun sadayana mangrupikeun murangkalih cahaya sareng murangkalih dinten. Urang lain peuting atawa gelap.

Markus 13:30 Sabenerna Kami nyebutkeun ka anjeun, yén generasi ieu moal kaliwat, saacan sagala hal ieu dipigawé.

Ayat ieu nunjukkeun yén sadaya nubuat bakal kaeusi dina generasi anu sami.

1. Kasatiaan urang dina generasi ieu bakal nangtukeun mangsa nu bakal datang.

2. Urang kudu tetep tabah dina kapercayaan urang jeung jadi conto caang tina asih Allah.

1. Mateus 24:34-36 - "Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, generasi ieu pasti moal maot nepi ka sagala hal ieu geus kajadian. Langit jeung bumi bakal musna, tapi kecap Kami moal lulus jauh."

2. Ibrani 10: 35-36 - "Jadi ulah buang jauh kapercayaan Anjeun; eta bakal richly diganjar. Anjeun kudu persevere ambéh anjeun geus dipigawé wasiat Allah, anjeun bakal nampa naon anjeunna geus jangji."

Markus 13:31 Langit jeung bumi bakal musna, tapi kecap Kami moal musna.

Firman Allah moal pernah sirna.

1: Percaya kana Firman Allah sareng Jangji-Na

2: Nangtung Teguh dina Firman Allah Ditengah-tengah Kasulitan

1: Mateus 24:35 - Langit jeung bumi bakal musna, tapi kecap Kami moal kaliwat.

2: Yesaya 40:8 - Jukut layu jeung kembang layu, tapi pangandika Allah urang nangtung salawasna.

Markus 13:32 Tapi ngeunaan poe jeung jam éta teu nyaho saha, teu, malaikat nu di sawarga, boh Putra, tapi Rama.

Teu aya anu terang iraha akhir dunya bakal sumping, bahkan malaikat di sawarga atanapi Putra, ngan ukur Bapa.

1: Allah wungkul nu nyaho iraha dunya bakal kiamat, ku kituna ulah kapikiran ku perkara eta, da kudu fokus kana hirup nu ridho Allah.

2: Ahir dunya teu kanyahoan, tapi urang yakin yén Allah bakal nyarengan urang dina satengahing kateupastian.

1: Mateus 6:25-34 - Ulah salempang, tinimbang neangan Karajaan Allah jeung amal saleh.

2: Jabur 46:1-3 - Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasusah.

Markus 13:33 Awas, awas sareng neneda: sabab anjeun henteu terang iraha waktosna.

Sing waspada jeung siap-siap pikeun datangna Gusti.

1. Siap: Nyiapkeun pikeun Datangna Gusti

2. The Urgency of Momen: Lalajo jeung Doa

1. Rum 13: 11-14 - Nyaho waktuna, yén ayeuna waktuna hudang kaluar tina sare: keur ayeuna kasalametan urang nearer ti nalika urang percaya.

2. Lukas 12:35-40 - Hayu loins Anjeun jadi girded ngeunaan, jeung lampu Anjeun ngaduruk; Jeung ye yourselves kawas lalaki nu ngadagoan lord maranéhanana, lamun manéhna baris balik ti kawinan; supaya lamun manéhna datang jeung knockout, maranéhanana bisa langsung muka manéhna.

Markus 13:34 Sabab Putra Manusa teh ibarat hiji jelema anu indit-inditan jauh, anu ninggalkeun imahna, mere wewenang ka abdi-abdi-Na, jeung ka unggal jelema pagaweanana, sarta marentah ka nu jaga jaga.

Putra Manusa teh hiji musafir anu geus mere wewenang ka abdi-abdi-Na jeung mantenkeun tugas-tugasna. Manéhna ogé geus maréntahkeun portir pikeun lalajo.

1. Pentingna tugas anu dipasrahkeun ka urang ku Gusti.

2. Pentingna tetep waspada jeung waspada dina kahirupan.

1. Mateus 25: 14-30 - The pasemon ngeunaan Bakat.

2. 1 Peter 5: 8-9 - Jadi sober jeung waspada pikeun Iblis prowls sabudeureun kawas singa roaring.

Markus 13:35 Ku sabab eta awas, sabab teu nyaho iraha nu boga imah datang, sore, tengah peuting, atawa isuk-isuk.

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun terus-terusan waspada jeung ngawas-ngawas mulangna, sabab teu aya nu nyaho iraha waktuna.

1. "Siap: Hirup Dina Antisipasi Balikna Kristus"

2. "Waspada: Janten Siap pikeun Kadatangan Kristus Kadua"

1. 1 Tesalonika 5:1-11 ??Parentah Paulus ngeunaan datangna Gusti sareng kumaha carana hirup dina terang éta.

2. Mateus 24:36-44 ??Ajaran Yésus ngeunaan mulang deui jeung kumaha carana tetep siap.

Markus 13:36 Ulah ujug-ujug datang manéhna manggihan anjeun saré.

Yésus ngajurung murid-muridna pikeun waspada jeung tetep jagjag, sabab teu nyaho iraha Putra Manusa bakal mulang.

1. "Siap sareng Ngadagoan: Kumaha Tetep Waspada sareng Siap pikeun Datangna Gusti"

2. "Hudang jeung Awas: Pentingna Hirup Dina Ngarep-ngarep Balikna Gusti"

1. Epesus 5: 14-17 - "Ku sabab eta kudu ati kumaha anjeun leumpang, teu salaku lalaki unwise tapi sakumaha wijaksana, nyieun lolobana waktu anjeun, sabab poé téh jahat. Jadi lajeng ulah foolish, tapi ngarti naon kahayang. ti Gusti teh. Jeung ulah mabok ku anggur, sabab eta teh ngiles, tapi kudu pinuh ku Ruh."

2. Kolosa 4: 5 - "Lakukeun diri anjeun kalayan hikmah ka luar, ngamangpaatkeun kasempetan."

Markus 13:37 Sareng naon anu kuring nyarioskeun ka anjeun kuring nyarioskeun ka sadayana, Waspada.

Yésus nitah murid-muridna pikeun tetep waspada jeung waspada.

1. "Hudang! Waspada sareng Siap pikeun Yesus"

2. "Siap-siap Pikeun Datangna Yesus"

1. Mateus 24:42 - "Ku sabab eta tetep awas, sabab anjeun teu nyaho dina naon dinten Gusti anjeun bakal datang."

2. 1 Peter 4: 7 - "Ahir sagala hal geus deukeut. Ku kituna jadi waspada jeung pikiran sober ku kituna anjeun bisa neneda."

Markus 14 nyarioskeun sababaraha kajadian konci kalebet rencana pikeun maéhan Yesus, pangurapan-Na di Betania, Perjamuan Terakhir, doa Yesus di Getsemani, ditangkep sareng sidang-Na sateuacan Sanhedrin, sareng panolakan Petrus.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku imam-imam kapala jeung guru-guru agama néangan cara licik pikeun nangkep Yésus jeung maéhan Anjeunna. Tapi aranjeunna mutuskeun moal salila festival sieun jalma bisa nyieun onar (Markus 14: 1-2). Bari di Betania imah Simon awéwé lepra datang peupeus alabaster guci parfum mahal pisan dijieun nard murni dituang kana sirah-Na. Sawatara anu hadir nyebat runtahna tiasa dijual langkung ti gajih sataun upami dipasihkeun miskin tapi Yesus ngabela anjeunna nyarios yén anjeunna ngalakukeun hal anu saé Anjeunna miskin bakal salawasna ngagaduhan aranjeunna tiasa ngabantosan iraha waé hoyong tapi henteu salawasna gaduh Anjeunna anjeunna ngalakukeun naon anu anjeunna tiasa tuang parfum sateuacanna. Nyiapkeun panguburan anu leres-leres dimana waé Injil anu diwartakeun ka sakumna dunya naon anu parantos dilakukeun ku anjeunna ogé bakal diingetkeun anjeunna (Markus 14: 3-9).

Ayat 2: Lajeng Yudas Iskariot hiji dua belas indit imam-imam kapala ngahianat ka Anjeunna delighted ngadéngé ieu jangji méré duit jadi diawaskeun kasempetan nyerah (Markus 14:10-11). Dina poe kahiji Perayaan Roti Teu Ragi, waktu keur kurban adat Paska domba, murid-murid nanya ka mana urang rek nyiapkeun dahar Paska. jeung murid-murid Kami?' Anjeunna nunjukkeun kamar luhur anu ageung siap-siap ngadamel persiapan di dinya sonten sumping ngagolér méja Dua belas bari tuang nyarios leres-leres anu ngahianat anu tuang masihan roti dicelupkeun kana mangkok saur anu nyelupkeun roti kana mangkok sareng abdi Putra Manusa angkat sakumaha anu ditulis ngeunaan anjeunna, cilaka lalaki ngahianat Putra Manusa langkung saé. pikeun lalaki éta lamun manéhna teu dilahirkeun (Mark 14:12-21). Sajeroning dahar, nyokot roti, muji sukur, ngaréngsékeun maranéhna ngomong, "Ambil ieu awak Kami" tuluy nyokot cangkir, muji sukur, nawaran kabéh inuman, sarta ngomong, "Ieu perjangjian getih Kami, anu dicurahkeun ku loba, sabenerna nyebutkeun yén anjeun moal deui nginum anggur buah nepi ka poé inuman anyar. Karajaan Allah" sanggeus nyanyi himne go out Gunung Olives ngabejaan murid-murid ragrag najan kabeh ragrag moal ngajamin Petrus kiwari enya peuting ieu saméméh hayam kongkorongok dua kali sorangan mungkir tilu kali tapi Petrus keukeuh sanajan geus maot jeung anjeun pernah nolak tetep nyatakeun vehemently (Mark. 14:22-31).

Alinea 3: Maranehna indit ka tempat anu disebut Getsemani Yesus nitah murid-murid diuk bari neneda kacida sedihna kaganggu nyebutkeun jiwa overwhelmed kasedihan titik maot cicing di dieu tetep jaga indit saeutik leuwih jauh ragrag taneuh neneda lamun mungkin jam bisa ngaliwatan manéhna “Abba Rama sagalana mungkin nyandak cangkir ti Kami Tapi teu. naon anu kuring pikahoyong tapi naon anu anjeun pikahoyong" wangsul mendakan sare naros ka Peter Simon sare teu tiasa jaga sajam? Lalajo neneda ragrag kana godaan roh daék daging lemah deui indit jauh solat hal anu sarua mulang deui manggihan sare sabab panon beurat teu nyaho naon anu nyebutkeun datang katilu kalina nyebutkeun cukup jam datang kasampak Putra Manusa dikirimkeun leungeun jelema nu ngalakukeun dosa naek hayu urang indit ka dieu datang pengkhianat bari ngomong Yudas mucunghul. Jalma-jalma anu bersenjata pedang pedang dikirimkeun ka imam-imam kapala guru-guru hukum anu ngahianat diatur sinyal sateuacanna bade nyium lalaki ditewak timbal jauh dina hansip aranjeunna nangkep Yesus sakabeh murid-murid ninggalkeun Anjeunna lalaki ngora teu maké ngan pakéan linen nuturkeun Yesus nalika aranjeunna nangkep anjeunna kabur buligir ninggalkeun jubah-Na (Mark. 14:32-52). Aranjeunna nyandak Yesus Imam Agung dimana imam-imam kapala sesepuh guru-guru hukum kumpul Petrus nuturkeun jarak jauh langsung ka palataran. pernyataan maranéhanana henteu satuju lajeng sababaraha ngadeg nepi masihan kasaksian palsu ngalawan anjeunna "Kami ngadéngé manéhna nyebutkeun, 'Kuring baris ngancurkeun candi ieu dijieun leungeun manusa dina tilu poé baris ngawangun sejen teu dijieun leungeun manusa'" acan malah kasaksian maranéhanana henteu satuju lajeng Imam Agung. nangtung di hareupeun maranehna nanya ka Yesus, "Naha anjeun moal ngajawab? Naon lalaki ieu saksi ngalawan anjeun?" Tapi tetep jempé teu masihan jawaban deui Imam Agung nanya "Naha Anjeun Al Masih Putra Nu Maha Agung?" nyebutkeun "Kami jeung anjeun bakal nempo Putra Manusa linggih di leungeun katuhu Nu Maha Kawasa datang awan langit" Imam Agung tore baju ceuk urang kudu saksi deui geus uninga pitenah naon pikir? Maranéhanana kabéh dikutuk maot pantes sababaraha mimiti nyiduh manéhna panutup soca pencét nyebutkeun Prophecy! penjaga nyandak tanggung jawab ngéléhkeun (Mark 14:53-65). Samentara éta Petrus di handap palataran, saurang budak awéwé, Imam Agung, datang ku ningali panas dirina, neuteup raket. Sakeudeung deui anu ngadeukeutan teh ngabantah, saur Petrus, tangtos salah sahijina urang Galilea, Anjeunna mimiti nyebat kutuk-kutuk, Kami henteu terang eta anu diomongkeun ku eta jelema teh, geura-giru hayam kongkorongok kadua kalina Petrus inget kana pilahir Yesus ka anjeunna, "Samemeh hayam kongkorongok dua kali. nyungkeun tilu kali." Sarta anjeunna peupeus handap wept (Mark 14:66-72).

Markus 14:1 Sanggeus dua poé aya Pesta Paska jeung Roti Teu Ragi, jeung imam-imam kapala jeung ahli-ahli Kitab narékahan pikeun nangkep manéhna ku tipu daya, jeung maéhan manéhna.

Dua poe samemeh pesta Paska, imam-imam kapala jeung ahli-ahli Kitab ngarencanakeun rek nangkep jeung maehan Yesus.

1: Pangersa Allah langkung ageung tibatan rencana manusa - Siloka 19:21

2: Humility sateuacan Allah - 1 Peter 5: 5-6

1: Mateus 26:3-5

2: Yohanes 11:45-53

Markus 14:2 Tapi ceuk maranehna, "Ulah dina poe pesta, ulah aya ribut jalma."

Sababaraha jalma di balaréa ngabantah yén Yésus diistrénan dina poé pésta, sabab éta bisa ngabalukarkeun huru-hara.

1. Diajar ngandelkeun waktos Gusti sanajan éta ngalawan gandum.

2. Ngartos pentingna rendah diri sareng pasrah dina ngahontal ridho Allah.

1. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta Kami. pikiran ti pikiran anjeun."

2. James 4: 7-10 - "Serrahkan yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun. Tarik deukeut ka Allah, sarta anjeunna bakal ngagambar deukeut ka anjeun. Cleanse leungeun anjeun, ye sinners; jeung purify Anjeun. manah, maraneh duaan pikiran. Jadi afflicted, jeung milu sedih, jeung ceurik: hayu tawa anjeun robah jadi tunggara, jeung kabagjaan anjeun jadi heaviness. Hunder yourselves di payuneun Gusti, sarta anjeunna bakal ngangkat anjeun nepi."

Markus 14:3 Jeung keur di Betania di imah Simon nu lepra, salaku manéhna calik di dahar, aya datang hiji awewe mawa hiji kotak alabaster tina ointment tina spikenard pohara berharga; jeung manehna marake kotak, sarta dituang kana sirah-Na.

Petikan ieu ngajelaskeun hiji awéwé anointing Yesus ku salep pisan mahal tina spikenard.

1: Gusti ngahargaan sareng ngaberkahan tindakan bakti anu luar biasa ti jalma anu nyaah ka Anjeunna.

2: Yésus téh pantes nampi kurnia jeung kurban anu paling berharga.

1: 2 Corinthians 9: 7 - Masing-masing anjeun kedah masihan naon anu ku anjeun parantos diputuskeun dina haté anjeun pikeun masihan, henteu kedul atanapi dipaksa, sabab Allah mikanyaah anu masihan anu riang.

2: Lukas 7:36-50 - Yésus diistrénan ku minyak wangi anu mahal pisan ku hiji awéwé dosa.

Markus 14:4 Aya anu ambek-ambekan, pokna, "Naha ieu salep teh jadi runtah?

petikan ieu ceramah ngeunaan jalma anu éta indignant ngeunaan runtah awéwé tina salep dijieun.

1. Percanten kana Kakuatan Generosity

2. Ngaleupaskeun Keupeul anjeun dina Hal Material

1. 2 Korinta 9:6-7 - ? Sing inget kieu: Sing saha anu melak saeutik, tangtu melak saeutik, sarta anu melak loba oge bakal melak loba. Masing-masing kudu mere naon anu geus diputuskeun dina haté anjeun pikeun masihan, ulah horéam atawa di paksa, sabab Allah mikanyaah ka nu mere riang.??

2. Mateus 25:40 - ? 쏷 Raja bakal ngawaler, ? Abdi nyarioskeun ka anjeun, naon waé anu anjeun laksanakeun pikeun salah sahiji sadulur anu pangleutikna ieu, anjeun lakukeun pikeun kuring.? 쇺 €?

Markus 14:5 Pikeun dijual leuwih ti tilu ratus rebu, sarta geus dibikeun ka nu miskin. Jeung maranéhna murmured ngalawan dirina.

Ayat ieu nunjukkeun kumaha murid-murid Yesus kesel ka Maryam kusabab tuang minyak anu mahal dina suku-Na tibatan masihan ka jalma miskin.

1: Yésus ngajarkeun urang ngaliwatan carita ieu pikeun ngautamakeun batur tinimbang diri urang sorangan, sanajan hartina ngorbankeun hal anu urang hargaan.

2: Urang kudu salawasna daék méré kurban ka jalma-jalma nu butuh, sakumaha anu ditémbongkeun ku Yésus ngaliwatan lampah Maryam.

1: Galata 6:10 - Ku kituna, sakumaha urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sarerea, sarta hususna ka jalma-jalma anu iman.

2: Pilipi 2: 3-4 - Ulah ngalakukeun nanaon tina ambisi egois atawa conventional, tapi dina humility mertimbangkeun batur leuwih penting ti yourselves. Hayu unggal anjeun kasampak teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur.

Markus 14:6 Saur Isa, “Unggalkeun! naha nyusahkeun anjeuna? anjeunna parantos damel padamelan anu saé pikeun kuring.

Yésus ngabéla hiji awéwé lantaran ngalaksanakeun pagawéan nu hadé ka manéhna.

1. Conto Yésus dina ngabéla jalma-jalma nu ngalampahkeun kahadéan

2. Pentingna némbongkeun rasa sukur pikeun karya alus dipigawé

1. Mateus 5:7, ? 쏝 jalma anu welas asih: sabab bakal nampi welas asih.??

2. Galata 6:10, ? Ku kituna urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sakabeh jalma, utamana ka maranéhanana anu kulawarga iman.??

Markus 14:7 Pikeun anu miskin anjeun salawasna aya sareng anjeun, sareng iraha waé anu anjeun pikahoyong, anjeun tiasa ngalakukeun anu hadé, tapi kuring henteu salawasna.

Nu miskin bakal salawasna hadir jeung urang kudu siap pikeun mantuan maranéhanana iraha wae urang bisa, tapi Yesus moal salawasna jeung urang.

1. Janten berehan dina masihan ka jalma anu butuh, sabab éta mangrupikeun cara pikeun ngawula ka Yesus.

2. Yesus moal salawasna nyarengan urang, jadi hayu urang ngagunakeun kasempetan pikeun ngawula ka Anjeunna nalika Anjeunna aya di dieu.

1. Pilipi 4:19 Jeung Allah mah bakal nyadiakeun unggal kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan di Kristus Yesus.

2. Yakobus 1:27 Agama anu suci sareng teu aya cacad di payuneun Allah, Rama, nya éta: nganjang ka yatim sareng randa dina kasangsaraan, sareng ngajaga diri henteu najis ti dunya.

Markus 14:8 Manéhna geus ngalakukeun naon manéhna bisa: manéhna geus datang forehand pikeun anoint awak Kami pikeun burying.

Hiji awéwé geus ngalakukeun naon manéhna bisa ngalakukeun, nya éta datang mimiti pikeun malesi awak Yesus dina persiapan pikeun pamakaman-Na.

1. Kakuatan Sikep Leutik: Kumaha Aksi Awéwé dina Markus 14:8 Némbongkeun Iman anu Agung

2. Ngalakukeun Naon Anu Urang Bisa: Kumaha Lampah Urang, Sakur Leutik, Bisa Ngajadikeun Béda

1. 1 Korinta 13: 1-3 - "Sanajan kuring nyarita ku basa lalaki jeung malaikat, sarta teu boga amal, Kami jadi salaku sounding kuningan, atawa cymbal tinkling. Jeung sanajan kuring boga kado nubuat, jeung Ngartos sagala misteri, sareng sadaya pangaweruh, sareng sanaos abdi gaduh sadayana iman, supados abdi tiasa ngaleungitkeun gunung, sareng henteu gaduh amal, abdi henteu aya nanaon. diduruk, jeung teu boga amal, teu aya mangpaatna pikeun kuring."

2. Mateus 7:12 - "Ku alatan éta, sagala hal naon maneh keukeuh yén lalaki kudu ngalakukeun ka anjeun, ngalakukeun ye malah jadi ka aranjeunna: pikeun ieu hukum jeung nabi."

Markus 14:9 Satemenna Kami nyebutkeun ka anjeun, Dimana wae Injil ieu bakal diwartakeun ka sakuliah dunya, ieu ogé yén manéhna geus dipigawé bakal diomongkeun pikeun pangeling-eling manéhna.

Petikan ieu nyarioskeun kalakuan berehan awéwé tuang parfum anu mahal dina suku Yesus, sareng kalakuan éta émut salaku conto cinta sareng bakti tanpa pamrih.

1: The Cost Bakti - katingal di kalakuan selfless awéwé nu tuang parfum mahal dina suku Yesus.

2: Hirup hiji Kahirupan Generosity - katingal di kumaha urang tiasa emulate conto awéwé urang generosity.

1: Lukas 6:38 - Masihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun; ukuran alus, dipencet handap, sarta shaken babarengan, sarta ngalir ngaliwatan, bakal lalaki masihan kana bosom Anjeun.

2: 2 Korinta 9:7 - Unggal lalaki nurutkeun sakumaha anjeunna purposets dina haténa, jadi hayu anjeunna masihan; teu grudgingly, atawa tina kabutuhan: for Allah loves a giver riang.

Markus 14:10 Jeung Yudas Iskariot, salah sahiji dua belas, indit ka imam-imam kapala, pikeun ngahianat ka maranehna.

Yudas Iskariot ngahianat Yesus ka imam-imam kapala.

1: Konsékuansi tina panghianatan jeung dampak na dina kahirupan urang.

2: Kontras antara kasatiaan jeung panghianatan.

1: Mateus 26:14-16 - Lajeng salah sahiji dua welas, ngaranna Yudas Iskariot, indit ka imam-imam kapala, sarta ngomong ka aranjeunna, "Kumaha anjeun bakal masihan kuring, sarta kuring bakal nganteurkeun anjeunna ka anjeun?" Jeung maranéhna covenant kalayan anjeunna pikeun tilu puluh potongan pérak.

2: John 13: 21-30 - Nalika Yesus nyarios kitu, Anjeunna kaganggu dina sumanget, sareng nyaksian, sareng saurna, Saleresna, saleresna, kuring nyarioskeun ka anjeun, salah saurang di antara anjeun bakal ngahianat ka Kami.

Markus 14:11 Jeung maranéhna ngadéngé éta, aranjeunna bungah, sarta jangji baris masihan anjeunna duit. Sareng anjeunna milarian kumaha anjeunna tiasa ngahianat anjeunna.

Petikan ieu nyarioskeun yén Yesus dihianat ku Yudas pikeun artos.

1. Panghianatan jeung Panghampura - Kumaha Yesus ngahampura Komo Betrayers Na

2. Kakuatan Duit - Kumaha karanjingan tiasa ngakibatkeun panghianatan

1. John 13: 21-30 - Yesus ngumbah suku murid

2. Jabur 41:9 - Sobat caket abdi, anu abdi percanten, anu ngadahar roti abdi, parantos angkat keuneung ngalawan abdi.

Markus 14:12 Jeung poe kahiji roti Unleavened, nalika aranjeunna meuncit Paska, murid-murid naros ka Anjeunna, "Dimana anjeun kersa urang indit jeung nyiapkeun dahar Paska?"

Yésus jeung murid-murid-Na nyiapkeun dahar Paska.

1. Kumaha Perjamuan Terakhir Kristus tiasa ngainspirasi Kahirupan Urang Kiwari

2. Kakuatan Persiapan dina Silaturahmi

1. Lukas 22:14-20 - Kisah ngeunaan Yesus sareng murid-murid-Na ngabagi Jamuan Panungtungan

2. Mateus 26:17-30 - Parentah Yesus ka murid-murid-Na pikeun nyiapkeun tuangeun Paska.

Markus 14:13 Sarta anjeunna dikirim kaluar dua murid-Na, sarta ngadawuh ka aranjeunna, "Pindah ka kota, jeung anjeun bakal papanggih hiji lalaki mawa kendi cai.

Yésus ngutus dua muridna ka kota, nitah maranéhna nuturkeun saurang lalaki nu mawa kendi cai.

1. Kakuatan parentah Yesus: kumaha nuturkeun paréntah-Na bisa ngakibatkeun urang ka tempat-tempat anu teu disangka-sangka.

2. Pentingna taat: percaya ka Allah sanajan urang teu nyaho hasilna.

1. Mateus 10:7-8 - "Jeung anjeun indit, ngumumkeun nyebutkeun, 'Karajaan Sawarga geus deukeut.' Cageur nu gering, hudangkeun nu maraot, beresihan lepra, nundung setan."

2. John 15:14 - "Anjeun babaturan kuring lamun ngalakukeun naon atuh paréntah anjeun."

Markus 14:14 Jeung dimana wae anjeunna bakal lebet, bejakeun ka nu boga imah, Guru nyebutkeun, Di mana kamar tamu, dimana kuring bakal dahar Paska jeung murid-murid?

Yésus nitah murid-muridna nanya ka nu boga imah dimana manéhna bisa dahar Paska jeung maranéhna.

1. Kakuatan Ondangan: Diajar Ngalegaan sareng Narima Rahmat Gusti

2. Kaunikan Paska: Émut Karunia Kasalametan

1. John 13: 13-17 - Yesus ngumbah suku murid

2. Deuteronomy 16: 1-8 - Parentah pikeun observance Paska

Markus 14:15 Sareng anjeunna bakal nunjukkeun ka anjeun kamar luhur anu ageung, dilengkepan sareng disiapkeun: di dinya siapkeun pikeun urang.

Petikan ieu ngeunaan Yesus nyarioskeun ka murid-muridna nyiapkeun kamar luhur anu ageung pikeun tuangeun terakhir.

1. Pentingna Persiapan: Palajaran tina Jamuan Tukang Yesus

2. Nyiptakeun Kamar pikeun Kristus: Ngidinan Anjeunna Ngarobih Kahirupan Urang.

1. Pilipi 2:5-8 - Mibanda pikiran ieu diantara yourselves, nu Anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan manéhna dina wujud Allah, teu kaétang sarua jeung Allah hiji hal bisa grasped, tapi emptied dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki.

2. Mateus 26:17-19 - Dina poe kahiji Roti Teu Ragi, nalika aranjeunna kurban domba Paska, murid-murid naros ka manéhna, ? 쏻 di dieu naha anjeun kersa kami angkat sareng nyiapkeun tuangeun Paska pikeun anjeun? Sareng anjeunna ngutus dua murid-Na, saurna, 쏥 o ka kota, sarta hiji lalaki mawa kendi cai bakal papanggih anjeun. Turutan anjeunna.??

Markus 14:16 Murid-murid-Na indit kaluar, sarta sumping ka kota, sarta manggihan sakumaha ceuk anjeunna ka aranjeunna, sarta aranjeunna nyiapkeun Paska.

Murid-murid nuturkeun paréntah Yésus jeung nyiapkeun Paska.

1. Taat Mawa Berkah - Nuturkeun parentah Yesus mawa urang ngadeukeutan ka Anjeunna sarta ngabalukarkeun berkah.

2. The Power of Iman - parentah Yesus dituturkeun ku iman tur ngakibatkeun Paska suksés.

1. Ibrani 11: 6 - Tapi tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun manéhna: pikeun manéhna nu datang ka Allah kudu percaya yen Anjeunna aya, sarta yén manéhna téh rewarder maranéhanana anu rajin néangan manéhna.

2. John 14:31 - Tapi nu dunya bisa nyaho yén kuring bogoh ka Rama; sareng sakumaha anu dipaparinkeun ku Bapa ka abdi, abdi ogé ngalakukeunana. Bangun, hayu urang indit ti dieu.

Markus 14:17 Jeung peuting manéhna datang jeung dua belas.

Sore Yesus sumping ka murid-murid jeung dua belas.

1: Yesus salawasna muncul nalika urang paling butuh Anjeunna.

2: Tong sieun ngondang Yesus kana kahirupan anjeun.

1: John 14:27 "Karapihan kuring ninggalkeun sareng anjeun, karapihan abdi masihan ka anjeun: teu sakumaha dunya giveth, I masihan ka anjeun. Hayu haté anjeun ulah jadi troubled, atawa ngantep éta sieun."

2: Rum 8: 38-39 "Kanggo kuring yakin, yén moal maot, atanapi hirup, atanapi malaikat, atanapi pamaréntahan, atanapi kakuatan, atanapi hal-hal ayeuna, atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi jangkungna, atanapi jero, atanapi mahluk-mahluk sanésna, bakal tiasa misahkeun urang tina asih Allah, anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang."

Markus 14:18 Jeung bari diuk jeung dahar, Isa ngadawuh, Verily Kami nyebutkeun ka anjeun, salah sahiji anu eates jeung Kami bakal ngahianat ka Kami.

Yesus ngaramalkeun yén salah sahiji jalma anu tuang sareng anjeunna bakal ngahianat ka Anjeunna.

1. Panghianatan dina Kitab Suci: Kumaha Yesus Nanganan Panghianatan-Na

2. Ngajauhan Panghianatan jeung Nuju Satia

1. Jabur 41:9 - Malah sobat dalit kuring sorangan, di saha kuring dipercaya, anu ate roti abdi, geus diangkat keuneung ngalawan kuring.

2. 1 John 2: 15-17 - Ulah bogoh ka dunya atawa nanaon di dunya. Lamun aya jalma mikanyaah dunya, cinta ka Rama teu aya dina maranehna. Pikeun sagalana di dunya? 봳 anjeunna nafsu daging, nafsu panon, jeung kareueus hirup? 봠 omes lain ti Rama tapi ti dunya. Dunya jeung kahayangna sirna, tapi sing saha anu ngalampahkeun pangersa Allah, hirup salawasna.

Markus 14:19 Maranehna mimiti hanjelu, tuluy naranyakeun ka Anjeunna hiji-hiji, "Naha abdi teh?" ceuk nu saurang deui, "Ieu abdi?"

Murid-murid Yesus naroskeun saha anu bakal ngahianat ka Anjeunna.

1. Kasatiaan sareng kasatiaan Yesus dina nyanghareupan panghianatan

2. Pentingna akuntabilitas dina hubungan

1. Mateus 26:21-25 - Yesus ngaramalkeun panghianatan-Na

2. John 13: 1-11 - Yesus ngumbah suku murid

Markus 14:20 Anjeunna ngawaler ka aranjeunna, "Ieu salah sahiji dua belas, nu dippeth jeung kuring dina piring."

Yesus ngungkabkeun yén Yudas anu bakal ngahianat ka Anjeunna.

1: Yesus nyontoan rahmat sareng welas asih sanajan dina jam-Na anu paling poék, masihan conto pikeun urang nuturkeun.

2: Yésus ngajar urang pikeun rendah haté jeung nangkep nasib, ngandelkeun pangersa Allah kumaha waé.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana.

2: Mateus 26:39 - Anjeunna angkat sakedik, teras nyembah sareng ngado'a, saurna, "Nun Bapa, upami mungkin, piala ieu kantunkeun ti abdi; layu.

Markus 14:21 Putra Manusa memang bakal indit, sakumaha anu geus ditulis ngeunaan manéhna: tapi cilaka eta jelema ku saha Putra Manusa téh betrayed! alus éta pikeun lalaki éta lamun anjeunna teu kungsi dilahirkeun.

Putra Manusa bakal angkat sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, tapi cilaka anu ngahianat ka Anjeunna. Éta langkung saé upami anjeunna henteu kantos dilahirkeun.

1. Bahaya Panghianatan

2. Kakuatan Pilihan Urang

1. Mateus 26:24 - "Putra Manusa mana sakumaha geus ditulis ngeunaan Anjeunna, tapi woe ka nu lalaki ku saha Anjeunna betrayed!"

2. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi mikanyaah dunya nu Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng."

Markus 14:22 Sabot keur dahar, Yesus nyandak roti, sarta ngaberkahan, sarta eta dipegatkeun, sarta dibikeun ka aranjeunna, sarta ngadawuh, "Candak, dahar: ieu awak Kami."

Yésus nitah murid-muridna dahar roti minangka lambang awakna.

1. Roti Kahirupan: Ngartos Pentingna Kecap-kecap Yesus dina Jamuan Panungtungan

2. Kakuatan Tindakan Simbolis: Kumaha Yesus Ngagunakeun Lambang pikeun Nepikeun Pesen-Na

1. John 6:35 - "Jeung Yesus ngadawuh ka aranjeunna, Kami roti hirup: saha anu datang ka Kami moal lapar; jeung saha anu percanten ka Kami moal pernah haus."

2. Lukas 22:19 - "Jeung Anjeunna nyandak roti, sarta ngahaturkeun nuhun, sarta meupeuskeun eta, sarta masihan ka aranjeunna, paribasa, Ieu awak Kami anu dibikeun ka anjeun: ngalakukeun ieu pikeun ngélingan Kami."

Markus 14:23 Geus kitu Anjeunna nyandak cangkir, sarta sanggeus muji sukur, anjeunna masihan ka aranjeunna, sarta aranjeunna sadayana nginum tina eta.

Yesus ngabagikeun cangkir anggur salami Perjamuan Terakhir pikeun nunjukkeun pangorbanan-Na anu caket sareng ngadamel perjanjian anu langgeng sareng murid-murid-Na.

1. Pentingna Cinta Berkorban

2. Kakuatan Perjangjian dina Kahirupan Urang

1. Epesus 5:2 - ? 쏛 nd leumpang dina cinta, sakumaha Kristus ogé geus dipikacinta urang, sarta geus masrahkeun dirina keur urang kurban jeung kurban ka Allah pikeun seungit sweetsmelling.??

2. Lukas 22:19-20 - ? Anjeunna nyandak roti , muji sukur, meupeuskeun, sareng masihan ka aranjeunna, saurna, Ieu mangrupikeun awak kuring anu dipasihkeun pikeun anjeun. Kitu ogé cangkir sanggeus dahar peuting, nyebutkeun, Ieu cangkir teh perjangjian anyar dina getih Kami, anu ditumpahkeun pikeun anjeun.??

Markus 14:24 Saur-Na ka maranehna, “Ieu getih Kami teh nya eta getih Perjangjian Anyar, anu dituangkeun pikeun loba jelema.

Yesus institutes Covenant Anyar ngaliwatan kurban getih-Na.

1. Kurban Yesus: Pondasi Perjangjian Anyar

2. Harti jeung Makna Getih Yesus

1. Ibrani 9:14-15 - Kumaha Pupusna Kristus Ngadegkeun Perjangjian Anyar

2. Rum 3:24-25 - Panebusan Dosa Ngaliwatan Kurban Yesus

Markus 14:25 Sabenerna Kami nyebutkeun ka anjeun, Kami moal nginum deui tina buah anggur, nepi ka poé éta kuring nginum eta anyar di Karajaan Allah.

Ayat ieu nyorot tékad Yésus pikeun tetep satia dina misina nepi ka ahir, sanajan éta hésé.

1. ? 쏶 taying True to Your Mission??- A fokus kana conto Yesus ngeunaan katekunan dina nyanghareupan adversity.

2. ? 쏷 he Joy of Heaven??- A fokus kana harepan kabagjaan jeung hirup langgeng di Karajaan Allah.

1. Rum 8:18 - Pikeun kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu pantes mun dibandingkeun jeung kamulyaan nu bakal wangsit di urang.

2. Ibrani 12:1-2 - Ku sabab kitu urang ogé, saprak urang geus dikurilingan ku awan jadi gede saksi, hayu urang iklas kumisan unggal beurat, jeung dosa nu jadi gampang ensnares urang, jeung hayu urang ngajalankeun kalawan endurance lomba nu. Ditetepkeun di payuneun urang, ningali ka Yesus, pangarang sareng panyusunan iman urang, anu pikeun kabungahan anu disayogikeun sateuacan Anjeunna nanggung salib, nganggap éra, sareng linggih di sisi katuhu tahta Allah.

Markus 14:26 Jeung sanggeus nyanyi hiji hymn, maranéhanana indit kaluar ka Gunung Olives.

Salila Jamuan Panungtungan, Yesus jeung murid-murid-Na nyanyi hiji himne saméméh departing ka Gunung Olives.

1. Kakuatan Ibadah Dina Jaman Hésé

2. Kumaha Milarian Kakuatan pikeun Perjalanan Ka hareup

1. Psalms 100: 2 - "Ngawula ka Gusti kalawan gladness! Hayu ka payuneun-Na kalayan nyanyi!"

2. Lukas 10: 2 - "Anjeunna ngawartoskeun aranjeunna, ? 쏷 anjeunna panén téh loba, tapi pagawe saeutik. Tanya Gusti panén, kituna, pikeun ngirim kaluar pagawe kana widang panén-Na."

Markus 14:27 Saur Isa ka maranehna, "Peuting ieu maraneh kabeh bakal gelo ku Kami.

Yesus ngajelaskeun yén Anjeunna bakal sangsara sareng murid-murid-Na bakal paburencay.

1: Ulah Nyinggung ku Yesus - Markus 14:27

2: The Smiting of the Shepherd - Markus 14:27

1: Yesaya 53: 5-6 - Anjeunna tatu pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna aya chastisement anu mawa urang karapihan, sarta ku belang-Na urang cageur. Sadayana urang sapertos domba parantos sesat; urang geus balik? 봢 hiji pisan? 봳 o jalan sorangan; sarta Gusti geus diteundeun kana anjeunna iniquity urang sadayana.

2: Jakaria 13:7 - Hudang, O pedang, ngalawan angon kuring, ngalawan lalaki anu nangtung gigireun kuring,??declare Gusti tina sarwa. ? 쏶 trike tukang ngangon, sarta domba bakal paburencay; Kuring bakal ngahurungkeun leungeun kuring ngalawan leuwih leutik.

Markus 14:28 Tapi sanggeus Kami gugah, Kami bakal miheulaan anjeun ka Galilea.

Petikan tina Markus 14:28 ieu nyarioskeun jangji Yesus ka murid-murid-Na yén Anjeunna bakal miheulaan aranjeunna ka Galilea saatos Anjeunna gugah tina pupusna.

1. Jangji Kiamat: Nangkeup Kahirupan Anyar

2. Nempatkeun Kapercayaan Anjeun ka Yesus: Anjeunna bakal mingpin Anjeun Ngaliwatan Times Troubled

1. Yohanes 14:1-3 ? 쏬 et teu haté anjeun jadi troubled. Percaya ka Allah; percaya oge ka Kami. Di imah Bapa mah loba kamar. Upami henteu kitu, naha abdi bakal nyarioskeun ka anjeun yén kuring badé nyiapkeun tempat pikeun anjeun? Sareng upami kuring angkat sareng nyiapkeun tempat pikeun anjeun, kuring bakal datang deui sareng bakal nyandak anjeun ka diri kuring, supados dimana kuring aya anjeun ogé.

2. Rum 8:28 Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

Markus 14:29 Tapi Petrus ngawaler ka anjeunna, "Sanajan sadayana bakal gelo, tapi kuring moal.

Petrus nyatakeun komitmenna ka Yesus, sanaos sadayana anu ngantunkeun Anjeunna.

1. Kakuatan komitmen Unwavering

2. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Ibrani 3: 12-14 - Tempo kumaha Yesus endured ngalawan sagala odds

2. Yakobus 1:12 - Ngeunteung kana kasatiaan Allah dina satengahing cobaan jeung godaan.

Markus 14:30 Saur Yesus ka anjeunna, Saleresna Kami nyarioskeun ka anjeun, Poe ieu, bahkan dina wengi ieu, sateuacan hayam berkokok dua kali, anjeun bakal nampik kuring tilu kali.

Yesus ngaramalkeun panolakan Petrus.

1: Urang kudu tetep teguh dina iman jeung kapercayaan ka Allah sanajan nyanghareupan gogoda.

2: Penting pikeun nedunan jangji jeung jujur ka diri sorangan jeung ka Allah.

1: Mateus 26:33-35 - "Pétrus ngawaler ka Anjeunna, "Sanajan sakabeh jalma bakal gelo ku anjeun, tapi kuring moal bakal gelo. Yesus ngadawuh ka anjeunna, Saleresna Kami nyebutkeun ka anjeun, peuting ieu, saméméh. hayam kongkorongok, anjeun bakal mungkir kuring tilu kali. Petrus ngawaler ka Anjeunna, "Sanajan kuring kudu maot jeung anjeun, tapi kuring moal mungkir anjeun. Kitu ogé ceuk sakabeh murid."

2: Lukas 22:31-34 - "Saur Gusti, "Simon, Simon, tingali, Sétan hoyong gaduh anjeun, supados anjeunna tiasa ngayak anjeun sapertos gandum; Lamun anjeun tobat, kuatkeun dulur-dulur." Saur anjeunna ka anjeunna, "Gusti, abdi siap ngiringan sareng anjeun, boh ka panjara sareng maot. , samemeh eta maneh kudu tilu kali mungkir yen maneh nyaho ka Kami."

Markus 14:31 Tapi anjeunna nyarios langkung sengit, "Upami kuring maot sareng anjeun, kuring moal nampik anjeun." Kitu oge ceuk maranehna kabeh.

Murid-murid negeskeun komitmenna pikeun nangtung sareng Yesus bahkan dugi ka maot.

1: Urang kudu tetep komitmen ka Yesus, teu paduli biayana.

2: Urang kudu nangtung di sisi Yesus dina unggal kaayaan, sanajan nyanghareupan maot.

1: Mateus 16:24-25 - Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Sing saha anu hayang nuturkeun Kami, kudu mungkir dirina, sarta manggul salib-Na, sarta nuturkeun Kami. Sabab sing saha anu hayang nyalametkeun nyawana, bakal leungiteun nyawana;

2: Ibrani 13: 5-6 - Hayu paguneman anjeun tanpa covetousness; jeung jadi wareg jeung hal saperti anjeun boga: pikeun manéhna geus ngadawuh, Kuring moal ninggalkeun anjeun, atawa forsake anjeun. Ku kituna urang bisa boldly nyebutkeun, Gusti nu nulungan kuring, sarta kuring moal sieun naon anu bakal dilakukeun ku manusa ka kuring.

Markus 14:32 Maranehna nepi ka hiji tempat anu dingaranan Getsemani.

Yésus nitah murid-muridna pikeun ngadagoan bari ngadoa di Getsemani.

1: Pentingna solat dina mangsa kasulitan.

2: Diajar percanten kana rencana sareng waktos Gusti.

1: Yakobus 5:13-16 - Kakuatan doa dina waktos sangsara.

2: Yesaya 40:31 - Ngandelkeun kapercayaan ka Yéhuwa.

Markus 14:33 Anjeunna nyandak Petrus, Yakobus, sareng Yahya, sareng mimiti héran sareng beurat pisan;

Yesus pinuh ku kasedih nalika Anjeunna nyandak Petrus, Yakobus, sareng Yohanes sareng anjeunna.

1. Nyanghareupan Jero Émosi: Diajar Nangkeup Kasedih

2. Kakuatan Ayana: Kanyamanan Sosiologis

1. Yesaya 53: 3 - Anjeunna hina jeung ditampik lalaki; hiji lalaki tina sorrows, sarta acquainted jeung duka.

2. John 11:35 - Yesus wept.

Markus 14:34 Saur ka aranjeunna, "Nyawa abdi kacida sorrowed kana maot.

Yesus ngawartosan murid-murid-Na yén jiwana sedih dugi ka maot sareng nyarioskeun aranjeunna tetep sareng jaga.

1. Yesus di Getsemani: The Power of Kaasih jeung Self-Kurban

2. Kasedih jeung Kakuatan Yesus: Hiji Ujian tina Passion

1. Jabur 22: 1-2 - Allah abdi, Allah abdi, naha anjeun forsaken kuring? Naha anjeun jauh pisan nyalametkeun abdi, jauh tina kecap-kecap anu ngagerendeng?

2. Pilipi 2: 8 - Keur kapanggih dina penampilan salaku lalaki, Anjeunna humbled Dirina ku jadi taat ka titik maot, komo maot dina cross a.

Markus 14:35 Jeung manéhna indit ka hareup saeutik, sarta murag kana taneuh, sarta neneda, lamun éta mungkin, jam bisa lulus ti manéhna.

Yesus némbongkeun humility sarta kaluman ka Allah ku ngado'a pikeun jam kaliwat ti anjeunna.

1. Kakuatan Humility jeung pasrah ka Allah

2. Nuturkeun Yesus??Conto Doa

1. Pilipi 2:8-10 ? Saatos kapendak dina penampilan salaku manusa, anjeunna ngarendahkeun dirina ku cara taat dugi ka maot, bahkan maot dina kayu salib. Ku sabab eta Allah geus kacida Maha Agung manéhna sarta bestowed on manéhna ngaran anu di luhur unggal ngaran, ku kituna dina ngaran Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, kamulyaan Allah Rama.??

2. Yakobus 5:13 ? Naha saha di antara anjeun anu sangsara? Hayu anjeunna ngadoa. Aya anu bageur? Hayu anjeunna nyanyi pujian.??

Markus 14:36 Saur anjeunna, "Abba, Bapa, sagala hal mungkin pikeun anjeun; Cabut cangkir ieu ti kuring: tapi henteu naon anu kuring pikahoyong, tapi anu anjeun pikahoyong.

Yesus neneda ka Allah menta cangkir sangsara dibawa kabur, tapi manéhna baris narima bakal Allah.

1. Percanten kana Rencana Allah - Panaliti ngeunaan Doa Yesus dina Markus 14:36

2. Patuh kana Pangersa Allah - Refleksi Doa Yesus dina Markus 14:36

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. James 4:15 - Pikeun nu ye halah ngomong, Upami Gusti kersa, urang bakal hirup, sarta ngalakukeun ieu, atawa éta.

Markus 14:37 Anjeunna sumping, sareng mendakan aranjeunna saré, teras saurna ka Petrus, "Simon, anjeun saré?" Naha anjeun teu tiasa nonton sajam?

Yésus nanya ka Pétrus naha manéhna teu bisa hudang sajam.

1. Pentingna tetep waspada jeung jagjag dina solat.

2. Kakawasaan Yesus ningali naon urang teu bisa.

1. Epesus 6:18 - Praying salawasna kalawan sagala doa jeung supplication di Roh, jeung nonton thereunto kalawan sagala Persib jeung supplication pikeun sakabéh wali.

2. Lukas 21:36 - Watch ye kituna, jeung neneda salawasna, nu bisa dianggap pantes kabur sagala hal ieu nu bakal datang, jeung nangtung saméméh Putra Manusa.

Markus 14:38 Awas jeung neneda, supaya maraneh ulah asup kana godaan. Roh sabenerna geus siap, tapi daging lemah.

Urang kedah tetep waspada sareng ngadoa pikeun kakuatan pikeun nolak godaan.

1: Urang bisa kuat di Gusti jeung kakawasaan kakuatan-Na.

2: Dina mangsa godaan, urang bisa nelepon ka Allah pikeun kakuatan-Na.

1: Pilipi 4:13 - "Kuring tiasa ngalakukeun sagala hal ku Kristus anu nguatkeun kuring."

2: 2 Corinthians 10: 3-5 - "Kanggo sanajan urang leumpang dina daging, urang teu perang sanggeus daging: (Kanggo pakarang perang urang teu carnal, tapi perkasa ngaliwatan Allah ka pulling handap of strongholds; ) Ngancurkeun imajinasi, jeung unggal hal luhur anu exalteth sorangan ngalawan pangaweruh Allah, sarta bringing kana tawanan unggal pamikiran kana ta'at Kristus ".

Markus 14:39 Anjeunna angkat deui, teras neneda, sareng nyarioskeun kecap anu sami.

Yesus ngadoa kadua kalina di Taman Getsemani.

1. Kakuatan Doa Pengkuh: Diajar ti Yesus di Taman Getsemani

2. Waktos Kasumpingan Nyaah: Ngagambar Kakuatan tina Conto Yesus di Getsemani

1. Lukas 22:44, "Sareng dina kanyeri, anjeunna ngado'a langkung sungguh-sungguh: sareng kesangna sapertos tetes getih anu ragrag kana taneuh."

2. Ibrani 5: 7, "Saha dina poé daging-Na, nalika anjeunna geus ditawarkeun up solat jeung supplications kalawan nangis kuat jeung lawon ka anjeunna anu bisa nyalametkeun anjeunna tina maot, sarta kadéngé di yén manéhna takwa."

Markus 14:40 Sareng nalika anjeunna balik, anjeunna mendakan aranjeunna sare deui, (margi panonna beurat,) sareng aranjeunna henteu terang naon anu kedah dijawab.

Murid-murid Yésus saré waktu Yésus ngadoa di taman Getsemani. Aranjeunna capé pisan, aranjeunna henteu terang kumaha ngawalon Anjeunna nalika Anjeunna wangsul.

1. Hubungan Urang jeung Yesus: Tetep Hudang jeung Siap Ngabales

2. Pengkuh dina Doa: Kakuatan Yesus? 셲 Syafaat

1. Ibrani 4:15-16 - ? 쏤 atanapi urang henteu gaduh imam agung anu teu tiasa empati sareng kalemahan urang, tapi urang ngagaduhan anu parantos digoda dina sagala cara, sapertos urang? 봸 et manéhna teu dosa. Hayu urang teras ngadeukeutan ka Gusti? 셲 tahta rahmat kalawan kapercayaan, ku kituna urang bisa nampa rahmat sarta manggihan rahmat pikeun mantuan urang dina waktu urang merlukeun.??

2. Epesus 6:18 - ? 쏛 nd neneda dina Roh dina sagala kasempetan jeung sagala rupa doa jeung requests. Kalayan émut ieu, waspada sareng teras-terasan ngadoakeun sadayana Gusti? 셲 jalma.??

Markus 14:41 Anjeunna sumping katilu kalina, sarta ngadawuh ka aranjeunna, "Sare ayeuna, sarta beristirahat anjeun. behold, Putra Manusa geus betrayed kana leungeun sinners.

Tilu kali Yesus sumping ka murid-murid sareng nyarioskeun aranjeunna istirahat, sabab parantos sumping waktosna Anjeunna diserenkeun ka panangan jalma-jalma dosa.

1. Asih Yesus ka Urang dina Jam-jaman Akhir-Na

2. Kawani Kristus Dina Nyanghareupan Panghianatan

1. Rum 8:31 - "Naon, lajeng, urang bakal nyebutkeun di respon kana hal ieu? Lamun Allah aya pikeun urang, anu bisa ngalawan urang?"

2. Ibrani 12: 2 - "Hayu urang museurkeun panon urang kana Yesus, pangarang jeung nyampurnakeun iman urang, anu pikeun kabagjaan diatur saméméh anjeunna endured salib, scorning éra na, sarta diuk turun di leungeun katuhu tahta. Gusti."

Markus 14:42 Bangun, hayu urang indit; Lah, anu ngahianat ka Kami geus deukeut.

Yesus nyatakeun yén anu bakal ngahianat ka Anjeunna caket dieu.

1. Panghianatan ka Yesus: Ngartos Kurban-Na

2. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Panghianatan

1. Mateus 26:45 - Lajeng anjeunna datang ka murid, sarta saith ka aranjeunna, Saré on ayeuna, sarta nyandak sésana anjeun: behold, jam geus di leungeun, sarta Putra Manusa bakal betrayed kana leungeun sinners.

2. Jabur 41:9 - Malah sobat dalit kuring sorangan di saha kuring dipercaya, nu teu dahar roti abdi, geus diangkat nepi keuneung ngalawan kuring.

Markus 14:43 Sarta geura-giru, bari anjeunna can spoke, datang Yudas, salah sahiji dua welas, jeung jeung manehna loba pisan mawa pedang jeung staves, ti imam-imam kapala jeung scribes jeung sesepuh.

Yudas ngahianat ka Yésus ku balaréa.

1. Kumaha Yesus??Penghianatan ngagambarkeun Perjuangan Urang Sorangan jeung Godaan

2. Kakuatan Panghampura Dina Nyanghareupan Panghianatan

1. Mateus 26:47-56 ??Yesus??ditewak jeung Petrus? 셲 panolakan Anjeunna

2. Yohanes 13:1-20 ??Yesus nyeuseuh murid-murid??suku jeung Yudas indit pikeun ngahianat ka Anjeunna.

Markus 14:44 Jeung nu ngahianat manéhna geus méré tanda, paribasa, “Saha-saha kuring bakal nyium, éta manéhna; candak manéhna, jeung bawa manéhna jauh aman.

Nu ngahianat geus méré tanda pikeun ngaidentipikasi Yesus; manéhna kudu dicium.

1: Cinta di tengah-tengah Panghianatan - Kumaha kanyaah Yesus ka urang henteu kantos goyah sanajan anjeunna dihianat.

2: Tanda Cinta - Kumaha kanyaah Yesus ka urang dibuktikeun ku cara anjeunna dihianat.

1: John 13: 34-35 - "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yén anjeun bogoh ka batur; sakumaha Kami geus dipikacinta anjeun, anjeun ogé kudu silih cinta. Ku ieu kabeh bakal nyaho yén anjeun murid Kami, lamun anjeun kudu silih asih."

2: 1 John 4: 19-21 - "Urang bogoh ka Anjeunna sabab Anjeunna mimiti mikanyaah ka urang. Lamun aya nu nyebutkeun, ? 쏧 nyaah ka Allah, jeung hates dulur-Na, manéhna téh tukang bohong; pikeun saha anu teu mikanyaah dulur-Na saha saha? Anjeunna parantos ningali, kumaha anjeunna tiasa nyaah ka Allah anu henteu katingali? Sareng ieu parentah ti Anjeunna: Anu nyaah ka Allah kedah nyaah ka dulurna ogé."

Markus 14:45 Sanggeus sumping, anjeunna langsung angkat ka anjeunna, saurna, "Juragan! sarta dicium anjeunna.

Yesus sumping sareng ngabagéakeun tuan-Na kalayan sayang.

1. Kakuatan Kahadean dina Asih Yesus

2. Conto Yesus: Salam Asih

1. Lukas 22:47-48 ? Sabot anjeunna nyarios, aya jalma rea, sareng anjeunna anu namina Yudas, salah sahiji tina dua welas, miheulaan aranjeunna, sareng ngadeukeutan ka Yesus pikeun nyium anjeunna. Tapi saur Yesus ka anjeunna, Yudas, naha anjeun ngahianat Putra Manusa ku ciuman?

2. 1 Korinta 16:20 ? Dulur - dulur bakal salam ka anjeun. Silih salamkeun ku cium suci.??

Markus 14:46 Jeung maranéhna nyekel leungeun maranéhna kana anjeunna, sarta nyandak anjeunna.

Murid-murid nangkep Yesus.

1: Yesus? 셲 conto ta'at tur humility sanajan sangsara.

2: Pentingna percanten ka Allah nalika ngalangkungan waktos susah.

1: Pilipi 2:5-8 ? Kukituna, jaga pikiran ieu di antara anjeun, anu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanaos dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicepeng, tapi ngosongkeun dirina, ku nyandak wujud hamba, janten dilahirkeun dina sasaruaan lalaki. Sareng dina wujud manusa, Anjeunna ngarendahkeun diri kalayan taat dugi ka maot, bahkan maot dina kayu salib."

2: Yohanes 15:13 ? 쏥 reater cinta teu boga hiji ti ieu, yen batur nyerahkeun nyawana pikeun babaturanana.??

Markus 14:47 Jeung salah sahiji jalma anu nangtung deukeut draws pedang, sarta neunggeul hiji abdi Imam Agung, sarta pegat ceulina.

Salah sahiji jalma anu nangtung sareng Yesus nyabut pedang sareng neukteuk ceuli hiji abdi Imam Agung.

1. Yesus Ngajarkeun Urang Janten Non-telenges - Mateus 5:39

2. Kakuatan Panghampura - Epesus 4:32

1. Lukas 22: 50-51 - Yesus heals ceuli hamba urang

2. Mateus 26:52 - réspon Yesus kana kekerasan nyaéta pikeun nunjukkeun rahmat sareng panghampura

Markus 14:48 Yesus ngawaler ka aranjeunna, "Naha anjeun kaluar, sakumaha ngalawan maling, make pedang jeung stables pikeun nangkep kuring?"

Yesus naroskeun tujuan jalma-jalma datang pikeun nangkep Anjeunna nganggo pedang sareng tongkat.

1: Urang teu kudu maké kakuatan atawa kekerasan pikeun meunangkeun jalan urang, tapi kudu rendah haté jeung ngagunakeun asih Allah pikeun manggihan katengtreman.

2: Urang teu kudu gancang nangtoskeun, tapi butuh waktu pikeun ngarti motif jalma di sabudeureun urang.

1: Mateus 5: 9 - "Bagja jalma anu damai, sabab bakal disebat putra-putra Allah."

2: Yakobus 1:19 - "Dulur-dulur anu dipikacinta, perhatikeun ieu: Sarerea kedah gancang ngadangukeun, lambat nyarios sareng lambat ambek."

Markus 14:49 Kami unggal dinten sareng anjeun ngajar di Bait Allah, sareng anjeun henteu nyandak kuring: tapi Kitab Suci kedah laksana.

Yesus ngingetkeun murid-murid-Na ngeunaan ayana-Na di antara maranehna di Bait Allah jeung pentingna kitab suci keur kaeusi.

1. Yesus: Conto Urang Sampurna ngeunaan Taat

2. Kakuatan Kitab Suci: Ngawujudkeun Firman Allah

1. Lukas 4:16-21 (Yesus di sinagoga)

2. Jabur 119:105 (Sabda Gusti mangrupikeun lampu pikeun suku kuring, sareng cahaya pikeun jalan kuring)

Markus 14:50 Sarta maranéhanana kabéh ninggalkeun manéhna, sarta kabur.

Murid-murid Yésus ninggalkeun manéhna waktu manéhna ditahan.

1. "Kakuatan Iman: Ngadeukeutan Yesus Sanajan Kabur Murid"

2. "Kakuatan Harepan: Conto Yesus ngeunaan Ketekunan dina Kasangsaraan"

1. Ibrani 13: 5-6 - "Jaga hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta puas ku naon anu anjeun gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, ? 쏧 moal ninggalkeun anjeun atawa ninggalkeun anjeun.??

2. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, keur Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

Markus 14:51 Jeung aya hiji lalaki ngora tangtu nuturkeun manéhna, maké lawon linen nutupan awakna taranjang; sarta para nonoman nahan anjeunna:

Hiji lalaki ngora nuturkeun Yesus bari maké lawon linen sabudeureun awakna, sarta nonoman séjén nangkep anjeunna.

1. Kakuatan Nuturkeun Yesus Henteu Masalah Biaya

2. Hirup Out Iman anjeun dina Cara Bold

1. Mateus 16:24-25 - ? Saur Isa ka murid-murid-Na, "? Lamun hayang jadi murid Kami kudu mungkir diri jeung nyokot salib maranéhanana sarta nuturkeun kuring.? 쇺 €?

2. 2 Timoteus 2:3-4 - ? 쏶 hare dina sangsara salaku soldadu alus Kristus Yesus. Teu aya prajurit anu kalibet dina usaha sipil, sabab tujuanana nyaéta pikeun nyenangkeun anu ngalamar anjeunna.??

Markus 14:52 Sarta anjeunna ninggalkeun lawon linen, sarta kabur ti aranjeunna taranjang.

Yesus, bari ditahan di Taman Getsemani, ninggalkeun lawon linen manéhna maké jeung kabur ti captors-Na, ninggalkeun manéhna taranjang.

1. Kakuatan Iman: Kasadiaan Yesus pikeun percanten ka Allah sareng nuturkeun rencana-Na sanaos akibatna.

2. Dilucuti tina Sombong Urang: Kumaha Yesus humbled dirina dina raraga ngalengkepan misi-Na.

1. Mateus 26:36-45 - Doa Yesus di Taman Getsemani.

2. Pilipi 2:5-11 - conto Yesus ngeunaan humility jeung ta'at.

Markus 14:53 Yesus dibawa ka Imam Agung, sarta sakabeh imam-imam kapala jeung sesepuh jeung ahli-ahli Kitab karumpul.

Imam-imam kapala, sesepuh, jeung ahli-ahli Kitab dibawa ka Imam Agung.

1) Kakuatan Komunitas - kumaha kakuatan dina jumlah tiasa dianggo pikeun hadé sareng goréng

2) Kakuatan Pangaruh - kumaha conto pamingpin mangaruhan jalma-jalma di sabudeureunana

1) Rasul 4:23-31 - Petrus jeung Yohanes wani nyanghareupan oposisi

2) Rum 12: 1-2 - robah ku renewing pikiran hiji urang

Markus 14:54 Jeung Petrus nuturkeun manéhna jauh, nepi ka ka karaton Imam Agung, jeung manéhna diuk jeung pagawé, jeung warmed dirina dina seuneu.

Peter mungkir Yesus dina nyanghareupan adversity.

1: Urang kudu tetep kuat dina iman urang jeung teu swayed ku sieun urang.

2: Urang kudu néangan kakuatan jeung kawani ti Allah dina nyanghareupan oposisi.

1: Yosua 1:9 - "Naha Kami henteu maréntahkeun anjeun? Kudu kuat jeung wani. Ulah sieun, jeung ulah dismayed, pikeun Gusti Allah anjeun nyarengan anjeun dimana wae anjeun indit.??

2: Yesaya 41:10 - ? 쏤 ulah ceuli, sabab Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku leungeun katuhu Kami anu soleh.??

Markus 14:55 Jeung imam-imam kapala jeung sakabeh Majelis néangan saksi ngalawan Yesus pikeun maehan manéhna; sarta kapanggih euweuh.

Imam-imam kapala jeung Mahkamah Agama nareangan bukti-bukti ngalawan Yesus pikeun maehan Anjeunna, tapi teu kapanggih.

1. Allah teh panangtayungan urang jeung moal ninggalkeun urang dina waktu urang butuh.

2. Moal aya nu bisa ngalawan ka urang lamun urang ditangtayungan ku Allah.

1. Rum 8:31 "Naon lajeng urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah aya pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?"

2. 1 John 4: 4 "Barudak, anjeun ti Allah jeung geus overcome aranjeunna, pikeun anjeunna anu aya dina anjeun leuwih gede ti anjeunna anu aya di dunya."

Markus 14:56 Pikeun loba bared saksi palsu ngalawan anjeunna, tapi saksi maranéhanana henteu sapuk babarengan.

Petikan ieu nyorot sabaraha saksi anu masihan kasaksian palsu ngalawan Yesus, tapi kasaksianna henteu konsisten sareng henteu satuju.

1: Hayu urang émut pikeun jujur dina sagala ucapan sareng lampah urang, sabab Allah ningali sadayana.

2: Urang kudu ati-ati ulah nepikeun kasaksian palsu ka saha-saha, sabab teu luyu jeung pangersa Allah.

1: Budalan 20:16 - ? 쏽 anjeun moal masihan saksi palsu ngalawan tatangga anjeun.??

2: Siloka 12:17 - ? 쏻 anu ngomong anu bener mere bukti anu jujur, tapi saksi palsu anu ngucapkeun tipu daya.??

Markus 14:57 Geus kitu aya anu narasumber, nyaksian bohong ka Anjeunna, pokna,

Saksi-saksi palsu dina sidang Yesus masihan saksi palsu ngalawan anjeunna.

1: Urang kudu salawasna jujur jeung ulah nepikeun saksi palsu ngalawan batur.

2: Nyaah ka batur sapertos ka diri sorangan, sareng ulah nyarios palsu ngalawan aranjeunna.

1: Epesus 4:25 - "Ku sabab eta, sanggeus nempatkeun jauh palsu, hayu unggal anjeun nyarita bebeneran jeung tatanggana, pikeun urang anggota hiji jeung lianna."

2: Siloka 14: 5 - "Saksi anu satia henteu ngabohong, tapi saksi palsu ngambekan bohong."

Markus 14:58 Urang ngadéngé manéhna ngomong, Kuring baris ngancurkeun ieu Bait Allah anu dijieun ku leungeun, sarta dina tilu poé kuring baris ngawangun hiji deui dijieun tanpa leungeun.

Yésus ngaramalkeun karuksakan bait Yérusalém jeung pihudangeunana sorangan.

1: Yesus ngaramalkeun kebangkitan-Na sorangan sareng karusakan Bait Allah, sareng ramalan-ramalan ieu leres.

2: Yésus téh sumber informasi nu kuat jeung bisa dipercaya. Anjeunna nyarios yén Bait Allah bakal ancur sareng anjeunna bakal gugah deui, sareng jangji-jangji ieu kaeusi.

1: Yohanes 2:19-22 - Waler Yesus ka maranehna, "? 쏡 estroy candi ieu, sarta dina tilu poé Kuring baris ngangkat eta nepi.??

2: Mateus 26:61 - Saurna, "Ieu ceuk batur, Kami bisa ngancurkeun Bait Allah, sarta ngawangun deui dina tilu poé."

Markus 14:59 Tapi saksi maranéhanana ogé henteu satuju.

Saksi dina sidang Yesus teu satuju dina kasaksian maranéhanana.

1. Allah Satia Sanajan Nyanghareupan Kasatiaan

2. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring.

2. Yeremia 29:11 - Pikeun kuring nyaho rencana kuring keur anjeun, nyebutkeun Gusti, rencana pikeun karaharjaan jeung teu keur jahat, pikeun masihan anjeun hiji mangsa nu bakal datang jeung harepan.

Markus 14:60 Imam Agung ngadeg di tengah-tengah, tuluy nanya ka Yesus, pokna, "Naha maneh teu nanaon? Naon saksi ieu ngalawan anjeun?

Imam Agung naroskeun ka Yesus saatos sababaraha saksi nyarios ngalawan Anjeunna.

1. "Kakuatan Nyaksian: Mariksa Motif sareng Tindakan Urang Sorangan"

2. "Kadaulatan Allah: Ngartos Rencana-Na dina Jaman Ujian"

1. John 8:46 - "Na nu convicts kuring dosa?"

2. Yesaya 43: 2 - "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal sareng anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun moal kaduruk, sarta seuneu moal meakeun anjeun. ."

Markus 14:61 Tapi anjeunna cicingeun, teu ngajawab nanaon. Imam Agung naros deui ka Anjeunna, saurna, "Naha anjeun teh Kristus, Putra Nu Maha Agung?"

Yesus ditanya ku Imam Agung sarta tetep jempé dina jawaban.

1: Iman urang kudu cukup kuat sahingga, sanajan ditanya, urang tetep tabah.

2: Urang teu kudu kompromi kapercayaan urang, sanajan dina kaayaan tekanan.

1: Rum 8:35-39 - Saha anu bakal misahkeun urang tina kanyaah Kristus? Naha kasangsaraan, atanapi kasangsaraan, atanapi kasusah, atanapi kalaparan, atanapi katelanjangan, atanapi bahaya, atanapi pedang?

2: Ibrani 13:6 - Ku kituna urang yakin bisa ngomong,? 쏷 anjeunna Gusti anu nulungan abdi; Kuring moal sieun; naon anu tiasa dilakukeun ku manusa ka abdi???

Markus 14:62 Yesus ngadawuh, "Kami, jeung anjeun bakal nempo Putra Manusa linggih di leungeun katuhu Nu Kawasa, sarta datang dina awan langit."

Yesus ngakuan dirina salaku Putra Manusa jeung foreshadows mulang.

1: Kaadilan Allah Bakal Lumaku - Idéntifikasi Yesus ngeunaan dirina salaku Putra Manusa nunjukkeun yén Allah bakal ningali kaadilan dilaksanakeun sareng kakawasaan-Na bakal katingali di dunya.

2: Janten Siap pikeun Mulangkeun Yesus - Idéntifikasi Yesus ngeunaan dirina salaku Putra Manusa nunjukkeun ka urang yén wangsulna pasti sareng urang kedah siap.

1: Daniel 7:13-14 ? 쏧 nempo dina visions peuting, jeung behold, jeung awan langit aya datang hiji kawas anak manusa, jeung manéhna datang ka Purba Poé jeung dibere ka manéhna. Sareng anjeunna dipasihan kakawasaan sareng kamulyaan sareng karajaan, supados sadaya bangsa, bangsa, sareng basa kedah ngawula ka Anjeunna; Kakuasaanna mangrupikeun kakawasaan anu langgeng, anu moal musna, sareng karajaanana anu moal ancur.??

2: Mateus 24:30 - ? 쏷 hen bakal nembongan di sawarga tanda Putra Manusa, sarta saterusna sakabeh kaom bumi bakal milu sedih, sarta maranéhanana baris nempo Putra Manusa datang dina awan langit jeung kakawasaan jeung kamulyaan gede.??

Markus 14:63 Geus kitu Imam Agung nyeuseup anggoanana, tuluy ngalahir, "Naon deui urang kudu saksi deui?"

Imam Agung kacida yakinna Yesus??salahna nepi ka nyeuseuh pakeanana tanda tunggara.

1: Urang kudu boga kapercayaan dina iman urang jeung daék nangtung pikeun naon urang percaya.

2: Urang kudu yakin kana kapercayaan urang saméméh nyieun putusan.

1: Mateus 21: 25-27 - Yesus ngajarkeun yén urang kudu yakin boga yayasan katuhu saméméh ngawangun nanaon.

2: Siloka 14:15 - Jalma anu bijaksana merhatikeun léngkah-léngkahna.

Markus 14:64 Aranjeun geus ngadéngé pitenah: kumaha pikir anjeun? Jeung maranéhanana kabéh dikutuk manéhna jadi kaliru pati.

Yesus dihukum pati ku jalma-jalma pikeun ngahina.

1: Pupusna Kristus dina kayu salib mangrupikeun kurban pikeun dosa-dosa urang, sareng kedah émut sapertos kitu.

2: Kaasih sareng welas asih Allah langkung ageung tibatan urang, sanaos urang dosa.

1: Rum 5:8 - ? Ku kituna, Allah némbongkeun kanyaah-Na ka urang, kieu: Nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.??

2: Yohanes 3:16 - ? 쏤 atawa Allah kacida mikaasih dunya nepi ka maparin Putra-Na nu hiji-hijina, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna moal binasa, tapi meunang hirup langgeng.??

Markus 14:65 Aya anu mimiti nyiduh ka Anjeunna, nutupan beungeutna, nyegruk anjeunna, sareng nyarios ka anjeunna, "Nubuatkeun!" sareng para abdi-abdi neunggeul anjeunna ku dampal leungeunna.

Ayat ieu nyarioskeun ngeunaan panganiayaan anu ditanggung Yesus sateuacan disalib.

1. The Power of Panghampura - Ngartos kahayang Yesus pikeun ngahampura jalma anu wronged anjeunna.

2. Kakuatan Persib - Reflecting on kawani Yesus dina nyanghareupan adversity.

1. Kolosa 3:13 - "bearing kalawan karana jeung, lamun hiji boga keluhan ngalawan sejen, forgiving silih; sakumaha Gusti geus dihampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura."

2. Epesus 4:32 - "Kudu bageur ka batur, tenderhearted, forgiving karana, sakumaha Allah di Kristus forgave anjeun."

Markus 14:66 Sabot Petrus aya di handapeun karaton, datang hiji budak awewe Imam Agung.

Petrus mungkir Yesus tilu kali di palataran karaton Imam Agung.

1. Urang bisa diajar tina kasalahan Pétrus jeung manggihan kakuatan jeung kawani dina Yesus.

2. Nalika urang nyanghareupan kaputusan anu hésé, urang kedah iman sareng percanten kana rencana Allah.

1. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu bogoh ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. 1 Korinta 10:13 - "Teu aya godaan geus overtaken anjeun iwal naon ilahar pikeun umat manusa. Jeung Allah satia; Anjeunna moal ngantep anjeun cocoba saluareun naon anjeun bisa nanggung. Tapi lamun anjeun cocoba, Anjeunna oge bakal nyadiakeun a jalan kaluar sangkan anjeun bisa tahan eta."

Markus 14:67 Jeung lamun manéhna nempo Petrus haneut, manéhna nempo manéhna, sarta ngomong, Jeung anjeun ogé jeung Yesus urang Nasaret.

Petrus mungkir Yesus tilu kali sarta confronted ku budak awéwé.

1. Kakuatan Panolakan - Kumaha Panolakan Petrus ka Yesus tiasa ngajarkeun urang ngeunaan perjuangan urang sorangan sareng iman

2. Hirup Kahirupan Wani Dina Nyanghareupan Kasangsaraan - Kumaha Kalakuan Pétrus Bisa Ngajurung Urang Pikeun Ngungkulan Kasulitan

1. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan nalika nyanghareupan percobaan

2. 1 Corinthians 10:13 - No godaan geus overtaken anjeun nu teu umum pikeun manusa. Allah téh satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun kamampuhan anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur, yén anjeun bisa endure eta.

Markus 14:68 Tapi anjeunna mungkir, nyebutkeun, "Kuring teu nyaho, atawa teu ngarti naon anu anjeun nyebutkeun." Jeung manéhna indit kaluar ka emper; jeung hayam jago.

Anjeunna nampik Yesus sareng angkat ka teras nalika hayam jago.

1. Kakuatan Panolakan: Kumaha Nolak Godaan

2. Pentingna Gagak Jago: Diajar tina Kasalahan Petrus

1. James 1: 14-15: "Tapi unggal jalma kagoda nalika aranjeunna diseret ku kahayang jahat sorangan sareng digoda. Lajeng, sanggeus kahayang geus conceived, eta ngalahirkeun dosa; jeung dosa, lamun geus full-dipelak. , ngalahirkeun maot."

2. Lukas 22:31-32: ? " Imon, Simon, Iblis parantos naroskeun pikeun ngayak anjeun sadayana sapertos gandum. Tapi Kami geus ngado'a pikeun anjeun, Simon, supaya iman anjeun moal gagal. Jeung lamun geus baralik, kuatkeun dulur-dulur.??

Markus 14:69 Sareng hiji babu ningali anjeunna deui, sareng mimiti nyarios ka anu araya, "Ieu salah sahijina."

Petikan ieu nyarioskeun kumaha Yesus dikenalkeun ku budak awéwé nalika Anjeunna dibawa ka Imam Agung.

1. Yesus Nyaeta Nubuat Nubuat ??Kumaha Rencana Allah pikeun Kasalametan Kawujud

2. The Resilience of Iman ??Kumaha Urang Bisa Nuturkeun Yesus dina Jaman Hésé

1. Yesaya 53: 2-3 ??"Kanggo anjeunna bakal tumuwuh nepi saméméh anjeunna salaku tutuwuhan lembut, sarta salaku akar kaluar tina taneuh garing: anjeunna boga bentuk atawa comeliness; jeung lamun urang bakal ningali manehna, aya euweuh. kaéndahan anu ku urang kedah dipikahayang. Anjeunna dihina sareng ditampik ku manusa; jalmi anu kasedihan, sareng terang kana kasedihan: sareng urang nyumputkeun wajah urang ti anjeunna; anjeunna hina, sareng urang henteu ngahargaan anjeunna."

2. Mateus 16:21 ??"Ti semet harita Yesus mimiti nerangkeun ka murid-murid-Na, yen Anjeunna kudu ka Yerusalem, jeung nandangan sangsara loba para kokolot, imam-imam kapala, jeung guru-guru agama, tuluy dipaehan, dihirupkeun deui. poe katilu."

Markus 14:70 Sarta anjeunna mungkir deui. Teu lila ti harita, jalma-jalma nu ngariung disaur deui ka Petrus, "Pasti anjeun salah sahijina.

Pétrus nolak Yésus tilu kali sanajan jangjina bakal satia.

1. Kakuatan Harepan Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

2. Kuatna Iman Najan Godaan

1. Rum 5: 3-5 - "Leuwih ti éta, urang girang di sufferings urang, nyaho yén sangsara ngahasilkeun daya tahan, jeung daya tahan ngahasilkeun karakter, sarta karakter ngahasilkeun harepan, sarta harepan teu nempatkeun urang éra."

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

Markus 14:71 Tapi anjeunna mimiti kutukan jeung sumpah, paribasa, "Kuring teu nyaho lalaki ngeunaan saha anjeun nyarita."

Imam Agung naros ka Yesus naha anjeunna teh Mésias, sareng Yesus ngaréspon ku henteu ngawalon patarosan éta sareng imam agung mimiti nyumpahan sareng sumpah.

1. Ngadalikeun Diri Yésus: Kumaha Cara Yésus Ngabales Panganiayaan

2. Manggihan Sora Urang: Nangtung Pikeun Naon Urang Percaya

1. John 15:13 - Greater cinta teu boga hiji ti ieu: iklas hiji? 셲 hirup pikeun hiji? 셲 babaturan.

2. Yesaya 50:7 - Pikeun Gusti Allah mantuan kuring; kituna kuring geus teu disgraced; Ku sabab kitu Kami geus diatur beungeut kuring kawas Flint a, sarta kuring nyaho yén kuring moal nempatkeun éra.

Markus 14:72 Jago ngagoak kadua kalina. Petrus nginget-nginget omongan Yesus, "Samemeh hayam kongkorongok dua kali, maneh bakal mungkir Kami tilu kali." Jeung lamun manéhna mikir thereon, manéhna wept.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan panolakan Petrus ka Yesus tilu kali sareng panginget kecap-kecap Yesus sateuacan kajadian.

1. Kakuatan Kecap Urang: Kumaha Kecap Urang Nembongkeun Haté Urang

2. Diajar Percaya kana Waktuna Gusti

1. Siloka 18:21 - Maot jeung hirup aya dina kakawasaan létah, jeung jalma anu mikanyaah eta bakal ngahakan buah na.

2. Jabur 31:24 - Sing kuat sarta ngantep haté anjeun nyandak kawani, sakabeh anu ngadagoan Gusti.

Markus 15 nyarioskeun sababaraha kajadian konci kalebet sidang Yesus sateuacan Pilatus, disalib, maot, sareng dikubur.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus dibawa ka Pilatus ku imam-imam kapala. Maranehna nuduh Anjeunna ku loba hal, tapi Anjeunna henteu ngawaler, matak pikaheraneun Pilatus. Salila pésta, geus adat Pilatus ngabebaskeun hiji tahanan anu dipénta ku balaréa. Barabas di panjara jeung pemberontak anu geus ngalakukeun pembunuhan salila pemberontakan. Jalma-jalma narempokeun supaya Barabas dileupaskeun, anu diadukeun ku imam-imam kapala. Waktu ditanya naon nu kudu anjeunna laksanakeun jeung 'raja urang Yahudi', aranjeunna ngagorowok "Salib anjeunna!" Malah sanggeus nanya naha jeung naon kajahatan anjeunna ngalakukeun, aranjeunna ngagorowok malah loud, "Salib anjeunna!" Hayang nyugemakeun balaréa, Pilatus ngabébaskeun Barabas jeung masrahkeun Yésus pikeun disalib sanggeus dicambuk-Na (Markus 15:1-15).

Ayat 2: serdadu-serdadu nyandak Yesus ka karaton (Praetorium) ngumpulkeun sakabeh prajurit rombongan make jubah wungu kana Anjeunna twisted babarengan makuta cucuk dipasang dina Anjeunna mimiti ngagero "Salam raja urang Yahudi!" Deui-deui struck sirah staf nyiduhan manéhna ragrag tuur ngahormatan manéhna waktu geus dipoyok nyokot jubah wungu make baju sorangan dina ngarah kaluar nyalib manéhna Simon Cyrene bapana Alexander Rufus ngaliwatan jalan nagara kapaksa mawa cross dibawa ka tempat anu disebut Golgota hartina tempat tangkorak ditawarkeun anggur dicampur. myrrh henteu nyandak eta disalibkeun dibagi baju casting kavling tingali meunang naon bagian ditulis bewara tuduhan ngalawan dibaca RAJA YAHUDI disalib dua pemberontak hiji katuhu séjén ditinggalkeun maranéhanana diliwatan hurled hinaan oyag sirah maranéhanana ngomong "Jadi! Anjeun anu bade ngancurkeun Bait Allah ngawangun deui tilu poé turun salib nyalametkeun diri!" cara nu sarua imam-imam kapala guru-guru hukum dipoyok diantara sorangan ceuk disimpen batur teu bisa nyalametkeun dirina hayu Kristus Raja Israil turun ayeuna cross yén urang bisa ningali percaya jalma disalib jeung ogé heaped hinaan on anjeunna (Mark 15: 16-32).

Alinea 3: Wanci tengah poe poek ka sakuliah tanah, nepi ka jam tilu sore Yesus ngajerit, "Eloi Eloi lama sabachthani?" nu hartina "Allah abdi Gusti abdi naha anjeun ninggalkeun kuring?" Sawatara anu nangtung di deukeut ngadéngé ieu ngomong Dengekeun nelepon Elias batur lumpat kaeusi bolu anggur cuka nempatkeun iteuk ditawarkeun inuman nyebutkeun Ayeuna ninggalkeun tingali lamun Nabi Elias datang turun tapi Yesus ceurik tarik breathed panungtungan kuil kuil robek dua luhur handap centurion nangtung hareup ragaji breathed panungtungan ceuk Pasti lalaki Putra Allah! Sababaraha awéwé ningali kajauhan diantara Maryam Magdalena Mary indungna Yakobus ngora Joses Salome awéwé ieu nuturkeun miara kabutuhan Galilea ogé loba awéwé séjén datang nepi ka Yerusalem nalika soré datang sabab Poé Persiapan saméméh Sabat Joseph Arimatea anggota nonjol Déwan alus jalma jujur teu consented kaputusan déwan Peta indit boldly Pilatus nanya awak Yesus reuwas ngadangu geus maot digero perwira ditanya lamun maot lila pisan dikonfirmasi perwira masihan awak Yusup meuli lawon linen nyandak handap awakna dibungkus linen disimpen kuburan cut batu digulung batu ngalawan lawang kuburan Maryam Magdalena Maryam indung Joses nempo dimana diteundeun nyaritakeun moments ahir kahirupan. persiapan kuburan maot jadian (Markus 15: 33-47).

Markus 15:1 Jeung langsung isuk-isuk imam-imam kapala ngayakeun rundingan jeung sesepuh jeung scribes jeung sakabeh Majelis, jeung kabeungkeut Yesus, jeung dibawa jauh, sarta dibikeun ka Pilatus.

Imam-imam kapala ngayakeun musyawarah jeung ngabeungkeut Yesus saméméh dikirimkeun ka Pilatus.

1. Yesus éta domba kurban pamungkas, willingly nyerah ka dibeungkeut jeung dikirimkeun ka Pilatus dina minuhan wasiat Allah.

2. Teu sual sabaraha loba oposisi dina kahirupan urang, urang kudu tetep steadfast dina iman urang jeung yakin yén rencana Allah bakal lumaku.

1. Yesaya 53: 7 - Anjeunna tertindas, sarta anjeunna afflicted, acan anjeunna dibuka sungut-Na; ibarat domba anu ditungtun ka meuncit, jeung kawas domba anu jempe saméméh shearers na, jadi anjeunna teu muka sungut-Na.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

Markus 15:2 Pilatus naros ka Anjeunna, "Naha anjeun Raja urang Yahudi?" Jeung manéhna ngawaler ceuk manéhna, Anjeun nyebutkeun eta.

Petikan éta ngungkabkeun réspon Yesus kana patarosan Pilatus ngeunaan naha anjeunna Raja urang Yahudi.

1. Kakuatan Kecap Urang: Hirup Kahirupan Kaaslian

2. Ngabéla Iman Urang: Conto Yesus ngeunaan Kapercayaan Wani

1. Siloka 18:21 - Maot jeung hirup aya dina kakawasaan létah, jeung jalma anu mikanyaah eta bakal ngahakan buah na.

2. Lukas 4:3-4 - Jeung Iblis ceuk manéhna,? 쏧 Lamun Anjeun Putra Allah, parentahkeun batu ieu jadi roti.??4 Waler Yesus, ? 쏧 t ditulis, ? 쁌 an moal hirup ku roti wungkul.? 쇺 €?

Markus 15:3 Jeung imam-imam kapala tuduh manéhna loba hal, tapi manéhna teu ngajawab nanaon.

Petikan ieu ngagambarkeun tiiseun Yesus dina nyanghareupan tuduhan ti imam-imam kapala.

1: Urang kudu narékahan pikeun nyonto tuladan Yésus ngeunaan cicingeun nu mulya dina nyanghareupan tuduhan nu teu adil.

2: Kakuatan tuladan Yésus pikeun tetep kuat dina nyanghareupan kasangsaraan bisa ngabantu urang tetep satia dina mangsa-mangsa kasusah.

1: 1 Peter 2: 21-23 - "Kanggo malah ieu anjeun disebut: sabab Kristus ogé sangsara pikeun urang, ninggalkeun urang conto, nu kudu nuturkeun léngkah-Na: Anu teu ngalakukeun dosa, sarta henteu aya tipu daya kapanggih dina sungut-Na. Anu, nalika anjeunna dihina, henteu ngahina deui; nalika anjeunna sangsara, anjeunna henteu ngancam; tapi nyerahkeun dirina ka anu ngahukum kalayan adil."

2: 1 Petrus 3:15-16 - "Tapi sucikeun Pangéran Allah dina haté anjeun: sareng siap-siap salawasna masihan jawaban ka unggal lalaki anu naroskeun ka anjeun alesan tina harepan anu aya dina anjeun kalayan lemah lembut sareng kasieun: hate nurani alus; yén, sedengkeun maranéhna ngomong jahat ngeunaan anjeun, sakumaha ka nu jahat, maranéhanana bisa isin nu falsely tuduh omongan alus anjeun dina Kristus."

Markus 15:4 Pilatus naros deui ka Anjeunna, saurna, "Naha anjeun teu ngawaler nanaon?" behold sabaraha hal aranjeunna saksi ngalawan Anjeun.

Pilatus nanya ka Yesus kadua kalina, nunjuk kaluar loba tuduhan ngalawan anjeunna.

1. Kakuatan Saksi: Kumaha Ngabales Lamun Batur Tuduh Urang

2. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Tuduhan

1. Mateus 10:17-20 - Yesus? 셲 paréntah ka murid-muridna ngeunaan cara ngabales tuduhan

2. Yakobus 1:19 - ? Ku kituna, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal lalaki gancang ngadéngé, laun nyarita, laun amarah.??

Markus 15:5 Tapi Yesus can ngajawab nanaon; ku kituna Pilatus kagét.

Pilatus kagét waktu Yésus tetep jempé pikeun ngajawab pananya.

1. Kakuatan Tiiseun: Kumaha Yesus Ngagunakeun Kecap-Na kalayan Bijaksana

2. Pentingna Yesus? 셲 Ta'at: Kumaha Katundukan-Na ka Allah Conto Kaadilan

1. Yesaya 53: 7 - Anjeunna tertindas sarta afflicted, acan anjeunna henteu muka sungut; Anjeunna dibawa kawas domba ka meuncit, sarta sakumaha domba saméméh shearers na jempé, jadi anjeunna henteu muka sungut-Na.

2. Yakobus 1:19 - Dulur-dulur, perhatikeun ieu: Sarerea kudu gancang ngadenge, lambat nyarita jeung lambat ambek.

Markus 15:6 Ayeuna dina pesta eta anjeunna dileupaskeun pikeun aranjeunna hiji tawanan, whomever aranjeunna hoyong.

Dina pesta, Pilatus ngaleupaskeun hiji tawanan pikeun jalma-jalma, sareng aranjeunna tiasa milih saha waé anu dipikahoyong.

1. "Kudu Sae ka Sadayana: Palajaran ti Pilatus"

2. "Kakuatan Pilihan: Nyieun Kaputusan Katuhu"

1. Lukas 6:31 "Lakukeun ka batur sakumaha anjeun hoyong aranjeunna ngalakukeun ka anjeun."

2. Mateus 7:12 "Janten dina sagala hal, lampahkeun ka batur naon anu anjeun hoyong aranjeunna lakukeun ka anjeun, sabab ieu nyimpulkeun Hukum sareng Kitab-kitab Nabi."

Markus 15:7 Jeung aya hiji ngaranna Barabas, iklas kabeungkeut jeung jalma anu geus dijieun pemberontakan jeung manéhna, anu geus ngalakonan maehan dina pemberontakan.

Barabas éta penjahat anu geus ngalakukeun pembunuhan dina mangsa pemberontakan.

1. Ulah Tuturkeun Riungan Anu Salah: Palajaran ti Barabas

2. Biaya Kaadilan jeung Welas Asih: Mariksa Carita Barabas

1. Lukas 6:27-36 - Cinta musuh anjeun sarta ngalakukeun alus ka jalma anu hate anjeun.

2. Kolosa 3: 12-17 - Pasang karep, kahadean, humility, meekness, jeung sabar.

Markus 15:8 Jeung jalma rea ngajerit nyaring, mimiti hayang anjeunna ngalakukeun sakumaha anjeunna kungsi dipigawé ka aranjeunna.

Seueur jalma ageung naroskeun ka Yesus pikeun ngalakukeun naon anu parantos dilakukeun pikeun aranjeunna ti baheula.

1. Kakuatan Nyuhunkeun Pitulung Gusti

2. Berkah Nurutan Conto Yesus

1. James 4: 3 - "Anjeun nanya jeung teu narima, sabab menta wrongly, méakkeun eta dina hawa nafsu."

2. Lukas 11: 9-10 - "Jeung Kami ngabejaan ka maneh, menta, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun; neangan, sarta anjeun bakal manggihan; sambel, sarta eta bakal dibuka ka anjeun. Pikeun sakur nu nanya narima, jeung Anu neangan manggih, jeung anu ngetok bakal dibuka."

Markus 15:9 Tapi Pilatus ngawaler aranjeunna, saurna, "Naha anjeun hoyong abdi ngaleupaskeun Raja urang Yahudi ka anjeun?"

Pilatus naros ka jalma-jalma naha anjeunna kedah ngabebaskeun Yesus, Raja urang Yahudi.

1: Ku conto Yésus, urang kudu rendah haté jeung daék ngawula ka batur.

2: Urang teu kudu sieun nangtung pikeun naon urang yakin, tapi ngalakukeun eta kalawan rahmat jeung humility.

1: Pilipi 2: 5-8 - Pikiran ieu di antara anjeun, anu aya dina Kristus Yesus, anu, sanaos dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicepeng, tapi ngosongkeun dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki.

2: Mateus 20: 25-28 - Tapi Yesus nyauran aranjeunna ka anjeunna, saurna, ? Anjeun terang yén para pangawasa bangsa-bangsa sanés ngawasa aranjeunna, sareng anu ageung-ageungna ngalaksanakeun kakawasaan ka aranjeunna. Eta moal jadi kitu di antara anjeun. Tapi saha-saha nu hayang jadi gede diantara aranjeun kudu jadi hamba Anjeun, jeung sakur nu bakal jadi kahiji di antara Anjeun kudu jadi budak Anjeun, komo salaku Putra Manusa datang teu dilayanan, tapi pikeun ngawula, jeung méré nyawa-Na salaku tebusan pikeun loba. ??

Markus 15:10 Pikeun anjeunna terang yén imam-imam kapala diserahkeun anjeunna kusabab sirikna.

Yesus diserahkeun ka imam-imam kapala pikeun dieksekusi, sareng aranjeunna ngalakukeunana kusabab sirik.

1. Kakuatan Sirik: Kumaha Cara Ngungkulan Pangjurung Bersaing

2. Berkah Panghampura: Conto Gusti Yesus ngeunaan Welas Asih Dina Nyanghareupan Panghianatan

1. Siloka 14:30 - ? 쏛 hate tengtrem ngahirupkeun raga, tapi dengki ngarusak tulang.??

2. Lukas 6:27-36 - ? 쏝 ut Kami ngabejaan ka maneh anu ngadéngé kuring: Cinta musuh anjeun, lampahkeun kahadean ka jalma anu membenci anjeun, ngaberkahan jalma anu kutukan anjeun, neneda pikeun jalma anu ngaaniaya anjeun.??

Markus 15:11 Tapi imam-imam kapala ngajurung jalma-jalma, supaya Barabas dibebaskeun ka maranehna.

Imam-imam kapala menta Pilatus ngaleupaskeun Barabas tinimbang Yesus.

1. Percaya kana rencana Allah sanajan urang teu ngarti.

2. Ulah kagoda ku pamadegan mayoritas.

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. James 4: 6 - Tapi manéhna méré leuwih rahmat. Ku kituna eta nyebutkeun, ? 쏥 od ngalawan nu sombong, tapi mere rahmat ka nu hina.??

Markus 15:12 Pilatus ngawaler deui ka maranehna, "Naon anu ku Kami rek laksanakeun ka jelema anu ku maraneh disebut Raja urang Yahudi?"

Pilatus nanya ka jalma-jalma naon anu kudu anjeunna laksanakeun ka Yesus anu ku maranehna disebut Raja urang Yahudi.

1. Kakuatan Pilihan: Reflections on Mark 15:12

2. Patarosan Krusial: Naon Anu Urang Laksanakeun sareng Yesus?

1. John 18: 36-37 - respon Yesus ka Pilatus

2. Lukas 23:13-15 - paguneman Pilatus urang jeung jalma ngeunaan Yesus

Markus 15:13 Maranehna ngagorowok deui, "Salibkeun Anjeunna!"

Jalma-jalma nungtut supaya Yesus disalib.

1. Pupusna Yesus dina Salib: The Ultimate Kurban

2. Kakuatan Rahayat: Naha Urang Kudu Ngabales Kahayang Masarakat

1. Lukas 23:21 - "Tapi maranehna terus ngagorowok, 쏞 rucify anjeunna! Crucify anjeunna!??

2. Pilipi 2:8 - "Jeung keur kapanggih dina penampilan salaku lalaki, manéhna humbled dirina ku jadi taat kana maot? 봢 ven maot dina cross a!"

Markus 15:14 Pilatus ngadawuh ka maranehna, "Naha, naon kajahatan anjeunna?" Jeung maranéhna ngajerit kaluar beuki exceedingly, Crucify anjeunna.

Jalma-jalma naroskeun supaya Yesus disalib, sanaos patarosan Pilatus ngeunaan kasalahan naon anu dilakukeun ku Yesus.

1: Pupusna Yesus dina kayu salib mangrupikeun pangorbanan asih.

2: Pupusna sareng kebangkitan Yesus masihan urang kasalametan sareng harepan.

1: Yohanes 3:16 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya ieu nepi ka masihan Putra Tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa tapi meunang hirup langgeng."

2: Rum 5: 8 - "Tapi Allah nunjukkeun kanyaah-Na ka urang, nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang."

Markus 15:15 Ku sabab kitu Pilatus, kersa nyugemakeun jalma-jalma, ngabebaskeun Barabas ka maranehna, sarta Yesus disebatkeun, nepi ka disalibkeun.

Pilatus lirén kana tungtutan jalma rea, teras ngabebaskeun Barabas, bari masrahkeun Yesus pikeun disalib saatos anjeunna disebat.

1. Kakuatan Groupthink: Hiji Analisis Pangaruh Crowd urang on Pilatus

2. Yesus: Conto Pamungkas Urang Kawani Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Mateus 27:25-26 "Jeung sakabeh jalma ngajawab sarta ngomong, getih-Na jadi dina kami, jeung barudak urang. Lajeng anjeunna dileupaskeun Barabas ka aranjeunna: sarta sanggeus anjeunna scourged Yesus, anjeunna dibikeun ka disalib."

2. Ibrani 12: 2-3 "Nempo ka Yesus anu pangarang jeung finisher iman urang; anu pikeun kabagjaan nu geus diatur saméméh anjeunna endured salib, despising éra, sarta diatur handap di leungeun katuhu tahta Allah. ."

Markus 15:16 Jeung serdadu dipingpin manéhna jauh ka balai, disebut Praetorium; sarta aranjeunna nelepon babarengan sakabeh band.

serdadu-serdadu nyandak Yesus ka Praetorium sarta ngumpulkeun sakabeh band.

1. Kakuatan Ngahiji: Conto Yesus nalika dikurilingan ku sakelompok jalma anu ngahiji.

2. Kakuatan Madeg Teguh: Kasabaran Yesus dina nyanghareupan kasusah.

1. Epesus 4: 1-3 - Ngahiji dina Awak Kristus

2. Ibrani 12: 2 - Yesus salaku conto pamungkas tina Persib.

Markus 15:17 Maranehna make jubah wungu, tuluy ngahiap makuta cucuk, dipanggul kana sirah-Na.

Yesus dipoyok jeung dihina, ku jubah wungu jeung makuta cucuk.

1. Kakuatan Humility: Nungkulan Ejekan jeung Rejections

2. Asih Kristus anu Teu Gagal: Nanggung Kanyeri tina Panolakan

1. Yesaya 53: 3-5 - Anjeunna hina jeung ditampik lalaki; a man of sorrows, jeung acquainted jeung grief: jeung urang nyumput salaku éta beungeut urang ti manéhna; anjeunna hina, sarta kami esteemed anjeunna henteu.

2. 1 Peter 2: 21-23 - Pikeun malah hereunto anjeun disebut: sabab Kristus ogé sangsara pikeun urang, ninggalkeun urang conto, nu kudu nuturkeun léngkah-Na: Anu teu ngalakukeun dosa, atawa aya tipu daya kapanggih dina sungut-Na: Saha , lamun anjeunna reviled, reviled teu deui; nalika anjeunna sangsara, anjeunna henteu ngancam; tapi komitmen dirina ka manéhna nu judgeth righteously.

Markus 15:18 Sarta mimiti salam anjeunna, "Salam, Raja urang Yahudi!

Jalma-jalma ngajejeléh Yésus jeung nyebutna "Raja urang Yahudi".

1. Kakuatan Mockery: Ngartos Kasangsaraan Yesus sareng Urang sorangan

2. Karajaan Allah: The Hope of Yahudi jeung Dunya

1. Yesaya 53: 3-5 - Anjeunna hina jeung ditampik lalaki; a man of sorrows, jeung acquainted jeung grief: jeung urang nyumput salaku éta beungeut urang ti manéhna; anjeunna hina, sarta kami esteemed anjeunna henteu.

4 Mantenna parantos nanggung kasedihan urang, sareng nanggung kasedihan urang;

2. John 18: 33-37 - Pilatus lajeng kaluar ka aranjeunna, sarta ngomong, "Naon tuduh anjeun dibawa ka lalaki ieu?" Aranjeunna ngawaler sareng nyarios ka anjeunna, Upami anjeunna sanés jahat, kami moal nyerah anjeunna ka anjeun. Pilatus nyarios ka aranjeunna, "Tangkap anjeunna, sareng hakim anjeunna nurutkeun hukum anjeun." Ceuk urang Yahudi ka anjeunna, "Henteu halal pikeun urang maéhan saha-saha baé: Pikeun laksana pangandika Yesus, anu diomongkeun-Na, nunjukkeun kumaha maotna Anjeunna bakal maot."

Markus 15:19 Maranehna diteunggeul kana sirahna ku reed, nyiduh ka Anjeunna, tuluy sujud nyembah ka Anjeunna.

Prajurit Romawi nyiduh jeung neunggeul Yesus ku reed, tuluy sujud nyembah olok-olok.

1. Kasatiaan Yesus dina Nyanghareupan Kasangsaraan

2. Kakuatan Karendahan Dina Nyanghareupan Olok-olok

1. Pilipi 2:5-11

2. Yesaya 53:3-5

Markus 15:20 Jeung sanggeus maranéhanana geus moyok manéhna, maranéhanana nyokot wungu ti manéhna, jeung make pakean sorangan dina manéhna, terus dibawa ka luar pikeun crucified manéhna.

Jubah wungu dicabut tina Yesus sareng anggoan-Na nyalira sateuacan Anjeunna dicandak kaluar pikeun disalib.

1. Humiliation jeung Taat Yesus - Pilipi 2: 5-11

2. The Ultimate kurban - John 3:16

1. Yesaya 53: 7 - Anjeunna tertindas, sarta anjeunna afflicted, acan anjeunna dibuka sungut-Na; ibarat domba anu ditungtun ka meuncit, jeung kawas domba anu jempe saméméh shearers na, jadi anjeunna teu muka sungut-Na.

2. Mateus 27:35-44 - Jeung nalika aranjeunna geus crucified anjeunna, aranjeunna dibagi garments-Na diantara aranjeunna ku casting lots. Teras aranjeunna calik sareng ngajaga anjeunna di dinya. Jeung leuwih sirah maranéhanana nempatkeun tuduhan ngalawan manéhna, nu maca,? Anjeunna teh Yesus, Raja urang Yahudi.??Geus kitu dua begal disalibkeun jeung Anjeunna, saurang di katuhu, hiji di kenca.

Markus 15:21 Jeung maranéhna maksa hiji Simon urang Kirene, anu ngaliwat, kaluar ti nagara, bapa Alexander jeung Rufus, nanggung salib-Na.

Simon dipénta pikeun mawa salib Yesus, némbongkeun iman jeung kumawula-Na.

1: Waktu nyanghareupan tangtangan nu hésé, urang kudu daék nuturkeun Yésus satia, teu sual biayana.

2: Kasatiaan urang ka Kristus dibuktikeun ku karep urang nanggung salib sareng nuturkeun Anjeunna.

1: Mateus 16:24-25 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, ? 쏻 hoever hayang jadi murid Kami kudu mungkir diri jeung nyokot salib maranéhanana sarta nuturkeun Kami. Pikeun saha hayang nyalametkeun hirupna bakal leungit eta, tapi saha-saha anu hayang nyalametkeun hirupna bakal leungit eta, tapi saha-saha-saha. kaleungitan nyawana pikeun kuring bakal mendakanana."

2: Lukas 9:23 - "Lajeng anjeunna ngadawuh ka aranjeunna sadayana: ? 쏻 hoever hayang jadi murid Kami kudu mungkir diri jeung nyokot salib maranéhanana unggal poé sarta nuturkeun kuring.??

Markus 15:22 Anjeunna dibawa ka tempat Golgota, anu hartina, tempat tangkorak.

Jalma-jalma dibawa ka Golgota, anu katelah Tempat Tangkorak.

1. Kumaha Pupusna Yésus Némbongkeun Asih Allah ka Urang

2. Harti Golgota

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Yesaya 53:10 - Tapi ieu bakal Gusti pikeun naksir manéhna sarta ngabalukarkeun manéhna sangsara, sarta sanajan Gusti ngajadikeun hirupna kurban pikeun dosa, manéhna baris nempo turunan-Na jeung manjangkeun poé-Na, jeung wasiat Gusti. bakal makmur dina leungeun-Na.

Markus 15:23 Sarta aranjeunna masihan anjeunna nginum anggur dicampur mur, tapi anjeunna henteu nampi.

Yesus nampik nampi inuman anu dimaksudkeun pikeun ngaleungitkeun nyeri maot.

1: Urang bisa milih pikeun narima kahoyong Allah sanajan dina kaayaan susah.

2: Yesus nanggung kanyeri maot pikeun urang kusabab kanyaah.

1: Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring."

2: Ibrani 12: 2 - "Néangan ka Yesus, pangadeg sareng nyampurnakeun iman urang, anu pikeun kabagjaan anu dipasihkeun sateuacan Anjeunna nanggung salib, nganggap éra, sareng linggih di sisi katuhu tahta Allah. "

Markus 15:24 Jeung sanggeus maranéhanana geus disalib manéhna, maranéhanana dibagi garments-Na, casting lots kana eta, naon unggal lalaki kudu nyokot.

Pupusna Yesus ditandaan ku serdadu-serdadu Romawi anu ngundi pikeun ngabagi jubah-Na di antara aranjeunna.

1. Kakuatan Kurban Yesus - Kumaha pupusna Yesus ngarobih dunya sareng panjangna Anjeunna nuju nunjukkeun cinta-Na ka urang.

2. The Heart of a Abdi - The humility jeung conto selfless Yesus diatur pikeun urang dina kayu salib.

1. Pilipi 2:7-8 - Anjeunna nyieun sorangan nanaon, nyokot pisan alam hamba, keur dijieun dina sasaruaan manusa. Jeung keur kapanggih dina penampilan salaku lalaki, Anjeunna humbled Dirina sarta jadi taat kana maot? 봢 ven maot dina salib!

2. Yesaya 53: 3-6 - Anjeunna hina sarta ditampik ku umat manusa, hiji lalaki sangsara, sarta wawuh jeung nyeri. Sapertos hiji jalma anu nyumputkeun wajahna, anjeunna hina, sareng urang nganggap anjeunna rendah. Satemenna anjeunna nanggung kanyeri urang sareng nanggung kasangsaraan urang, tapi urang nganggap anjeunna dihukum ku Allah, diserang ku anjeunna, sareng disiksa. Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

Markus 15:25 Jeung éta jam katilu, sarta maranéhanana disalib anjeunna.

Yesus disalib dina jam katilu.

1. Kristus Risen - Iman Unshakable dina Jaman Sangsara

2. The Crucifixion of Jesus - A Testament to His Unfailing Love

1. Rum 5: 8 - "Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

2. Pilipi 2: 5-8 - "Dina hubungan anjeun karana, kudu mindset sarua salaku Kristus Yesus: Anu, keur di alam pisan Allah, teu nganggap sarua jeung Allah hal pikeun dipaké pikeun kauntungan sorangan; Anjeunna ngajadikeun dirina teu nanaon ku cara nyokot sipat hiji hamba, dijieun dina sasaruaan manusa. Jeung geus kapanggih dina penampilan salaku manusa, Anjeunna ngarendahkeun diri ku jadi taat nepi ka maot?? komo maot dina kayu salib!"

Markus 15:26 Jeung tulisan dakwaan-Na ditulisan, "Raja urang Yahudi."

Prajurit Romawi nulis "Raja urang Yahudi" pikeun Yesus salaku ejekan tina klaim-Na ka royalti.

1. Yesus dipoyok ku dunya tapi tetep raja raja sajati.

2. Yesus humbled dirina jadi moyok jeung disalib pikeun kasalametan urang.

1. Pilipi 2:6-8 - Yesus humbled dirina jeung nyokot bentuk hamba.

2. Wahyu 19:16 - Yesus teh Raja raja jeung Gusti tina Lords.

Markus 15:27 Jeung jeung manéhna maranéhanana crucify dua maling; nu hiji di leungeun katuhu, jeung nu hiji di kénca.

Yesus disalib antara dua penjahat.

1. Pangorbanan Anu Pangageungna: Kumaha Yesus nunjukkeun Kaasih-Na anu Teu Sarat ka Urang

2. Kakuatan Panghampura: Kumaha Yesus Ngahampura Komo Pelaku Salib-Na

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Lukas 23: 39-43 - Salah sahiji penjahat anu ngagantung di dinya hurled hina manéhna: ? 쏛 ren? Naha anjeun Al Masih? Nyalametkeun diri jeung urang!??Tapi penjahat nu lian nyampeurkeun. ? 쏡 on? 셳 anjeun sieun ka Allah,??cenah, ? 쐓 ince anjeun dina kalimah sarua? Kami dihukum adil, sabab kami meunang naon anu pantes pikeun kalakuan urang. Tapi ieu lalaki teu salah nanaon.??Teras cenah, ? 쏪 esus, émut ka abdi nalika anjeun sumping ka karajaan anjeun.??Waler Yesus ka anjeunna, ? 쏷 ruly Abdi nyarioskeun ka anjeun, dinten ayeuna anjeun bakal sareng abdi di surga.??

Markus 15:28 Jeung Kitab Suci geus kaeusi, nu nyebutkeun, Jeung manéhna diitung jeung transgressors.

Yesus disalib barengan dua penjahat, minuhan nubuat ditulis dina kitab suci.

1. Kakuatan Firman Allah: Kumaha Yésus Ngawujudkeun Nubuat Markus 15:28

2. Biaya Anu Teu Dipikabutuh pikeun Panebusan Urang: Ngartos Pangorbanan Yesus dina Markus 15:28

1. Yesaya 53:12 - "Ku sabab eta Kami baris ngabagi anjeunna bagian jeung hébat, sarta anjeunna bakal ngabagi rampasan jeung kuat; sabab anjeunna geus dituang kaluar jiwa-Na nepi ka maot: sarta anjeunna wilanganana jeung transgressors; sarta anjeunna bulistir. dosa seueur, sareng ngadoakeun syafaat pikeun jalma anu ngalanggar."

2. Lukas 22:37 - "Kanggo kuring nyebutkeun ka anjeun, yén ieu anu ditulis kudu acan dilakonan dina kuring, Jeung manéhna reckoned diantara transgressors: pikeun hal ngeunaan kuring boga tungtung."

Markus 15:29 Jalma-jalma nu ngaliwat ka Anjeunna, ngageuingkeun sirahna, pokna, “Aduh, nu ngarubuhkeun Bait Allah, tuluy ngawangun deui dina tilu poe!

Jalma-jalma anu ngaliwat ka Yesus ngajejek anjeunna, nyatakeun yén anjeunna ngancurkeun sareng ngawangun deui Bait Allah dina tilu dinten.

1. Allah tiasa ngalakukeun nu teu mungkin: Ngartos kakawasaan Yesus.

2. Kakuatan iman: Nungkulan ejekan jeung hinaan.

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. John 2:18-22 - "Tah kitu ceuk urang Yahudi ka anjeunna, ? 쏻 hat tanda anjeun némbongkeun kami pikeun ngalakukeun hal ieu ? Saur urang Yahudi, " Sanggeus opat puluh genep taun pikeun ngawangun ieu Bait Allah, naha anjeun bakal ngadeukeutkeunana dina tilu dinten?" Tapi anjeunna nyarioskeun ngeunaan Bait awakna. Dihirupkeun deui tina pupusna, murid-murid-Na inget yen Anjeunna geus ngadawuh kieu, sarta maranehna percaya kana Kitab Suci jeung pangandika Yesus."

Markus 15:30 Nyalametkeun diri, sarta turun tina salib.

Jalma-jalma di Yérusalém moyok ka Yésus waktu Anjeunna dina kayu salib ku cara nitah Anjeunna nyalametkeun diri-Na sarta turun.

1. The Power of Unbelief: Kumaha panolakan Yesus dina kayu salib nembongkeun jero unbelief manusa

2. Paradoks Kasalametan: Kumaha Yesus? 셲 maot dina kayu salib dibawa ngeunaan kasalametan langgeng

1. John 19: 25-27 - Near cross Yesus nangtung indungna, indungna? 셲 adina, Maryam pamajikan Klopas, jeung Maryam Magdalena. Nalika Yesus ningali indungna di dinya, sareng murid anu dipikanyaahna nangtung caket dieu, Anjeunna nyarios ka indungna, "Awéwé, ieu putra anjeun," sareng ka muridna, "Ieu indung anjeun."

2. Pilipi 2: 8-9 - Jeung keur kapanggih dina penampilan salaku lalaki, anjeunna humbled dirina ku jadi taat kana maot? 봢 ven maot dina salib! Ku sabab kitu Allah ngaluhurkeun anjeunna ka tempat anu pangluhurna sareng masihan nami anu di luhur unggal nami.

Markus 15:31 Kitu ogé imam-imam kapala moyok di antara maranéhna jeung guru-guru agama, "Anjeunna nyalametkeun batur; sorangan manehna teu bisa nyalametkeun.

Imam-imam kapala jeung ahli-ahli Kitab nyejek Yesus, nyebutkeun yen bari anjeunna bisa nyalametkeun batur, manéhna teu bisa nyalametkeun dirina.

1: Kakawasaan Yesus??kanyaah jeung pangorbanan pikeun urang, sanajan dina nyanghareupan jalma anu moyok manéhna.

2: Pentingna nangtung pikeun naon anu urang percanten, sanaos disanghareupan ku hinaan.

1: John 15:13 - "Asih Greater teu boga hiji ti ieu: nyerah hiji? 셲 hirup pikeun hiji? 셲 babaturan."

2: 1 Corinthians 16: 13-14 - "Kudu on hansip anjeun; nangtung teguh dina iman; jadi wani; jadi kuat. Ngalakukeun sagalana dina cinta."

Markus 15:32 Hayu Kristus Raja Israil ayeuna turun tina salib, supaya urang bisa ningali jeung percaya. Jeung maranéhanana anu disalib jeung manéhna reviled manéhna.

Jalma-jalma anu narenjo Yesus disalibkeun ku mockingly menta supaya Anjeunna turun tina salib, supaya maranehna percaya.

1. Kakuatan Iman: Yesus??Panyaliban salaku Conto

2. The Degradasi of Mockery: Yesus??Panyaliban salaku Peringatan

1. Ibrani 12: 2 - "fixing panon urang on Yesus, pangarang jeung perfecter iman, anu keur kabagjaan diatur saméméh Anjeunna endured cross, despising nu éra, sarta geus diuk turun di leungeun katuhu tahta Allah. "

2. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi mikanyaah dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng."

Markus 15:33 Jeung nalika jam kagenep geus datang, aya poek sakuliah tanah nepi ka jam kasalapan.

Dina jam kagenep, sakuliah tanah jadi poek nepi ka jam kasalapan.

1. The Power of Darkness - Examining gelap nu datang di satengahing struggles urang jeung naon bisa urang diajar ti dinya.

2. Nilai Cahaya - Ngajalajah pentingna milarian cahaya harepan dina waktos poék.

1. Jabur 23:4 - Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak darkest, Kuring moal sieun jahat, pikeun anjeun sareng abdi; rod anjeun sarta staf anjeun, aranjeunna kanyamanan kuring.

2. Rum 8:18 - Kuring nganggap yén sangsara urang ayeuna teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan nu bakal wangsit di urang.

Markus 15:34 Jeung dina jam kasalapan Yesus ngajerit kalayan sora tarik, paribasa, Eloi, Eloi, lama sabachthani? nu hartina, keur diinterpretasi, Allah abdi, Allah abdi, naha tos Anjeun forsaken kuring?

Yesus ngajerit ka Allah dina anguish dina jam kasalapan, nanyakeun naha anjeunna geus forsaken.

1. Iman dina Gelap: Diajar Percanten ka Gusti dina Jaman anu Teu Pasti

2. Doa Teu Dikabul: Cara Nyanghareupan Kuciwa

1. 2 Corinthians 1: 8-10 - Pikeun urang teu hayang anjeun jadi unaware, baraya, tina kasangsaraan urang ngalaman di Asia. Pikeun kami jadi utterly burdened saluareun kakuatan urang nu urang despaired hirup sorangan. Mémang, urang ngarasa yén urang geus narima hukuman pati. Tapi éta sangkan urang teu ngandelkeun diri sorangan tapi ka Allah anu ngahudangkeun nu maraot.

2. Jabur 22: 1-2 - Allah abdi, Allah abdi, naha tos forsaken abdi? Naha anjeun jauh pisan tina nyalametkeun kuring, tina kecap-kecap anu ngagerendeng? Nun Allah abdi, abdi ceurik beurang, tapi anjeun teu ngajawab, jeung peuting, tapi kuring teu manggihan istirahat.

Markus 15:35 Jeung sababaraha urang anu nangtung deukeut, ngadéngé éta, ngomong, "Behold, anjeunna nelepon Elias."

Petikan ieu nyaritakeun kumaha sababaraha jalma anu caket dieu ngadangu Yesus ngagero ka Élias nalika dina kayu salib.

1. Kakuatan Iman: conto Yesus ngeunaan percanten ka Allah sanajan di satengahing putus asa.

2. Kakuatan Komunitas: Kumaha urang tiasa janten sumber harepan sareng kakuatan pikeun masing-masing.

1. Mateus 11: 2-6: kasaksian Yohanes Pembaptis ngeunaan Yesus.

2. Ibrani 12:2: Ningali ka Yesus salaku conto pamungkas urang tina Persib jeung iman.

Markus 15:36 Jeung hiji lumpat jeung ngeusi sponge pinuh ku cuka, jeung nempatkeun eta dina Reed a, jeung masihan manéhna nginum, paribasa, Sumawona; hayu urang tingali naha Elias bakal datang ka handap anjeunna.

Hiji lalaki lumpat jeung masihan Yesus inuman cuka dina reed, nyebutkeun hayu anjeunna nyalira tur tingal lamun Élias bakal datang pikeun nyokot anjeunna turun.

1. Kaasih Allah Teu Gagal - Markus 15:36

2. Ngandelkeun Kakuatan Allah dina Jaman Hésé - Markus 15:36

1. Mateus 27:46 - "Jeung kira-kira jam kasalapan Yesus ngajerit kalayan sora tarik, pokna, ? 쏣 li, Eli, lema sabachthani???nyaéta, ? 쏮 y Allah, Allah abdi, naha anjeun ninggalkeun kuring. ???

2. Jabur 22: 1 - "Allah abdi, Allah abdi, naha Anjeun forsaken kuring? Naha Anjeun jadi jauh ti nulungan kuring, jeung tina kecap tina groaning abdi?"

Markus 15:37 Yesus ngajerit ku sora tarik, sarta nyerah jurig.

Yesus pupus dina kayu salib, ceurik kaluar kalawan sora tarik.

1: Pangorbanan pamungkas Yesus ngeunaan hirup-Na jeung kahayang-Na maot pikeun urang.

2: Kumaha pupusna Yésus méré urang harepan jeung kasalametan.

1: Rum 5: 8 - "Tapi Allah nembongkeun kanyaah-Na ka urang dina nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang."

2: Yohanes 3:16 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka masihan Putra Tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa tapi meunang hirup langgeng."

Markus 15:38 Jeung jilbab Bait Allah beulah dua ti luhur ka handap.

Kerudung Bait Allah beulah dua ti luhur ka handap.

1. Jilbab Rubuh: Tanda Kakawasaan Allah

2. Pentingna Jilbab Koyak sareng Dampakna dina Kahirupan Urang

1. Ibrani 10:19-20 - Ku alatan éta, baraya, saprak urang boga kayakinan pikeun asup ka tempat suci ku getih Yesus, ku jalan anyar jeung hirup nu dibuka pikeun urang ngaliwatan curtain, nyaeta, ngaliwatan daging-Na.

2. Lukas 23:44-45 - Ieu ayeuna ngeunaan jam kagenep, sarta aya gelap leuwih sakuliah tanah nepi ka jam kasalapan, bari panonpoé? 셲 lampu gagal. Jeung curtain candi ieu toned dua.

Markus 15:39 Jeung nalika perwira, anu nangtung nyanghareup ka Anjeunna, nempo yén manéhna ngajerit kitu, sarta nyerah jurig, manéhna ngomong, Sabenerna ieu lalaki teh Putra Allah.

Petikan ieu nunjukkeun yén perwira ngakuan Yesus salaku Putra Allah nalika anjeunna ningali anjeunna maot dina kayu salib.

1. "Kakuatan Ngaku Yesus salaku Putra Allah"

2. "Kasaksian Perwira ngeunaan Iman"

1. Rum 10: 9 - "Éta lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun."

2. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi boga hirup langgeng."

Markus 15:40 Aya ogé awéwé ningali ka kajauhan: diantara saha Mary Magdalena, jeung Mary indungna Yakobus leutik jeung Joses, jeung Salome;

Petikan ieu nyebutkeun opat awéwé anu hadir dina crucifixion Yesus - Maryam Magdalena, Mary indungna Yakobus nu kirang na Joses, sarta Salome.

1. Kakuatan Iman: Saksi Awéwé di Salib

2. Kakuatan Dimeunangkeun tina Sangsara: Conto Yesus

1. Ibrani 12: 2 - Pilari ka Yesus panulis jeung finisher iman urang; anu pikeun kabagjaan anu disetél saméméh anjeunna endured salib, despising éra, sarta diatur handap di leungeun katuhu tahta Allah.

2. Rum 8:17 - Jeung lamun barudak, mangka ahli waris; ahli waris Allah, sareng ahli waris sareng Kristus; lamun kitu jadi nu urang sangsara jeung manéhna, nu urang bisa ogé glorified babarengan.

Markus 15:41 (Anu ogé, nalika anjeunna aya di Galilea, nuturkeun Anjeunna, jeung ngawula ka Anjeunna;) jeung loba awéwé séjén anu datang jeung anjeunna ka Yerusalem.

Petikan éta ngajelaskeun sabaraha awéwé nuturkeun Yesus ti Galilea ka Yerusalem, ngawula ka Anjeunna sapanjang jalan.

1. Kaéndahan palayanan: Kumaha Yesus dirojong sareng dilayanan ku awéwé.

2. kakuatan sosobatan: Kumaha Yesus ieu dikurilingan ku pengikut devoted.

1. Rum 12:10-13 ??Kudu silih bakti dina kanyaah duduluran; silih pasihan kahormatan; teu katinggaleun dina karajinan, fervent dina sumanget, ngawula Gusti; rejoicing dina harepan, persevering dina tribulation, devoting kana solat.

2. Ibrani 6:10 ??Sabab Allah henteu adil pikeun mopohokeun karya anjeun sareng kanyaah anu anjeun parantos nunjukkeun kana nami-Na, nalika ngalayanan sareng tetep ngawula ka umat suci.

Markus 15:42 Sareng ayeuna nalika sonten, sabab éta persiapan, nyaéta dinten sateuacan Sabat,

Poé saméméh Sabat nyaéta poé persiapan.

1: Allah nyiapkeun poe Sabat pikeun urang salaku poe istirahat, jadi hayu urang ngagunakeun poé persiapan pikeun nyiapkeun diri urang pikeun poé istirahat datang.

2: Gusti masihan dinten Sabat ka urang pikeun istirahat sareng muhasabah kahadéan-Na, ku kituna hayu urang nganggo dinten persiapan pikeun muhasabah kahirupan urang sorangan sareng kumaha urang tiasa ngahargaan Gusti anu pangsaéna.

1: Budalan 20:8-11 - Inget poe Sabat, tetep suci.

2: Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, boh ku ucapan atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, muji sukur ka Allah Rama ngalangkungan Anjeunna.

Markus 15:43 Yusup urang Arimatea, hiji penasehat kahormatan, anu oge ngadagoan Karajaan Allah, sumping, sarta wani indit ka Pilatus, sarta craving layon Yesus.

Yusup urang Arimatea wani-wani naroskeun ka Pilatus pikeun layon Yesus saatos Anjeunna pupus.

1: Karajaan Allah aya dina diri urang sareng urang tiasa mendakan kawani pikeun ngalakukeun hal-hal anu susah.

2: Candak kawani jeung nangtung pikeun naon yakin dina.

1: Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; ulah dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh."

2: Epesus 6: 10-13 - "Tungtungna, jadi kuat di Gusti jeung dina kakuatan kakuatan-Na. Ditunda sakabeh armor Allah, nu bisa bisa nangtung ngalawan schemes Iblis. Pikeun urang ngalakukeun. lain perang ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan pangawasa, ngalawan pangawasa, ngalawan kakuatan kosmis leuwih poek kiwari ieu, ngalawan kakuatan spiritual jahat di tempat sawarga. pikeun tahan dina poé jahat, sarta sanggeus dipigawé sagala, pikeun nangtung teguh."

Markus 15:44 Pilatus heran naha anjeunna parantos maot, sareng anjeunna nyauran perwira, naroskeun naha anjeunna parantos maot.

Pilatus reuwas uninga yen Yesus geus maot sarta menta perwira pikeun mastikeun eta.

1: Pupusna Yesus cukup signifikan pikeun kaget Pilatus.

2: Pupusna Yesus geus ahir jadi teu salah.

1: Yesaya 53:9 - Jeung manéhna nyieun kuburan-Na jeung jahat, jeung jeung beunghar dina pupusna; sabab anjeunna henteu ngalakukeun kekerasan, sareng henteu aya tipu daya dina sungutna.

2: Ibrani 9:28 - Jadi Kristus sakali ditawarkeun pikeun nanggung dosa loba; jeung ka jalma anu néangan manéhna bakal manéhna muncul kadua kalina tanpa dosa kana kasalametan.

Markus 15:45 Jeung lamun manéhna nyaho eta perwira, manéhna dibikeun layon ka Joseph.

Nalika pupusna Yesus dikonfirmasi ku perwira, Yusup dibéré idin pikeun nyandak layon Yesus.

1. Kakuatan Iman: Palajaran ti Yusup Arimatea

2. Biaya Nuturkeun Yesus: Yusup urang Arimatea

1. Mateus 27:57-61 - Yusup urang Arimatea ménta idin ka Pilatus pikeun ngubur layon Yesus.

2. Lukas 23:50-56 - Joseph of Arimatea requests idin pikeun nyokot awak Yesus jeung ngubur eta di kuburan sorangan.

Markus 15:46 Jeung manéhna meuli linen alus, terus turun manéhna, jeung dibungkus dina linen, terus disimpen dina sepulcher nu ngagali tina batu, jeung ngagulung hiji batu nepi ka panto makam.

Yesus dikurebkeun dina kuburan anu diukir tina batu jeung disegel ku batu badag.

1. The Kurban Yesus - pupusna sarta astana di kubur.

2. The Power of Yesus - hirupna masih nalukkeun maot sanajan sanggeus pupusna.

1. Rum 6: 9 - "Kanggo urang terang yen saprak Kristus geus gugah ti nu maraot, anjeunna moal bisa maot deui; maot euweuh geus mastery leuwih anjeunna."

2. Yesaya 53: 9 - "Anjeunna ditugaskeun kuburan jeung jahat, sarta jeung beunghar dina pupusna, sanajan anjeunna geus dipigawé euweuh kekerasan, atawa éta sagala tipu daya dina sungut-Na."

Markus 15:47 Jeung Maryam Magdalena jeung Maryam indungna Joses beheld dimana anjeunna disimpen.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha Maryam Magdalena sareng Maryam indung Joses nyaksian tempat Yesus dikurebkeun saatos disalib.

1: Urang bisa diajar tina kasatiaan Maryam Magdalena jeung Maryam indungna Yoses pikeun nyaksian tempat Yesus dikurebkeun, sanajan dina kaayaan susah.

2: Urang dipanggil pikeun nuturkeun conto Maryam Magdalena jeung Maryam indungna Joses jeung nangtung dina iman di satengahing adversity.

1: Lukas 23:55-56 ? Sunda Formal: Eta awewe-awewe anu milu jeung Yesus ti Galilea, nuturkeun Yusup, narenjo kuburan jeung kumaha layonna disimpen di jerona. Tuluy maranehna balik ka imah jeung nyiapkeun bungbu jeung parfum.??

2: Yohanes 19:25-27 ? 쏯 ceuli salib Yesus nangtung indungna, adina indungna, Maryam pamajikan Klopas, jeung Maryam Magdalena. Nalika Yesus ningali indungna di dinya, sareng murid anu dipikacinta ku Anjeunna nangtung caket dieu, anjeunna nyarios ka indungna, ? 쏡 ceuli awewe, ieu putra anjeun.??Jeung cenah ka murid, ? 쏦 ari indung anjeun.??

Markus 16 nyarioskeun kajadian-kajadian konci kebangkitan Yesus, penampilan-Na ka sababaraha murid, sareng angkat ka surga.

Ayat 1: Babna dimimitian ku Maryam Magdalena, Maryam indungna Yakobus, jeung Salome meuli rempah-rempah sangkan bisa nyurahan layon Yésus. Isuk-isuk pisan dina poe kahiji dina saminggu, sanggeus surup panonpoe, maranehna arindit ka makam jeung silih tanya, saha anu baris ngagugulung batu tina lawang kuburan. Tapi nalika aranjeunna ningali ka luhur, aranjeunna ningal yén éta batu anu ageung pisan parantos digulung (Markus 16: 1-4). Nalika aranjeunna lebet ka kuburan, ningal saurang nonoman anu nganggo jubah bodas linggih di sisi katuhu, kaget nyarios, "Ulah hariwang. Aranjeun milarian Yesus Nasaret anu disalib. Anjeunna parantos gugah! Anjeunna henteu aya di dieu. Tingali tempat dimana anjeunna disimpen, tapi terangkeun ka anjeunna. murid Petrus 'Anjeunna bade payun anjeun ka Galilea aya ningali anjeunna sakumaha ceuk anjeun.'" Geter bewildered awéwé kaluar kabur ti kubur ngomong nanaon saha sabab sieun (Markus 16:5-8).

Ayat ka-2: Sanggeus Yesus gugah dina minggu mimiti poe kahiji, mimitina Maryam Magdalena kaluar anu diusir tujuh setan indit ka jalma-jalma anu ku tunggara nangis nalika ngadenge Yesus hirup ningali manehna teu percaya sanggeus ieu mucunghul béda bentuk dua aranjeunna bari leumpang nagara balik ngumumkeun tapi teu. teu percaya ka maranehna boh saterusna mucunghul Sabelas saperti anu dahar ditegor teu percaya nekad sabab teu percaya jalma katempo manéhna sanggeus risen tuluy ngomong “Pindah ka sakuliah dunya ngahutbah injil sakabeh ciptaan sing saha anu percaya dibaptis bakal disimpen sing saha teu percaya dikutuk ieu tanda marengan maranéhanana percaya ngaran drive kaluar setan ngomong basa anyar nyokot oray leungeun nginum racun deadly bakal menyakiti maranéhanana iklas leungeun gering cageur” recounting post-hudang appearances komisi murid (Markus 16:9-18).

Ayat 3: Saatos Gusti Yesus nyarios aranjeunna diangkat ka sawarga linggih di sisi katuhu Gusti, teras murid-murid angkat ngawartakeun ka mana-mana Gusti damel sareng tanda-tanda kecap anu dikonfirmasi diiring sareng disimpulkeun ku naékna dukungan Ilahi pikeun misi aranjeunna ngalangkungan mujijat anu ngalambangkeun penobatan anu menang Kristus culmination Injil Markus (Mark. 16:19-20).

Markus 16:1 Jeung lamun Sabat geus kaliwat, Maryam Magdalena, jeung Mary indungna Yakobus, jeung Salome, geus meuli bungbu amis, ambéh maranéhanana bisa datang jeung anoint manéhna.

Maryam Magdalena, Maryam indungna Yakobus, jeung Salome meuli rempah-rempah pikeun malur Yesus sanggeus Sabat.

1. Kakuatan Awéwé dina Kabangkitan Yesus

2. Pangabdian Maryam Magdalena, Maryam Ibu Yakobus jeung Salome

1. Lukas 23:56 - "Jeung maranéhna balik, sarta nyiapkeun rempah jeung ointments; jeung rested poe Sabat nurutkeun parentah."

2. Mateus 27:61 - "Jeung aya Maryam Magdalena, jeung Maryam sejenna, linggih leuwih ngalawan sepulchre."

Markus 16:2 Jeung pisan mimiti isuk-isuk poe kahiji dina saminggu, maranéhanana datang ka sepulcher dina rising panonpoé.

Dina poe kahiji dina saminggu, isuk-isuk pisan, jalma datang ka kuburan nalika panonpoe surup.

1. Putra Risen: Kumaha kebangkitan Yesus ngarobah sagalana

2. Kakuatan Kabangkitan: Naha Paskah Penting

1. 1 Korinta 15:20-22 - “Tapi ayeuna Kristus geus gugah ti nu maraot, sarta geus jadi firstfruits maranéhanana anu geus fallen saré. Kusabab ku manusa sumping maot, ku Manusa ogé sumping kahudangkeun anu maraot. Sabab sakumaha dina Adam kabeh maot, kitu ogé dina Kristus sakabeh bakal jadi hirup".

2. Rum 6: 4-5 - "Ku sabab eta urang dikubur kalawan Anjeunna ngaliwatan baptisan kana maot, nu sagampil Kristus geus digugahkeun ti nu maraot ku kamulyaan Rama, kitu ogé urang kudu leumpang dina newness tina kahirupan. Sabab upama urang geus ngahiji dina sarupaning pupusna-Na, tangtu urang oge bakal sarua jeung gugah-Na.”

Markus 16:3 Saur maranehna, "Saha nu bakal ngagulingkeun batu urang tina lawang kuburan?"

Murid-murid bingung saha anu bakal ngagulingkeun batu tina lawang kuburan Yesus.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Yesus Ngatasi Halangan Anu Pangageungna

2. Kakuatan Doa: Ngandelkeun Gusti pikeun Ngungkulan Sakur Tantangan

1. Mateus 17:20 - Sarta Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Kusabab saeutik iman anjeun; Pikeun sabenerna Kami nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman saukuran siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka ieu gunung, 'Pindah ti dieu ka ditu,' sarta eta bakal pindah; sareng teu aya anu mustahil pikeun anjeun.

2. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Anjeunna anu strengthens kuring.

Markus 16:4 Jeung maranéhna nempo, maranéhanana nempo yén batu geus digulung jauh, sabab éta kacida gedéna.

Batu anu nutupan lawang kuburan Yesus geus digulung.

1: Kabangkitan Yesus: Kaajaiban Nu Maha Agung

2: Pentingna Batu Digulung

1: Yohanes 10:17-18 , “Ku sabab eta Rama Kami nyaah ka Kami, sabab Kami rek nyerahkeun nyawa Kami supaya Kami bisa nyokot deui. Taya sahijieun nyokot eta ti kuring, tapi kuring nempatkeun eta turun tina kahayang kuring sorangan. Kuring boga wewenang pikeun neundeun eta turun, jeung kuring boga wewenang pikeun nyokot eta up deui. Tuduhan ieu katampi ti Bapa.”

2: Ibrani 2:14-15 , “Ku sabab eta murangkalih teh bagian tina daging jeung getih, Anjeunna oge nyarupaan hal anu sarua, supaya ngaliwatan maot manéhna bisa ngancurkeun hiji anu boga kakawasaan maot, nyaeta, Iblis. jeung nyalametkeun sakabeh jalma anu ku sieun maot tunduk kana perbudakan sapanjang hirup."

Markus 16:5 Jeung asup ka sepulchre, maranéhanana nempo hiji lalaki ngora diuk di sisi katuhu, dipakena dina garment bodas panjang; sarta maranéhanana éta affrighted.

Awéwé-awéwé asup ka jero makam, ningali aya saurang nonoman anu maké anggoan bodas panjang, matak sieun.

1. Ulah Sieun: Kapastian ti Allah dina Jaman Kateupastian

2. Kakuatan Panglipur Gusti dina Jaman Susah

1. Yesaya 41:10: "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Jabur 23:4: "Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak kalangkang maot, Kuring moal sieun jahat, pikeun anjeun sareng abdi; rod anjeun sarta tongkat anjeun, aranjeunna comfortably kuring."

Markus 16:6 Saur anjeunna ka aranjeunna, Ulah affrighted: Anjeun neangan Yesus urang Nasaret, anu disalib: Anjeunna risen; Anjeunna teu aya di dieu: behold tempat dimana aranjeunna diteundeun anjeunna.

Kabangkitan Yesus mangrupikeun alesan pikeun perayaan sareng harepan, sanés kasieunan.

1: Kristus geus gugah! Bagja dina kebangkitan-Na anu mujijat sareng percanten ka Anjeunna!

2: Ulah sieun, sabab Yesus urang Nasaret, anu disalib, geus gugah!

1: 1 Corinthians 15: 3-4 - Pikeun kuring dikirimkeun ka anjeun salaku nu pangheulana pentingna naon ogé kuring narima: yen Kristus pupus pikeun dosa-dosa urang luyu jeung Kitab Suci, sarta yén manéhna dikubur, sarta yén manéhna digugakeun dina katilu. poé luyu jeung Kitab Suci.

2: 1 Peter 1: 3-4 - Maha Suci Allah sareng Rama Gusti urang Yesus Kristus! Nurutkeun kaasih-Na anu agung, Anjeunna geus ngabalukarkeun urang dilahirkeun deui jadi harepan hirup ngaliwatan kebangkitan Yesus Kristus ti nu maraot, nepi ka hiji warisan anu langgeng, taya cacad, jeung teu luntur, diteundeun di sawarga pikeun aranjeun.

Markus 16:7 Tapi balik, bejakeun ka murid-murid-Na jeung Petrus yén manéhna indit saméméh anjeun ka Galilea: di dinya anjeun bakal nempo manéhna, sakumaha ceuk manéhna ka anjeun.

Murid-murid Yésus jeung Pétrus dijurung pikeun indit ka Galilea pikeun nepungan Anjeunna, sakumaha jangji-Na.

1. Kakuatan Iman: Jangji Yesus pikeun pendak sareng murid-murid-Na di Galilea ngingetkeun urang pikeun percanten ka Anjeunna, sanaos urang henteu ngartos kana kasampurnaan rencana-Na.

2. Panglipur Harepan: Ayana Yésus di Galilea jadi pangéling-ngéling ngeunaan harepan nu Anjeunna limpahkeun kana kahirupan urang, sanajan hirup téh teu pasti.

1. Rum 5:1-5 - Ku alatan éta, saprak urang geus diyakinkeun ku iman, urang boga karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus. Ngaliwatan anjeunna urang ogé geus meunang aksés ku iman kana rahmat ieu tempat urang nangtung, sarta kami girang dina harepan kamulyaan Allah. Henteu ngan éta, tapi urang girang dina sangsara urang, nyaho yén sangsara ngahasilkeun kasabaran, jeung kasabaran ngahasilkeun karakter, jeung karakter ngahasilkeun harepan.

2. Jabur 23:4 - Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak kalangkang maot, Kuring moal sieun jahat, pikeun anjeun sareng abdi; rod anjeun sarta staf anjeun, aranjeunna kanyamanan kuring.

Markus 16:8 Jeung maranéhna indit kaluar gancang, sarta ngungsi ti sepulchre; pikeun maranéhanana trembling jeung éta amazed: teu ngomong nanaon ka saha wae; keur maranehna sieun.

Awéwé-awéwé anu nganjang ka makam Yésus, gancang kabur ku sieun jeung teu nyaritakeun ka saha waé anu geus katempo.

1. Kakuatan Sieun dina Nyaksian

2. Peran Pentingna Kasaksian dina Iman

1. Deuteronomy 6:4-9 - Dangukeun, O Israel: Gusti Allah urang, Gusti teh hiji! Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun, kalawan sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun.

2. Jabur 91: 1-2 - Anjeunna anu dwells di tempat rusiah tina Maha Agung bakal abide handapeun kalangkang Nu Maha Kawasa. Abdi bakal nyarios ka Gusti, "Anjeunna mangrupikeun pangungsian sareng benteng abdi; Allah abdi, abdi bakal percanten ka Anjeunna."

Markus 16:9 Ayeuna nalika Yesus gugah mimiti poe kahiji dina saminggu, anjeunna nembongan heula ka Maryam Magdalena, ti saha anjeunna geus ngaluarkeun tujuh setan.

Yesus gugah mimiti dina poe kahiji dina saminggu jeung Maryam Magdalena anu kahiji ningali Anjeunna.

1. The Power of Resurrections: Kumaha Yesus gugah tina maot sarta ngarobah dunya

2. Kakuatan Panghampura: Kumaha Yesus ngusir tujuh sétan ti Maryam Magdalena

1. John 20: 11-18 - Maryam Magdalena encounters Gusti Risen

2. Lukas 8:1-3 - Maryam Magdalena nyaéta salah sahiji pengikut Yesus anu dileupaskeun tina tujuh sétan.

Markus 16:10 Jeung manéhna indit jeung ngabejaan ka jalma anu kungsi jeung manéhna, bari mourned jeung wept.

Awéwé-awéwé anu ningali Yesus sanggeus jadian-Na indit jeung ngabejaan murid-murid anu keur tunggara jeung weeping.

1. Kumaha Manggihan Harepan dina Jaman Duka

2. Kakuatan Nyaksian Kabangkitan Kristus

1. John 20: 1-18 - Carita ngeunaan Maryam Magdalena indit ka kuburan jeung witnessing kebangkitan Yesus.

2. Rum 5: 3-5 - The harepan urang boga Kristus sanajan sangsara jeung sorrows.

Markus 16:11 Jeung maranéhna, sanggeus maranéhna ngadéngé yén manéhna hirup, sarta geus katempo manehna, teu percanten.

Petikan ieu nyarioskeun kakafiran awéwé-awéwé anu ningali Yesus hirup saatos kebangkitan.

1. Percaya kana Kiamat: Kakuatan Iman

2. Ningali nyaeta Percaya: Nungkulan Mamang

1. John 20: 24-29 - unbelief Thomas sarta kapercayaan saterusna

2. 1 Peter 1: 3-9 - The kakuatan harepan ngaliwatan iman dina jadian

Markus 16:12 Sanggeus eta Anjeunna nembongan dina wujud sejen ka dua di antarana, bari maranéhna leumpang, sarta indit ka nagara.

Yesus nembongan ka dua murid-Na dina wujud anu béda.

1: Yesus aya sareng urang sanajan dina jaman anu paling poék, sareng anjeunna bakal nembongan ka urang dina cara anu béda.

2: Ngahargaan jeung mikawanoh ayana Yesus dina kahirupan urang, sanajan ayana-Na teu atra.

1: Mateus 28:20 - "ngajar aranjeunna pikeun niténan sagala hal anu ku Kami paréntahkeun ka anjeun: sareng, lo, Kami sareng anjeun salawasna, bahkan dugi ka ahir dunya. Amin."

2: Rasul 1: 3 - "Ka saha anjeunna ogé némbongkeun dirina hirup sanggeus markisa na ku loba bukti infallible, keur ditempo di antarana opat puluh poé, sarta diomongkeun ngeunaan hal pertaining ka Karajaan Allah."

Markus 16:13 Jeung maranéhna indit sarta ngabejaan ka résidu, sarta aranjeunna henteu percanten aranjeunna.

Murid-murid teu percaya waktu ngabéjaan ka nu séjén ngeunaan gugahna Yésus.

1. Kakuatan Saksi: Cara Nyebarkeun Warta Hadé Sanajan Aya Ragu-ragu

2. Iman Leuwih Sieun: Kumaha Nangtung Teguh dina Kapercayaan Anjeun

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. Rasul 4:20 - Pikeun urang teu bisa tapi nyarita naon we geus katempo jeung ngadéngé.

Markus 16:14 Saterusna manéhna nembongan ka sabelas waktu maranéhanana diuk dahar, jeung upbraided maranéhanana jeung unbelief maranéhanana jeung hardness jantung maranéhanana, sabab teu percaya ka jalma anu geus katempo manéhna sanggeus manéhna risen.

Anjeunna negeskeun ka sabelas kusabab kurangna iman ka jalma-jalma anu parantos ningali anjeunna saatos dihirupkeun deui.

1. Kakuatan Iman: Nungkulan Kakafiran

2. Pentingna Kapercayaan dina Kabangkitan Kristus

1. Ibrani 11: 1-3 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo. Sabab ku eta jelema-jelema baheula meunang pujian. Ku iman urang ngarti yén jagat raya ieu dijieun ku firman Allah, jadi naon anu katempo teu dijieun tina hal anu katempo.

2. John 20: 24-29 - Ayeuna Thomas, salah sahiji dua belas, disebut Kembar, teu jeung aranjeunna nalika Yesus sumping. Ku sabab kitu murid-murid anu sanésna nyarios ka anjeunna, "Kami parantos ningali Gusti." Tapi saur-Na ka aranjeunna, "Upami kuring henteu ningali tanda paku dina panangan-Na, sareng nempatkeun ramo kuring kana tanda paku, sareng nempatkeun leungeun kuring kana gigir-Na, kuring moal percaya." Dalapan poe ti harita, murid-murid-Na aya di jero deui, jeung Tomas aya di dinya. Sanajan panto-pantona dikonci, Yesus sumping sarta ngadeg di tengah-tengah maranehna sarta ngadawuh, "Karapihan aya di anjeun." Lajeng anjeunna ngadawuh ka Tomas, "Simpen ramo Anjeun di dieu, sarta tingali leungeun kuring; sarta nempatkeun kaluar leungeun anjeun, sarta nempatkeun eta di sisi kuring. Ulah kafir, tapi percaya.” Waler Tomas, "Gusti abdi sareng Allah abdi!" Saur Isa ka manehna, "Naha maneh percaya lantaran geus nempo Kami? Bagja jalma-jalma anu henteu acan narenjo tapi can percaya."

Markus 16:15 Saur-Na ka maranehna, “Ari maneh ka sakuliah dunya, wawarkeun Injil Kasalametan ka saban mahluk.

Yesus maréntahkeun murid-murid pikeun nyebarkeun Injil ka sadayana di dunya.

1. Kakuatan Injil: Kumaha Pesen Yesus Masih Penting Kiwari

2. The Urgency of Discipleship: Ngahontal Dunya ku Injil

1. Yesaya 6:8 Saterusna kuring ngadéngé sora Gusti nyebutkeun, "Saha anu bakal Kami ngirim? Sareng saha anu badé angkat ka urang?" Jeung ceuk kuring, "Di dieu Kami. Kirim kuring!"

2. Mateus 28:19-20 Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, sarta ngajarkeun aranjeunna pikeun nurut kana sagalana Kuring geus paréntah anjeun. Jeung pasti Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

Markus 16:16 Sing percaya jeung dibaptis bakal disalametkeun; tapi sing saha anu teu percaya bakal dikutuk.

Anu percaya ka Yesus jeung dibaptis bakal disalametkeun, tapi anu teu percaya bakal dikutuk.

1. Pentingna iman sareng baptisan dina kasalametan urang

2. Balukar tina teu percaya ka Yesus

1. Rum 10: 9-10 - "Yen lamun ngaku kalawan sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté hiji percaya jeung diyakinkeun, sarta ku sungut hiji ngaku jeung disalametkeun."

2. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku kurnia anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Jeung ieu teu ngalakukeun sorangan; eta teh kurnia Allah, teu hasil karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast ".

Markus 16:17 Jeung tanda ieu bakal nuturkeun maranéhanana anu percaya; Dina ngaran kuring bakal aranjeunna tuang kaluar devils; maranehna bakal nyarita ku basa anyar;

Petikan ieu nyarioskeun tanda-tanda anu bakal nuturkeun anu percaya dina nami Yesus, sapertos ngusir sétan sareng nyarios dina basa anyar.

1. Kakuatan Iman: Muka konci Ajaib dina Kahirupan urang

2. Tanda jeung Kaajaiban: Ngabongkar Alam gaib

1. Lukas 10:17-20 - Yesus maréntahkeun murid-murid-Na pikeun ngusir roh-roh jahat dina nami-Na

2. Rasul 2: 1-4 - Murid-murid nyarita dina basa anyar sanggeus kaeusi ku Roh Suci

Markus 16:18 Maranehna bakal nyokot up serpents; jeung lamun maranehna inuman nu mana wae nu deadly, eta moal ngarugikeun maranehna; aranjeunna bakal nempatkeun leungeun kana gering, sarta maranéhanana baris cageur.

Yésus ngajangjikeun yén jalma-jalma nu nuturkeun manéhna bakal boga panyalindungan gaib tina cilaka, jeung bisa nyageurkeun nu gering.

1. Percanten kana Jangji Kristus: Kakuatan Iman

2. Overcoming Sieun jeung mamang: Lamun anjeun teu boga nanaon leungit

1. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring."

2. Ibrani 11: 1- "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan pikeun, dmana hal teu katempo."

Markus 16:19 Jadi sanggeus Gusti geus ngandika ka maranehna, Anjeunna diangkat ka sawarga, sarta linggih di leungeun katuhu Allah.

Yesus naék ka Surga sarta linggih di sisi katuhu Allah.

1: Urang salawasna bisa ngandelkeun jangji Yesus, sarta yén Anjeunna linggih di leungeun katuhu Allah.

2: Urang bisa ngalilipur jeung miharep yén Yésus nyarengan jeung urang téh leungeun katuhu Allah.

1: Rasul 1: 9-11 - Yesus diangkat kana méga sarta linggih di leungeun katuhu Allah.

2: Epesus 1:19-23 - Allah ngangkat Kristus ti nu maraot sarta linggih Anjeunna di leungeun katuhu-Na di alam sawarga.

Markus 16:20 Jeung maranéhna indit mudik, jeung diajarkeun di mana-mana, Gusti gawé bareng jeung maranehna, jeung confirming kecap jeung tanda di handap ieu. Amin.

Murid-murid indit jeung ngahutbah ka mana-mana, jeung Gusti digawekeun ku maranehna jeung confirming kecap maranéhanana jeung mujijat.

1. "Kakuatan Firman Allah: Ngawawar kalayan Otoritas"

2. "Sifat Ajaib tina Karya Gusti"

1. Rasul 10:38 - "Kumaha Allah anointed Yesus urang Nasaret jeung Roh Suci jeung kakuatan, anu indit ngeunaan lakukeun alus tur penyembuhan sakabeh jalma anu tertindas ku Iblis, pikeun Allah jeung Anjeunna."

2. Rum 15:19 - "Ku kakawasaan tanda jeung keajaiban, ku kakawasaan Roh Allah-supaya ti Yerusalem jeung sapanjang jalan sabudeureun Illyricum Kuring geus minuhan mentri Injil Kristus."

Lukas 1 netepkeun panggung pikeun kalahiran Yesus, nyaritakeun kaayaan mujijat sakuliling kalahiran Yohanes Pembaptis sareng Yesus, sakumaha anu diramalkeun ku pengumuman malaikat.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Lukas ngajelaskeun tujuanana nyerat laporan ieu ka Theophilus, ngajamin yén éta dumasar kana panalungtikan anu ati-ati sareng laporan saksi mata (Lukas 1:1-4). Terus ngalih ka kajadian samemeh Yesus kalahiran, dimimitian ku Jakaria jeung Elisabet nu soleh tapi teu boga anak. Waktu Jakaria keur ngawulaan di Bait Allah, malaikat némbongan jeung bébéja yén sanajan geus kolot, maranéhna bakal boga anak lalaki nu ngaranna Yohanes, nu bakal nyiapkeun jalma-jalma pikeun datangna Yéhuwa. Jakaria cangcaya kusabab umurna sepuh, sareng janten bisu dugi ka kajadian ieu (Lukas 1: 5-25).

Ayat 2: Genep bulan ti harita, Malaikat Jibril ngadatangan Maryam di Nasaret ngumumkeun yén anjeunna bakal dikandung ku Roh Suci ngalahirkeun putra anu namina Yesus anu bakal janten Putra anu Maha Agung Allah masihan anjeunna tahta, ramana Daud, ngarajaan turunan Yakub, karajaan salamina moal aya tungtungna. Kaganggu ku salam ieu sareng heran naon jinis salam ieu, Mary naroskeun kumaha ieu tiasa kajantenan saprak anjeunna parawan. Jibril ngajelaskeun yén teu aya anu mustahil sareng Allah. Mary humbly narima nyebutkeun "Abdi abdi Gusti, mugi pangandika Anjeun kuring kaeusi" (Lukas 1:26-38).

Ayat ka-3: Sanggeus béwara ieu, Maryam nganjang ka dulurna Elisabet nu keur kakandungan ku Yohanes. Nalika Elisabet ngadéngé salam Maryam orok leaped rahim ngeusi Roh Suci dikaruniai diantara awéwé buah rahim naha dikabulkeun I indung Gusti kuring datang ka kuring pas sora salam anjeun nepi ka ceuli orok rahim leaped kabagjaan rahayu dipercaya naon Gusti ceuk manehna bakal dilakonan cicing kira tilu bulan tuluy balik ka imah. ( Lukas 1:39-56 ). Samentara éta waktu datang pikeun Elizabeth ngalahirkeun boga budak tatangga baraya uninga Gusti ditémbongkeun rahmat hébat rejoiced dirina dina poé kadalapan sumping anak sunat bade ngaranna sanggeus bapana Zakaria indungna spoke up, "Henteu! Anjeunna kudu disebut Yohanes." Maranéhanana ngomong aya euweuh diantara baraya boga ngaran dijieun tanda manggihan naon hayang nelepon manéhna nanya nulis tablet wrote "Ngaranna John." Sarerea amazed geuwat sungut dibuka basa dibébaskeun mimiti nyarita muji ka Allah tatangga kaeusi sakuliah pagunungan Yudea jalma anu ngawangkong ngeunaan sagala hal ieu dulur ngadéngé pondered hate nanya "Naon lajeng anak jadi?" Pikeun leungeun Gusti jeung bapana Zakharia kaeusi Roh Suci prophesied ngaramal kahareup mentri putra ayat ahir ngandung lagu pujian dipikawanoh Benedictus peletakan kaluar rencana Allah kasalametan Israel kaasup peran putra muter Herald Al Masih (Lukas 1:57-80).

Lukas 1:1 Ku sabab loba anu geus nyokot leungeun pikeun diatur dina urutan deklarasi hal-hal anu paling pasti dipercaya diantara urang,

Petikan ieu mangrupikeun prasasti tina Injil Lukas, anu ngajelaskeun yén seueur jalma-jalma parantos nyandak kana diri pikeun ngadokumentasikeun ajaran Yesus anu paling umum ditampi.

1. Allah nelepon urang jadi stewards satia tina kecap-Na, jeung pikeun satia dokumén ajaran Yesus nu ditarima ku Garéja.

2. Nyebarkeun Injil Yesus Kristus mangrupikeun tanggung jawab anu penting, sareng urang kedah nyandak léngkah-léngkah pikeun mastikeun yén éta leres-leres dibagikeun ka generasi anu bakal datang.

1. Mateus 28: 19-20 - Ku sabab indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina ngaran Rama jeung Putra jeung Roh Suci, jeung ngajarkeun eta nurut sagalana Kuring geus paréntah ka anjeun.

2. 2 Timoteus 3: 16-17 - Sadaya Kitab Suci nyaeta Gusti-breathed tur mangpaat pikeun ngajarkeun, rebuking, correcting jeung latihan dina amal saleh, ku kituna hamba Allah bisa tuntas dilengkepan pikeun unggal karya alus.

Lukas 1:2 Malah sakumaha aranjeunna dikirimkeun ka urang, anu ti mimiti saksi mata, jeung menteri pangandika;

Petikan ieu ngajelaskeun sumber tina akun Injil salaku saksi mata sareng menteri kecap.

1. Pentingna nuturkeun Firman Allah sakumaha anu diungkabkeun dina Injil.

2. Kakuatan kasaksian jeung peranna dina pangiriman iman.

1. John 14:26 - "Tapi Helper, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, Anjeunna bakal ngajarkeun maneh sagala hal, sarta mawa ka inget anjeun sagala yen ceuk kuring ka anjeun."

2. Rasul 1: 8 - "Tapi anjeun bakal nampa kakuatan nalika Roh Suci geus datang kana anjeun; jeung anjeun bakal saksi abdi duanana di Yerusalem, jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, komo ka bagian remotest bumi."

Lukas 1:3 Kuring ogé ngarasa alus, sanggeus geus boga pamahaman sampurna sagala hal ti mimiti pisan, nulis ka anjeun dina urutan, nu pang alusna Theophilus,

Panulis gaduh pamahaman anu sampurna ngeunaan sagala hal sareng hoyong ngabagikeunana dina bentuk rekening tinulis ka Theophilus.

1. Nyaho Pangersa Allah: Kumaha Cara Ngabédakeun Pamahaman-Na anu Sampurna

2. Janten hiji Theophilus Alus: Naon Hartosna Hirup nepi ka Ngaran Éta

1. paribasa 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sagala haté anjeun sarta henteu lean on pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal nyieun jalur anjeun lempeng.

2. James 1: 5 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, manéhna kudu ménta Allah, anu méré generously ka sadaya tanpa manggihan kasalahan, sarta eta bakal dibikeun ka manéhna.

Lukas 1:4 Sangkan maneh bisa nyaho katangtuan eta hal, wherein anjeun geus diajarkeun.

Lukas nyatet pernyataan ti Allah yén jalma-jalma anu diparéntahkeun dina Injil tiasa terang kapastian ajaran éta.

1. Kapastian Firman Allah anu Teu Alus

2. Ngartos Kapastian Jangji Gusti

1. Rum 15: 4 - Pikeun naon wae anu ditulis baheula ditulis pikeun diajar urang, ku kituna urang ngaliwatan kasabaran jeung kanyamanan tina Kitab Suci bisa boga harepan.

2. 2 Timoteus 3:16 - Sadaya Kitab Suci dirumuskeun ku ilham Allah, sarta mangpaat pikeun doktrin, pikeun reproof, pikeun koreksi, pikeun instruksi dina amal saleh.

Lukas 1:5 Dina jaman Herodes, raja Yudea, aya hiji imam tangtu ngaranna Zacharias, ti golongan Abia; jeung pamajikanana ti putri Harun, jeung ngaranna Elisabeth.

Jakarias jeung Elisabet teh pasangan alim dina jaman Herodes, raja Yudea.

1. Allah milih jalma-jalma anu paling hina pikeun ngalaksanakeun pangersa-Na.

2. Kasatiaan Jakaria jeung Elisabét téh conto pikeun urang kabéh.

1. Yakobus 4:10 ”Kudu rendahkeun diri ka Gusti, ku Mantenna bakal ngaluhurkeun aranjeun”.

2. Rum 12: 2 "Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon kahayang Allah, naon alus, ditarima jeung sampurna."

Lukas 1:6 Jeung maranéhna duanana taqwa saméméh Allah, leumpang dina sagala nurut jeung ordinances Gusti tanpa cacad.

Jakarias jeung Elisabet duanana bener di payuneun Allah, satia nuturkeun sagala parentah jeung katetepan Gusti.

1. "Hirup Kahirupan Soleh: Panggero pikeun Kasucian"

2. "Hirup dina Ta'at: Berkah pikeun Umat Allah"

1. Deuteronomy 6: 24-25 - "Jeung PANGERAN maréntahkeun urang pikeun niténan sagala katetepan ieu, sieun PANGERAN Allah urang, keur alus urang salawasna, yen Anjeunna bisa ngajaga urang hirup, sakumaha anu kasebut dinten ieu. Lajeng bakal jadi. kabeneran pikeun urang, upami urang ati-ati ngalaksanakeun sagala parentah ieu sateuacan Gusti Allah urang, sakumaha anu diparentahkeun ka urang."

2. Yesaya 33:15 - "Anjeunna nu walks righteously jeung speaks uprightly, anjeunna anu despises gain of oppressions, anu gestures kalawan leungeun-Na, nampik suap, anu stopping Ceuli-Na tina dédéngéan pertumpahan darah, sarta shuts panon-Na tina ningali jahat. ”

Lukas 1:7 Jeung maranéhna teu boga anak, sabab Elisabet mandul, jeung duanana geus ogé striked taun.

Elisabeth sareng salakina duanana sepuh sareng teu gaduh murangkalih kusabab mandul Elisabeth.

1. "Harepan ka Yéhuwa - Palajaran ti Élisabét jeung Salakina"

2. "Waktosna Allah Sampurna - Panaliti Elisabeth sareng Salakina"

1. Jabur 37:4 - "Delight diri di Gusti, sarta anjeunna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun."

2. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal naek nepi ka jangjang kawas garuda; maranéhna bakal lumpat jeung moal bosen; maranéhna bakal leumpang jeung teu pingsan ".

Lukas 1:8 Sabot anjeunna ngalaksanakeun kalungguhan imam di payuneun Allah, dina urutan ngalaksanakeunana.

Petikan éta ngajelaskeun Jakaria ngalaksanakeun tugas imam.

1. Percanten kana Rencana Allah: Diajar Sabar sareng Satia Ngaliwatan Kasangsaraan

2. Nyumponan Tujuan Pasihan Anjeun Gusti: Hirup Out Call of Service Priestly

1. Jabur 119: 105 "Sabda Gusti mangrupikeun lampu pikeun suku kuring sareng cahaya pikeun jalan kuring."

2. Pilipi 4:13 “Ieu kabeh ku Kami bisa ku Mantenna anu mere kakuatan ka Kami.”

Lukas 1:9 Numutkeun adat kawajiban imam, waktos anjeunna ngaduruk menyan nalika anjeunna angkat ka Bait Gusti.

Jakaria, saurang imam, dipilih pikeun ngaduruk menyan di Bait Allah, anu mangrupa bagian tina tugas imam-Na.

1. Ngajalankeun Panelepon Urang: Ngagunakeun Hadiah Urang Pikeun Ngalayanan Yéhuwa

2. Kumaha Ibadah ka Allah Ngaliwatan Palayanan

1. 1 Babad 16:23-25 - "Sing ka PANGERAN, sakabeh bumi; ngumumkeun kasalametan-Na unggal poé. Bewarakeun kamulyaan-Na di antara bangsa-bangsa, lampah-Na anu luar biasa di antara sakabeh bangsa. Pikeun agung Gusti jeung paling pantes. puji; anjeunna kedah dipikahormat langkung ti sadaya dewa."

2. 1 Peter 4: 10-11 - "Masing-masing anjeun kedah nganggo naon waé kado anu anjeun nampi pikeun ngalayanan batur, salaku pangurus anu satia tina rahmat Allah dina rupa-rupa bentukna. Upami aya anu nyarios, aranjeunna kedah ngalakukeun sapertos anu nyarios pisan Firman Allah. Lamun aya anu ngawula, kudu ngalakukeun kitu kalawan kakuatan Allah nyadiakeun, ku kituna dina sagala hal Allah bisa muji ngaliwatan Yesus Kristus. Mantenna jadi kamulyaan jeung kawasa salalanggengna. Amin."

Lukas 1:10 Jeung sakabeh multitude jalma anu solat di luar dina waktu menyan.

Jalma-jalma harita karumpul ngadoa bari para imam ngasongkeun menyan.

1. Umat Allah disaur pikeun ngadoa jeung ngumpul babarengan.

2. Pentingna sholat komunal sareng peranna dina iman urang.

1. Rasul 2: 42-47 - Garéja mimiti devoted diri pikeun solat, pangajaran, ukhuwah, jeung megatkeun roti.

2. Jabur 66:18 - Lamun kuring nganggap iniquity dina haté kuring, Gusti moal ngadangu.

Lukas 1:11 Jeung aya nembongan ka manéhna hiji malaikat Gusti nangtung di sisi katuhu altar menyan.

Ayat ieu ngajelaskeun malaikat nembongan ka Jakaria, bapa Yohanes Pembaptis, nalika anjeunna ngasongkeun menyan di Bait Allah.

1. "Kakuatan Iman: Kumaha Gusti Ngagunakeun Tindakan Satia Urang pikeun Ngawujudkeun Pangersa-Na"

2. "Ajén Taat: Kumaha Allah Ngaganjar Palayanan Urang anu Satia"

1. Ibrani 11: 1-3 - "Ayeuna iman mangrupikeun jaminan tina hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali. Pikeun ku éta jalma-jalma baheula nampi pujian. Ku iman urang ngartos yén jagat raya diciptakeun ku kecap. ti Allah, supaya anu katembong ulah dijieun tina anu katingali."

2. James 2: 17-18 - "Jadi ogé iman ku sorangan, lamun teu boga karya, nyaeta maot. Tapi batur bakal nyebutkeun, "Anjeun boga iman jeung kuring boga karya." Tunjukkeun ka abdi iman anjeun salian ti padamelan anjeun, sareng kuring bakal nunjukkeun ka anjeun iman ku karya kuring."

Lukas 1:12 Jeung nalika Zacharias nempo manéhna, manéhna troubled, jeung manéhna sieun.

Zacharias ieu troubled jeung ngeusi sieun lamun manéhna nempo hiji malaikat.

1. Rosul-rasul Allah Teu Kudu Nimbulkeun Sieun

2. Nungkulan Sieun Ku Iman

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah jadi dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Pilipi 4: 4-7 - "Gumbira ka Gusti salawasna. Kuring bakal nyebutkeun deui: Girang! Hayu gentleness Anjeun jadi dibuktikeun ka sadaya. Gusti geus deukeut. Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana, ku doa. jeung petisi, kalawan sukur, nepikeun requests anjeun ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu transcends sakabeh pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

Lukas 1:13 Tapi malaikat ngawaler ka manéhna, “Ulah sieun, Zacharias: pikeun doa anjeun kadéngé; jeung pamajikan anjeun Elisabeth bakal ngalahirkeun anjeun putra, sarta anjeun bakal nelepon ngaranna John.

Malaikat nitah ka Zakaria supaya ulah sieun, sabab doana geus kadéngé jeung pamajikanana Elisabéth bakal ngababarkeun putra lalaki sarta ngaranna bakal Yohanes.

1. Allah salawasna ngadangukeun doa urang, sarta Anjeunna bakal ngajawab eta dina waktos sampurna-Na.

2. Percanten rencana Allah, sanajan teu asup akal, penting pisan pikeun lalampahan iman urang.

1. John 14: 13-14 - "Jeung Kami bakal ngalakukeun naon baé ménta dina ngaran kuring, ku kituna Rama bisa glorified di Putra. Anjeun tiasa naroskeun naon waé kana nami kuring, sareng kuring bakal ngalakukeunana. ”

2. Jabur 37: 5 - bunuh jalan anjeun ka Gusti; percanten ka anjeunna sareng anjeunna bakal ngalakukeun ieu:

Lukas 1:14 Jeung anjeun bakal boga kabagjaan jeung gladness; sarta loba bakal girang dina kalahiran-Na.

Petikan ieu tina Lukas 1:14 nekenkeun kabagjaan anu bakal datang sareng kalahiran Yesus.

1. Bungah Yesus: Ngajalajah Harti Lukas 1:14

2. Rejoicing dina Kalahiran Yesus: Reflecting on Lukas 1:14

1. Yesaya 9:6-7: Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

2. Pilipi 4:4: Girang salawasna dina Gusti; deui kuring bakal nyebutkeun, girang.

Lukas 1:15 Pikeun anjeunna bakal hébat di payuneun Gusti, sarta moal inuman anggur atawa inuman kuat; sarta anjeunna bakal ngeusi Roh Suci, malah ti kandungan indungna urang.

Anjeunna bakal pinunjul di payuneun Allah sareng bakal dipinuhan ku Roh Suci ti mimiti lahir.

1. Kakuatan Roh Suci dina Kahirupan Urang

2. Pangaruh Kasucian dina Kahirupan Urang

1. Rasul 1: 8 - Tapi anjeun bakal nampa kakuatan nalika Roh Suci datang ka anjeun; Jeung anjeun bakal jadi saksi kuring di Yerusalem, jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, jeung nepi ka tungtung bumi.

2. 1 Peter 1:15-16 - Tapi sagampil anjeunna anu disebut anjeun suci, jadi kudu suci dina sagala eusina; sabab aya tulisan: "Kudu suci, sabab Kami suci."

Lukas 1:16 Sarta loba urang Israil bakal anjeunna balik ka Gusti Allah maranéhna.

Yohanes Pembaptis dijangjikeun yén anjeunna bakal ngajantenkeun seueur urang Israil ka Gusti Allahna.

1. "Hirup Hirup Pantes Diberkahan Allah"

2. "Ngajalajah Tujuan Anjeun dina Kahirupan Ngaliwatan Gusti"

1. Yesaya 55: 6-7: Neangan Gusti bari anjeunna bisa kapanggih; nelepon kana anjeunna bari anjeunna deukeut; hayu nu jahat forsake jalan na, jeung lalaki unrighteous pikiran-Na; hayu anjeunna balik deui ka Gusti, yén manéhna bisa boga karep ka anjeunna, sarta ka Allah urang, pikeun anjeunna abundantly hampura.

2. James 4: 8: Tarik deukeut ka Allah, sarta anjeunna bakal ngadeukeutan ka anjeun. Bersihkeun leungeun anjeun, anjeun jalma-jalma dosa, sareng bersihkeun haté anjeun, anjeun anu duaan.

Lukas 1:17 Jeung manéhna bakal indit saméméh manéhna dina sumanget jeung kakawasaan Elias, pikeun ngahurungkeun hate bapa ka anak, jeung nu henteu patuh kana hikmah tina adil; pikeun nyiapkeun umat anu disiapkeun pikeun Gusti.

Petikan ieu nyarioskeun misi Yohanes Pembaptis pikeun ngajantenkeun jalma-jalma ka Gusti sareng nyiapkeun jalma pikeun Gusti.

1. Nyiapkeun Hate Urang Pikeun Gusti: Kumaha Yohanes Jurubaptis Ngawartakeun Pesen Tobat sareng Kabeneran

2. Kakuatan Da'wah: Dampak Pesen sareng Pelayanan Yohanes Pembaptis

1. Mateus 3: 1-2 - mentri Yohanes Pembaptis ngeunaan tobat jeung amal saleh

2. Rum 10:14-15 - Kabutuhan pikeun jalma balik ka Gusti supados disalametkeun

Lukas 1:18 Saur Zakaria ka malaikat, "Ku naon abdi tiasa terang ieu?" keur Kami hiji lalaki heubeul, jeung pamajikan kuring ogé stricken di taun.

Zakharia nanya ka malaikat ngeunaan kumaha anjeunna bakal nyaho bebeneran jangji-Na.

1: Percaya ka Yéhuwa sabab Anjeunna bakal nyayogikeun.

2: Urang kudu boga iman jeung kawani dina nyanghareupan kateupastian.

1: Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali.

2: Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sapinuhna haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun.

Lukas 1:19 Malaikat ngajawab, "Kami Jibril, anu nangtung di payuneun Allah; Kuring diutus pikeun nyarita ka anjeun, sarta pikeun nembongkeun ka anjeun ieu warta gumbira.

Malaikat Jibril diutus pikeun némbongkeun ka Zakharias warta gumbira ngeunaan kalahiran Yohanes Jurubaptis.

1. Rasul Allah: Peran Malaikat dina Kitab Suci

2. Jangji Allah: Lahirna Yesus jeung Yohanes Jurubaptis

1. Jabur 103:20 - Ngaberkahan PANGERAN, ye malaikat-Na, nu unggul dina kakuatan, nu ngalakukeun parentah-Na, listening kana sora pangandika-Na.

2. Ibrani 13: 2 - Ulah poho pikeun ngahibur strangers: pikeun kukituna sababaraha geus entertained malaikat tanpa disadari.

Lukas 1:20 Jeung, behold, Anjeun bakal belet, jeung teu bisa nyarita, nepi ka poé éta hal ieu bakal dilaksanakeun, sabab anjeun teu percanten kecap Kami, nu bakal kaeusi dina mangsa maranéhanana.

Hiji malaikat nembongan ka Jakaria, bapa Yahya Jurubaptis, sareng nyarioskeun ka anjeunna yén anjeunna bakal bisu dugi ka ramalan-ramalan anu diwartoskeun ka anjeunna, sabab anjeunna henteu percanten kana omongan malaikat.

1. Kakuatan Iman: Hirup Hirup Amanah dina Firman Allah

2. Hirup Percaya: Percanten kana Jangji Gusti

1. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

2. Jabur 56:3 - Nalika kuring sieun, abdi nempatkeun kapercayaan abdi ka Anjeun.

Lukas 1:21 Jeung jalma-jalma ngadagoan ka Zakharia, jeung heran yén manéhna cicing lila di Bait Allah.

Jakarias indit ka Bait Allah jeung jalma reuwas dina sabaraha lila manéhna cicing di dinya.

1. Waktu Gusti Anu Sampurna - ngabahas kumaha Gusti gaduh rencana pikeun masing-masing urang sareng waktosna mangrupikeun anu pangsaéna.

2. Sabar Nyaeta Kautamaan - ngawangkong ngeunaan kumaha kasabaran Zakaria diganjar sareng kumaha pentingna sabar dina sagala aspek kahirupan.

1. Jabur 37: 7 - "Kudu tetep saméméh Gusti jeung ngadagoan sabar pikeun anjeunna."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

Lukas 1:22 Sabot anjeunna kaluar, anjeunna henteu tiasa nyarios ka aranjeunna, sareng aranjeunna terang yén anjeunna ningali titingalian di Bait Allah;

Zacharias ieu struck bisu sanggeus ningali visi di Bait Allah.

1. Percanten ka Gusti Sanajan Urang Teu Ngarti

2. Ngartos Pangersa Allah Ngaliwatan Tiisna

1. Yesaya 6: 9-10 - "Jeung cenah, Go, sarta bébéja jalma ieu, Ngadéngé ye mang, tapi teu ngarti; jeung ningali anjeun memang, tapi teu ngarasa. Jieun haté jalma ieu gajih, jeung nyieun Ceuli maranéhanana beurat, jeung nutup panon maranéhanana; les aranjeunna ningali ku panon maranéhanana, jeung ngadéngé ku Ceuli maranéhanana, sarta ngarti ku haté maranéhanana, sarta ngarobah, sarta jadi cageur."

2. Habakuk 2:20 - "Tapi Gusti aya dina kuil suci-Na: hayu sakabeh bumi tetep tiiseun saméméh anjeunna."

Lukas 1:23 Jeung eta kajadian, yén, pas poé palayanan-Na geus réngsé, manéhna indit ka imahna sorangan.

Palayanan Hiskia parantos réngsé, anjeunna mulih ka bumina.

1. Kasatiaan Allah dina nyayogikeun umat-Na

2. Allah-dibikeun tujuan kaeusi

1. Yesaya 38:5 “Bejakeun ka Hiskia, kieu timbalan PANGERAN, Allahna Daud ramana: Kami geus ngupingkeun doa maraneh; Kuring geus katempo cimata anjeun. Nya, Kami bakal nambahan umur anjeun lima belas taun.'”

2. Jabur 103:17 “Tapi ti kalanggengan nepi ka abadi, kanyaah PANGERAN ka jalma-jalma anu sieun ka Mantenna, jeung kabeneran-Na jeung anak-anakna.”

Lukas 1:24 Sanggeus poe eta Elisabet pamajikanana ngandung, jeung nyumput dirina lima bulan, paribasa:

Elisabeth conceives jeung nyumput dirina salila lima bulan.

1. Ni’mat Kasatiaan Allah

2. Tumuwuh dina Percaya kana Rencana Allah

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal naek nepi ka jangjang kawas garuda; maranéhna bakal lumpat jeung moal bosen; maranéhna bakal leumpang jeung teu pingsan ".

2. Jabur 46:10 - “Sing tenang, sarta nyaho yen Kami Allah. Kami bakal diagungkeun di antara bangsa-bangsa, Kami bakal diluhurkeun di bumi!"

Lukas 1:25 Ku sabab kitu Gusti parantos diuruskeun ka kuring dina dinten-dinten anjeunna ningali ka kuring, pikeun ngaleungitkeun hinaan kuring di antara manusa.

Yéhuwa welas asih ka Maryam, ngaleungitkeun hinana di antara manusa.

1. Welas Asih Allah: Conto Asih-Na anu Teu Puguh

2. Rejoicing in the Lord: Narima berkah-Na

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Jabur 34: 5 - Jalma anu neuteup ka anjeunna anu radiant, sarta beungeut maranéhna bakal pernah jadi isin.

Lukas 1:26 Dina bulan kagenep, malaikat Jibril diutus ti Allah ka hiji kota di Galilea, ngaranna Nasaret,

Dina bulan kagenep, malaikat ti Allah sumping ka Nasaret, hiji kota di Galilea.

1. Kumaha Rasul-rasul Allah Mawa Harepan

2. Kakuatan Kunjungan Gusti dina Kahirupan Urang

1. Yesaya 40: 3-5 - A sora hiji nelepon: "Di gurun nyiapkeun jalan pikeun Gusti; Jieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang. 4 Unggal lebak bakal dijungjung, unggal gunung jeung pasir diturunkeun; taneuh kasar bakal jadi datar, terjal nempatkeun hiji dataran. 5 Sareng kamulyaan Gusti bakal diungkabkeun, sareng sadaya jalma bakal ningali éta babarengan.

2. Lukas 2:10-11 - Tapi malaikat ceuk maranehna, "Ulah sieun. Kuring mawa anjeun warta alus anu bakal ngabalukarkeun kabagjaan hébat pikeun sakabéh jalma. 11 Dinten ieu di kota Daud parantos dilahirkeun Juru Salamet pikeun anjeun; Anjeunna teh Al Masih, Gusti.

Lukas 1:27 Ka hiji parawan kawin jeung hiji lalaki ngaranna Joseph, turunan Daud; jeung ngaran parawan urang Mary.

Maryam tunangan ka hiji lalaki ngaranna Yusup, ti turunan Raja Daud.

1. Pentingna nasab jeung sajarah kulawarga dina kahirupan urang.

2. rezeki mujijat Allah pikeun Maryam jeung Yusup.

1. Rum 8:28, "Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu mikanyaah ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Jabur 139: 13-14, "Kanggo Anjeun geus kasurupan reins abdi: Anjeun geus nutupan kuring dina rahim indung kuring urang. Abdi bakal muji ka anjeun, pikeun kuring fearfully jeung wonderfully dijieun: endah pisan karya Anjeun, sarta yén jiwa abdi terang bener. muhun."

Lukas 1:28 Malaikat sumping ka manehna, sarta ngomong, "Salam, anjeun nu kacida ni'mat, Gusti nyarengan anjeun: rahayu anjeun diantara awéwé."

Petikan ieu ngajelaskeun salam malaikat Jibril ka Maryam nalika anjeunna ngumumkeun yén anjeunna dipilih janten indung Yesus.

1. Nikmat Allah: Ngalaman Berkah tina Nikmat Allah dina Kahirupan Anjeun

2. Tanggapan Maryam: Diajar Ngabales Satia kana Panggero Allah

1. Yeremia 29:11 - "Kanggo kuring terang rencana kuring pikeun anjeun," nyebutkeun Gusti, "rencana pikeun makmur anjeun teu ngarugikeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan jeung mangsa nu bakal datang."

2. Lukas 2:19 - Tapi Mary treasured up sagala hal ieu jeung pondered aranjeunna dina haté nya.

Lukas 1:29 Jeung lamun manéhna nempo manéhna, manéhna kaganggu ku omongan manéhna, jeung pikiran nya naon ragam salam ieu kudu.

Maryam bingung jeung hariwang waktu malaikat, Jibril, nembongan ka manéhna.

1: Rencana Allah pikeun urang kadang-kadang matak ngabingungkeun sareng ngaganggu, tapi éta bakal salawasna demi kasaéan urang.

2: Allah tiasa dianggo ngaliwatan utusan paling teu kaduga pikeun mawa urang kabagjaan jeung tujuan.

1: Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring. ti pikiran anjeun."

2: Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

Lukas 1:30 Saur malaikat ka dirina, "Ulah sieun, Maryam, sabab anjeun geus kapanggih ni'mat Allah."

Hiji malaikat nembongan ka Maryam sarta ngomong yén manéhna geus kapanggih kahadean ku Allah jeung teu kudu sieun.

1. Nikmat Allah: Kumaha Ngaku jeung Narima

2. Nyanghareupan Sieun ku Iman kana Ni'mat Allah

1. Jabur 5:12, “Sabab Gusti ngaberkahan ka nu soleh, nun PANGERAN; Anjeun nutupan anjeunna kalayan kahadean sapertos tameng."

2. Yesaya 41:10, “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

Lukas 1:31 Jeung, behold, Anjeun bakal ngandung dina rahim Anjeun, jeung ngalahirkeun hiji putra, jeung bakal nyebut ngaranna Yesus.

Malaikat nyatakeun ka Maryam yén anjeunna bakal ngababarkeun putra sareng dingaranan Yesus.

1: Salaku urang Kristen, urang kedah émut pikeun percanten kana rencana Allah sanaos sigana teu mungkin atanapi hésé.

2: Urang kudu terbuka kana panggero Allah jeung narima bakal-Na jeung kabagjaan, reverence, jeung humility.

1: Rum 8:28 "Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun anu hadé pikeun jalma-jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana."

2: Pilipi 4: 4-7 "Gumbira salamina di Gusti: sareng deui kuring nyarios, Girang. Hayu moderation anjeun dipikawanoh ka sadaya lalaki. Gusti geus deukeut. Ati-ati pikeun nanaon; tapi dina unggal hal ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Sareng katengtreman Allah, anu ngalangkungan sadaya pangertian, bakal ngajaga haté sareng pikiran anjeun ku Kristus Yesus."

Lukas 1:32 Anjeunna bakal agung, sarta bakal disebut Putra Nu Maha Agung, sarta Gusti Allah bakal masihan anjeunna tahta Daud bapana.

PANGERAN Allah bakal masihan Putra-Na tahta karajaan Daud ramana.

1. Jangji Allah ngeunaan Karajaan Abadi: Hirup dina Pamarentahan Yesus Kristus

2. Berkah tina Nyaho Rencana Allah: Ngartos Tahta Daud

1. Yesaya 9: 7 - "Ti kanaékan pamaréntahan jeung katengtreman-Na moal aya tungtungna, kana tahta Daud, jeung kana karajaan-Na, pikeun maréntahkeun eta, sarta ngadegkeun eta kalawan judgment tur kalawan kaadilan ti ayeuna malah keur. kantos. Satemenna PANGERAN Nu Maha Kawasa bakal ngalaksanakeun ieu."

2. Wahyu 3:21 - "Ka anjeunna anu overcometh bakal Kuring dibere linggih jeung kuring dina tahta kuring, malah sakumaha Kuring ogé overcame, sarta am set handap kalawan Rama kuring dina tahta-Na."

Lukas 1:33 Sarta anjeunna bakal ngarajaan kulawarga Yakub salamina; sarta karajaan-Na moal aya tungtungna.

Petikan ieu ngajelaskeun pamaréntahan langgeng Yesus dina kulawarga Yakub.

1: Asih sareng welas asih Yesus anu langgeng mangrupikeun sumber kakuatan pikeun urang dina kahirupan sapopoe.

2: Urang ulah poho yén Yésus boga karajaan nu langgeng jeung urang kudu usaha pikeun satia ngawula Mantenna.

1: Ibrani 13:8, ”Yesus Kristus teh sarua kamari jeung ayeuna jeung salalanggengna”.

2: Jabur 146:10, ”PANGERAN bakal jumeneng raja salalanggengna, Allah anjeun, eh Sion, turun-tumurun.”

Lukas 1:34 Saur Maryam ka eta malaikat, “Kumaha jadina ieu teh, da kuring teu wawuh ka lalaki?

Maryam nanya ka malaikat kumaha manéhna bisa boga anak nalika manéhna parawan.

1: Conto iman Maryam dina nyanghareupan kateupastian.

2: Kakawasaan Allah anu mujijat pikeun ngalaksanakeun pangersa-Na.

1: Kajadian 18:14 Naha aya anu susah teuing pikeun PANGERAN?

2: Yesaya 40:28-31 Naha anjeun henteu terang? Naha anjeun henteu nguping, yén Gusti anu langgeng, PANGERAN, Nu Nyipta tungtung bumi, henteu pingsan, sareng henteu bosen? teu aya nu maluruh pamahamanana.

Lukas 1:35 Malaikat ngawaler, saurna, "Roh Suci bakal sumping ka anjeun, sareng kakawasaan Nu Maha Agung bakal ngabayangkeun anjeun.

Malaikat ngumumkeun ka Maryam yén manéhna bakal nyandung Putra Allah, ngaliwatan kakawasaan Roh Suci.

1. Kakuatan Roh Suci: Kumaha Allah Migawe Kaajaiban dina Kahirupan Urang

2. Panggero Yesus: Kumaha Maryam Ngabales Ondangan Allah

1. Yesaya 7:14 - “Ku sabab kitu PANGERAN nyalira bakal masihan anjeun tanda. Behold, parawan bakal ngandung sarta ngalahirkeun putra, sarta bakal disebut ngaranna Immanuel ".

2. Rum 8:11 - "Lamun Roh Anjeunna anu diangkat Yesus ti nu maraot dwells di anjeun, anjeunna anu diangkat Kristus Yesus ti nu maraot ogé bakal mere hirup ka awak fana anjeun ngaliwatan Roh-Na anu dwells di anjeun."

Lukas 1:36 Jeung, behold, misan anjeun Elisabeth, manéhna ogé geus conceived hiji putra dina umur heubeul nya: jeung ieu geus genep bulan jeung manéhna, anu disebut mandul.

Elisabeth geus miraculously dikandung anak dina umur heubeul nya, sanajan mandul.

1: Kaajaiban Gusti - Kumaha Gusti tiasa ngadamel mujijat anu jero sanajan dina kaayaan anu paling teu mungkin.

2: Umur teu aya Halangan - Kumaha Gusti masih tiasa dianggo dina kahirupan jalma sanajan umur maranéhanana.

1: Yesaya 46:4 - Malah nepi ka sepuh jeung bulu abu anjeun Kami Anjeunna, Kami anjeunna anu bakal ngadukung anjeun. Kuring geus dijieun anjeun sarta kuring bakal mawa anjeun; Kuring bakal ngadukung anjeun sareng kuring bakal nyalametkeun anjeun.

2: Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

Lukas 1:37 Sabab jeung Allah moal aya anu mustahil.

Petikan ieu mangrupikeun panginget ngeunaan kakawasaan Gusti sareng yén teu aya anu sesah teuing pikeun Gusti.

1. "Kakawasaan Allah anu teu aya tungtungna"

2. "Euweuh Anu Mustahil pikeun Gusti Urang"

1. Yermia 32:17 Duh Gusti Allah! Behold, Anjeun geus nyieun langit jeung bumi ku kakuatan gede Anjeun jeung stretched panangan, jeung teu aya nanaon teuas teuing pikeun anjeun.

2. Mateus 19:26 Tapi Yesus neuteup ka maranehna, sarta ngadawuh ka maranehna, Jeung lalaki ieu teu mungkin; tapi ku Allah sagala hal anu mungkin.

Lukas 1:38 Saur Maryam, “Tingali abdi Gusti! jadi eta ka kuring nurutkeun kecap thy. Jeung malaikat undur ti dirina.

Mary kalayan rendah haté nampi kana kahoyong Gusti kalayan iman sareng amanah.

1: Urang bisa meunangkeun kakuatan dina ngandelkeun rencana Allah pikeun urang.

2: Waktu nyanghareupan putusan nu hésé, urang bisa ngandelkeun bingbingan Yéhuwa.

1: 1 Peter 5: 7 - Casting sagala care anjeun kana anjeunna; sabab anjeunna paduli ka anjeun.

2: Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupikeun zat anu dipiharep, bukti tina hal-hal anu teu katingali.

Lukas 1:39 Jeung Maryam gugah dina poé éta, sarta indit ka pagunungan kalayan rusuh, ka hiji kota Yuda;

Maryam buru-buru indit ka Yudea.

1. Waktu keur nyanghareupan jaman susah, urang kudu tetep fokus jeung tetep taat kana pangersa Allah.

2. Kasatiaan sareng kasatiaan Maryam kana rencana Allah mangrupikeun conto pikeun urang sadayana.

1. Paribasa 3: 5-6 "Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Anjeunna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng."

2. Lukas 1:38 "Jeung Mary ceuk, Behold the handmaught Gusti; jadi eta ka kuring nurutkeun kecap anjeun."

Lukas 1:40 Terus asup ka imah Zakaria, sarta salam ka Elisabet.

Mary ngadatangan Elisabet sarta salam nya di imahna.

1. The Power of Sisterhood: Silaturahim Satia Mary jeung Elizabeth urang

2. The Beauty of Service: Nganjang Mary ka Elizabeth

1. Siloka 18:24 (Anu loba sobatna bisa jadi ruksak, tapi aya sobat anu leuwih deukeut ti batan dulur.)

2. Rum 12:10 (Saling asih jeung silih pikanyaah.

Lukas 1:41 Jeung eta kajadian, nu, nalika Elisabeth ngadéngé salam Maryam, orok éta leaped dina kandungan nya; jeung Elisabeth dipinuhan ku Roh Suci:

Elisabeth dipinuhan ku Roh Suci nalika anjeunna ngadangu salam Maryam, sareng orokna ngaluncat kabungahan.

1: Suka bungah di payuneun Gusti.

2: Fokus kana kabagjaan Roh Suci.

1: John 16: 22 "Kitu ogé anjeun gaduh kasedihan ayeuna, tapi kuring bakal ningali anjeun deui, sareng haté anjeun bakal girang, sareng moal aya anu bakal nyandak kabagjaan anjeun ti anjeun."

2: Jabur 16:11 "Anjeun terangkeun ka abdi jalan kahirupan; di payuneun anjeun aya kabungahan pinuh; di panangan katuhu anjeun aya kasenangan salamina."

Lukas 1:42 Jeung manéhna spoke kaluar kalawan sora tarik, sarta ngomong, "Rahayu anjeun diantara awéwé, sarta rahayu buah kandungan anjeun."

Respon Maryam kana pengumuman malaikat Jibril ngeunaan kalahiran Yesus: Maryam muji Allah pikeun berkah Yesus.

1. Ni’mat Gusti Nu Maha Kawasa

2. Kahirupan Syukuran kana Ni'mat Allah

1. Jabur 28:7 - PANGERAN teh kakuatan kuring jeung tameng kuring; haté abdi dipercanten anjeunna, sarta kuring ditulungan: kituna haté abdi greatly rejoiceth; sareng ku lagu abdi abdi bakal muji anjeunna.

2. Epesus 5:20 - Ngahaturkeun nuhun salawasna pikeun sagala hal ka Allah jeung Rama dina nami Gusti urang Yesus Kristus.

Lukas 1:43 Jeung ti mana ieu pikeun kuring, yén indung Gusti kuring kudu datang ka kuring?

Maryam pinuh ku kabungah ku béja yén manéhna bakal ngalahirkeun Mésias.

1: Urang ogé bisa pinuh ku kabungah waktu narima berkah ti Allah.

2: Urang kudu pinuh ku kahéngkéran jeung kahéman waktu mikirkeun cara Allah migawé kahirupan urang.

1: Epesus 1: 3-14 - berkah Paul ngeunaan rahmat Allah ka Garéja Epesus

2: Jabur 139: 1-18 - Puji Daud ka Allah pikeun pangaweruh-Na sampurna ngeunaan anjeunna.

Lukas 1:44 Sabab, engke, pas sora salam anjeun kakuping dina ceuli kuring, orok di jero rahim kuring luncat bungah.

Maryam girang dina salam Élisabet sarta orok nu kakandung Yohanes ngaluncat dina rahimna pikeun kabagjaan.

1. Suka bungah dina Hadirat Allah

2. Kakuatan hiji Salam

1. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nya éta cinta, kabagjaan, katengtreman, longsuffering, gentleness, kahadean, iman,

2. Jabur 5:11 - Tapi hayu sakabeh jalma anu nempatkeun kapercayaan maranéhanana di anjeun girang: hayu aranjeunna salawasna ngagorowok kabungahan, sabab anjeun membela aranjeunna: hayu aranjeunna ogé anu bogoh ka ngaran anjeun jadi gumbira di anjeun.

Lukas 1:45 Jeung rahayu manéhna anu percaya: pikeun bakal aya kalakuan hal-hal anu didawuhkeun manéhna ti Gusti.

Maryam percaya kana pesen ti Gusti sareng diberkahan.

1: Urang kudu nuturkeun conto Maryam ngeunaan iman jeung percaya kana jangji Yéhuwa.

2: Ku iman, urang bisa ngarasakeun berkah-berkah nu geus disadiakeun ku Allah pikeun urang.

1: Siloka 3:5-6 ”Percaya ka Yéhuwa kalayan sakuat-kuat haté; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara anjeun ngakuan anjeunna, sareng anjeunna bakal ngarahkeun jalan anjeun."

2: Ibrani 11: 1 "Ayeuna iman mangrupikeun substansi tina hal-hal anu dipiharep, bukti tina hal-hal anu teu katingali."

Lukas 1:46 Saur Maryam, "Jiwa abdi ngagungkeun Gusti.

Lagu puji sareng sukur Maryam ka Gusti pikeun berkah anu parantos dipasihkeun ka anjeunna.

1. Ngagungkeun Pangéran: Diajar Nyuhunkeun Puji sareng Syukur ka Gusti.

2. Kidung Puji Maryam: Conto Syukur Anu Inspiratif.

1. Jabur 103:1-2 - "Puji PANGERAN, jiwa abdi, sareng sadaya anu aya dina diri abdi, ngaberkahan jenengan-Na anu suci! Puji PANGERAN, oh jiwa abdi, sareng ulah hilap sagala kauntungan-Na."

2. Kolosa 3:16 - "Hayu kecap Kristus Huni di maneh richly, ngajarkeun jeung admonishing karana dina sagala hikmah, nyanyi psalms na hymns jeung lagu spiritual, kalawan thankfulness dina haté anjeun ka Allah."

Lukas 1:47 Jeung sumanget kuring geus girang di Allah Jurusalamet kuring.

Maryam proclaims kabagjaan dirina di Gusti, Jurusalamet dirina.

1: Urang bisa bagja ka Yéhuwa lamun urang ngaharep jeung ngandel ka Mantenna.

2: Ngaliwatan Yesus, urang tiasa mendakan kabagjaan sareng katengtreman anu langgeng dina kahirupan urang.

1: Jabur 30: 5 "Sapeuting nangis, tapi isuk-isuk aya kabagjaan."

2: Pilipi 4:4 ”Salawasna bagja ka Gusti. Sakali deui kuring bakal nyebutkeun, girang!”

Lukas 1:48 Pikeun anjeunna geus dianggap kaayaan low of handmaiden-Na: pikeun, behold, ti henceforward sakabeh generasi bakal nyebut kuring rahayu.

Gusti ningali kana anu hina sareng ngangkat aranjeunna, masihan aranjeunna rahmat sareng kahadean.

1: Rahmat Allah sayogi pikeun jalma anu rendah haté sareng lemah lembut.

2: Sakabeh generasi bakal nyebut jalma anu ngarendahkeun diri rahayu.

1: Siloka 3:34 - "Mantenna ngeureunkeun jalma-jalma anu ngahina; Anjeunna bakal ngahukum jalma-jalma anu sombong, sareng ngarendahkeun aranjeunna."

2: James 4: 6 - "Tapi Anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab kitu Anjeunna nyarios, Gusti nolak jalma anu sombong, tapi masihan rahmat ka anu hina."

Lukas 1:49 Pikeun anjeunna anu perkasa geus dipigawé pikeun kuring hal hébat; sareng suci namina.

Maryam muji Allah pikeun hal hébat Anjeunna geus dipigawé pikeun dirina sarta proclaims kasucian-Na.

1. Gusti Nu Maha Kawasa tur Suci: Ngagungkeun Agungna Kakawasaan sareng Kasucian Gusti.

2. Ngaronjatkeun Kakuatan ti Yéhuwa: Ngalaman Hal-hal Nu Maha Agung anu Geus Dipigawé Allah Pikeun Urang

1. Jabur 99:3-4 - Hayu aranjeunna muji ngaran hébat sarta dahsyat thy; sabab éta suci. Kakuatan raja ogé cinta judgment; Anjeun ngadegkeun kaadilan, ngalaksanakeun kaadilan sareng kabeneran di Yakub.

2. Nehemiah 9:5-6 - Ngadeg tur ngaberkahan Gusti Allah anjeun salamina: jeung rahayu jadi ngaran glorious thy, nu Maha Agung luhureun sakabeh berkah jeung pujian. Anjeun, malah thou, ngan Gusti; Anjeun geus nyieun langit, sawarga langit, jeung sakabeh host maranéhanana, bumi, jeung sagala hal nu aya di dinya, laut, jeung sagala rupa nu aya di dinya, jeung anjeun preserves kabeh; jeung host langit nyembah ka anjeun.

Lukas 1:50 Sareng rahmat-Na ka jalma-jalma anu sieun ka Anjeunna turun-tumurun.

Petikan éta nyarioskeun rahmat Allah ka jalma-jalma anu ngahormat ka Anjeunna, ti generasi ka generasi.

1. Generasi Satia: The Power of Reverence ka Allah

2. Rahmat Sakuliah Generasi: Ngahormatan Asih Asih Gusti

1. Jabur 103:17 - "Tapi ti langgeng nepi ka langgeng asih Gusti urang jeung jalma anu sieun Mantenna, jeung kaadilan-Na jeung barudak maranéhanana sacara"

2. Malachi 3:17 - "Maranéhanana bakal milik abdi," nyebutkeun Gusti Nu Maha Kawasa, "dina poé nalika kuring nyieun nepi diilikan treasured abdi. Kami bakal nyéépkeun aranjeunna, sapertos bapa anu karunya sareng nyéépkeun putrana anu ngawula ka anjeunna."

Lukas 1:51 Anjeunna parantos nunjukkeun kakuatan ku panangan-Na; Anjeunna geus sumebar kareueus dina imajinasi haté maranéhanana.

Kakuatan Allah dibuktikeun ku panangtayungan-Na pikeun jalma-jalma anu hina sareng anu ngarendahkeun jalma-jalma anu sombong.

1: Kakuatan Allah langkung ageung tibatan milik urang

2: Sombong Datang Sateuacan Ragrag

1: Yakobus 4: 6 - "Allah opposes kareueus tapi masihan rahmat ka hina."

2: Siloka 16:18 - "Kasombongan sateuacan karusakan, sareng sumanget sombong sateuacan ragrag."

Lukas 1:52 Mantenna nurunkeun para panggedena tina korsi-korsiana, sarta ngaluhurkeun jalma-jalma anu rendah darajatna.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan kumaha Gusti ngarendahkeun anu perkasa sareng ngangkat anu hina.

1. A on kakuatan humility na kumaha eta bisa dipaké pikeun glorify Allah.

2. A on kumaha Allah dianggo pikeun level lapangan maén tur kumaha Anjeunna jalan pikeun némbongkeun urang sadayana yen urang sarua dina panon-Na.

1. 1 Petrus 5:5-7 “Nya kitu deui, aranjeun nu ngora, tunduk ka para kokolot. Pakean ka diri anjeun, sakabeh, kalawan humility ka hiji séjén, pikeun "Allah ngalawan nu sombong, tapi mere rahmat ka asor." Ku sabab kitu, rendahkeun diri anjeun dina panangan Allah anu perkasa, supados dina waktos anu pas anjeunna tiasa ngaluhuran anjeun, tuang sadaya kahariwang anjeun ka Anjeunna, sabab anjeunna paduli ka anjeun."

2. Yakobus 4:10 ”Kudu rendahkeun diri ka Gusti, ku Mantenna bakal ngaluhurkeun aranjeun”.

Lukas 1:53 Anjeunna geus ngeusi lapar ku hal alus; jeung nu beunghar manéhna geus dikirim kosong jauh.

Allah mere ka nu lapar jeung nyokot jauh ti nu beunghar.

1. Allah ngaganjar ka nu hina: Kumaha Allah ngagunakeun pangabutuh urang pikeun ngaberkahan urang

2. Ridho Alloh: Diajar Ngandelkeun Karunia Allah

1. Yakobus 2: 5-7 "Dengekeun, dulur-dulur anu dipikacinta: Naha Allah henteu milih jalma-jalma anu miskin di dunya pikeun beunghar ku iman sareng ahli waris karajaan anu dijangjikeun ku Anjeunna ka jalma anu nyaah ka Anjeunna? Tapi anjeun geus dishonored lalaki miskin. Naha jalma beunghar henteu ngatindes anjeun sareng nyered anjeun ka pangadilan? Naha aranjeunna henteu ngahina kana nami mulya anu ku anjeun disebat?"

2. Mateus 5:3 "Bagja jalma miskin di roh, sabab kagungan Karajaan Sawarga."

Lukas 1:54 Anjeunna parantos ngabantosan abdi-Na ka Israil, pikeun ngémutan welas asih-Na;

Petikan éta nyorotkeun welas asih Allah dina ngabantosan hamba-Na Israil.

1. Welas Asih Gusti: Kumaha Asih Gusti Nu Maha Kawasa tur Ngaluhurkeun

2. Kakuatan Pangéling-ngéling: Kumaha Allah Ngagunakeun Mémori Pikeun Ngabuktikeun Asih-Na

1. Budalan 34:6-7 - "Sareng Gusti ngalangkungan payuneun anjeunna, sareng ngumumkeun, Gusti, Gusti Allah, welas asih sareng welas asih, panjang sabar, sareng seueur kahadéan sareng kabeneran, ngajaga welas asih pikeun rébuan, ngahampura kajahatan sareng kajahatan. jeung dosa"

2. Lamentations 3: 22-23 - "Ieu teh mercies Gusti urang teu dihakan, sabab compassions-Na teu gagal. Aranjeunna anyar unggal isuk: hébat nyaéta kasatiaan thy "

Lukas 1:55 Sakumaha anu diomongkeun-Na ka karuhun urang, ka Ibrahim, jeung ka turunan-Na salawasna.

Allah ngadamel perjangjian sareng Ibrahim sareng katurunan-Na anu bakal langgeng.

1. Perjangjian Allah ngeunaan Asih sareng Kasatiaan: Ibrahim, Bapa Iman Urang

2. Hirup dina Jangji-jangji Allah: Jangji Nu Teu Ingkar ka Ibrahim jeung Turunan-Na

1. Rum 4: 13-17 - Pikeun jangji, yén manéhna kudu jadi ahli waris dunya, éta lain Abraham, atawa turunan-Na, ngaliwatan hukum, tapi ngaliwatan kabeneran iman.

2. Ibrani 6:13-18 - Pikeun nalika Allah dijieun jangji ka Abraham, sabab anjeunna bisa sumpah ku euweuh gede, anjeunna sware ku dirina.

Lukas 1:56 Jeung Mary abode jeung manéhna kira tilu bulan, sarta balik ka imahna sorangan.

Mary cicing jeung Elisabet salila tilu bulan saméméh balik ka imahna sorangan.

1. Rencana Allah: Titingalian waktos Maryam sareng Elizabeth

2. Kakuatan ukhuwah: Conto Maryam jeung Elizabeth

1. Galata 6: 2 - "Tega hiji burdens sejen, sarta jadi minuhan hukum Kristus."

2. John 15: 12-13 - "Ieu parentah Kami, yén anjeun bogoh karana sakumaha Kuring geus dipikacinta anjeun. Cinta Greater teu boga hiji ti ieu, nu batur iklas hirupna pikeun babaturanana."

Lukas 1:57 Ayeuna Elisabet pinuh waktos sumping yén manéhna kudu ngalahirkeun; sarta manéhna ngalahirkeun putra.

Elisabeth ngalahirkeun putra.

1: Waktu Allah Sampurna - Lukas 1:57

2: Ngadagoan Jangji Allah - Lukas 1:57

1: Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal naek nepi kalawan jangjang sakumaha garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, teu pingsan."

2: Yesaya 46:10-11 - "Nganyatakeun ahir ti mimiti, sareng ti jaman baheula ngeunaan hal-hal anu henteu acan dilakukeun, saurna, Naséhat Kami bakal tetep, sareng kuring bakal ngalaksanakeun sagala kersa Kami: Nyauran manuk gagak ti bumi. wetan, jalma anu ngalaksanakeun piwuruk Kami ti nagara jauh: enya, Kami geus ngomong eta, Kuring ogé bakal ngalaksanakeun eta; Kuring geus purposed eta, Kuring ogé bakal ngalakukeun eta.

Lukas 1:58 Tatangga-tatanggana jeung dulur-dulur saderek-saderekna ngadarenge yen Gusti parantos maparin welas asih ka dirina; jeung maranehna girang jeung manéhna.

Yéhuwa mikanyaah pisan ka Maryam, ngabalukarkeun tatangga-tatanggana jeung dulur-dulurna bungah jeung manéhna.

1: Urang bisa diajar tina conto Maryam ngeunaan kumaha carana pinuh ku kabungah waktu Allah mikawelas.

2: Welas asih Allah salawasna sadia pikeun urang, teu sual kaayaan urang.

1: Jabur 118:24 “Ieu dinten Gusti parantos ngadamel; hayu urang girang sareng girang di dinya."

2: Rum 5: 20-21 "Dimana dosa ngaronjat, kurnia beuki ngaronjat, ku kituna, sakumaha dosa maréntah dina maot, kitu ogé rahmat bisa maréntah ku kaadilan pikeun mawa hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang."

Lukas 1:59 Dina poe kadalapan maranehna daratang rek nyunatan eta budak; sarta maranéhanana disebut anjeunna Zacharias, nurutkeun ngaran bapana.

Petikan ieu nyarioskeun nami Zacharias murangkalih dumasar kana adat agama Yahudi.

1. Pentingna tradisi jeung warisan dina kaagamaan.

2. Pentingna ngaran budak dina Kitab Suci.

1. Kajadian 17: 12-14 - Pentingna sunat salaku bagian tina covenant jeung Allah.

2. Mateus 1:21 - The significance tina ngaran Yesus jeung minuhan na nubuat.

Lukas 1:60 Waler indungna, "Henteu kitu; tapi anjeunna bakal disebut Yohanes.

Elizabeth, indungna Yohanes Jurubaptis, nyatakeun yén ngaran putrana bakal John, tinimbang ngaran nu bapana dipilih.

1. "Kakuatan Berkah Indung: Hirup Nepi ka Gusti Nu Dipasihan Ngaran"

2. "Kakuatan Ta'at Satia: Nurutkeun Pangersa Allah Sanajan Pikiran Batur"

1. Kajadian 17: 5 - "No deui bakal ngaran anjeun jadi Abram; ngaran anjeun bakal Abraham, pikeun kuring geus dijieun anjeun bapa loba bangsa."

2. Mateus 1:21 - "Manéhna bakal ngababarkeun putra, jeung anjeun kudu masihan anjeunna ngaran Yesus, sabab anjeunna bakal nyalametkeun umat-Na tina dosa maranéhanana."

Lukas 1:61 Jeung ceuk maranehna ka dirina, "Teu aya salah sahiji baraya anjeun anu disebut ngaranna ieu."

Baraya Elisabet jeung Jakaria teu bisa manggihan dulur-dulurna nu sarua jeung putrana, Yohanes.

1. Rencana Allah langkung ageung tibatan rencana urang.

2. Kakuatan iman sareng doa dina nyanghareupan kasulitan.

1. Epesus 3:20 - Ayeuna ka Anjeunna anu sanggup ngalakukeun exceeding abundantly luhureun sakabeh nu urang ménta atawa mikir, nurutkeun kakuatan nu gawéna di urang.

2. Yakobus 5: 13-16 - Naha aya diantara anjeun anu kaserang? Hayu anjeunna ngadoa. Aya nu riang? Hayu anjeunna nyanyi mazmur.

Lukas 1:62 Jeung maranéhna nyieun tanda ka bapana, kumaha anjeunna hoyong anjeunna disebut.

Bapana Yohanes Pembaptis dipénta pikeun ngaranan putrana.

1: Allah manggil urang sadayana pikeun iman sareng ta’at, sapertos Anjeunna nyauran Jakaria pikeun namina putrana Yohanes.

2: Urang kedah percanten ka Allah sareng nampi kurnia-Na, sapertos Jakaria nalika masihan nami putrana Yohanes.

1: Yesaya 9: 6 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

2: Mateus 1:21 - Anjeunna bakal ngalahirkeun putra, sareng anjeun kedah nyauran nami Yesus, sabab anjeunna bakal nyalametkeun umat-Na tina dosana.

Lukas 1:63 Anjeunna menta meja tulis, tuluy nulis, pokna, "Ngaranna Yohanes." Jeung maranéhna marveled sadayana.

Jalma-jalma kagét waktu Jakaria nuliskeun ngaran Yohanes, putrana.

1: Kakuatan Ngaran - nalika urang masihan nami batur, urang masihan identitas.

2: Pentingna Yohanes - pentingna peran Yohanes dina Kitab Suci sareng naon hartosna pikeun urang ayeuna.

1: Yesaya 9: 6 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

2: Mateus 1:21 - Anjeunna bakal ngalahirkeun putra, sareng anjeun kedah nyauran nami Yesus, sabab anjeunna bakal nyalametkeun umat-Na tina dosana.

Lukas 1:64 Baham-Na langsung dibuka, létahna leupas, tuluy nyarita, muji ka Allah.

Petikan ieu ngajelaskeun momen nalika pidato Jakaria dibalikeun saatos kunjungan malaikat na.

1. Kakawasaan Allah: Mulangkeun Omongan Urang.

2. Kaajaiban Pujian: Ngaleupaskeun Kagumbiraan tina Basa Urang.

1. Yesaya 35: 5-6 - Lajeng panon buta bakal dibuka, sarta Ceuli tina pireu bakal unstopped. Saterusna bakal lalaki lumpuh kabisat kawas hiji hart, jeung basa belet nyanyi.

2. Jabur 51:15 - Nun Gusti, buka biwir abdi; jeung sungut abdi bakal nembongkeun muji Anjeun.

Lukas 1:65 Jalma-jalma anu aya di sakurilingeunana kasieunan, kabeh papatah ieu gegeroan di sakuliah pagunungan Yudea.

Sieun sumebar ka jalma-jalma di wewengkon Yudea sanggeus ngadéngé kajadian mujijat sabudeureun kalahiran Yohanes Jurubaptis.

1. Kakawasaan Allah leuwih gede ti batan sieun urang.

2. Urang bisa ngandel ka Allah sanajan hirupna teu pasti.

1. Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

2. Jabur 56:3-4 - Nalika kuring sieun, abdi nempatkeun kapercayaan abdi ka anjeun. Ka Allah, anu pangandika abdi muji, ka Allah abdi percanten; Abdi moal sieun. Naon tiasa daging ngalakukeun ka abdi?

Lukas 1:66 Sarta sakabeh jalma anu ngadéngé éta disimpen dina haté maranéhna, paribasa, "Naon cara ieu budak téh!" Sareng panangan Gusti aya sareng anjeunna.

Petikan ieu ngajelaskeun kaheranan jeung kaheranan jalma-jalma di Yérusalém waktu ngadéngé béja yén Jakaria jeung Élisabét keur ngarep-ngarep budak.

1. Allah Ngalakonan Hiji Hal Anyar: Girang dina Karya-Na anu Kaahengan

2. Beristirahat dina Kapastian Kakawasaan sareng Hadirin Allah

1. Yesaya 43:19 - Behold, Kuring keur ngalakonan hal anyar; ayeuna eta spring mudik, anjeun teu ngarasa eta?

2. Jabur 46:10 - Tetep tenang, sarta nyaho yen Kami Allah. Kuring bakal Maha Agung di antara bangsa, Kuring bakal Maha Agung di bumi!

Lukas 1:67 Jakarias ramana dipinuhan ku Roh Suci, sareng ngaramal, saurna,

Zacharias dipinuhan ku Roh Suci jeung prophesied berkah pikeun umat Allah.

1. Kasatiaan Allah dina Jaman Kasulitan

2. Kakuatan Roh Suci

1. Yesaya 12: 2-3 - "Behold, Allah teh kasalametan kuring; Kuring bakal percanten, sarta moal sieun; pikeun Gusti Allah kakuatan kuring jeung lagu abdi, sarta anjeunna geus jadi kasalametan abdi."

2. Rasul 2: 4 - "Jeung maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci jeung mimiti nyarita ku basa sejen, sakumaha Roh masihan aranjeunna utterance."

Lukas 1:68 Puji PANGERAN Allah Israil; sabab Anjeunna parantos ngadatangan sareng nebus umat-Na,

Allah geus dilongok umat-Na jeung ditebus maranehna.

1: Yesus sumping pikeun nyalametkeun urang tina dosa urang.

2: Rahmat sareng rahmat Allah henteu aya watesna sareng jauh.

1: Titus 2: 14, "anu masihan dirina pikeun urang pikeun nebus urang tina sagala kajahatan sareng pikeun nyucikeun pikeun dirina hiji jalma pikeun milikna sorangan anu getol kana padamelan anu hadé."

2: Rum 3:23-24, "Sabab sadaya jelema geus dosa jeung kakurangan tina kamulyaan Allah, sarta geus diyakinkeun ku rahmat-Na salaku hadiah, ngaliwatan panebusan anu aya dina Kristus Yesus."

Lukas 1:69 Sareng parantos ngangkat tanduk kasalametan pikeun urang di bumi abdi-Na Daud;

Petikan nyarioskeun ngeunaan Allah ngangkat tanduk kasalametan pikeun urang di bumi hamba-Na Daud.

1. Panyadiaan Kasalametan Allah ngalangkungan Kaum Daud

2. Kakuatan Kasalametan Allah Gawé Ngaliwatan Hamba-Na

1. Yesaya 11: 1-2 - "Jeung aya bakal datang mudik rod kaluar tina bobot of Jesse, sarta Cabang bakal tumuwuh kaluar tina akar na: Jeung Roh PANGERAN bakal rest kana anjeunna, sumanget hikmah jeung pangertian, sumanget naséhat sareng kakuatan, sumanget pangaweruh sareng takwa ka PANGERAN."

2. 2 Samuel 7:12-13 - "Jeung lamun poé thy jadi kaeusi, jeung anjeun bakal bobo jeung bapa thy, Kuring baris nyetél siki thy sanggeus thee, nu bakal neruskeun kaluar tina bowels thy, sarta kuring bakal ngadegkeun karajaan-Na. Mantenna bakal ngawangun gedong pikeun ngaran Kami, sarta Kami baris ngadegkeun tahta karajaanana salamina."

Lukas 1:70 Sakumaha anu diomongkeun ku nabi-nabi-Na anu suci, anu parantos aya ti mimiti dunya:

Allah ngandika ngaliwatan nabi-Na ti mimiti dunya.

1. Kakuatan Firman Allah - Ngajalajah kumaha Allah geus diomongkeun ka urang ngaliwatan nabi-Na ti mimiti dunya.

2. The Timelessness Firman Allah - Ngajalajah kumaha Firman Allah geus pituduh ti mimiti dunya.

1. Yesaya 55:11 - "Jadi bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta. "

2. Jabur 33: 4 - "Kanggo kecap PANGERAN bener; jeung sagala karya-Na anu dipigawé dina bebeneran."

Lukas 1:71 Urang kudu disalametkeun ti musuh urang, jeung tina panangan sakabeh nu hate urang;

petikan nu speaks keur disalametkeun ti musuh jeung jalma anu hate urang.

1: Kaasih Allah nyalametkeun urang tina musuh urang jeung jalma-jalma anu benci ka urang.

2: Ku iman ka Allah, urang bisa dibébaskeun ti musuh-musuh urang jeung jalma-jalma nu ngabenci urang.

1: Rum 8:37 Henteu, dina sagala hal ieu urang leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta urang.

2: Jabur 34:17-18 Nalika jalma-jalma soleh menta tulung, PANGERAN ngadangu tur nyalametkeun maranehna tina sagala kasusahna. Pangéran caket ka anu patah hati sareng nyalametkeun anu remuk jiwana.

Lukas 1:72 Pikeun ngalaksanakeun rahmat anu dijangjikeun ka karuhun urang, sareng nginget perjangjian suci-Na;

Petikan éta nyarioskeun minuhan jangji-jangji Allah sareng ngémutan perjanjian suci-Na.

1. Jangji Ditepikeun: Rahmat Gusti

2. Inget kana Perjangjian Allah: Komitmen Urang ka Anjeunna

1. Yesaya 55: 3 - "Condongkeun ceuli anjeun, sarta datang ka kuring; ngadangu, yén jiwa anjeun bisa hirup; sarta kuring bakal nyieun jeung anjeun hiji covenant langgeng, steadfast mah, cinta pasti ka Daud."

2. Jabur 105: 8 - "Anjeunna emut covenant-Na salawasna, kecap anu anjeunna paréntah, pikeun sarébu generasi."

Lukas 1:73 Sumpah anu anjeunna ikrar ka Abraham bapa urang,

Allah nyieun jangji ka Ibrahim jeung nedunan eta.

1: Allah satia jeung bakal nedunan jangji-Na.

2: Urang bisa ngandelkeun jangji-jangji Allah sanajan butuh waktu lila pikeun kawujud.

1: Bilangan 23:19 - Allah teu manusa, yén manéhna kudu ngabohong; boh anak manusa, yén manéhna kudu tobat: geus manéhna ceuk, jeung manéhna teu ngalakukeun eta? atawa geus anjeunna diucapkeun, sarta bakal anjeunna moal nyieun alus?

2: 2 Corinthians 1:20 - Pikeun sakabéh jangji Allah di Anjeunna enya, jeung di Anjeunna Amin, pikeun kamulyaan Allah ku urang.

Lukas 1:74 Mantenna bakal maparin ka urang, supaya urang dibebaskeun tina panangan musuh-musuh urang bisa ngawula ka Anjeunna tanpa sieun,

Dina Lukas 1:74 , Allah jangji baris nangtayungan jeung nyalametkeun umat-Na ti musuh-musuhna sangkan bisa ngawula ka Anjeunna kalawan tengtrem jeung teu sieun.

1. "Janji Perlindungan: Ngalayanan Gusti Tanpa Sieun"

2. "Nyalametkeun Allah: Ngalayanan Anjeunna dina Kabebasan"

1. Jabur 34:7 - Malaikat PANGERAN encamps sabudeureun jalma anu sieun Mantenna, sarta delivers aranjeunna.

2. Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

Lukas 1:75 Dina kasucian jeung kabeneran di payuneuna-Na, sapanjang hirup urang.

Petikan ieu tina Lukas 1 nyarioskeun ngeunaan kahirupan kasucian sareng kabeneran sateuacan Gusti.

1. Hirup Kahirupan Kasucian jeung Kabeneran di payuneun Allah

2. Kakawasaan Kasucian jeung Kabeneran dina Kahirupan Urang

1. 1 Peter 1: 15-16 - "Tapi sakumaha anjeunna anu disebut anjeun suci, anjeun ogé kudu suci dina sakabéh kalakuan anjeun, sabab geus ditulis, "Anjeun bakal suci, pikeun Kami suci."

2. Yakobus 1: 22-25 - "Tapi jadi doers tina kecap, jeung ulah listeners wungkul, deceiving yourselves. Pikeun upami saha anu ngadangukeun kecap sareng sanés ngalaksanakeun, anjeunna sapertos jalma anu neuteup wajah alamina dina eunteung. Pikeun manéhna nempo dirina jeung indit jauh jeung sakaligus poho kumaha manéhna kawas. Tapi sing saha anu ningali kana hukum anu sampurna, hukum kamerdikaan, sareng terus-terusan, anu henteu ngadangukeun anu mopohokeun tapi anu ngalakukeun anu ngalakukeun, anjeunna bakal rahayu dina ngalaksanakeunana."

Lukas 1:76 Jeung anjeun, anak, bakal disebut nabi Nu Maha Agung: pikeun anjeun bakal indit saméméh nyanghareupan Gusti pikeun nyiapkeun jalan-Na;

Petikan éta nyarioskeun yén Yohanes Pembaptis disebut nabi Nu Maha Agung, anu bakal sateuacan Gusti nyiapkeun jalan-Na.

1. Nyauran Yohanes Pembaptis: Nyiapkeun Jalan pikeun Gusti

2. Misi Nabi Yohanes Pembaptis: Nyiapkeun Hati pikeun Karajaan Allah

1. Yesaya 40: 3-5 - Nyiapkeun jalan Gusti, nyieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang.

2. Malachi 3: 1 - "Behold, Kami bakal ngirim utusan Kami, sarta anjeunna bakal nyiapkeun jalan saméméh kuring."

Lukas 1:77 Pikeun masihan pangaweruh ngeunaan kasalametan ka umat-Na ku panghampura dosa-dosana,

Ayat ieu nyatakeun yén tujuan Allah ngutus Putra-Na ka dunya nyaéta pikeun masihan umat-Na pangaweruh ngeunaan kasalametan sareng ngahampura dosa-dosa.

1. Hadiah Kasalametan: Kumaha Allah Nyalametkeun Urang Ngaliwatan Putra-Na

2. Rahmat Allah: Ngartos Panghampura Dosa

1. Rum 5: 8 - "Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

2. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-na ieu teu ti yourselves, éta kurnia Allah- teu ku karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast."

Lukas 1:78 Ku karana welas asih Allah urang; dimana isuk-isuk ti luhur parantos sumping ka urang,

Kalayan rahmat Gusti, urang parantos didatangan ku subuh ti surga.

1. Ningali Rahmat Gusti dina Kahirupan Sapopoé

2. Manggihan Panglipur jeung Pangharepan dina Rahmat Pangéran

1. Jabur 86:15 - Tapi anjeun, O Lord, mangrupakeun Allah welas asih jeung welas asih, slow mun anger jeung abounding asih steadfast jeung kasatiaan.

2. James 5:11 - Behold, urang nganggap jalma rahayu anu tetep steadfast. Anjeun geus ngadéngé ngeunaan steadfastness of Ayub, jeung anjeun geus katempo tujuan Gusti, kumaha Gusti teh welas asih jeung welas asih.

Lukas 1:79 Pikeun masihan terang ka jalma-jalma anu calik di gelap sareng dina kalangkang maot, pikeun nungtun suku urang kana jalan katengtreman.

Petikan nyarioskeun nyayogikeun cahaya sareng pituduh ka jalma-jalma anu aya dina gelap sareng putus asa, ngarah aranjeunna nuju katengtreman.

1. "A Pathway to Peace" - Ngajalajah berkah manggihan karapihan ngaliwatan Kristus.

2. "Cahaya dina Poek" - Mariksa harepan jeung kabagjaan nu asalna tina percanten ka Allah.

1. Yesaya 9: 2 - "Jalma leumpang di gelap geus katempo hiji lampu hébat; on jalma anu hirup di tanah gelap jero cahaya a geus dawned."

2. Jabur 119:105 - "Sabda anjeun lampu pikeun suku kuring jeung lampu pikeun jalan abdi."

Lukas 1:80 Jeung murangkalih tumuwuh, sarta jadi kuat sumanget, sarta tetep di gurun keusik nepi ka poé némbongkeun anjeunna ka Israil.

Anak Yesus tumuwuh sarta jadi kuat sacara rohani waktu hirup di gurun nepi ka waktu anjeunna nembongkeun dirina ka Israil.

1: Rencana Allah pikeun kahirupan urang mungkin teu dipikanyaho ku urang, tapi urang tiasa percanten kana pituduh-Na.

2: Urang bisa ngandelkeun Allah pikeun mawa urang kana takdir urang, sanajan butuh waktu.

1: Yeremia 29:11 - "Kanggo Kami terang rencana Kami pikeun anjeun," saur PANGERAN, "rencana pikeun ngamakmurkeun anjeun sareng henteu ngarugikeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan sareng masa depan."

2: Siloka 3:5-6 - “Percaya ka Yéhuwa kalayan sagemblengna haté, ulah ngandelkeun pangarti sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng."

Lukas 2 neraskeun naratif kalahiran sareng kahirupan awal Yesus, nyorot kajadian anu penting sapertos kalahiran Yesus di Betlehem, kunjungan angon sareng malaikat, sareng presentasi Yesus di Bait Allah.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku paréntah ti Caesar Augustus yén sénsus kedah dilaksanakeun. Yusup, ti kulawarga Daud, indit ka Betlehem jeung Maryam nu keur kakandungan. Bari maranéhna aya di dinya, Mary ngababarkeun putra cikal nya jeung dibungkus Anjeunna dina lawon swaddling sarta nempatkeun Anjeunna dina kandang hiji sabab euweuh kamar pikeun aranjeunna di panginepan (Lukas 2:1-7). Di wewengkon nu sarua, angon keur ngajaga domba maranéhanana dina peuting waktu malaikat nembongan ka maranehna. Malaikat mawa warta gumbira ka maranehna: Jurusalamet geus lahir di Betlehem. Ujug-ujug, balad sarwa sawarga ngagabung ka malaikat muji Allah sarta ngomong, "Maha Suci Allah di sawarga nu pangluhurna, sarta karapihan di bumi di antara jalma-jalma nu ku Mantenna pleased" (Lukas 2:8-14).

Paragrap 2: Sanggeus ngadéngé ieu talatah malaikat, para pangangon buru-buru ka Betlehem pikeun manggihan orok Yésus. Aranjeunna mendakan Maryam sareng Yusup sareng orokna ngagolér dina kandang. Angon ngabagikeun naon anu aranjeunna tingali sareng kadéngé ka batur anu kagum kana omonganana (Lukas 2:15-18). Dalapan poé sanggeusna, nurutkeun adat Yahudi pikeun orok lalaki, Yesus disunat sarta dingaranan sakumaha parentah malaikat saméméh konsepsi-Na - Yesus. Nalika éta waktuna pikeun nyucikeun Maryam nurutkeun hukum Yahudi sanggeus ngalahirkeun geus kaliwat diperlukeun kurban dijieun Yerusalem Yusup Maryam nyandak Anjeunna nepi Yerusalem nepi ka Anjeunna Gusti sakumaha eta ditulis Hukum Gusti Unggal jalu muka rahim disebut Gusti suci nawiskeun pasangan doves dua japati ngora (Lukas 2: 21-24).

Ayat 3: Di Yerusalem dina waktos éta cicing Simeon jalma soleh anu saleh ngantosan panglipur Israil Roh Suci ngungkabkeun anjeunna moal bakal maot sateuacan anjeunna ningali Al Masih Gusti anu dipimpin ku Roh ka jero Bait Allah nalika kolotna ngalahirkeun murangkalih Yesus ngalakukeun pikeun anjeunna adat Hukum nyandak senjata muji Gusti. paribasa "Sovereign Master Anjeun bisa ngantep abdi anjeun miang karapihan nurutkeun kecap panon geus katempo kasalametan disiapkeun ayana sagala bangsa terang wahyu kapir kamulyaan urang Israil." Lajeng prophesied ngeunaan anak nyebutkeun Anjeunna ditakdirkeun ngabalukarkeun ragrag rising loba Israel jadi tanda diucapkeun ngalawan jadi pikiran hate wangsit pedang bakal Pierce jiwa teuing Anna nabiess umur geus maju teu ninggalkeun candi ibadah puasa neneda datang ka hareup moment nempo anak muji sukur ka Allah spoke dulur panebusan Yerusalem mulang Nasaret tumuwuh kuat ngeusi hikmah hikmah kana anjeunna (Lukas 2:25-40).

Lukas 2:1 Jeung eta kajadian ngaliwatan poé éta, nu aya kaluar hiji SK ti Kaisar Augustus, yén sakuliah dunya kudu taxed.

Caesar Augustus ngaluarkeun SK anu mewajibkeun sakabeh jalma di dunya kudu taxed.

1. Lahirna Yesus minuhan rencana Allah kasalametan pikeun sakabéh.

2. Inget pikeun sukur jeung taat ka Allah, sanajan dina waktu pajeg.

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 13: 7 - Masihan ka dulur naon ngahutang aranjeunna: Lamun ngahutang pajeg, mayar pajeg; lamun sharing, lajeng sharing; lamun hormat, mangka hormat; lamun ngahargaan, mangka ngahargaan.

Lukas 2:2 (Sareng pajeg ieu mimiti dilakukeun nalika Kirenius jadi gubernur Siria.)

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha sénsus dilaksanakeun dina jaman Kirenius, anu gubernur Siria.

1. Rencana Allah salawasna diungkabkeun dina waktos Ilahi.

2. Lamun urang nuturkeun pituduh Gusti, berkah bakal nuturkeun.

1. Pandita 3: 1-8 - Aya waktuna pikeun sagalana, jeung usum pikeun unggal kagiatan di handapeun langit.

2. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris Gunung nepi jeung jangjang kawas garuda; maranehna bakal lumpat jeung teu bosen; maranehna bakal leumpang jeung teu pingsan.

Lukas 2:3 Jeung kabeh indit ka pajeg, unggal ka kota sorangan.

Maryam jeung Yusup diwajibkeun indit ka Betlehem pikeun sénsus, jadi maranéhna indit pikeun pajeg di kotana sorangan.

1. Pentingna Taat kana Hukum: Tilik kana Taatna Maryam sareng Yusup

2. Kakuatan Kasatiaan: Maryam jeung Yusup Kapercayaan ka Allah

1. Mateus 6:33 - "Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung amal saleh-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun."

2. Pilipi 4:19 - "Jeung Allah mah bakal nyadiakeun unggal kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan Kristus Yesus."

Lukas 2:4 Yusup oge angkat ti Galilea, ti kota Nasaret, ka Yudea, ka kota Daud, anu disebut Betlehem; (sabab anjeunna turunan sareng turunan Daud:)

Petikan ieu nyarioskeun perjalanan Yusup sareng Maryam ti Nasaret ka Betlehem pikeun ngalaksanakeun nubuat ngeunaan Al Masih anu dilahirkeun di kota Daud.

1. Firman Allah salawasna bener, sarta bakal salawasna lumangsung.

2. Allah boga rencana pikeun unggal urang, sarta hal anu penting pikeun percanten ka Anjeunna.

1. Yesaya 55:11 - Ku kituna bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta.

2. Yeremia 29:11 - Pikeun kuring nyaho pikiran yén kuring mikir ka arah anjeun, nyebutkeun Gusti, pikiran karapihan, jeung teu jahat, méré Anjeun hiji tungtung ekspektasi.

Lukas 2:5 Pikeun ditagihkeun sareng Maryam garwa garwa-Na, anu nuju hamil.

Petikan ieu ngajelaskeun yén Yusup sareng Maryam angkat ka Betlehem supados dipayunkeun pajeg, sareng Maryam hamil dina waktos éta.

1. Yesus, Conto Sampurna Urang Taat ka Otoritas

2. Babarengan Maryam: Kumaha Urang Bisa Nuturkeun Yesus Dina Jaman Hésé

1. Rum 13: 1-7 - Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur.

2. Mateus 28:18-20 - Ku sabab kitu, indit, sarta ngajarkeun sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci.

Lukas 2: 6 Jeung kitu éta, yén, bari maranéhna aya di dinya, poé anu dilakonan yén manéhna kudu dikirimkeun.

Maryam jeung Yusup ngumbara ka Betlehem pikeun ngadaptar dina sénsus, sarta bari maranéhna aya di dinya, Mary ngababarkeun Yesus.

1: Waktu Allah salawasna sampurna. Henteu masalah kumaha hal-hal sigana, Gusti salawasna ngatur.

2: Iman Maryam jeung Yusup ka Allah teu goyah. Aranjeunna nuturkeun rencana-Na, sanajan éta henteu asup akal pikeun aranjeunna.

1: Siloka 3: 5-6 "Percanten ka Gusti kalayan sapinuhna haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pangertian anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng."

2: Ibrani 11: 1 "Ayeuna iman mangrupikeun kapercayaan kana naon anu urang ngarepkeun sareng kayakinan ngeunaan naon anu urang henteu ningali."

Lukas 2:7 Manehna ngalahirkeun putra cikalna, tuluy dibungkusan ku lampin, tuluy diteundeun dina kandang; sabab teu aya rohangan pikeun aranjeunna di panginepan.

Lahirna Yesus anu hina, sabab teu aya rohangan pikeun aranjeunna di panginepan.

1. The Lahirna hina Yesus: Diajar nangkeup Humility.

2. Pentingna Lahirna Yesus: Mertimbangkeun Dampak Rahmat Allah.

1. Pilipi 2: 5-11 - humility jeung exaltation Kristus urang.

2. Yesaya 9:6-7 - Yesus salaku Pembimbing Éndah, Allah Perkasa, Rama langgeng, jeung Pangeran Damai.

Lukas 2:8 Jeung di eta nagara sarua aya angon abided di tegal, ngajaga ngajaga domba maranéhanana peuting.

Angon-angon di nagara anu sami ngawaskeun domba-dombana peuting-peuting.

1. Waspada Nu Angon Teu Puguh

2. Kakuatan Wengi

1. Yohanes 10:11 - “Kami teh pangangon anu hade; Angon anu saé masihan nyawana pikeun domba-domba."

2. Yesaya 40:11 - "Anjeunna bakal eupan domba-Na kawas angon a: manéhna baris ngumpulkeun anak domba jeung panangan-Na, jeung mawa eta dina bosom-Na, jeung gently bakal ngakibatkeun maranéhanana anu keur jeung ngora.”

Lukas 2:9 Jeung, lah, aya malaikat Gusti nepungan maranehna, jeung kamulyaan Gusti mancorong sabudeureun maranehna, jeung maranehna kacida sieun.

Malaikat Gusti sumping kana angon, sarta kamulyaan Gusti shone sabudeureun aranjeunna, ngabalukarkeun aranjeunna jadi ngeusi sieun.

1. Kanyamanan Hadirin Allah

2. Ulah Sieun: Allah salawasna Deukeut

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Jabur 46:1-3 - "Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasulitan. Ku sabab eta urang moal sieun sanajan bumi nyerah, sanajan gunung dipindahkeun kana jantung laut, sanajan cai na. ngaguruh jeung buih, sanajan gunung-gunung ngageter dina bareuhna."

Lukas 2:10 Saur malaikat ka aranjeunna, "Ulah sieun, sabab, behold, Kami mawa anjeun warta alus ngeunaan kabagjaan hébat, nu bakal jadi pikeun sakabéh jalma."

Malaikat ngumumkeun kalahiran Yesus, mawa beja anu gumbira pikeun sadaya jalma.

1. Kabungahan Yesus: Girang dina Injil Gusti.

2. Rahmat Allah: Ngagungkeun Asih Gusti anu Teu Saratna.

1. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun: jeung pamaréntahan bakal kana taktak-Na: jeung ngaranna bakal disebut Endah, Counsellor, Allah perkasa, Rama langgeng. , Pangeran Damai.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina éta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Lukas 2:11 Pikeun anjeun dinten ieu dilahirkeun di kota Daud hiji Jurusalamet, nya eta Kristus Gusti.

Petikan ieu ngungkabkeun pengumuman penting ngeunaan kalahiran Yesus Kristus, Juru Salamet dunya.

1. The Joy of Christmas: Girang dina Kalahiran Yesus, Jurusalamet Dunya

2. Jurusalamet Dilahirkeun: The Hope of Kasalametan ngaliwatan Yesus Kristus

1. Yesaya 9: 6 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré hiji-hijina Putra-Na, nu sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng.

Lukas 2:12 Jeung ieu bakal jadi tanda ka anjeun; Anjeun bakal mendakan orok dibungkus ku baju lampin, ngagolér dina kandang.

Tanda kalahiran Yesus: orok dina baju lampin, ngagolér dina kandang.

1. Rencana Allah: Ti Kandang ka Salib

2. Manggihan Joy dina Hal basajan

1. Yesaya 60: 1-3 - Bangun, caang, pikeun lampu Anjeun geus datang, jeung kamulyaan Gusti rises kana Anjeun.

2. Pilipi 2:5-8 - Kristus Yesus, anu, keur di alam pisan Allah, teu nganggap sarua jeung Allah hal bisa dipaké pikeun kaunggulan sorangan; rada, manehna nyieun dirina nanaon ku nyokot pisan sipat hamba a.

Lukas 2:13 Jeung ujug-ujug aya jeung malaikat loba balad sawarga muji ka Allah, sarta ngomong,

Malaikat diiluan ku balaréa sarwa sawarga anu muji ka Allah.

1. Kakuatan Puji: Kumaha Allah Dipanggil Ngaliwatan Kecap Urang

2. Kabungahan Ibadah: Manggihan Kaberkahan Puji

1. Jabur 103: 1-5 - Ngaberkahan Gusti, O jiwa kuring, sarta sakabeh nu aya dina kuring, ngaberkahan ngaran-Na nu suci!

2. Ibrani 13:15 - Ngaliwatan anjeunna lajeng hayu urang terus-terusan kurban up kurban pujian ka Allah, nyaeta, buah biwir anu ngaku ngaranna.

Lukas 2:14 Puji ka Allah di nu Mahaluhur, jeung katengtreman di bumi, kersaning anu hade ka manusa.

Petikan ieu ngagungkeun kalahiran Yesus sareng katengtreman, muhibah, sareng kamulyaan anu sumpingna.

1. Anugrah Damai: Ngajalajah Harti Kalahiran Yesus

2. Goodwill ka Lalaki: Ngartos Dampak Firman Allah

1. Yesaya 9:6-7 Pikeun urang hiji murangkalih dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun: jeung pamaréntahan bakal kana taktak-Na, jeung ngaranna bakal disebut Endah, Counsellor, Allah kawasa, Rama langgeng . Pangeran Damai.

2. Pilipi 2: 5-8 Hayu pikiran ieu jadi di anjeun, nu ieu ogé dina Kristus Yesus: Anu, dina wujud Allah, panginten eta teu rampog mun sarua jeung Allah: Tapi nyieun dirina tina reputasi, sarta nyokot. kana anjeunna bentuk hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, manéhna humbled dirina, sarta jadi taat kana maot, komo maot salib.

Lukas 2:15 Sabot malaikat-malaikat arindit ka sawarga, para pangangon teh silih ajak-ajak, “Hayu urang ka Betlehem, nenjo ieu kajadian anu geus dikabulkeun ku Pangeran. ditepikeun ka urang.

Angon-angon dibéjaan ku malaikat ngeunaan kalahiran Yesus sareng aranjeunna mutuskeun angkat ka Betlehem pikeun ningali orok anu nembe lahir.

1. Kakawasaan firman Allah: Kumaha para pangangon éta taat sarta daék ngalaksanakeun naon anu dicaritakeun.

2. Pentingna iman: Kumaha para angon percanten kana firman Allah sareng iman ka Anjeunna.

1. Rum 10:17 - Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah.

2. James 2:26 - Pikeun salaku awak tanpa roh nyaeta maot, jadi iman tanpa karya nyaeta maot ogé.

Lukas 2:16 Maranehna buru-buru datang, manggihan Maryam, Yusup, jeung orok keur ngagoler di kandang.

Petikan ieu nyarioskeun carita para angon anu diwartosan ku malaikat ngeunaan kalahiran Yesus sareng buru-buru mendakan anjeunna.

1. "The Significance tina Angon dina Carita Kalahiran"

2. "Kakuatan Pengumuman Malaikat"

1. Yesaya 40:11- "Anjeunna bakal eupan domba-Na kawas angon a; manéhna baris ngumpulkeun anak domba di leungeun-Na, manéhna baris mawa eta dina bosom-Na, jeung gently mingpin maranéhanana anu jeung ngora.”

2. Jabur 23: 1- "Gusti teh angon abdi; Abdi moal kakurangan."

Lukas 2:17 Jeung sanggeus maranéhanana geus katempo eta, maranéhanana nyaho mancanagara omongan anu ceuk maranehna ngeunaan budak ieu.

Angon ngabéjaan batur ngeunaan kalahiran Yesus saatos aranjeunna ningali anjeunna.

1. Kasatiaan Allah kana jangji-Na - Lukas 2:11

2. Pentingna babagi warta alus - Lukas 2:17

1. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang a Child geus dilahirkeun, ka urang Putra dibikeun; jeung pamaréntah bakal kana taktak-Na. Jeung ngaranna bakal disebut Endah, Pembimbing, Allah perkasa, Rama langgeng, Pangeran Damai.

7 Nambahan pamaréntahan jeung katengtreman-Na moal aya tungtungna, dina tahta Daud jeung karajaan-Na, pikeun ngatur eta jeung ngadegkeun eta kalawan pangadilan jeung kaadilan ti jaman harita nepi ka salamina. Geuning Gusti Nu Maha Kawasa bakal ngalaksanakeun ieu.

2. Mateus 28: 19-20 - Pindah kituna jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal anu Kuring geus paréntah anjeun; Jeung lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir jaman.” Amin.

Lukas 2:18 Jeung sakabeh jalma anu ngadéngé éta heran kana hal anu diomongkeun ka aranjeunna ku angon.

Tukang ngangon ngabéwarakeun warta hadé ngeunaan kalahiran Yésus, sarta jalma-jalma nu ngadéngé éta kagét.

1. Kudu Iman kana Rencana Allah

2. Girang dina Warta Hadé

1. Lukas 2: 10-11: "Jeung malaikat ceuk maranehna, "Ulah sieun: pikeun, behold, Kuring mawa anjeun beja alus kabagjaan hébat, nu bakal ka sakabeh jalma. Pikeun anjeun dilahirkeun dinten ieu di kota. Jurusalamet Daud, nya eta Kristus Gusti."

2. Rum 10: 14-15: "Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? na kumaha maranéhna bakal percanten ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu ngadéngé? na kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a? Jeung kumaha bakal aranjeunna ngahutbah, kajaba anu diutus?"

Lukas 2:19 Tapi Maryam nyimpen eta sagala hal, jeung pondered eta dina hatena.

Mary nyimpen pengumuman miraculous Allah ngeunaan kalahiran Yesus sarta pondered dina haténa.

1: Urang bisa diajar tina conto Maryam ngeunaan ngahargaan firman Allah jeung ngarénungkeunana dina doa.

2: Ku cara mikirkeun firman Allah dina jero haté urang, urang bisa leuwih raket ka Mantenna jeung manggih katengtreman dina jangji-Na.

1: Jabur 119:11 "Saur Gusti ku abdi disimpen dina haté abdi, supados abdi ulah dosa ka Gusti."

2: Mateus 6:21, "Sabab dimana harta anjeun, di dinya ogé haté anjeun."

Lukas 2:20 Jeung tukang angon balik, muji jeung muji ka Allah pikeun sagala hal anu maranéhanana geus kadéngé jeung katempo, sakumaha ceuk eta ka maranehna.

Para pangangon muji jeung muji ka Allah pikeun hal-hal anu geus kadéngé jeung katempo.

1: Muji Gusti pikeun Kaajaiban di Sabudeureun Urang

2: Diajar Girang dina Kaajaiban Allah

1: Jabur 150:2 - Puji Mantenna pikeun lampah-Na; puji Mantenna numutkeun kaagungan-Na!

2: Jabur 103:2 - Puji PANGERAN, duh jiwa abdi, sarta ulah poho sagala kauntungan-Na.

Lukas 2:21 Jeung sanggeus dalapan poé geus dilakonan pikeun nyunatan budak, ngaranna disebut Yesus, nu ngaranna kitu malaikat saméméh anjeunna katimu dina kandungan.

Sanggeus dalapan poé nyunatan, Isa dibéré ngaran anu diumumkeun ku malaikat saméméh kakandungan-Na.

1. Kakuatan Ngaran - Kumaha Ngaran Urang Pilih ngagambarkeun Idéntitas Urang

2. Yesus: Ngaran Luhureun Sadaya Ngaran

1. Mateus 1:23 - "Behold, parawan bakal hamil, sarta bakal mawa mudik putra, sarta maranéhanana baris nelepon ngaranna Emmanuel, nu keur diinterpretasi nyaeta, Allah jeung urang."

2. Pilipi 2: 9-11 - "Ku sabab eta Allah oge geus kacida exalted Anjeunna jeung dibikeun ka Anjeunna nami nu di luhur unggal ngaran, yén dina nami Yesus unggal tuur kudu ruku, nu aya di sawarga, jeung nu di bumi. jeung jalma-jalma anu aya di handapeun bumi, sarta unggal létah kudu ngaku yén Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama."

Lukas 2:22 Sareng nalika dinten nyucikeunana nurutkeun hukum Musa parantos réngsé, aranjeunna dibawa ka Yerusalem, pikeun dipasihkeun ka Gusti;

Maryam jeung Yusup mawa Isa ka Yérusalém pikeun ngahaturkeun manéhna ka Yéhuwa sanggeus poé nyucikeun nurut kana hukum Musa.

1. Pentingna nuturkeun hukum Allah

2. Kumaha carana nepikeun hirup urang ka Gusti

1. Deuteronomy 6: 5-9 - Cinta ka Gusti Allah anjeun kalayan sakabéh haté, jiwa, jeung kakuatan anjeun.

2. Mateus 22:37-40 - Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun, jiwa, jeung pikiran.

Lukas 2:23 (Sakumaha anu kaungel dina hukum PANGERAN, "Satiap lalaki anu ngabuka rahim bakal disebat suci ka Gusti;)

Ayat ieu ngabahas hukum Gusti anu nyatakeun yén unggal budak lalaki anu dilahirkeun, kedah disebat suci ka Gusti.

1. Hukum-hukum Allah Masih Relevan Kiwari

2. Kasucian Anak Allah

1. Kajadian 17:12-13 - "Jeung nu heubeul dalapan poé kudu disunat di antara anjeun, unggal lalaki anak dina generasi anjeun, manéhna nu dilahirkeun di imah, atawa dibeuli ku duit ti mana wae urang asing, nu teu Katurunan anjeun. Anu dilahirkeun di bumi anjeun, sareng anu dibeli ku artos anjeun, kedah disunat, sareng perjangjian Kami bakal aya dina daging anjeun pikeun perjangjian anu langgeng."

2. Budalan 12: 48-49 - "Jeung lamun muhrim bakal sojourn sareng anjeun, sarta bakal tetep Paska ka PANGERAN, hayu sakabeh lalaki-Na disunat, lajeng hayu anjeunna datang deukeut jeung ngajaga eta; sarta anjeunna bakal jadi sakumaha hiji anu lahir di eta nagara: pikeun jalma anu teu disunat teu meunang ngadahar eta. Hiji hukum pikeun anu kabumi, sareng ka urang asing anu cicing di antara anjeun."

Lukas 2:24 Jeung kudu ngahaturkeun kurban nurutkeun kana anu geus disebutkeun dina hukum Gusti, sapasang manuk japati, atawa dua japati ngora.

Numutkeun Hukum Yéhuwa, Maryam jeung Yusup ngurbankeun dua japati atawa dua japati ngora waktu maranéhna ngasongkeun Yésus di Bait Allah.

1. Pentingna Kurban: Nalungtik Kurban Yesus di Bait Allah

2. Pentingna Taat: Conto Mariam jeung Yusup dina Tunduk kana Hukum Yéhuwa

1. Imamat 12:8 jeung konteks hukum Musa ngeunaan kurban

2. Mateus 5:17 jeung kontéks pangajaran Yésus ngeunaan ngalaksanakeun Hukum.

Lukas 2:25 Jeung, behold, di Yerusalem aya hiji lalaki, ngaranna Simeon; Jeung lalaki sarua éta adil jeung taat, ngantosan consolation Israel: jeung Roh Suci aya kana anjeunna.

Simeon mangrupikeun jalma anu adil sareng taat di Yerusalem anu ngantosan panglipur Israil sareng dipinuhan ku Roh Suci.

1. Pentingna Taqwa dina Kahirupan Mu’min

2. Kakuatan Roh Suci dina Kahirupan Urang

1. Yakobus 1: 19-20 - Nyaho ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah.

2. Rum 8:24-25 - Pikeun dina harepan ieu kami disimpen. Ayeuna harepan nu katémbong lain harepan. Pikeun saha ngarepkeun naon anu anjeunna tingali? Tapi upami urang ngarepkeun naon anu teu katingali, urang ngantosan kalayan sabar.

Lukas 2:26 Jeung ieu wangsit ka manéhna ku Roh Suci, yén manéhna teu kudu maot, saméméh manéhna geus katempo Kristus Gusti.

Petikan ieu nyarioskeun ramalan Simeon ngeunaan Yesus yén anjeunna moal maot sateuacan anjeunna ningali Kristus Gusti.

1. Jangji Mésias: Kumaha Yésus Ngawujudkeun Nubuat Simeon

2. Yesus: The minuhan Janji Abadi Allah

1. Yesaya 7:14 - "Ku sabab eta Gusti sorangan bakal masihan anjeun tanda; Behold, parawan bakal nyusun, sarta ngasuh putra, sarta bakal nelepon ngaranna Immanuel."

2. Jabur 16:10 - "Kanggo anjeun moal ninggalkeun jiwa abdi di naraka; atawa bakal ngantep Anjeun Suci ningali korupsi."

Lukas 2:27 Jeung ku Roh manéhna asup ka Bait Allah, jeung lamun kolotna dibawa ka Yesus murangkalih, pikeun ngalakukeun pikeun manéhna nurutkeun adat hukum,

Maryam jeung Yusup mawa orok Yesus ka Bait Allah pikeun minuhan sarat hukum.

1. Pentingna Nurutan Parentah Allah

2. Pentingna Kalahiran Yesus

1. Mika 6: 8 - Anjeunna geus ditémbongkeun anjeun, O fana, naon alus. Sareng naon anu dipasihkeun ku Yéhuwa ti anjeun? Pikeun lampah adil jeung mikanyaah welas asih jeung leumpang humbly jeung Allah Anjeun.

2. Lukas 1:26-38 - Dina bulan kagenep kakandungan Elizabeth urang, Allah ngutus Malaikat Jibril ka Nasaret, hiji kota di Galilea, ka hiji parawan pledged bakal nikah ka lalaki ngaranna Joseph, turunan Daud. Ngaran parawan éta Mary. Malaikat indit ka dirina sarta ngomong, "Salam, anjeun anu kacida ni'mat! Gusti nyarengan anjeun."

Lukas 2:28 Geus kitu anjeunna dipangku, tuluy muji ka Allah, pokna,

Petikan éta ngajelaskeun momen nalika Simeon, sanggeus ningali orok Yesus, nyandak Yesus dina leungeun-Na, muji ka Allah, sarta nyebutkeun berkah.

1. "Kabungahan Dina Hadirin Allah" - Ngajalajah kabagjaan sumping ka payuneun Allah, sapertos anu ditunjukkeun ku Simeon dina Lukas 2.

2. "Berkah Yesus" - Mariksa kakuatan berkah Yesus, sakumaha disaksian ku Simeon dina Lukas 2.

1. Pilipi 4: 4 - Girang dina Gusti salawasna. Kuring bakal nyebutkeun deui: Girang!

2. Jabur 34:1 - Abdi bakal ngaberkahan Gusti sepanjang waktos; Puji-Na bakal terus aya dina sungut kuring.

Lukas 2:29 Nun Gusti, ayeuna mugi abdi Gusti tiasa angkat kalayan tengtrem, numutkeun pangandika Gusti.

Petikan ieu ngarujuk kana doa suku Simeon saatos anjeunna ningali orok Yesus di Bait Allah. Manéhna nganyatakeun kabungahna jeung muji sukur ka Allah geus ngidinan manéhna nempo Mésias saméméh pupusna.

1. Suka bungah dina Hadirat Gusti: Ngagungkeun Janji-janji Gusti.

2. Hirup dina Kasugemaan: Manggihan Katengtreman dina Nyaho Pangersa Allah

1. Rum 15:13 - Ayeuna Allah harepan eusian anjeun kalayan sagala kabagjaan jeung karapihan dina percanten, nu bisa abound dina harepan, ngaliwatan kakawasaan Roh Suci.

2. Pilipi 4:7 - Jeung karapihan Allah, nu ngaliwatan sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran ngaliwatan Kristus Yesus.

Lukas 2:30 Pikeun panon kuring geus katempo kasalametan Anjeun,

Petikan éta nyarioskeun kasalametan anu dibawa ku Yesus sapertos anu katingali ku Simeon.

1. Jangji Kasalametan: Pangharepan Dunya

2. Kabungahan Ningali Kasalametan Allah

1. Yesaya 9:6-7 (Kanggo urang anak dilahirkeun, keur urang hiji putra dibikeun; jeung pamaréntahan bakal kana taktak-Na, jeung ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Mighty Allah, langgeng Rama, Pangeran of Damai.)

2. Yohanes 3:16 (Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka Mantenna masrahkeun Putra Tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.)

Lukas 2:31 Anu ku maneh geus disiapkeun pikeun nyanghareupan sakabeh jalma;

Para malaikat ngumumkeun yén Yésus téh minuhan jangji Allah pikeun mawa kasalametan ka sakumna jalma.

1: Jangji Kasalametan Allah pikeun Sarerea.

2: Yésus téh Ngawujudkeun Jangji Allah.

1: Yesaya 9: 6-7 Pikeun urang murangkalih dilahirkeun, pikeun urang dipasihan putra, sareng pamaréntahan bakal aya dina taktakna. Sareng anjeunna bakal disebat Penasihat Éndah, Gusti Nu Maha Kawasa, Rama Langgeng, Pangeran Damai.

2: Titus 2:11-14 Pikeun kurnia Allah geus mucunghul nu nawarkeun kasalametan pikeun sakabéh jalma. Eta ngajarkeun urang ngomong "Henteu" kana ungodliness jeung hawa nafsu duniawi, sarta hirup timer dikawasa, hirup tegak jeung godly di jaman kiwari.

Lukas 2:32 Lampu pikeun terang bangsa-bangsa sanés, sareng kamulyaan umat Gusti Israil.

Petikan ieu nyarioskeun yén Yesus mangrupikeun cahaya pikeun bangsa-bangsa sanés sareng kamulyaan urang Israil.

1. "Cahaya Dunya: Yesus salaku Lantera Harepan pikeun Sadaya Jalma"

2. "Ningali Yesus salaku Kamulyaan Israil"

1. Yesaya 9: 2 - "Jalma leumpang di gelap geus katempo cahaya hébat; Pikeun jalma-jalma anu hirup di tanah anu poék, cahaya parantos sumping."

2. Jabur 106:21 - "Maranéhanana poho ka Allah Jurusalamet maranéhna, anu geus dipigawé hal hébat di Mesir."

Lukas 2:33 Jeung Yusup jeung indungna reuwas kana hal anu diomongkeun ngeunaan manéhna.

Yusup jeung Maryam kagum ku nubuat-nubuat ngeunaan Yésus.

1. Firman Allah Leres sareng Satia - Lukas 2:33

2. Yesus Pantes Kahéran jeung Kahéman - Lukas 2:33

1. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang a Child geus dilahirkeun, ka urang Putra dibikeun; jeung pamaréntah bakal kana taktak-Na. Jeung ngaranna bakal disebut Endah, Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Damai.

2. Pilipi 2: 9-11 - Ku sabab eta Allah oge geus kacida Maha Agung Anjeunna jeung dibikeun Anjeunna ngaran anu luhur unggal ngaran, yén dina ngaran Yesus unggal tuur kudu ruku, anu di sawarga, jeung nu di bumi, jeung jalma-jalma anu aya di handapeun bumi, sareng unggal létah kedah ngaku yén Yesus Kristus nyaéta Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

Lukas 2:34 Jeung Simeon ngaberkahan aranjeunna, sarta ngomong ka Maryam indungna, Behold, Ieu murangkalih diatur pikeun ragrag jeung risen loba di Israil; jeung tanda nu bakal diucapkeun ngalawan;

Simeon ngaberkahan Maryam jeung Yesus sarta prophesied yén Yesus bakal jadi tanda loba di Israel ragrag jeung rising jeung diucapkeun ngalawan.

1. Bangkitna Loba: Peran Yesus dina panebusan Allah

2. Tanda Anu Bakal Diucapkeun Ngalawan: Nangkeup Panganiayaan pikeun Karajaan Allah

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Rum 8:31 - Naon, lajeng, bakal urang nyebutkeun di respon kana hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

Lukas 2:35 (Leres, pedang bakal nojos ngaliwatan jiwa anjeun sorangan ogé,) yén pikiran loba haté bisa kaungkap.

Petikan ieu nyarioskeun kumaha pupusna Yesus bakal mawa wahyu kana pikiran seueur jalma .

1. Kakuatan Wahyu: Kumaha Pupusna Kristus Nyingkabkeun Hate Urang

2. Asih Pangorbanan: Kumaha Yesus nunjukkeun Kaasih-Na Ngaliwatan Pupusna-Na

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Ibrani 4:12-13 - Pikeun firman Allah hirup jeung aktip. Sharper ti sagala pedang double-edged, eta penetrates malah ka ngabagi jiwa jeung sumanget, sendi jeung sumsum; eta nangtoskeun pikiran jeung sikep haté.

Lukas 2:36 Aya hiji nabi awewe, Anna, putri Fanuel, ti kaom Aser.

Anna éta nabi awéwé ti kaom Aser, anu geus nikah tujuh taun saprak manéhna parawan.

1. Jadi ngingetkeun kasatiaan Anna ka Allah sanajan salila nikah nya.

2. Hayu urang jadi wanti pikeun hirup urang ngahargaan Allah, sanajan dina nikah.

1. Siloka 18:22, ”Sing saha anu manggih pamajikan, bakal meunang anu hade, jeung meunang kahadean ti PANGERAN”.

2. 1 Korinta 7:3-5 , ”Salaki kudu nyaah ka pamajikanana, kitu deui pamajikan ka salakina. Pamajikan teu boga wewenang kana awak sorangan, tapi salaki boga wewenang. Kitu deui salaki teu boga wewenang kana awakna sorangan, tapi pamajikanana. Ulah saling nyingkirkeun kacuali ku idin pikeun sakedap, supaya anjeun tiasa ngalaksanakeun puasa sareng solat; jeung ngumpul deui, supaya Iblis ulah ngagoda aranjeun lantaran kurang kaampeuh.”

Lukas 2:37 Manehna teh randa kira-kira dalapan puluh opat taun, anu teu undur ti Bait Allah, tapi ngawula ka Allah kalayan puasa jeung solat beurang jeung peuting.

Ayat ieu ngajelaskeun Anna, randa umur 84 taun, anu ngawula ka Allah kalayan puasa sareng ngadoa siang sareng wengi.

1: A Kahirupan Ibadah - Committing hirup urang ka Allah ngaliwatan solat jeung puasa.

2: Ajén Kahirupan Anu Dihirupkeun - Ngahargaan kasatiaan saumur hirup Anna.

1: 1 Tesalonika 5:17 - Neneda tanpa ceasing.

2: Pilipi 4: 6 - Ulah hariwang ngeunaan naon waé, tapi dina sagala hal ku doa sareng panyuwunan kalayan sukur hayu pamundut anjeun dipikanyaho ka Allah.

Lukas 2:38 Jeung manéhna datang dina éta instan ogé muji sukur ka Gusti, sarta ngomong ngeunaan Anjeunna ka sakabeh jalma anu ngarepkeun panebusan di Yerusalem.

Maryam muji sukur ka Gusti sareng nyarioskeun Anjeunna ka jalma-jalma anu milarian panebusan di Yerusalem.

1. Panebusan Allah: Kumaha Yesus Redeems Urang

2. Jangji Allah: Titingalian Carita Maryam

1. Yesaya 53: 5-6, "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta on anjeunna, sarta ku tatu-Na urang healed."

2. Rum 5:8, "Tapi Allah nunjukkeun asih-Na ka urang dina ieu: Nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang."

Lukas 2:39 Jeung sanggeus maranéhanana geus dipigawé sagala hal nurutkeun hukum Gusti, maranéhanana balik ka Galilea, ka kota maranéhanana sorangan Nasaret.

Pasangan Maryam jeung Yusup balik ka kampung halamanna di Nasaret sanggeus nyumponan sagala sarat tina Hukum Yéhuwa.

1. Heeding Paréntah Gusti - Kumaha Taat kana Hukum Brings Urang Home

2. A Homecoming pikeun Inget - The Significance Mary jeung Yusup Balik deui ka Nasaret

1. Deuteronomy 10: 12-13 - Jeung ayeuna, urang Israil, naon anu diwajibkeun ku PANGERAN Allah anjeun ti anjeun, tapi sieun ka Gusti Allah anjeun, leumpang dina sagala cara-Na, cinta ka Anjeunna, ngawula ka Gusti Allah anjeun kalayan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun, sarta tetep nurut jeung katetepan Gusti, nu Kuring keur commanded anjeun dinten ieu pikeun alus anjeun?

2. Jabur 122: 1 - Abdi bungah nalika aranjeunna nyarios ka abdi, "Hayu urang ka bumi Gusti!"

Lukas 2:40 Jeung budak tumuwuh, sarta waxed kuat di sumanget, ngeusi hikmah, jeung rahmat Allah dina manéhna.

Anak Yesus ieu tumuwuh nepi jeung jadi beuki loba kuat spiritual, wijaksana jeung pinuh ku rahmat Allah.

1. Tumuwuh dina Grace: Kumaha Hirup Kahirupan Pembaharuan Spiritual

2. Hikmah Yesus: Kumaha Narima Berkah Allah

1. Epesus 4:23, ”Kudu dibarukan dina sumanget pikiran.”

2. Mateus 7:7, “Menta, tangtu bakal dibere; neangan, sarta anjeun bakal manggihan; ketuk, tangtu dibuka ka maraneh.”

Lukas 2:41 Ayeuna kolotna indit ka Yerusalem unggal taun dina pesta Paska.

Unggal taun kolotna Yesus indit ka Yerusalem pikeun Paska.

1. Pentingna ngajaga hari raya Gusti.

2. Taat ka Allah dibuktikeun ku ibadah urang.

1. Deuteronomy 16:16 - "Tilu kali dina sataun bakal sakabeh lalaki anjeun nembongan ka PANGERAN Allah anjeun dina tempat anu anjeunna bakal milih: dina salametan roti unleavened, sarta dina salametan minggu, sarta dina salametan tabernacles: sarta aranjeunna moal bakal némbongan di payuneun Gusti kosong."

2. Budalan 23: 14-17 - "Tilu kali anjeun bakal ngajaga salametan ka Kami dina sataun. Anjeun bakal ngajaga salametan roti unleavened: (thou bakal dahar roti unleavened tujuh poe, sakumaha Kami paréntah ka anjeun, dina jangka waktu nu geus ditangtukeun. dina bulan Abib, sabab dina eta maneh kaluar ti Mesir, jeung moal aya anu bakal némbongan kosong di hareupeun kuring:) Jeung pésta panén, hasil munggaran tina pagawean Anjeun, nu geus Anjeun sown di sawah, jeung salametan ngumpulkeun, nu geus dina ahir taun, nalika anjeun geus kumpul di labors Anjeun kaluar tegalan."

Lukas 2:42 Sareng yuswa anjeunna dua belas taun, aranjeunna angkat ka Yerusalem nurutkeun adat pesta.

Yesus angkat ka Yerusalem sareng kolotna nalika anjeunna yuswa dua belas taun, nurutkeun adat Pesta.

1. Pentingna Tradisi Kulawarga dina Kahirupan Urang

2. Kakuatan Ngajaga Feasts Suci

1. Kajadian 17:9-14, Perjangjian Allah sareng Ibrahim

2. Lukas 2:22-24, Presentasi Yesus di Bait Allah

Lukas 2:43 Jeung sanggeus maranéhanana geus kaeusi poé, sabab balik, Yesus murangkalih tetep di Yerusalem; Jeung Yusup jeung indungna teu nyaho eta.

Perjalanan kulawarga Isa ka Yérusalém dipungkas ku Yésus tetep di tukangeunana tanpa kanyahoan ku Yusup jeung Maryam.

1. Tong sieun nyandak resiko sareng percanten kana rencana Allah.

2. Kudu inget kana pangabutuh batur jeung pentingna kulawarga.

1. Mateus 6:25-34 - Ulah salempang tapi percanten ka Allah.

2. Siloka 17:17 - A sobat mikanyaah sepanjang waktos jeung lanceukna dilahirkeun pikeun waktu adversity.

Lukas 2:44 Tapi maranehna, nyangka manéhna geus aya di pausahaan, indit lalampahan hiji poé; jeung maranehna neangan manéhna antara kinsfolk jeung kenalan maranéhanana.

Maryam jeung Yusup ngumbara sapoe ti Yérusalém, néangan Yésus di antara kulawarga jeung babaturanana, tapi teu kapanggih.

1. Pentingna hadir tur attentive kana bakal Allah

2. Ajén kulawarga jeung masarakat

1. Pilipi 4: 4-7 - Girang ka Gusti salawasna; deui kuring bakal nyebutkeun, Girang. Hayu kawajaran anjeun dipikanyaho ku sadayana. Gusti geus deukeut; Ulah hariwang ngeunaan naon-naon, tapi dina sagala hal ku doa sareng panyuwunan kalayan sukur hayu pamundut anjeun dipikanyaho ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2. Siloka 11:14 - Dimana teu aya pituduh, hiji jalma ragrag, tapi dina kaayaanana counselors aya kaamanan.

Lukas 2:45 Jeung lamun maranehna teu kapanggih manéhna, maranéhanana balik deui ka Yerusalem, néangan manéhna.

Maryam jeung Yusup leungiteun Yesus jeung neangan Anjeunna di Yerusalem.

1. Diajar percanten ka Gusti nalika sagala harepan musna.

2. Pentingna kasatiaan dina kahirupan urang.

1. Yesaya 40:31 "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal Gunung nepi jeung jangjang kawas garuda; maranéhna bakal lumpat jeung teu jadi weary; maranéhna bakal leumpang jeung teu pingsan."

2. Mateus 19:26 "Tapi Yesus neuteup ka aranjeunna sarta ngadawuh, "Ku manusa ieu mustahil, tapi ku Allah sagala hal anu mungkin."

Lukas 2:46 Tilu poe ti harita, maranehna manggihan Anjeunna di Bait Allah, linggih di tengah-tengah para dokter, ngadenge jeung nanya ka maranehna.

Yesus ngajarkeun urang pentingna diajar sareng milarian pangaweruh.

1: Hikmah Neangan Pangaweruh - Lukas 2:46

2: Yesus salaku Model Diajar - Lukas 2:46

1: Siloka 4: 7 - "Hikmah mangrupikeun hal anu utami; ku kituna kéngingkeun hikmah, sareng sadaya anu anjeun pikahoyong meunang pangertian."

2: Kolosa 2: 3 - "Di saha disumputkeun sagala harta hikmah jeung pangaweruh."

Lukas 2:47 Sarta sakabeh anu ngadéngé anjeunna astonised kana pamahaman sarta jawaban-Na.

Jalma-jalma kagum kana hikmah Yesus sareng jawaban anu disayogikeun ku Anjeunna.

1. Kakuatan Hikmah: Mariksa Pamahaman Yesus anu Teu Aya Tandingan

2. Yesus: Conto Sampurna tina Pangaweruh Satia

1. paribasa 1: 7 - The sieun Gusti nyaeta awal pangaweruh; fools hina hikmah jeung parentah.

2. Kolosa 2: 3 - di saha disumputkeun sagala harta hikmah jeung pangaweruh.

Lukas 2:48 Barang nenjo Anjeunna, reuwaseun. behold, bapa anjeun sarta kuring geus ditéang anjeun sorrowing.

Kolot-kolotna Yesus reuwas mendakan anjeunna di Bait Allah sareng naroskeun ka anjeunna naha anjeunna ngalakukeun kitu.

1: Urang bisa diajar tina conto Yésus pikeun nyumponan waktu pikeun aya di payuneun Allah.

2: Kolot kedah ngurus budakna sareng mastikeun aranjeunna henteu kakeunaan bahaya.

1: Siloka 22:6 - Ngalatih budak dina jalan anu sakuduna; sanajan geus kolot mah moal nyingkah ti dinya.

2: Deuteronomy 6: 5-7 - Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun. Parentah-parentah anu ku Kami dipasihkeun ayeuna kedah aya dina haté anjeun. Ngemutan aranjeunna dina barudak anjeun. Obrolan ngeunaan aranjeunna nalika anjeun calik di bumi sareng nalika anjeun leumpang sapanjang jalan, nalika anjeun ngagolér sareng nalika anjeun gugah.

Lukas 2:49 Saur-Na ka maranehna, “Naon sababna maraneh neangan Kami? Naha anjeun henteu terang yén kuring kedah janten urusan Bapa?

Yésus nanya ka kolotna naha maranéhna néangan manéhna, sabab manéhna sibuk ngalaksanakeun pagawéan Bapana.

1. Allah gaduh rencana pikeun urang sadayana, sareng éta kawajiban urang pikeun nuturkeun éta.

2. Lamun ragu, salawasna balik ka Allah jeung bakal-Na.

1. Mateus 6:33 - "Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung kaadilan-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun."

2. Siloka 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara anjeun, akur anjeunna, sareng anjeunna bakal ngalempengkeun jalan anjeun."

Lukas 2:50 Maranehna teu ngarti kana omongan Anjeunna.

Yésus méré palajaran ka kolotna ngeunaan taat.

1. Taat kana Pangersa Allah: Pangajaran ti Yésus

2. Kakuatan Ngarti Firman Allah

1. Epesus 5:17 "Ku kituna ulah jadi unwise, tapi ngarti naon wasiat Gusti."

2. Mateus 11:29 "Candak yoke Kami kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, sarta anjeun bakal manggihan sésana pikeun jiwa anjeun."

Lukas 2:51 Anjeunna lungsur sareng aranjeunna, dugi ka Nasaret, sareng tunduk ka aranjeunna;

Yesus lungsur jeung kolotna ka Nasaret sarta taat ka aranjeunna, bari Mary treasured sagala hal Anjeunna nyarios dina haténa.

1. Nurut ka Kolot: Diajar tina Conto Yésus

2. Ngahargaan Firman Allah: Conto Maryam

1. Epesus 6:1-2 "Barudak, nurut ka indung bapa aranjeun di Gusti, sabab ieu teh bener. "Hormat ka bapa jeung ka indung maneh" -nu mangrupakeun parentah nu pangheulana kalawan jangji-"

2. Jabur 119:11 "Kuring geus disimpen nepi kecap anjeun dina haté abdi, supaya kuring teu dosa ngalawan Anjeun."

Lukas 2:52 Yesus beuki wijaksana jeung stature, sarta dina kahadean ku Allah jeung manusa.

Yesus tumuwuh dina hikmat, dedeg fisik, sareng kahadean ku Allah sareng jalma-jalma.

1. Tumuwuh dina Hikmah: Ngeunteung kana conto Yésus.

2. Ni'mat sareng Gusti sareng Manusa: Kumaha carana ngokolakeun hubungan sareng duanana.

1. Pilipi 2:5-8 - Hayu pikiran ieu jadi di anjeun, nu ieu ogé dina Kristus Yesus.

2. Yakobus 3: 17-18 - Hikmah ti luhur murni, damai, lemah lembut, sareng gampang diajak.

Lukas 3 museurkeun kana palayanan Yohanes Pembaptis sareng peranna dina nyiapkeun jalan pikeun palayanan umum Yesus. Éta ogé nyayogikeun silsilah Yesus, nyukcruk nasab-Na deui ka Adam.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku ngawanohkeun Yohanes Jurubaptis, nu datang ngawawar di gurun keusik. Anjeunna nyauran jalma-jalma pikeun tobat sareng ngabaptis aranjeunna salaku simbol tobat sareng kasiapan pikeun datangna Al Masih (Lukas 3: 1-6). Lukas nyadiakeun akun rinci ngeunaan pesen John, panyorot teguran seuneu-Na ka pamingpin agama jeung panggero-Na pikeun jalma ngahasilkeun bungbuahan pantes tobat. Jalma-jalma naroskeun ka anjeunna naon anu kedah dilakukeun, sareng anjeunna masihan petunjuk praktis sapertos ngabagi ka anu peryogi, ngarawat batur sacara adil, sareng henteu ngamangpaatkeun jabatanna (Lukas 3:7-14).

Ayat ka-2: Lukas terus nyebut Hérodés Antipas, nu maréntah di Galilea waktu éta. Yohanes sacara umum ngritik Herodes pikeun nikahna teu sah ka Herodias, pamajikan lanceukna. Hal ieu nyababkeun John ditangkep sareng dipenjara ku Herodes (Lukas 3: 19-20). Saatos akun ieu, Lukas nyayogikeun silsilah Yesus Kristus anu ngalacak karuhun-Na deui ngalangkungan Daud dugi ka Adam. Ieu nekenkeun sambungan Yesus ka umat manusa ogé tempat katuhu-Na dina minuhan jangji Allah ngaliwatan nasab-Na (Lukas 3:23-38).

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku hiji kajadian penting—baptisan Yésus ku Yohanes di Walungan Yordan. Nalika Yesus ngado'a saatos dibaptis, langit muka, sareng Roh Suci lungsur ka Anjeunna dina wujud jasmani sapertos japati. Hiji sora ti sawarga ngadéklarasikeun, "Anjeun teh Putra kaasih Kami, jeung anjeun ogé pleased" (Lukas 3:21-22). Ieu nandaan mimiti palayanan umum Yesus nalika Anjeunna diurapi ku Roh Allah sareng negeskeun salaku Putra Allah. Ngaliwatan kajadian ieu kacatet dina Lukas 3, urang ningali duanana karya préparasi John pikeun mentri Yesus 'jeung konfirmasi ketuhanan ngeunaan identitas jeung misi Yesus.

Lukas 3:1 Ayeuna dina taun lima belas pamarentahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus jadi gubernur Yudea, Herodes jadi tetrark di Galilea, jeung Filipus adi tetrark di Iturea jeung wewengkon Traconitis, jeung Lisanias tetrarch of Abilene. ,

Dina taun lima belas pamarentahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus janten gubernur Yudea sareng Herodes, Pilipus sareng Lisanias masing-masing janten tetrark di Galilea, Iturea sareng Abilene.

1. "The Otoritas Allah: Upholding Pamaréntahan Tiberius Caesar"

2. "Kakuatan Palayanan: Pilatus sareng Tetrarkis"

1. Rum 13: 1 - "Hayu unggal jalma tunduk kana otoritas jajahan. Pikeun euweuh otoritas iwal ti Allah, sarta maranéhanana anu aya geus instituted ku Allah."

2. Kolosa 3:23 - "Naon bae anjeun ngalakukeun, gawe heartily, sakumaha keur Gusti jeung teu keur lalaki."

Lukas 3:2 Anas jeung Kayapas jadi imam-imam agung, pangandika Allah nepikeun ka Yohanes bin Zakaria di gurun keusik.

Yohanes Pembaptis disebut ku Allah pikeun ngahutbah di gurun keusik pikeun nyiapkeun jalan pikeun Yesus.

1. Allah nelepon urang lengkah kaluar tina zona kanyamanan urang jeung ngalakukeun gawé teuas nyiapkeun Yesus.

2. Firman Allah kuat sarta bisa ngahontal urang di mana waé urang aya.

1. Yesaya 40: 3-5 - Nyiapkeun jalan Gusti.

2. Mateus 3: 1-3 - mentri John urang nyiapkeun jalan pikeun Yesus.

Lukas 3:3 Sarta anjeunna sumping ka sakuliah nagara sabudeureun Yordania, da'wah baptisan tobat pikeun panghampura dosa;

Yohanes Pembaptis sumping ka Yordania da'wah pikeun tobat sareng panghampura dosa.

1. Kakuatan Tobat: Rencana Allah pikeun Panebusan

2. Hirup Hirup Panghampura: Milarian Damai sareng Bungah dina Kristus

1. Rasul 2:38 - "Tobat jeung kudu dibaptis unggal anjeun dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa"

2. Ibrani 10:17 - "Dosa jeung iniquities maranéhanana baris Kami moal inget deui"

Lukas 3:4 Sakumaha anu kaunggel dina kitab pangandika Nabi Yesaya, ungelna, "Sora aya anu ngagero di gurun keusik, "Siapkeun jalan PANGERAN, lempengkeun jalan-Na!"

Petikan éta nyarioskeun nyiapkeun pikeun datangna Gusti ku cara ngalempengkeun jalan-Na.

1: "Telepon Wild: Nyiapkeun pikeun Datangna Gusti"

2: "Jalan anu Lempeng sareng Heureut: Ngajantenkeun Jalan Gusti"

1: Mateus 3: 3 - "Kanggo ieu anjeunna anu disarioskeun ku nabi Yesaya, saurna, "Sora aya anu sasambat di gurun keusik: Siapkeun jalan Gusti, lempengkeun jalan-Na."

2: Yesaya 40: 3 - "Sora anu ngajerit di gurun keusik, Siapkeun jalan Gusti, lempengkeun di gurun jalan raya pikeun Allah urang."

Lukas 3:5 Unggal lebak bakal dieusi, sarta unggal gunung jeung pasir bakal dibawa low; jeung nu bengkok bakal dijieun lempeng, jeung jalan kasar bakal dijieun lemes;

Petikan tina Lukas 3: 5 nekenkeun yén Gusti bakal nyayogikeun jalan pikeun jalma anu milari Anjeunna, henteu paduli kaayaanana.

1: Kaasih sareng rezeki Allah bakal nyayogikeun jalan pikeun urang sanaos sesah perjalanan.

2: Urang tiasa percanten yén Gusti bakal ngaratakeun gunung sareng lebak dina kahirupan urang.

1: Yesaya 40: 4-5 - Unggal lebak bakal Maha Agung, sarta unggal gunung jeung pasir bakal dijieun low; taneuh anu henteu rata bakal jadi datar, sarta tempat kasar jadi dataran.

2: Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring.

Lukas 3:6 Jeung sakabeh daging bakal ningali kasalametan Allah.

Yohanes Pembaptis ngawartakeun pesen tobat sareng ngaramalkeun yén sadaya jalma bakal tiasa nyaksian kasalametan Allah.

1. Kakuatan Tobat: Ngartos Pesen Yohanes Pembaptis

2. Nyaksian Kasalametan Allah: Nyiapkeun Diri Urang Pikeun Rahmat Allah

1. Yesaya 40:5 Jeung kamulyaan Gusti bakal wangsit, sarta sakabeh jalma bakal ningali eta babarengan.

2. Jabur 98:2 PANGERAN parantos terang kasalametan-Na; Anjeunna parantos ngungkabkeun kaadilan-Na di payuneun bangsa-bangsa.

Lukas 3: 7 Lajeng anjeunna nyarios ka jalma rea anu sumping kaluar pikeun dibaptis ku anjeunna, "Eh generasi vipers, saha geus warned anjeun kabur tina murka datang?

Jalma-jalma anu sumping ka baptisan Yahya Baptis diingetkeun ngeunaan murka anu bakal datang.

1. Tobat leres sareng nampi Yesus salaku Jurusalamet urang mangrupikeun hiji-hijina jalan pikeun nyingkahan murka Allah.

2. murka Allah nyata jeung urang teu kudu malire eta.

1. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka Anjeunna masihan Putra-Na tunggal, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

Lukas 3: 8 Ku kituna mawa mudik mudik bungbuahan pantes tobat, sarta mimiti ulah ngomong dina diri yourselves, Kami boga Ibrahim ka bapa urang: pikeun kuring ngomong ka anjeun, yen Allah sanggup ngangkat anak ka Ibrahim tina batu ieu.

Yohanes Pembaptis ngajurung jalma-jalma pikeun nunjukkeun tobat anu leres-leres ku cara ngahasilkeun kalakuan anu hadé, tibatan ngandelkeun karuhunna Abraham. Anjeunna negeskeun yén Allah tiasa ngangkat turunan Ibrahim sanajan tina batu.

1. Panggero pikeun Tobat Sajati: Pamariksaan Lukas 3:8

2. Ngandelkeun Karuhun Urang atawa Néangan Nikmat Allah: Pangajaran Lukas 3:8

1. Rum 4: 13-16 - iman Abraham urang ieu credited ka anjeunna salaku amal saleh.

2. James 2: 14-26 - Iman tanpa karya nyaeta maot.

Lukas 3:9 Jeung ayeuna ogé kampak geus diteundeun kana akar tangkal: kituna unggal tangkal anu brings forthed buah alus bakal ditegor handap, sarta dibalangkeun kana seuneu.

Kampak geus diteundeun pikeun nangtoskeun tangkal unfruitful, sarta maranéhanana anu teu ngahasilkeun buah alus bakal ditegor jeung tuang kana seuneu.

1. Panghukuman Allah kana Tangkal Anu Teu Berbuah: Ngartos Balukar tina Teu Tobat

2. Buah Tobat: Ngamumule Kahirupan Anu Ngahasilkeun Buah Anu Sae

1. Yohanes 15:2, “[Yesus ngadawuh,] Unggal dahan di Kami anu teu buahan, dicabut, jeung unggal dahan anu berbuah, dibersihkeun, supaya leuwih loba buahna.”

2. Yermia 17:7-8, ”Bagja jalma anu percaya ka Yéhuwa, anu ngarep-ngarep Yéhuwa. Pikeun manéhna bakal jadi kawas tangkal dipelak ku cai, jeung nu spreadeth kaluar akar nya ku walungan, jeung moal ningali lamun panas datang, tapi daun nya bakal héjo; jeung moal ati-ati dina taun halodo, sarta moal eureun ngahasilkeun buah."

Lukas 3:10 Jeung jalma-jalma nanya ka Anjeunna, pokna, “Ku naon urang kudu laksanakeun?

Jalma-jalma nanya ka Yohanes naon anu kudu dilakukeun pikeun disalametkeun.

1: Kabéh jalma kudu balik ka Allah pikeun kasalametan.

2: Luangkeun waktu pikeun muhasabah kahirupan urang jeung tobat tina kalakuan nu salah.

1: Rasul 2:38 - "Tobat jeung kudu dibaptis, unggal salah sahiji anjeun, dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa anjeun."

2: Rum 10: 9 - "Upami anjeun nyatakeun ku sungut anjeun, "Yesus nyaéta Gusti," sareng percanten dina haté anjeun yén Allah ngangkat anjeunna tina maot, anjeun bakal disalametkeun.

Lukas 3:11 Waler-Na ka maranehna, “Sing saha nu boga dua jas, kengingkeun ka nu teu boga; jeung saha anu boga daging, hayu anjeunna ngalakukeun ogé.

Yohanes Pembaptis maréntahkeun jalma-jalma anu gaduh sumber daya tambahan pikeun ngabagi sumber dayana ka anu teu gaduh.

1. "Kaberkahan Generosity"

2. "Bagikeun Naon Anu Kami Mibanda"

1. James 1:17 - Unggal kurnia alus tur sampurna nyaeta ti luhur, turun ti Rama lampu sawarga, anu teu robah kawas shifting kalangkang.

2. Mateus 25:40 - "Raja bakal ngawaler, 'Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, naon anu anjeun laksanakeun pikeun salah sahiji nu pangleutikna ieu nadya jeung sadulur of mine, anjeun lakukeun pikeun kuring.'

Lukas 3:12 Geus kitu oge tukang-tukang pajeg daratang rek dibaptis, tuluy naros ka Anjeunna, “Pa Guru, naon anu abdi bade laksanakeun?

Jalma-jalma nanya ka Yohanes Jurubaptis naon anu kudu dilakukeun pikeun dibaptis.

1. Pentingna rendah hati milarian pituduh ti Gusti sareng para nabi-Na.

2. Kakuatan tobat jeung panghampura ngaliwatan baptisan.

1. Yeremia 29:13 - "Anjeun bakal neangan kuring jeung manggihan kuring lamun neangan kuring jeung sakabeh haté anjeun."

2. Rasul 2:38 - "Tobat jeung kudu dibaptis unggal anjeun dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa anjeun."

Lukas 3:13 Saur anjeunna ka aranjeunna, "Ulah mayar leuwih ti nu geus ditangtukeun anjeun."

Petikan nyaéta ngeunaan henteu nyandak langkung ti anu dipasihkeun.

1. Kasugemaan: Milarian Kabungahan dina Naon Anu Anjeun Mibanda

2. Generosity: Ngaberkahan Batur ku Gifting Allah

1. Pilipi 4:12-13 “Abdi terang kumaha carana ngarendahkeun, sareng terang kumaha carana ngalimpah. Dina sagala kaayaan, kuring geus diajar rusiah nyanghareupan nyatu jeung lapar, kaayaanana jeung kabutuhan. Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu nguatkeun abdi."

2. Ibrani 13:5 ”Jaga hirup anjeun tina cinta kana artos, sareng sugema ku naon anu anjeun gaduh, sabab Anjeunna parantos nyarios, 'Kuring moal ngantep anjeun atanapi ngantunkeun anjeun.'"

Lukas 3:14 Ku serdadu-serdadu oge nanya ka Anjeunna, pokna, "Naon anu kudu kami laksanakeun?" Jeung cenah ka maranehna, Ulah kekerasan ka saha, atawa nuduh naon falsely; jeung puas ku gajih anjeun.

Nyimpulkeun petikan: Yohanes Pembaptis maréntahkeun para prajurit pikeun ngajauhan kekerasan sareng tuduhan palsu, sareng puas kana gajihna.

1. Kasugemaan: Naha éta penting pikeun Allah

2. Telepon pikeun Nonviolence sareng Kajujuran

1. Pilipi 4:11-13 - "Teu kuring nyarita dina hormat tina kahayang: pikeun kuring geus diajar, dina kaayaan naon bae Kami, therewith janten eusi. Kuring nyaho duanana kumaha jadi abased, sarta kuring nyaho kumaha abound. di mana-mana jeung dina sagala hal kuring diparentahkeun boh jadi kenyang jeung lapar, boh kacukupan jeung sangsara.

2. Mateus 5: 9 - "Rahayu anu peacemakers: pikeun maranéhanana baris disebut barudak Allah."

Lukas 3:15 Jeung salaku jalma anu di expecting, sarta sakabeh jalma mused dina hate maranéhna John, naha anjeunna Kristus, atanapi henteu;

Yohanes Pembaptis naroskeun ka jalma-jalma pikeun tobat sareng dibaptis supados nampi panghampura dosana.

1: Tobat sareng dibaptis - Lukas 3:15

2: Kakuatan Harepan - Lukas 3:15

1: Rasul 2:38 - "Tobat jeung jadi dibaptis unggal salah sahiji anjeun dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa anjeun, sarta anjeun bakal nampa kurnia Roh Suci."

2: Markus 1:4 - "Yohanes Baptis mucunghul di gurun, da'wah a baptisan tobat pikeun panghampura dosa."

Lukas 3:16 Yohanes ngawaler, nyebutkeun ka aranjeunna sadayana, Kami memang ngabaptis anjeun ku cai; tapi hiji leuwih kawasa ti kuring datang, latchet tina sapatu Kami teu pantes pikeun unloose: manéhna bakal ngabaptis anjeun ku Roh Suci jeung seuneu.

Yohanes Pembaptis memproklamirkan datangna Yesus sabagé hiji anu bakal ngabaptis ku Roh Suci jeung seuneu.

1. Datangna Yesus: A Baptisan Roh Suci jeung Seuneu

2. Pentingna Yohanes Pembaptis: Ngawartakeun Datangna Yesus

1. Rasul 2: 1-4 - Datangna Roh Suci di Pentecost

2. Mateus 3:11-12 - Baptisan Yohanes ngeunaan Tobat sareng Baptisan Roh Suci Yesus

Lukas 3:17 Anu kipasna aya dina panangan-Na, sareng anjeunna bakal ngabersihkeun lantaina, sareng ngumpulkeun gandum ka kebonna; tapi chaff anjeunna bakal kaduruk ku seuneu unquenchable.

Yohanes Pembaptis ngajak tobat pikeun nyiapkeun jalan pikeun Gusti.

1: Tobat sareng siap-siap pikeun datangna Gusti.

2: Neangan nurutan wasiat Allah saméméh pangadilan datangna-Na.

1: Yesaya 55: 6-7 - Neangan Gusti bari Anjeunna bisa kapanggih, nelepon ka Anjeunna bari Anjeunna deukeut.

2: Ezekiel 18:30-31 - Tobat jeung balik ti transgressions Anjeun, pikeun iniquity moal ganjaran anjeun.

Lukas 3:18 Jeung loba hal sejenna dina exhortation-Na ngahutbah ka jalma.

Yohanes Pembaptis ngawartakeun seueur naséhat ka jalma-jalma.

1. Kakuatan Exhortation - Kumaha Urang Bisa Ngandelkeun Firman Allah pikeun Pituduh Urang

2. Pentingna Ngadangukeun - Diajar Kumaha Ngadenge jeung Nuturkeun Sora Allah

1. Rum 15: 4 - "Kanggo naon bae anu ditulis dina poé baheula ditulis pikeun instruksi urang, yén ngaliwatan kasabaran jeung ngaliwatan dorongan tina Kitab Suci urang bisa boga harepan."

2. Jabur 119:105 - "Sabda anjeun lampu pikeun suku kuring jeung caang ka jalan abdi."

Lukas 3:19 Tapi raja raja Herodes, ku anjeunna ditegor pikeun Herodias pamajikan Pilipus lanceukna, sareng pikeun sagala kajahatan anu dilakukeun ku Herodes,

Hérodés ditegor ku Yohanes Pembaptis kusabab hubungan amoral antara Hérodias sareng Filipus lanceukna, sareng kusabab seueur kalepatan anu anjeunna lakukeun.

1. Allah salawasna ningali, teu paduli dosa urang.

2. Tobat bisa ngakibatkeun panghampura.

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Jabur 51:17 - The kurban Allah anu roh pegat; haté anu pegat sareng kaduhung, ya Allah, anjeun moal nganggap hina.

Lukas 3:20 Sajaba ti éta, anjeunna nutupan John di panjara.

Petikan nembongkeun yen Yohanes Pembaptis dipanjara ku Herodes.

1: Teu sual kaayaan urang, Allah tetep ngadalikeun.

2: Urang dipanggil pikeun tetep satia ka Allah sanajan nyanghareupan kasusah.

1: Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun jaminan tina hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

2: James 1: 2-4 - "Itung eta sakabeh kabagjaan, dulur kuring, lamun papanggih cobaan rupa-rupa, pikeun anjeun terang yén uji iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, teu aya nanaon."

Lukas 3:21 Ayeuna, nalika jalma-jalma dibaptis, Yesus ogé dibaptis, sareng ngadoa, langit dibuka.

Yesus dibaptis jeung bari Anjeunna neneda, langit muka.

1. Yésus nunjukkeun ka urang pentingna doa jeung kumawula ka Allah.

2. Kumaha baptisan Yésus némbongkeun urang kakawasaan iman ka Allah.

1. Mateus 11:28 - Hayu ka Kami, sadaya anu labor jeung beurat sarat, jeung kuring bakal mere Anjeun sésana.

2. John 14: 6 - Yesus ngadawuh ka manéhna, "Kami jalan, jeung bebeneran, jeung kahirupan. Teu aya anu sumping ka Rama upami henteu ngalangkungan kuring.

Lukas 3:22 Jeung Roh Suci lungsur dina bentuk ragana kawas japati kana manéhna, sarta datang hiji soara ti sawarga, anu ngadawuh, Anjeun teh Putra Kami tercinta; di anjeun kuring ogé pleased.

Roh Suci lungsur ka Yesus dina wujud japati jeung sora ti Sawarga spoke di persetujuan manéhna.

1. Kakuatan Roh Suci dina Kahirupan Urang

2. Persetujuan Allah ka Yesus salaku Putra-Na kaasih

1. Yohanes 1:32-34; Jeung John bared catetan, nyebutkeun, Kuring nempo Roh lungsur ti sawarga kawas japati, sarta abode kana manéhna.

2. Yesaya 42:1; Behold abdi abdi, saha Kuring uphold; pilihan abdi, di saha jiwa abdi delighteth; Kuring geus nempatkeun sumanget kuring kana anjeunna: anjeunna bakal mawa mudik judgment ka kapir.

Lukas 3:23 Yesus sorangan mimiti umurna kira-kira tilu puluh taun, (sakumaha anu disangka) putra Yusup, putra Heli,

Yesus yuswana kira-kira tilu puluh taun, putra Yusup, putra Heli.

1: Yesus mangrupikeun conto anu sampurna tina pangalaman manusa nalika Anjeunna yuswa 30 taun nalika ngamimitian palayanan-Na.

2: Urang bisa diajar tina lalampahan Yésus yén Allah bisa ngagunakeun urang kabéh teu paduli umur jeung tahap kahirupan urang.

1: 2 Corinthians 5:21 - Pikeun Allah dijieun Kristus, anu teu kungsi dosa, jadi kurban pikeun dosa urang, ku kituna urang bisa dijieun bener jeung Allah ngaliwatan Kristus.

2: Pilipi 2:5-7 - Anjeun kudu boga sikep sarua jeung Kristus Yesus kungsi. Sanaos anjeunna Gusti, anjeunna henteu nganggap sasaruaan sareng Gusti mangrupikeun hal anu kedah dicekel. Gantina, manéhna méré up privileges ketuhanan-Na; Anjeunna nyandak posisi hina salaku budak sarta lahir salaku mahluk manusa. Nalika anjeunna mucunghul dina wujud manusa, anjeunna humbled dirina dina ta'at ka Allah sarta maot maot penjahat urang dina kayu salib.

Lukas 3:24 Anu putra Matat, anu putra Lewi, anu putra Melki, anu putra Janna, anu putra Yusup,

Petikan Kitab Suci ieu ngeunaan silsilah Yesus, nyukcruk nasabna deui ka Yusup.

1. Pentingna Karuhun: Hiji Studi dina Silsilah Yesus

2. Pentingna Silsilah Yesus dina Ngabuktoskeun Ketuhanan-Na

1. Mateus 1: 1-17 - The silsilah Yesus Kristus

2. Ibrani 7:14 - karuhun Yesus éta tina urutan Melkisidik

Lukas 3:25 Anu putra Matatias, anu putra Amos, anu putra Naum, anu putra Esli, anu putra Nagge,

Petikan daptar nasab Yesus Kristus ti Mattathias ka Nagge.

1. Karuhun Yesus nunjukkeun katurunan ilahi-Na sareng nunjukkeun kaunikan-Na di antara jalma-jalma sanés.

2. Tangkal kulawarga Yesus mangrupikeun panginget ngeunaan kasatiaan sareng komitmen Allah kana jangji-Na.

1. Kajadian 22:18 - "Jeung dina siki maneh sakabeh bangsa di bumi bakal rahayu, sabab geus diturut sora Kami."

2. Mateus 1:1-17 - "Kitab silsilah Yesus Kristus, Putra Daud, Putra Ibrahim: Abraham begot Ishak, Ishak begot Yakub, sarta Yakub begot Yuda jeung dulur-dulurna."

Lukas 3:26 Anu putra Maat, anu putra Matatias, anu putra Semei, anu putra Yusup, anu putra Yuda,

Petikan ieu ngajelaskeun turunan Yesus Kristus ti Yusup ka Yuda.

1. The Incredible Lineage of Yesus Kristus

2. Kakuatan Jangji Gusti Ngaliwatan Silsilah

1. Mateus 1:1-17; Silsilah Yesus Kristus

2. Rum 1:3; Yesus Kristus, turunan Daud nurutkeun daging

Lukas 3:27 Anu putra Yoana, anu putra Resa, anu putra Zorobabel, anu putra Salatiel, anu putra Neri,

Petikan éta ngeunaan silsilah Yesus, khususna ti Salatiel ka Neri.

1. Pentingna kulawarga jeung silsilah dina kahirupan jeung palayanan Yésus

2. Pentingna ngakuan peran Allah dina kahirupan urang

1. Mateus 1: 1-17 - The silsilah Yesus Kristus

2. Rum 4:13-16 - Ibrahim jeung turunan-Na anu diberkahan ku sakabeh bangsa.

Lukas 3:28 Anu putra Melki, anu putra Addi, anu putra Kosam, anu putra Elmodam, anu putra Er,

Lukas presents silsilah Yesus balik deui ka Er.

1. Allah Ngagunakeun Jalma Biasa Pikeun Ngalaksanakeun Hal-hal anu Luar Biasa

2. Garis Panjang Pengikut Satia

1. Kajadian 22:18 - "Ngaliwatan turunan anjeun sakabeh bangsa di bumi bakal rahayu, sabab geus diturut sora Kami."

2. Ibrani 11: 4 - "Ku iman Abel ditawarkeun Allah kurban hadé ti Kain tuh. Ku iman anjeunna commended salaku lalaki taqwa, nalika Allah spoke ogé kurban-Na."

Lukas 3:29 Anu putra Jose, anu putra Eliezer, anu putra Jorim, anu putra Matat, anu putra Lewi,

Petikan daptar silsilah Yesus Kristus.

1. Yesus teh Gusti jeung Jurusalamet urang - Kumaha Identity-Na Perkara

2. Pentingna Nyaho Tangkal Kulawarga Urang

1. Mateus 1: 1-17 - The silsilah Yesus nurutkeun Mateus

2. Lukas 1:26-38 - Kalahiran Yesus nurutkeun Lukas

Lukas 3:30 Anu putra Simeon, anu putra Yuda, anu putra Yusup, anu putra Yunan, anu putra Elyakim,

Yesus turunan ti garis panjang karuhun.

1. Inget katurunan urang: Yesus jeung tangkal kulawarga urang

2. Idéntitas dina Kristus: Ngagungkeun Warisan urang

1. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Epesus 2:19-22 - Jadi maneh geus lain muhrim jeung asing, tapi anjeun sasama warga jeung wali jeung anggota kulawarga Allah, diwangun dina pondasi rasul jeung nabi, Kristus Yesus sorangan nu cornerstone, di saha sakabeh wangunan, keur ngagabung babarengan, tumuwuh jadi hiji Bait Allah suci di Gusti. Dina anjeunna anjeun ogé keur diwangun babarengan kana dwelling Allah ku Roh.

Lukas 3:31 Anu putra Melea, anu putra Menan, anu putra Matata, anu putra Natan, anu putra Daud,

Petikan ieu nyayogikeun silsilah Yesus, nyukcruk nasabna deui ka Raja Daud.

1. Pentingna nasab Yesus dina posisi-Na salaku Al Masih

2. Pentingna jangji Allah ka Raja Daud

1. Yesaya 9: 6-7 - "Kanggo kami murangkalih dilahirkeun, pikeun kami putra dipasihan; sareng pamaréntahan bakal aya dina taktak-Na, sareng namina bakal disebat Penaséhat Éndah, Gusti Nu Maha Kawasa, Rama anu Langgeng, Pangeran. tina Damai."

2. Rum 1: 3-4 - "ngeunaan Putra-Na, anu diturunkeun ti Daud nurutkeun daging jeung dinyatakeun jadi Putra Allah dina kakawasaan nurutkeun Roh kasucian ku jadian-Na ti nu maraot, Yesus Kristus urang. Gusti."

Lukas 3:32 Anu putra Isai, anu putra Obed, anu putra Boos, anu putra Salmon, anu putra Naason,

Lukas 3:32 nyadiakeun garis silsilah katurunan nu dimimitian ku Isai jeung ditungtungan ku Naasson.

1. Tangkal Kulawarga Yesus: Nguji Silsilah Al Masih.

2. Pentingna Warisan: Ngalestarikeun Carita Karuhun Urang.

1. Mateus 1: 1-17 - The silsilah Yesus Kristus.

2. Ruth 4: 18-22 - The silsilah Yesus Kristus ngaliwatan Ruth jeung Boaz.

Lukas 3:33 Anu putra Aminadab, anu putra Aram, anu putra Esrom, anu putra Phares, anu putra Yuda,

Petikan éta nyebatkeun turunan kulawarga Yesus ti Yuda.

1. Kasatiaan Allah dina ngajaga katurunan Yesus

2. Pentingna ngartos sajarah kulawarga urang sorangan

1. Rum 9: 5 - "Theirs nyaeta patriarchs, sarta ti aranjeunna geus disusud karuhun manusa Al Masih, anu Allah leuwih sadaya, salawasna muji! Amin."

2. Mateus 1: 1-17 - "Ieu silsilah Yesus Al Masih putra Daud, putra Ibrahim: ... jeung Yakub bapa Yusup, salaki Maryam, ti saha lahir Yesus, anu. disebut Al Masih."

Lukas 3:34 Anu putra Yakub, anu putra Ishak, anu putra Ibrahim, anu putra Tara, anu putra Nachor,

Silsilah Yesus Kristus disusud deui ka Ibrahim.

1. Ibrahim: Lantera Iman dina Jaman Anu Teu Pasti

2. Nuturkeun Léngkah-léngkah Ibrahim: Model Taat

1. Kajadian 22: 17-18: "Kami pasti bakal ngaberkahan anjeun sareng ngajantenkeun turunan anjeun saloba béntang di langit sareng sapertos keusik di basisir. Turunan anjeun bakal ngilikan kota-kota musuhna, 18 sareng sapanjang jalan. Turunan maneh sakabeh bangsa di bumi bakal diberkahan, sabab maneh geus nurut ka Kami."

2. Rum 4:13-17: Ieu lain ku Toret anu Ibrahim jeung turunanna narima jangji yén manéhna baris jadi ahli waris dunya, tapi ngaliwatan kabeneran anu asalna tina iman.14 Pikeun lamun jalma anu gumantung kana Toret anu ahli waris, iman teh euweuh hartina, jeung jangji teh taya gunana, 15 sabab Toret teh mawa bebendu. Jeung dimana teu aya hukum teu aya transgression.

16 Ku sabab eta, jangji teh asalna tina iman, supaya ku kurnia jeung bisa dijamin ka sakabeh turunan Ibrahim — lain ngan pikeun anu satia kana Toret, tapi oge pikeun anu saiman ka Ibrahim. Anjeunna bapa urang sadayana. 17 Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci: "Maneh ku Kami geus dijadikeun bapa loba bangsa." Anjeunna teh bapa urang di payuneun Allah, anu dipercaya ku Anjeunna — Allah anu ngahirupkeun nu geus maraot jeung ngajadi mahluk anu lain.

Lukas 3:35 Anu putra Saruk, anu putra Ragau, anu putra Pelek, anu putra Heber, anu putra Sala,

Turunan Heber disusud dina Lukas 3:35.

1: Tangkal kulawarga Yesus Kristus.

2: Pentingna ngalacak nasab urang.

1: Mateus 1:1-17 - Silsilah Yesus ti Ibrahim nepi ka Yusup.

2: Kajadian 10:21-30 - turunan Heber.

Lukas 3:36 Anu putra Kainan, anu putra Arpaksad, anu putra Sem, anu putra Noe, anu putra Lamech,

Petikan ieu tina Lukas 3:36 ngajelaskeun silsilah Yesus Kristus, nyukcruk nasabna ti Noe dugi ka Lamech.

1. Kasatiaan ka Allah: Kumaha Yesus Ngalaksanakeun Jangji Kasalametan

2. Silsilah Yesus: Ngartos Pentingna Karuhun-Na

1. Kajadian 5:1-32; 6:9-9:17 - Carita Nuh jeung jangji Allah kasalametan

2. Mateus 1: 1-17 - silsilah Yesus jeung minuhan nubuat

Lukas 3:37 Anu putra Matusala, anu putra Enoch, anu putra Yared, anu putra Maleleel, anu putra Kainan,

Silsilah Yesus disusud deui ka Kainan.

1. Ngenalkeun pentingna silsilah rohani urang

2. Kumaha warisan spiritual urang ngawangun kahirupan urang

1. Rum 4:17 - Sakumaha geus ditulis, "Kuring geus dijieun anjeun bapa loba bangsa."

2. 2 Timoteus 1:5 - Kuring keur ngingetkeun iman tulus anjeun, nu mimiti cicing di nini anjeun Lois jeung di indung anjeun Eunice jeung, Kami persuaded, ayeuna hirup di anjeun ogé.

Lukas 3:38 Anu putra Enos, anu putra Set, anu putra Adam, anu putra Allah.

Petikan ieu ngajelaskeun katurunan Yesus, dimimitian ku Gusti sareng ditungtungan ku Yesus, putra Allah.

1: Urang sadaya putra Allah, dijieun dina gambar-Na jeung dibere kakuatan pikeun hirup hiji kahirupan cinta jeung iman.

2: Yesus teh putra Allah, sarta pupusna kurban sarta kebangkitan-Na méré urang harepan jeung jaminan kasalametan jeung panebusan.

1: Rum 8:14-17 - Pikeun sakabeh anu dipingpin ku Roh Allah, putra Allah.

2: 1 John 3: 1 - Tempo jenis cinta Rama geus dibikeun ka urang, nu urang kudu disebut barudak Allah; jeung kitu we.

Lukas 4 nyarioskeun godaan Yesus di gurun keusik sareng awal palayanan umum-Na, kalebet pangajaran sareng tindakan mujijat-Na.

Ayat 1: Sanggeus dibaptis, Yesus dipingpin ku Roh Suci ka gurun keusik tempat Anjeunna puasa opat puluh poe. Salila ieu, Iblis ngagoda Anjeunna tilu kali. Kahiji, Iblis ngagoda Yesus pikeun ngarobah batu jadi roti pikeun nyugemakeun lapar-Na, tapi Yesus direspon ku quoting Kitab Suci: "Manusia moal hirup ku roti wungkul" (Lukas 4:1-4). Terus, Sétan némbongkeun ka Yésus kabéh karajaan di dunya jeung méré wewenang ka Mantenna lamun Anjeunna bakal nyembah ka Anjeunna. Sanajan kitu, Yesus rebuked Iblis deui jeung Kitab Suci: "Anjeun kudu nyembah ka Gusti Allah anjeun sarta ngan anjeunna wajib anjeun ngawula" (Lukas 4:5-8). Tungtungna, Iblis nyandak Yesus ka pinnacle Yerusalem sarta ngadesek Anjeunna pikeun ngalungkeun dirina ka handap, quoting Kitab Suci kaluar tina konteks. Acan deui, Yesus ngalawan sareng Kitab Suci sareng nolak godaan (Lukas 4: 9-13).

Ayat 2: Sanggeus meunangna tina godaan, Yesus mulih deui ka Galilea pinuh ku kakawasaan Roh. Anjeunna ngajar di sinagoga di sakumna daérah sareng nampi pujian umum ti jalma-jalma anu kagum kana hikmah-Na (Lukas 4:14-15). Di Nasaret, tempat Anjeunna digedékeun, Yesus asup ka sinagoga dina poe Sabat jeung maca tina nubuat Yesaya ngeunaan mawa warta alus ka nu miskin jeung memproklamirkan kamerdikaan ka tawanan. Anjeunna nyatakeun yén kecap ieu kaeusi dina Anjeunna (Lukas 4: 16-21). Tapi, tibatan nampi pujian ti balaréa kampung halamanna sapertos anu diharapkeun, aranjeunna ambek kana klaim-Na sareng nyobian ngabahayakeun Anjeunna. Tapi miraculously ngaliwatan satengahing maranéhanana teu katatu; anjeunna nuluykeun jalan-Na (Lukas 4: 22-30).

Ayat 3: Ninggalkeun Nasaret sanggeus tampikan aya indit Kapernaum kota Galilea mimiti ngajar jalma amazed otoritas Kecap diusir sétan sinagoga lalaki roh najis ngajerit, "Ha! Naon kami anjeun datang ngancurkeun kami? terang yen Allah Hiji Suci!" Tapi ditegor ceuk "Janten kaluar anjeunna!" threw man sateuacan aranjeunna tanpa harming sejen everyone amazed spoke sejen ceuk "Naon ieu pangajaran? Jeung kakuatan otoritas mere pesenan roh najis maranéhna kaluar!" sumebar di sakuliah wewengkon nyageurkeun loba panyakit didorong setan sabab diakuan Al Masih minuhan nubuat Kitab Suci mentri penyembuhan terus ngahutbah sinagoga Yudea ogé ngusir setan Pelayanan Galilea ditandaan ajaran kuat lampah otoritatif demonstrating kakawasaan ilahi Lukas netepkeun panggung sésana narasi Injil ngadegkeun kapercayaan Putra Allah anu geus datang mawa. kasalametan umat manusa.

Lukas 4:1 Jeung Yesus anu pinuh ku Roh Suci balik ti Yordan, sarta dipingpin ku Roh ka gurun gurun,

Petikan éta ngajelaskeun Yesus dipinuhan ku Roh Suci sareng dipingpin ku Roh ka gurun.

1. Naha Yesus indit ka keusik

2. Kakuatan Roh Suci dina Kahirupan Yesus

1. Jabur 23:4 “Enya, sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak kalangkang maot, kuring moal sieun nu jahat: pikeun anjeun jeung kuring; tongkat Anjeun sareng tongkat Anjeun aranjeunna ngalipur kuring."

2. Yesaya 40:31 “Tapi jalma-jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal ngabarukeun kakuatanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.”

Lukas 4:2 Geus opat puluh poe kagoda ku Iblis. Jeung dina eta poé manéhna teu dahar nanaon: jeung lamun maranéhanana réngsé, manéhna afterward lapar.

Yesus puasa salila 40 poé sarta digoda ku Iblis.

1: Yesus endured godaan jeung nungkulan eta ngaliwatan puasa jeung solat.

2: Urang bisa ningali ka Yésus sabagé conto cara sabar jeung ngungkulan gogoda.

1: 1 Corinthians 10:13 - "No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun tempted saluareun pangabisa anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur, sarta anjeunna moal ngantep anjeun tempted saluareun pangabisa anjeun, tapi ku godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur. supados anjeun tiasa nahan éta."

2: James 1: 12-15 - "Bagja jalma anu tabah dina cobaan sabab, sanggeus nahan ujian, jalma éta bakal nampa makuta kahirupan anu geus jangji Gusti ka jalma anu mikanyaah ka Anjeunna. kagoda: "Kuring keur digoda ku Allah," sabab Allah teu bisa cocoba ku nu jahat, sarta anjeunna sorangan teu ngagoda saha. ngalahirkeun dosa, sareng dosa nalika parantos dewasa ngalahirkeun maot."

Lukas 4:3 Saur Iblis ka anjeunna, "Upami Anjeun Putra Allah, parentahkeun batu ieu janten roti."

Yesus digoda ku Iblis ngagunakeun kakuatan-Na pikeun ngarobah batu jadi roti.

1: Urang teu kudu nyerah kana godaan sakumaha Yesus henteu.

2: Urang bisa diajar tina conto Yésus waktu nyanghareupan gogoda.

1: Yakobus 1: 12-15 - Bagja jalma anu tabah dina cobaan, sabab, saatos nahan ujian, jalma éta bakal nampi makuta kahirupan anu dijangjikeun ku Gusti ka jalma anu nyaah ka Anjeunna.

2: Mateus 4:1-11 - Saterusna Yesus dipingpin ku Roh ka gurun keusik pikeun cocoba ku Iblis.

Lukas 4:4 Waler Yesus, saur-Na, "Aya Kitab Suci, yen manusa moal hirup ku roti wungkul, tapi ku unggal pangandika Allah."

Manusa kedah narik kakuatan sareng rezeki tina firman Allah, sanés ngan ukur tina rezeki fisik.

1. "Hirup ku Firman Allah" - nekenkeun pentingna percanten kana jangji Allah sareng ngandelkeun Firman-Na.

2. "The Roti Kahirupan" - fokus dina nourishment spiritual nu asalna ti Yesus Kristus, Roti Kahirupan.

1. Deuteronomy 8: 3 - "Sareng anjeunna ngahinakeun anjeun, ngantepkeun anjeun kalaparan, sareng masihan anjeun manna, anu anjeun henteu terang, sareng karuhun anjeun henteu terang, supados anjeun terang yén manusa henteu ngan ukur ku roti. , tapi ku unggal kecap anu kaluar tina sungut PANGERAN manusa hirup."

2. Mateus 4: 4 - "Tapi anjeunna ngawaler jeung ngadawuh, Geus dituliskeun, Man moal hirup ku roti wungkul, tapi ku unggal kecap anu proceeded kaluar tina sungut Allah."

Lukas 4:5 Jeung Iblis, nyokot manéhna nepi ka hiji gunung luhur, mintonkeun ka manéhna kabéh karajaan di dunya dina momen waktu.

Iblis cocoba Yesus jeung sakabeh karajaan di dunya.

1. Kakuatan Yesus: Ngalawan Godaan

2. Tetep Sajati kana Rencana Allah Sanajan Berhala Dunya

1. Mateus 4: 1-11 - Yesus geus cocoba ku Iblis di gurun

2. 1 Corinthians 10:13 - Teu aya godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa

Lukas 4:6 Saur Iblis ka anjeunna, "Sagala kakawasaan ieu ku Kami baris dipaparinkeun ka maneh, jeung kamulyaan maranehna; sareng ka saha waé anu kuring badé masihan.

Passage Iblis nawarkeun Yesus sakabeh kakawasaan jeung kamulyaan dunya di tukeran pikeun Yesus nyembah manéhna.

1. Bahaya Godaan: Kumaha Yésus Nolak Panawaran Sétan

2. Kakuatan dina nyerah: Kumaha Yesus Taat kana Pangersa Allah

1. James 1: 12-15 - Rahayu nyaéta lalaki anu tetep steadfast handapeun trial, pikeun nalika anjeunna geus ngadeg test anjeunna bakal nampa makuta kahirupan, nu geus jangji Allah ka jalma anu mikanyaah anjeunna.

2. Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun nyalira. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun.

Lukas 4:7 Ku sabab eta, upami anjeun nyembah ka Kami, sadayana bakal milik anjeun.

Sétan ngagoda Yésus pikeun nyembah ka manéhna pikeun ngaganti harta dunya.

1. Bahaya Godaan: Kumaha Nolak Pangjurung Sétan

2. Kakuatan Ibadah: Ngartos Ganjaran Nurutan Gusti

1. James 4: 7 - "Surutkeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

2. Jabur 8:9 - "Duh Gusti, Gusti urang, kumaha megah nami Anjeun di sakuliah bumi! Anjeun geus diatur kamulyaan Anjeun luhureun langit."

Lukas 4:8 Yesus ngawaler ka manehna, "Nyingkah ka tukangeun kuring, Iblis, sabab geus ditulis, Anjeun kudu nyembah ka Gusti Allah anjeun, sarta ngan ka Anjeunna wajib Anjeun ngawula."

Petikan ieu nunjukkeun yén Yesus maréntahkeun Sétan ninggalkeun anjeunna pikeun ngadukung paréntah Gusti pikeun ngan ukur nyembah ka Anjeunna.

1. Pentingna nanjeurkeun Firman Allah.

2. Nolak godaan syetan.

1. James 4: 7 - "Surutkeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

2. Deuteronomy 6:13 - "Anjeun kudu sieun PANGERAN Allah anjeun, sarta ngawula ka Anjeunna, sarta wajib sumpah demi ngaranna."

Lukas 4:9 Geus kitu anjeunna dibawa ka Yerusalem, sarta nempatkeun anjeunna dina puncak Bait Allah, sarta ngadawuh ka anjeunna, "Lamun anjeun Putra Allah, lungsur diri ti dieu!"

Iblis ngagoda Yesus pikeun ngalungkeun dirina tina puncak Bait Allah.

1. Urang kudu tetep tabah jeung nolak gogoda.

2. Urang kudu rendah haté jeung tawakal ka Allah.

1. 1 Corinthians 10:13 - "No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun pangabisa anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur. supados anjeun tiasa nahan éta."

2. Jabur 46:10 - "Kudu tetep, sarta nyaho yen Kami Allah. Kuring bakal exalted diantara bangsa, Kuring bakal exalted di bumi!"

Lukas 4:10 Sabab geus dituliskeun kieu: Mantenna bakal marentahkeun malaikat-malaikat-Na pikeun ngajaga anjeun.

petikan nyebutkeun yen Allah bakal nyadiakeun panyalindungan ka jalma anu iman ka Anjeunna ngaliwatan malaikat-Na.

1: Kami henteu nyalira, sabab kanyaah sareng panyalindungan Gusti salawasna aya sareng kami.

2: Teu sual naon anu urang hadapi dina kahirupan, urang tiasa ngahibur sabab Allah salawasna nyarengan urang.

1: Jabur 91:11-12 - Pikeun anjeunna bakal maréntahkeun malaikat-Na ngeunaan anjeun ngajaga anjeun dina sagala cara anjeun; aranjeunna bakal ngangkat anjeun nepi di leungeun maranéhna, ku kituna anjeun moal neunggeul suku anjeun kana batu.

2: Ibrani 1:14 - Naha henteu sadayana malaikat anu ngaladénan roh-roh anu diutus pikeun ngawula ka jalma-jalma anu bakal ngagaduhan kasalametan?

Lukas 4:11 Jeung maranéhna bakal nanggung anjeun dina leungeun maranéhna, lest iraha wae anjeun dashs suku anjeun kana batu.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Gusti nangtayungan jalma-jalma anu percanten ka Anjeunna.

1. Percaya ka Yéhuwa kalayan Sakabeh Haté - Siloka 3:5-6

2. Allah teh panyalindungan jeung tameng urang - Jabur 34:7-8

1. Jabur 91: 11-12 - Pikeun Anjeunna bakal masihan malaikat-Na muatan leuwih anjeun, ngajaga anjeun dina sagala cara Anjeun.

2. Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami sareng anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh. Kami bakal nguatkeun anjeun, enya, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh.

Lukas 4:12 Yesus ngawaler ka anjeunna, "Aya ceuk, Anjeun ulah ngagoda Gusti Allah anjeun."

petikan warns ngalawan nguji kasabaran Allah.

1. "Kakuatan Sabar"

2. "Gusti moal Diuji"

1. Yakobus 1:12-15; Bagja jalma anu tahan godaan: sabab nalika anjeunna dicoba, anjeunna bakal nampi makuta kahirupan, anu dijangjikeun ku Gusti ka anu nyaah ka Anjeunna.

2. Ulangan 6:16; Anjeun moal ngagoda Gusti Allah anjeun, sakumaha anjeun ngagoda anjeunna di Massah.

Lukas 4:13 Jeung sanggeus Iblis geus réngsé sagala godaan, manéhna undur ti manéhna pikeun hiji mangsa.

Yesus digoda ku Iblis, tapi sanggeus Iblis geus rengse sagala godaan, manéhna indit pikeun hiji mangsa.

1. Allah Bakal Nangtayungan Anjeun Tina Godaan

2. Lamun Digoda, Neangan Kakuatan Allah

1. 1 Korinta 10:13 - No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah téh satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun kamampuhan anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur, yén anjeun bisa endure eta.

2. James 1: 12-15 - Rahayu nyaéta lalaki anu tetep steadfast handapeun percobaan, pikeun nalika anjeunna geus ngadeg test anjeunna bakal nampa makuta kahirupan, nu geus jangji Allah ka jalma anu mikanyaah anjeunna. Ulah aya anu nyebutkeun lamun manéhna cocoba, "Kuring keur cocoba ku Allah," sabab Allah teu bisa cocoba ku jahat, sarta anjeunna sorangan tempts saha. Tapi masing-masing jalma kagoda nalika kagoda sareng kagoda ku kahayangna sorangan. Lajeng kahayang lamun geus conceived ngalahirkeun dosa, jeung dosa nalika eta geus pinuh tumuwuh brings mudik maot.

Lukas 4:14 Yesus mulih deui dina kakawasaan Ruh ka Galilea, sarta anjeunna sumebar ka sakuliah wewengkon sabudeureun.

Yesus mulih deui ka Galilea dina kakawasaan Roh jeung Kinérja-Na sumebar ka sakuliah wewengkon.

1. Yesus: The Power of Roh jeung Inohong ngaranna

2. Kakuatan Roh jeung Kumaha Ieu Nyebarkeun Inohong Yesus

1. Rasul 10:38 - Kumaha Allah anointed Yesus tina Nasaret jeung Roh Suci jeung kakuatan;

2. Yesaya 11: 2 - Roh Gusti bakal rest on anjeunna, Roh hikmah jeung pamahaman, Roh nasehat jeung kakuatan, Roh pangaweruh jeung sieun Gusti.

Lukas 4:15 Sarta anjeunna ngajar di synagogues maranéhanana, keur glorified sakabeh.

Petikan ieu nunjukkeun yén Yesus disambut sareng dihormat nalika ngahutbah di sinagoga.

1: Isa dipuji jeung dimulyakeun ku sakur anu ngadarenge pangajaran Anjeunna.

2: Urang kudu narékahan sangkan bisa kawas Kristus, supaya urang ogé bisa dipuji jeung dimulyakeun.

1: Mateus 5:16 - "Hayu caang anjeun jadi caang saméméh lalaki, ambéh maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun, sarta muji Rama anjeun nu di sawarga."

2: Pilipi 2: 5-8 - "Anggap pikiran ieu dina anjeun, anu ogé aya dina Kristus Yesus: Anu, dina wujud Allah, panginten henteu ngarampog janten sami sareng Allah: Tapi ngajantenkeun dirina henteu kahormatan, sarta nyandak kana wujud hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, anjeunna humbled dirina, sarta jadi taat kana maot, komo maot tina salib.

Lukas 4:16 Anjeunna sumping ka Nasaret, tempat anjeunna digedékeun, sareng, sakumaha adat-Na, anjeunna angkat ka tempat ibadah dina dinten Sabat, teras nangtung pikeun maca.

Anjeunna angkat ka tempat ibadah dina dinten Sabat sakumaha adat-Na.

1. Pentingna Ngajaga Tradisi

2. Kakuatan Watek Kasatiaan

1. Mateus 11: 28-30 - "Hayu ka Kami, sakabeh anu kuli sarta beurat kabeungbeurat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke Kami kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, jeung Anjeun bakal manggih katengtreman pikeun jiwa anjeun, sabab jodo Kami gampang, sareng beban Kami hampang."

2. Siloka 13:9 - "Cahaya jalma soleh bungah, tapi lampu jalma jahat bakal pareum."

Lukas 4:17 Jeung aya dikirimkeun ka anjeunna kitab Nabi Yesaya. Sareng nalika anjeunna parantos muka buku, anjeunna mendakan tempat anu ditulis,

Yesus muka kitab Yesaya sarta maca tina eta.

1. Pentingna Kitab Suci dina palayanan Yesus

2. Kakuatan Firman Allah

1. Jabur 119: 105-112, "Sabda Gusti mangrupikeun lampu pikeun suku kuring sareng cahaya pikeun jalan kuring"

2. Rum 10:17, "Jadi iman asalna tina dédéngéan, sarta dédéngéan ngaliwatan pangandika Kristus."

Lukas 4:18 Roh Gusti aya dina kuring, sabab geus anointed kuring pikeun ngahutbah Injil ka nu miskin; Mantenna ngutus Kami pikeun nyageurkeun anu patah hati, pikeun ngawawarkeun kabebasan ka para tawanan, sareng malikkeun paningalan pikeun anu lolong, pikeun ngabebaskeun anu katarajang,

Nyimpulkeun Passage:

Yesus dikuatkeun ku Roh Pangéran pikeun ngalaksanakeun misi-Na pikeun ngawawarkeun Injil ka jalma miskin, nyageurkeun anu patah hati, sareng ngabebaskeun ka tawanan sareng tetempoan ka anu lolong.

1. The Uplifting Power of Misi Yesus

2. Healed and Set Free: Kumaha Yesus Brings Deliverance

1. Yesaya 61: 1-2 - "Roh Gusti Allah aya dina kuring, sabab Gusti geus anointed kuring pikeun mawa warta alus ka nu miskin; Anjeunna geus dikirim kuring pikeun meungkeut nepi brokenhearted, pikeun ngumumkeun kamerdikaan ka tawanan. , jeung bubuka panjara pikeun jalma anu kabeungkeut.

2. Galata 5: 1 - "Pikeun kamerdikaan Kristus geus diatur urang bébas; nangtung teguh kituna, sarta ulah ngalebetkeun deui kana yoke perbudakan."

Lukas 4:19 Pikeun ngawartakeun taun Gusti anu ditarima.

Ayat ieu ngarujuk ka Yésus ngawartakeun warta hadé ngeunaan kahadéan Yéhuwa dina palayanan-Na.

1. "Asih Saratna Allah: Milarian Taun-Na anu Ditampi"

2. "Karunia Yesus: Hirup dina Taun Gusti"

1. Yesaya 61: 1-2: "Roh Gusti Nu Maha Kawasa aya dina kuring, sabab PANGERAN geus anointed kuring pikeun ngumumkeun warta alus ka nu miskin. Mantenna geus ngutus kuring pikeun meungkeut nu broken hearted, pikeun ngumumkeun kamerdikaan pikeun tawanan. jeung ngaleupaskeun tina gelap pikeun tawanan."

2. Rum 5: 8: "Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

Lukas 4:20 Geus kitu anjeunna nutup buku, sarta anjeunna masihan deui ka menteri, sarta diuk turun. Jeung panon sakabeh jalma anu aya di Kapernaum éta fastened on anjeunna.

Yesus maca tina kitab Yesaya di sinagoga, sarta dulur museurkeun anjeunna.

1. Allah gaduh rencana pikeun kahirupan urang, sareng Yesus nunjukkeun éta ngaliwatan conto-Na.

2. Urang kedah kabuka kana pesen anu dikirimkeun ku Gusti ngalangkungan kitab suci.

1. Yesaya 55:11 - "Jadi bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta. "

2. Yeremia 29:11 - "Kanggo kuring terang rencana kuring keur anjeun," nyebutkeun Gusti, "rencana pikeun makmur anjeun teu ngarugikeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan jeung mangsa nu bakal datang."

Lukas 4:21 Jeung manéhna mimitian ngomong ka maranehna, Poe ieu Kitab Suci kaeusi dina ceuli anjeun.

Yesus ngumumkeun yén Kitab Suci kaeusi dina ayana jalma.

1. kasatiaan Allah pikeun minuhan jangji-Na.

2. Pentingna ngadangukeun Yesus.

1. Jabur 33: 4-5 "Kanggo pangandika Gusti leres tur leres; Anjeunna satia dina sagala hal Mantenna. Gusti mikanyaah kaadilan jeung kaadilan; bumi pinuh ku asih-Na unfailing."

2. Yohanes 14:23-24 "Yesus ngawaler, "Saha-saha anu nyaah ka Kami bakal nurut kana pangajaran Kami. Rama Kami bakal mikanyaah ka maranehna, sarta kami bakal datang ka aranjeunna sarta nyieun imah urang jeung aranjeunna. ajaran abdi."

Lukas 4:22 Sarta sakabeh bared kasaksian anjeunna, sarta heran kana kecap alus anu proceeded kaluar tina sungut-Na. Saur maranehna, "Ieu sanes putra Yusup?"

Petikan ieu ngajelaskeun réaksi jalma kana kecap Yesus, anu pinuh ku rahmat sareng hikmah. Aranjeunna naros upami anjeunna putra Yusup.

1. The Power of Grace Allah dina Kecap Yesus

2. Yesus salaku Conto Urang Biantara Bijaksana

1. Kolosa 4: 6 - Hayu ucapan anjeun salawasna jadi rahmat, seasoned ku uyah, ku kituna anjeun bisa nyaho kumaha anjeun halah ngajawab unggal jalma.

2. James 3: 13-17 - Saha anu wijaksana sareng pangertian di antara anjeun? Ku kalakuanana anu saé hayu anjeunna nunjukkeun karyana dina kalemahan hikmah.

Lukas 4:23 Saur-Na deui ka maranehna, “Maneh pasti bakal nyebatkeun paribasa kieu, “Dokter, cageurkeun diri sorangan.

Yesus nyarioskeun ka jalma-jalma di kampung halamanna yén aranjeunna kedah ngarepkeun anjeunna ngalakukeun hal anu sami di Kapernaum.

1. Kakawasaan Yesus: Kumaha Yesus Ngadamel Mujijat Sapanjang Pelayanan-Na

2. Nolak Yesus: Biaya Nolak Percaya ka Yesus

1. Mateus 4: 23-25 - Yesus Mimitian Palayanan-Na di Galilea

2. Markus 1:21-28 - Yesus nyageurkeun hiji lalaki anu najis di imah ibadah.

Lukas 4:24 Saur-Na, "Satemenna Kami nyebutkeun ka anjeun, nabi teu ditarima di nagarana sorangan."

Yesus memproklamirkan yen nabi teu ditarima di nagara sorangan.

1. "Penolakan Yesus: Ngartos Panolakan Urang Sendiri"

2. "Kasusah Panolakan: Nyaho Tarima Allah"

1. Yesaya 53: 3 - "Anjeunna hina jeung ditampik ku lalaki, a man of sorrows jeung acquainted jeung duka."

2. Rum 15:7 - "Ku sabab kitu, nampa hiji sarua séjén salaku Kristus narima anjeun, guna mawa pujian ka Allah."

Lukas 4:25 Tapi Kami ngabejaan ka maneh ngeunaan hiji bebeneran, loba randa éta di Israil dina poé Elias, nalika langit ditutup nepi tilu taun genep bulan, nalika kalaparan hébat éta sakuliah sakuliah tanah;

Dina Lukas 4:25, Yésus nyaritakeun yén dina jaman Élias, aya loba randa di Israil jeung kalaparan gedé nu lumangsung salila tilu satengah taun.

1. Iman ka randa: Kumaha Allah Méré Umat-Na dina Jaman Butuh

2. Ridho Alloh: Ngalaman Kalimpahan Allah dina Jaman Hésé

1. Yakobus 1:27 - Agama anu ditampi ku Allah Rama urang salaku murni sareng teu aya cacadna nyaéta: ngajaga yatim sareng randa dina kasusahna sareng ngajaga diri tina kacemar ku dunya.

2. Jabur 68: 5 - Bapana yatim sareng panangtayungan randa nyaéta Allah dina tempat suci-Na.

Lukas 4:26 Tapi Nabi Elias teu diutus ka salah saurang, iwal ka Sarepta, hiji kota di Sidon, ka hiji awewe randa.

Elias diutus ka Sarepta, hiji kota di Sidon, ka hiji awewe randa.

1. Kaasih Allah Nu Maha Kawasa

2. Kakuatan Iman Dina Nyanghareupan Musibah

1. Yakobus 2: 5-6 - "Dengekeun, dulur-dulur abdi anu dipikacinta: Naha Allah henteu milih jalma-jalma anu miskin di mata dunya pikeun beunghar ku iman sareng inherit karajaan anu dijangjikeun-Na ka jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna? Maneh geus ngahina ka nu miskin. Naha lain nu beunghar nu ngamanfaatkeun maneh? Aranjeun teh lain anu nyered maneh ka pangadilan?"

2. Yesaya 61: 1-3 - "Roh Gusti Nu Maha Kawasa aya dina kuring, sabab PANGERAN geus anointed kuring pikeun ngumumkeun warta alus ka nu miskin. Anjeunna geus ngutus kuring pikeun meungkeut up broken hearted, pikeun ngumumkeun kamerdikaan pikeun tawanan. jeung dibebaskeun tina gelap pikeun tawanan, pikeun ngumumkeun taun nikmat Gusti jeung poé pamales kanyeri Allah urang, pikeun ngalipur sakur nu ngungun, jeung nyadiakeun pikeun maranéhanana anu griught di Sion — pikeun masrahkeun ka maranehna hiji makuta kaéndahan tinimbang lebu, minyak kabagjaan tinimbang tunggara, jeung pakéan pujian tinimbang sumanget putus asa. Maranehna bakal disebut tangkal ek kabeneran, penanaman Gusti pikeun nembongkeun kaagungan-Na."

Lukas 4:27 Jeung loba lepras di Israel dina jaman nabi Éliseus; teu aya anu dibersihkeun, iwal Naaman urang Siria.

Jaman nabi Éliseus, loba nu lepra di Israil, tapi teu aya nu cageur, iwal ti Naaman, urang Siria.

1. Welas Asih Gusti kanggo Sadayana - teu paduli saha anjeun, Gusti tiasa nunjukkeun welas asih sareng nyageurkeun.

2. The Power of Iman - Naaman ieu healed alatan iman ka Allah.

1. James 5:15 - "Jeung solat ditawarkeun dina iman bakal nyieun jalma gering ogé; Gusti bakal ngangkat aranjeunna nepi. Lamun maranehna geus dosa, aranjeunna bakal dihampura."

2. John 5:14 - "Sanggeus Yesus manggih anjeunna di Bait Allah, sarta ngadawuh ka manehna, Behold, anjeun geus cageur: ulah ngalakukeun dosa deui, lest hal goréng datang ka anjeun."

Lukas 4:28 Sareng sadaya anu aya di tempat ibadah, ngadéngé hal éta, pinuh ku murka,

Jalma-jalma di tempat ibadah pinuh ku ambek-ambekan waktu ngadéngé omongan Yésus.

1: Urang kudu narékahan pikeun tetep buka pikiran jeung ulah pinuh ku murka waktu ngadéngé hal nu ngagugat kapercayaan urang.

2: Urang kudu émut yén Yésus sering ngucapkeun kecap-kecap anu matak nganyenyerikeun hate jalma-jalma, tapi tetep nuturkeun pangersa Allah.

1: Epesus 4:2-3 - Kudu lengkep hina jeung lemah lembut; sing sabar, silih asih silih pikanyaah. Jieun unggal usaha pikeun ngajaga persatuan Roh ngaliwatan beungkeut karapihan.

2: Kolosa 3:12-14 - Ku sabab eta, salaku umat pilihan Allah, suci jeung dearly dipikacinta, pakean yourselves jeung asih, kahadean, humility, gentleness jeung kasabaran. Silih tabah jeung silih hampura lamun aya di antara aranjeun boga kaduhung ka batur. Hampura sakumaha Gusti ngahampura anjeun. Sarta leuwih sagala virtues ieu ditunda cinta, nu ngiket aranjeunna sadayana babarengan dina persatuan sampurna.

Lukas 4:29 Geus kitu jengkar, tuluy diusir ka luar kota, digiring ka sisi pasir tempat kotana didirikeun, sina dilungsurkeun ka handap.

Jalma-jalma ti hiji kota narenjo, tuluy ngusir Yesus ka luar kota, ngagiring ka sisi pasir tempat ngadegna kotana, nepi ka ngalungkeun Anjeunna tina gawir.

1. Bahaya Gelut Agama Tanpa Pangaweruh

2. Kakuatan Iman Dina Nyanghareupan Musibah

1. Jabur 23:4 - Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak darkest, Kuring moal sieun jahat, pikeun anjeun sareng abdi; rod anjeun sarta staf anjeun, aranjeunna kanyamanan kuring.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

Lukas 4:30 Tapi Anjeunna ngaliwat di tengah-tengah aranjeunna angkat,

Lukas 4:30 nyimpulkeun yén Yesus ngaliwat jalma-jalma dina jalan-Na.

1. Yesus, Pangéran Damai: Yesus anu nenangkeun ayana nalika ngaliwat ka tengah-tengah jalma rea.

2. Naon Anu Diajarkeun Kalakuan Yesus ka Urang: Pentingna ayana tanpa pamrih sareng kahadean di tengah-tengah kaayaan anu susah.

1. Epesus 2:14-17 , sabab Anjeunna sorangan teh katengtreman urang, anu geus ngajadikeun urang duaan jeung geus ngarecah dina daging-Na tembok ngabagi mumusuhan.

2. Mateus 5:43-44 , “Aranjeun geus ngadarenge piwejang, ‘Maneh kudu nyaah ka sasama jeung mikanyaah ka musuh.’ Tapi kuring ngomong ka anjeun, Cinta musuh anjeun sarta neneda pikeun maranéhanana anu ngaaniaya anjeun.

Lukas 4:31 Tuluy lungsur ka Kapernaum, hiji kota di Galilea, ngajarna dina poe Sabat.

Isa lungsur ka kota Kapernaum di Galilea, ngajar jalma-jalma dina poe Sabat.

1. Kumaha Mangpaatkeun Poé Sabat Anjeun

2. Kakuatan Ajaran Yesus

1. Mateus 12: 9-14 - Yesus ngajarkeun ngeunaan Sabat

2. Markus 2:23-28 - Yesus ceramah ngeunaan pentingna Sabat

Lukas 4:32 Jeung maranéhna astonished kana doktrin-Na, pikeun pangandika-Na kuat.

Jalma-jalma héran kana pangajaran Yésus sabab ditepikeun kalawan wibawa.

1. Kumaha Nyarita jeung Otoritas

2. Kakuatan jeung Wewenang Pangajaran Yesus

1. Yesaya 55:11, "Jadi bakal kecap kuring jadi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka Kami batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta. "

2. Epesus 6:19-20 , "Jeung keur kuring, nu utterance bisa dibikeun ka kuring, ambéh kuring bisa muka sungut abdi boldly, sangkan dipikawanoh misteri Injil, Pikeun nu Kami duta di beungkeut: yén therein Abdi tiasa nyarios kalayan gagah, sakumaha anu kuring kedah nyarios."

Lukas 4:33 Di tempat ibadah aya hiji jelema anu kasurupan roh jahat, ngagorowok ku sora tarik,

Aya hiji lalaki di imah ibadah anu kabawa roh sétan najis, ngagorowok nyaring.

1. Narima jeung Nolak Godaan: Panaliti ngeunaan Lalaki di Sinagoga dina Lukas 4:33

2. Nungkulan Kakuatan Gelap: Refleksi tina Lukas 4:33

1. James 4: 7 - "Surutkeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

2. 1 Peter 5: 8-9 - "Kudu sober, jadi waspada; sabab musuh anjeun Iblis, kawas singa roaring, walketh ngeunaan, néangan saha anjeunna bisa devour: Saha nolak stedfast dina iman, nyaho yén afflictions sarua anu. dilakonan di dulur-dulur anjeun anu aya di dunya."

Lukas 4:34 Pokna, “Sumuhun! Naon urusan kami sareng anjeun, Yesus urang Nasaret? Naha anjeun sumping pikeun ngancurkeun kami? Kuring terang anjeun saha anjeun; Nu Maha Suci Allah.

Urang Nasaret nampik Yesus sareng nuduh Anjeunna hoyong ngancurkeun aranjeunna.

1: Panolakan Yesus Nyababkeun Akibat

2: Yesus teh Nu Maha Suci Allah

1: Yesaya 43:3 - Sabab Kami PANGERAN Allah maraneh, Nu Maha Suci Israil, Jurusalamet anjeun.

2: Yohanes 10:30 - Kami jeung Bapa teh hiji.

Lukas 4:35 Ku Isa ditegor, saur-Na, "Sim, geura kaluar ti manehna!" Jeung lamun Iblis geus dialungkeun manéhna di tengah, manéhna kaluar ti manéhna, jeung teu menyakiti manéhna.

Yesus ngusir sétan tina hiji lalaki sareng sétan éta henteu ngarugikeun lalaki éta.

1. Yesus brings hirup jeung caang kana gelap jeung asa.

2. Kakawasaan Yesus leuwih gede ti nu mana wae nu jahat.

1. Kolosa 1: 13-14 - Anjeunna geus dikirimkeun urang ti domain tina gelap sarta mindahkeun urang ka Karajaan Putra-Na tercinta, di saha urang boga panebusan, panghampura dosa.

2. John 12:46 - Kuring geus datang ka dunya salaku lampu, ku kituna sakur anu percaya ka Kami moal tetep dina gelap.

Lukas 4:36 Maranehna kacida reuwaseunana, tuluy ngaromong, pokna, “Naon ieu kecap teh! Pikeun kalawan otoritas jeung kakuatan anjeunna maréntahkeun roh-roh najis, sarta aranjeunna kaluar.

Jalma-jalma héran kana kakawasaan jeung kakawasaan Yésus pikeun nitah roh-roh jahat, sarta maranéhna nurut ka Anjeunna.

1. Yesus Nyaeta Wewenang jeung Daya Urang

2. Kakuatan Taat

1. Mateus 8:16 - Nalika soré geus datang, aranjeunna dibawa ka Anjeunna loba anu kasurupan setan. Jeung Anjeunna tuang kaluar roh jeung kecap, sarta healed sakabeh jalma anu gering

2. 1 John 4: 4 - Anjeun tina Allah, barudak leutik, jeung geus overcome eta, sabab Anjeunna anu aya dina anjeun leuwih gede ti manéhna nu aya di dunya.

Lukas 4:37 Jeung Inohong ngeunaan manéhna sumebar ka sakuliah nagara sabudeureun.

Inohong Yesus sumebar ka sakuliah wewengkon Galilea salaku hasil mujijat-mujijat anu dilakukeun ku Anjeunna.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Kaajaiban Yesus Nyingkabkeun Kakuatan Iman

2. Percaya kana Mustahil: Kumaha Yesus Ngarobih Kursus Sejarah

1. Mateus 4:23-24 - Yesus indit sakuliah Galilea, ngajar di synagogues maranéhanana, proclaiming warta alus ngeunaan Karajaan, jeung nyageurkeun sagala panyakit jeung panyakit diantara jalma.

24 Beja ngeunaan Anjeunna sumebar ka sakuliah Siria, sarta jalma-jalma mawa ka Anjeunna sakur anu kaserang rupa-rupa panyakit, anu kaserang nyeri, anu kasurupan, anu kaserang, jeung anu lumpuh ; sarta anjeunna healed aranjeunna.

2. Markus 6:34- Nalika Yesus landed tur nempo riungan badag, Anjeunna kagungan karunya on aranjeunna, sabab maranéhanana éta kawas domba tanpa angon a. Ku kituna anjeunna mimiti ngajarkeun aranjeunna loba hal.

Lukas 4:38 Anjeunna jengkar ti tempat ibadah, lebet ka imah Simon. Jeung indung pamajikan Simon urang dibawa ku muriang gede; sarta aranjeunna besought anjeunna keur dirina.

Yesus nyageurkeun mitohana Simon tina muriang parah saatos kaluar ti tempat ibadah.

1. Kakuatan Nyageurkeun Yesus Ditunjukkeun di Imah Simon

2. Kakuatan Iman ka Yesus pikeun Nungkulan Panyakit

1. Markus 1:41-42 - Yesus ieu dipindahkeun kalawan karunya pikeun gering sarta healed aranjeunna.

2. Yesaya 53:5 - Tapi Anjeunna tatu pikeun transgressions urang, Anjeunna bruised pikeun iniquities urang; siksaan pikeun katengtreman urang aya kana Anjeunna, sareng ku belang-Na urang cageur.

Lukas 4:39 Sarta anjeunna nangtung luhureun eta, sarta rebuked muriang; jeung eta ditinggalkeun nya: jeung geura manéhna bangun jeung ministered ka maranehna.

Yesus mujijat nyageurkeun hiji awéwé nu muriang, ngidinan manéhna ngawula.

1. Kakuatan Yesus pikeun nyageurkeun sareng ngarobih kahirupan

2. Kabungahan Ngawula ka Batur

1. Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

2. 1 Peter 4:10 - Masing-masing anjeun kedah nganggo kado naon anu anjeun nampi pikeun ngalayanan batur, salaku pangurus anu satia tina rahmat Allah dina sagala rupa bentukna.

Lukas 4:40 Ayeuna nalika panonpoe surup, sadaya anu ngagaduhan anu gering ku rupa-rupa panyakit dibawa ka Anjeunna; sarta anjeunna nempatkeun leungeun-Na kana unggal salah sahijina, sarta healed aranjeunna.

Panonpoé geus surup, kabéh anu katarajang rupa-rupa panyakit dibawa ka Isa, tuluy numpangkeun panangan-Na kana masing-masing, nyageurkeunana.

1: Kakuatan iman sareng harepan ka Yesus.

2: Penyembuhan Yesus sareng pentingna milarian Anjeunna dina waktos peryogi.

1: Mateus 8: 2-3 - Jeung behold, hiji lepra datang ka manéhna tur knelt saméméh manéhna, paribasa, "Gusti, lamun kersa, Anjeun tiasa ngabersihan kuring." Jeung Yesus stretched out leungeun-Na jeung noel manéhna, paribasa, "Kuring bakal; jadi beresih." Sarta geura-giru anjeunna cleaned kusta.

2: Markus 5: 25-29 - Jeung aya hiji awéwé anu geus ngaluarkeun getih salila dua belas taun, sarta sanajan manehna geus spent sakabeh hirupna pikeun tabib, manéhna teu bisa cageur ku saha. Anjeunna sumping ka tukangeunana sareng nyabak pinggiran jubah-Na, sareng langsung ngaluarkeun getihna eureun. Saur Isa, "Saha anu nyabak ka Kami?" Sabot kabeh ngabantah, Petrus ngalahir, "Juragan, rea-reana ngariung ka Gusti!" Tapi saur Yesus, "Aya anu nyabak ka Kami, sabab kuring terang yén kakuatan parantos kaluar tina kuring."

Lukas 4:41 Jeung setan oge kaluar tina loba, ngagorowok, jeung nyebutkeun, "Anjeun teh Kristus Putra Allah." Sarta anjeunna rebuking aranjeunna diwenangkeun aranjeunna teu nyarita: pikeun maranéhanana terang yen Anjeunna Kristus.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus ngahukum roh-roh jahat anu ngaku Anjeunna salaku Putra Allah.

1. Yesus Gusti: Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

2. Kakuatan Otoritas Yesus Ngalawan Jahat

1. Kolosa 1:13-14 - Anjeunna geus delivered urang tina kakawasaan gelap jeung conveyed urang kana Karajaan Putra cinta-Na.

14 Dina Anjeunna urang gaduh panebusan ku getih-Na, panghampura dosa.

2. Pilipi 2: 5-11 - Mibanda pikiran ieu diantara yourselves, nu milik anjeun dina Kristus Yesus,

6 Anu, sanajan dina wujud Allah, henteu nganggap sarua jeung Allah hiji hal anu kudu dipikagaduh,

7 tapi ngosongkeun dirina, ku cara nyandak wujud hamba, lahir dina sasaruaan manusa.

8 Sareng dina wujud manusa, Anjeunna ngarendahkeun diri kalayan taat dugi ka maot, bahkan maot dina kayu salib.

9 Ku sabab eta, Allah geus kacida ngaluhurkeunana jeung maparin jenengan anu luhur ti sakabeh ngaran,

10 supaya ku pajenengan Yesus, unggal tuur kudu sujud, di sawarga, di bumi, jeung di handapeun bumi,

11 Jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

Lukas 4:42 Ari isuk-isuk, Anjeunna angkat ka hiji tempat anu keusik.

Jalma-jalma narékahan ka Isa sarta ménta supaya Anjeunna tetep di dinya.

1: Urang kedah milarian sareng nuturkeun Yesus dina kahirupan urang.

2: Urang kudu daék babagi iman urang ka batur.

1: 1 John 4:19 - Urang bogoh ka sabab anjeunna mimiti dipikacinta urang.

2: Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed jeung dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun.

Lukas 4:43 Saur-Na ka maranehna, “Kami kudu ngawawarkeun Karajaan Allah ka kota-kota sejen oge, sabab eta Kami diutus.

Yésus nyebutkeun yén manéhna diutus pikeun ngawawarkeun Karajaan Allah ka kota-kota séjén.

1. Misi Yesus: Ngawawarkeun Karajaan Allah

2. The Urgency Yesus: Da'wah ka Sadaya Kota

1. Rasul 1: 8 - Tapi anjeun bakal nampa kakuatan nalika Roh Suci datang ka anjeun; Jeung anjeun bakal jadi saksi kuring di Yerusalem, jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, jeung nepi ka tungtung bumi.

2. Mateus 24:14 - Jeung injil Karajaan ieu bakal diajarkeun di sakuliah dunya salaku kasaksian ka sadaya bangsa, lajeng tungtungna bakal datang.

Lukas 4:44 Sarta anjeunna ngahutbah di synagogues Galilea.

Yesus ngawawar di sinagoga di Galilea.

1. Kakuatan Dakwah: Nangkeup Tantangan Ngawartakeun Firman Allah

2. Ngawawarkeun Injil: Ngabagikeun Asih sareng Rahmat Allah ka Sadayana

1. Yesaya 61: 1-3 - Roh Gusti Allah aya kana kuring, sabab Gusti geus anointed kuring mawa warta alus ka nu miskin; Mantenna ngutus Kami pikeun meungkeut anu patah hati, pikeun ngumumkeun kamerdikaan ka para tawanan, sareng muka panjara pikeun anu kabeungkeut.

2. Mateus 10:7-8 - Jeung ngumumkeun anjeun indit, paribasa, 'Karajaan Sawarga geus deukeut.' Cageur nu gering, hudangkeun nu maot, beresihan lepra, nundung setan. Anjeun nampi tanpa mayar; masihan tanpa bayaran.

Lukas 5 nyorot kajadian-kajadian penting dina palayanan Yesus, kalebet néwak lauk anu mujijat, nyageurkeun hiji lepra, sareng nyauran murid-murid-Na.

Ayat 1: Yesus aya di sisi Laut Galilea, ningali dua parahu. Anjeunna asup kana salah sahiji milik Simon (engké disebut Petrus) sarta ménta manéhna nyorong kaluar saeutik ti basisir. Ti dinya, Yésus ngajar jalma rea. Sanggeus ngaréngsékeun pangajaran-Na, Yésus nitah Simon pikeun lebet ka jero cai, tuluy ngalungkeun jala-jala maranéhna pikeun néwak. Sanajan Simon cangcaya sabab geus mancing sapeupeuting teu hasil, manéhna nurut kana paréntah Yésus. Nalika aranjeunna ngalungkeun jaringna sakumaha anu diparentahkeun, aranjeunna nangkep lauk anu seueur pisan , dugi ka jaringna mimiti pegat. Aranjeunna nelepon pikeun pitulung ti parahu sejen tur duanana parahu anu ngeusi lauk. Kaseueuran ku mujijat ieu, Simon murag di suku Yesus sareng ngakuan Anjeunna salaku Gusti. Yesus ngawaler ku nyebutkeun yén ti harita, maranéhna bakal nyekel jalma gantina (Lukas 5:1-11).

Ayat ka-2: Waktu Yésus neruskeun palayanan-Na, aya saurang lalaki nu kasurupan kusta nyampeurkeun ka Anjeunna menta dicageurkeun. Kusta dianggap pisan nular sareng anu kaserang diisolasi tina masarakat. Tapi, iman lalaki ieu nyababkeun anjeunna percaya yén Yesus tiasa nyageurkeun anjeunna upami Anjeunna daék. Dipindah ku karunya, Yesus ngacungkeun leungeun-Na jeung noel lalaki ngomong, "Kuring daék; jadi beresih." Geuwat kustana leungit (Lukas 5:12-13). Sanajan instructing lalaki healed teu ngabejaan saha tapi rada nampilkeun dirina ka imam pikeun cleansing nurutkeun hukum Musa; warta ngeunaan penyembuhan miraculous ieu sumebar ka sakuliah rupa wewengkon.

Alinea ka-3: Lukas ogé ngarékam kumaha Yésus nyauran Lewi (ogé katelah Mateus), saurang tukang mulung pajeg anu dihina ku jalma-jalma lantaran asosiasi jeung panguasa Romawi sarta reputasina korupsi. Lewi ngantunkeun sagala hal — pondok pajegna — sareng nuturkeun Yesus nalika disauran (Lukas 5: 27-28). Engké dina Lukas 5 di imah Lewi urang Parisi scribes dikritik murid dahar nginum mulung pajeg sinners tapi ngabela Dirina nyebutkeun cageur teu perlu dokter gering do datang nelepon sinners soleh tobat nunjukkeun misi-Na neangan nyalametkeun leungit (Lukas 5:29-32). Bab ieu nunjukkeun teu ngan otoritas Yesus kana alam ngaliwatan mujijat tapi ogé karep-Na ka jalma anu dianggap outcasts atanapi marginalized di masarakat bari nangtang norma-norma masarakat ngeunaan hukum purity associated jeung sinners paving jalan inklusif pesen kasalametan sadia sagala paduli kasang tukang atawa status.

Lukas 5:1 Jeung eta kajadian, nalika jalma-jalma ngadesek anjeunna ngadangukeun pangandika Allah, anjeunna nangtung di sisi talaga Genesaret.

Yesus ngawawar di sisi talaga Genesaret ka jalma réa.

1. Panggero pikeun Nuturkeun: Kumaha Ngabales Ondangan Yesus

2. Miara ka batur: Hirup Karunya jeung Kaasih

1. Mateus 4:19 - "Jeung cenah ka aranjeunna, Turutan Kami, sarta kuring bakal ngajadikeun anjeun pamayang lalaki."

2. 1 Yohanes 3:17-18 – “Tapi sing saha anu boga kabeungharan dunya ieu, sarta ningali dulurna butuh, jeung nutupan karunyaeunana, kumaha ari kanyaah Allah di jerona? Barudak abdi, hayu urang cinta dina kecap, boh dina basa; tapi dina amal jeung bener."

Lukas 5:2 Jeung nempo aya dua kapal keur nangtung di sisi situ, tapi pamayang geus kaluar ti eta, keur nyeuseuh jaring maranéhanana.

Petikan ngajelaskeun pamayang ngumbah jaring maranéhanana di sisi hiji danau.

1. panggero Yesus 'pikeun pamayang lalaki - Lukas 5: 2-11

2. Pentingna gawé teuas - Lukas 5: 2-3

1. Yermia 16:16 - "Behold, Kuring baris ngirim pikeun loba fishers, nyebutkeun Gusti, sarta maranéhanana baris ngala lauk, sarta sanggeus bakal dikirim pikeun loba hunters, sarta maranéhanana baris moro eta ti unggal gunung, jeung ti unggal pasir. jeung kaluar tina liang batu."

2. Yehezkiel 47:10 - "Jeung eta bakal kajadian, nu pamayang bakal nangtung di dinya ti Engedi nepi ka Eneglaim; aranjeunna bakal jadi tempat nyebarkeun mudik jaring; lauk maranéhanana kudu nurutkeun jenis maranéhanana, sakumaha lauk. laut gede, loba pisan."

Lukas 5:3 Sarta anjeunna lebet kana salah sahiji kapal, nu éta Simon urang, sarta neneda anjeunna yén anjeunna bakal dorong kaluar saeutik ti darat. Sarta anjeunna diuk turun, sarta ngajar jalma kaluar tina kapal.

Pasaliwatan, Isa lebet kana parahu Simon, tuluy miwarang ngajauhan eta parahu, supaya bisa dijadikeun landasan pikeun ngajar jalma-jalma.

1. Kakuatan Taat: Kumaha nuturkeun paménta Yesus tiasa nyababkeun hasil anu luar biasa.

2. Firman Hirup: Kumaha ajaran Yesus mawa kahirupan ka dunya.

1. Rasul 17: 25-29 - Paul urang dina Areopagus.

2. John 3:16 - cinta Allah pikeun dunya.

Lukas 5: 4 Ayeuna sanggeus anjeunna ninggalkeun ngomong, anjeunna ngadawuh ka Simon, Luncat kaluar ka jero, tur turunkeun jaring anjeun pikeun drakan.

Yésus nitah Simon pikeun neundeun jaringna di jero cai pikeun ngala lauk.

1. Ngandelkeun Pitunjuk Yesus - Lukas 5: 4

2. Candak kabisat Iman - Lukas 5: 4

1. Yesaya 43:2 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kuring bakal sareng anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun.

2. Jabur 23: 2 - Anjeunna ngajadikeun kuring ngagolér di pastures héjo. Anjeunna nungtun kuring di sisi cai anu tenang.

Lukas 5:5 Waler Simon, saurna, "Juragan, abdi-abdi toiled sapeuting, teu meunang nanaon.

Simon jeung anak buahna geus digawé sapeuting, tapi teu meunang naon-naon, tapi ku paréntah Isa, manéhna ngaluarkeun jala-Na, tuluy ngala lauk loba pisan.

1. Firman Allah Maha Kuat - Lukas 5:5

2. Taat ka Allah Brings Abundance - Lukas 5: 5

1. Yermia 33: 3 - "Telepon ka Kami sarta kuring bakal ngawalon anjeun, sarta bakal ngabejaan Anjeun hal hébat sarta disumputkeun anu anjeun teu nyaho."

2. Jabur 107: 23-24 - "Sababaraha indit ka laut dina kapal; maranéhanana éta padagang dina cai perkasa. Maranehna narenjo kalakuan PANGERAN, kaahengan-kaahengan Mantenna di jero jero."

Lukas 5:6 Sanggeus kitu, lauk-paukna katutupan loba pisan, jaringna peupeus.

Dua pamayang dina parahu di Laut Galilea ngalungkeun jaringna sareng nangkep lauk anu ageung pisan dugi ka peupeus jaringna.

1. Ni’mat Allah di luar dugaan urang.

2. Rezeki Alloh salawasna leuwih ti cukup.

1. Epesus 3:20 - "Ayeuna ka anjeunna anu sanggup ngalakukeun exceeding abundantly luhureun sakabeh nu urang ménta atawa pikir, nurutkeun kakuatan nu gawéna di urang."

2. Jabur 40: 5 - "Loba, Nun Gusti Allah abdi, anu karya Anjeun endah nu geus dipigawé, sarta pikiran anjeun nu keur urang-ward: aranjeunna moal bisa diitung up dina urutan ka Gusti: lamun kuring bakal ngumumkeun jeung nyarita. di antarana, aranjeunna leuwih ti bisa diitung".

Lukas 5:7 Jeung maranehna beckoned ka mitra maranéhanana, nu aya dina kapal sejen, maranéhanana kudu datang jeung mantuan maranéhanana. Jeung maranéhna datang, sarta ngeusi duanana kapal, ambéh maranéhanana mimiti tilelep.

Dua parahu ngeusi lauk nepi ka titik tilelep sarta pamayang beckoned ka mitra maranéhanana di parahu séjén pikeun mantuan aranjeunna.

1. Allah masihan urang sumber daya pikeun ngabantosan urang dina waktos urang peryogi.

2. Gawé babarengan mawa urang ngadeukeutan ka tujuan urang.

1. Pilipi 4:19 - "Jeung Allah abdi bakal minuhan sagala kaperluan anjeun nurutkeun riches kamulyaan-Na dina Kristus Yesus."

2. Pandita 4: 9-12 - "Dua leuwih hade tinimbang hiji, sabab maranéhna boga hasil alus pikeun gawé maranéhanana: Mun salah sahijina ragrag ka handap, hiji bisa nulungan nu séjén up. Tapi karunya saha waé anu ragrag sareng teu aya anu ngabantosan. Ogé, lamun dua ngagolér babarengan, maranéhna bakal tetep haneut. Tapi kumaha carana tetep haneut nyalira? Sanajan hiji bisa overpowered, dua bisa membela diri. Tali tilu untaian moal gancang pegat."

Lukas 5: 8 Nalika Simon Petrus ningali éta, anjeunna nyembah kana tuur Yesus, saurna, "Undur ti kuring! pikeun abdi lalaki dosa, O Lord.

Simon Petrus ngakuan unworthiness sorangan saméméh Yesus jeung pleads pikeun manéhna indit ti manéhna.

1. Recogning Unworthiness urang sateuacan Allah

2. Kakuatan Panghampura Kristus

1. Psalms 51: 3-4 - Pikeun kuring ngaku transgressions abdi, sarta dosa abdi kantos sateuacan abdi. Ngalawan Anjeun, Anjeun wungkul, abdi dosa, sarta ngalakukeun jahat ieu di payuneun Anjeun.

2. Rum 5: 6-8 - Pikeun nalika urang masih tanpa kakuatan, dina waktu alatan Kristus pupus pikeun ungodly. Pikeun jarang pikeun jalma taqwa hiji maot; acan meureun pikeun lalaki alus batur malah bakal wani maot. Tapi Allah nunjukkeun kaasih-Na ka urang, nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang.

Lukas 5:9 Pikeun anjeunna jeung sakabeh jalma anu bareng jeung anjeunna reuwas kana jumlah lauk anu aranjeunna dicandak.

Kaajaiban Yesus ngeunaan hasil tangkapan lauk anu ageung pisan kaget para pamayang sareng jalma-jalma sareng anjeunna.

1. Kakuatan sareng Welas Asih Yesus: Ngalaman Berkah-berkah Allah anu Teu Disangka-sangka

2. Panyadiaan Allah anu Endah: Diajar Ngandelkeun Pangéran pikeun Anu Teu Disangka-sangka

1. Jabur 34:8 - Rasakeun tur tingal yen Gusti teh alus; bagja jalma anu nyalindung ka Anjeunna.

2. Mateus 19:26 - Yesus melong aranjeunna sarta ngomong, "Kalayan manusa ieu teu mungkin, tapi jeung Allah sagala hal anu mungkin."

Lukas 5:10 Jeung kitu ogé Yakobus jeung Yohanes, putra Sebedeus, anu mitra Simon. Saur Isa ka Simon, “Ulah sieun; ti ayeuna maneh bakal nyekel lalaki.

Yésus nitah Simon, salah saurang muridna, ulah sieun jeung ayeuna bakal néwak lalaki. Aya ogé Yakobus jeung Yohanes, dua sobat Simon.

1. Telepon Yesus Tuturkeun Anjeunna - Lukas 5:10

2. Ngalayanan jeung Nuturkeun Gusti - Lukas 5:10

1. Mateus 4:19 - "Jeung cenah ka aranjeunna, "Tuturkeun kuring, sarta kuring baris ngajadikeun anjeun pamayang lalaki."

2. Yohanes 1:43 - “Poé isukna Yésus mutuskeun rék ka Galilea. Anjeunna mendakan Pilipus sareng nyarios ka anjeunna, "Tuturkeun kuring."

Lukas 5:11 Jeung sanggeus maranéhanana geus dibawa kapal maranéhanana ka darat, maranéhanana ninggalkeun kabeh, sarta nuturkeun manéhna.

Petikan ieu ngajelaskeun komitmen para pamayang pikeun nuturkeun Yesus saatos aranjeunna darat kapalna.

1: Urang kudu percaya ka Yesus pikeun mingpin urang, sanajan hartina ninggalkeun rencana jeung harta urang.

2: Nuturkeun Yesus merlukeun nyerah sagala nu urang boga jeung percanten ka Anjeunna dina kahirupan urang.

1: Mateus 16:24-25 - "Lajeng Yesus nyarios ka murid-murid-Na, "Saha waé anu hoyong nuturkeun kuring, singkirkeun dirina, manggul salibna, sareng nuturkeun kuring. Sabab sing saha anu hayang nyalametkeun nyawana, bakal leungiteun nyawana, jeung sing saha anu rek leungit nyawana demi Kami, bakal manggih eta.”

2: Markus 8: 34-35 - "Sareng anjeunna nyauran jalma-jalma sareng murid-murid-Na ogé, anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Sing saha waé anu hoyong nyusul kuring, singkirkeun dirina, sareng manggul salibna, sareng nuturkeun kuring. Sabab sakur anu hayang nyalametkeun nyawana bakal leungit; Tapi sing saha anu leungiteun nyawana demi Kami jeung Injil, tangtu salamet.”

Lukas 5:12 Sabot Anjeunna aya di hiji kota, aya hiji jelema pinuh ku lepra; anu ningali Yesus sujud nyembah ka Anjeunna, pokna, "Gusti, upami kersa, Gusti tiasa nyucikeun abdi. .

Yésus karunya jeung nyageurkeun saurang lalaki nu kaserang kusta.

1: Urang bisa diajar tina conto Yésus pikeun némbongkeun welas asih jeung kahadean ka jalma-jalma di sabudeureun urang.

2: Urang ulah pernah nganggap remeh kakawasaan iman jeung doa.

1: Mateus 8:2-3 - Jeung, behold, aya hiji lepra datang sarta nyembah ka Anjeunna, pokna, "Gusti, lamun kersa, Anjeun tiasa nyucikeun abdi. Jeung Yesus ngacungkeun leungeun-Na, jeung nyabak manéhna, paribasa, Kuring daék; janten anjeun beresih.

2: James 5:15 - Jeung doa iman bakal nyalametkeun nu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi; jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, maranéhanana baris dihampura manéhna.

Lukas 5:13 Anjeunna ngacungkeun panangan, nyabak ka anjeunna, saurna, "Abdi hoyong. Sarta geura-giru lepra undur ti anjeunna.

Kakuatan sentuhan Kristus nyageurkeun hiji lepra.

1. Kakuatan iman ka Yesus Kristus

2. kakuatan penyembuhan touch ketuhanan

1. Mateus 8: 1-3 - Yesus némpél hiji lepra sarta heals anjeunna

2. James 5: 14-15 - The kakuatan solat mawa penyembuhan

Lukas 5:14 Sarta anjeunna maréntahkeun anjeunna ulah ngabejaan saha;

Petikan ieu nekenkeun pentingna nuturkeun paréntah Yesus pikeun muka sareng nunjukkeun diri ka imam pikeun ngabersihkeun, numutkeun naon anu diparentahkeun ku Musa.

1. Kakuatan Taat: Paréntah Yesus pikeun Maju sareng Tembongkeun Diri Ka Imam

2. Pentingna Nuturkeun Pituduh: Nurut ka Yésus jeung Musa

1. Budalan 29:20,21 - Sarta maneh bakal ngalakukeun ka imam Lewi, nu ngadeukeutan ka PANGERAN, sarta maneh kudu sanctifed aranjeunna, sangkan aranjeunna ngawula ka PANGERAN: Pikeun aranjeunna nawiskeun hadiah ti PANGERAN dijieun ku seuneu. , jeung roti Allah maranéhanana, ku kituna maranéhanana kudu suci.

2. Ibrani 13:20-21 - Ayeuna Allah katengtreman, anu ngahirupkeun deui ti nu maraot, Gusti urang Yesus, éta angon agung domba, ngaliwatan getih tina covenant langgeng, Jieun anjeun sampurna dina unggal karya alus pikeun ngalakukeun-Na. bakal, digawé di anjeun nu wellpleasing di payuneun-Na, ngaliwatan Yesus Kristus; ka saha kamulyaan salalanggengna. Amin.

Lukas 5:15 Tapi beuki pisan jadi kawentar ka mancanagara ngeunaan anjeunna, sarta loba jalma rea ngariung ngadéngé, sarta pikeun dicageur ku anjeunna tina kalemahan maranéhanana.

Inohong Yesus sumebar ka jauh-jauh, sareng seueur jalma anu karumpul ngadangu sareng dicageurkeun ku Anjeunna.

1. Kakuatan Yesus: Kumaha Kecap-kecap sareng Mujijat-Na narik balaréa

2. Kamentrian Penyembuhan Yesus: Kumaha Mujijat-Na Nyadiakeun Panglipur sareng Pangharepan

1. Mateus 4:23-24 - Yesus indit sakuliah Galilea, ngajar di synagogues maranéhanana, proclaiming warta alus ngeunaan Karajaan, jeung nyageurkeun sagala panyakit jeung panyakit diantara jalma.

2. Rasul 3: 1-8 - Ayeuna Petrus jeung Yohanes bade nepi ka Bait Allah dina jam kasalapan, jam solat. Jeung hiji lalaki lumpuh ti kalahiran keur dibawa, saha maranéhanana diteundeun unggal poé di Gerbang Bait Allah anu disebut Gerbang Éndah pikeun ménta zakat jalma asup ka Bait Allah.

Lukas 5:16 Sarta anjeunna undur diri ka gurun keusik, sarta neneda.

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan Yesus mundur nyalira ka gurun pikeun ngadoa.

1. Éksplorasi conto doa Yesus sareng pentingna pikeun kahirupan spiritual urang.

2. Panggero pikeun niru conto Kristus anu mundur ka gurun pikeun doa sareng kontemplasi.

1. Mateus 6: 5-6 - "Jeung lamun anjeun neneda, ulah kawas nu munafik, pikeun maranéhanana resep solat nangtung di synagogues jeung di juru jalan mun katempo ku batur. Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, maranehna geus narima ganjaranana pinuh. Tapi nalika anjeun neneda, lebet ka kamar anjeun, tutup panto sareng neneda ka Rama anjeun, anu teu katingali."

2. Ibrani 4:14-16 - "Ku sabab eta, ku sabab urang boga Imam Agung hébat anu geus ascended ka sawarga, Yesus Putra Allah, hayu urang nyekel pageuh kana iman urang ngaku. Pikeun urang teu boga Imam Agung anu teu bisa empathize jeung kalemahan urang, tapi urang boga hiji anu geus cocoba dina sagala cara, kawas urang-acan manéhna teu dosa. Ku kituna hayu urang ngadeukeutkeun tahta rahmat Allah kalawan percaya diri, supaya urang bisa nampa rahmat sarta manggihan rahmat pikeun mantuan urang dina waktu urang merlukeun.

Lukas 5:17 Dina hiji poe, waktu Anjeunna ngajar, aya urang Parisi jeung guru-guru agama, anu daratang ti unggal kota di Galilea, Yudea, jeung Yerusalem. Gusti hadir pikeun nyageurkeun aranjeunna.

Dina hiji poe, Isa ngajar di antara loba urang Parisi jeung guru-guru agama ti Galilea, Yudea, jeung Yerusalem. Kakawasaan Gusti aya pikeun nyageurkeun aranjeunna.

1. Kakuatan Nyageurkeun Ngaliwatan Yesus

2. Hayu Urang Ngandelkeun Pangéran pikeun Nyageurkeun

1. Mateus 9:35 - Jeung Yesus indit ngeunaan sagala kota jeung desa, ngajarkeun di synagogues maranéhanana, jeung da'wah Injil Karajaan, jeung nyageurkeun unggal panyakit jeung unggal panyakit di antara jalma.

2. Jabur 103:3 - Anu ngahampura sagala dosa anjeun; anu nyageurkeun sagala panyakit anjeun.

Lukas 5:18 Jeung, behold, behold, lalaki dina ranjang hiji lalaki nu lumpuh, sarta maranéhanana néangan cara pikeun mawa manéhna sarta nempatkeun manéhna saméméh manéhna.

Sakelompok lalaki mawa hiji lalaki lumpuh ka Yesus, néangan cara pikeun nempatkeun anjeunna sateuacan Yesus.

1. "Gusti Bisa Nyageurkeun: Kaajaiban Lalaki Lumpuh"

2. "Kakuatan Iman: Nyangking Lalaki Lumpuh ka Yesus"

1. Yesaya 35: 3-6 - Nguatkeun ye leungeun lemah, sarta mastikeun tuur lemah.

2. James 5: 14-16 - Naha aya anu gering di antara anjeun? hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja; jeung hayu aranjeunna neneda leuwih anjeunna, anointing anjeunna kalawan minyak dina nami Gusti.

Lukas 5:19 Jeung lamun maranehna teu bisa manggihan cara naon bisa maranehna mawa manéhna dina alatan loba jelema, maranéhanana indit ka luhur imah, jeung hayu manéhna turun ngaliwatan ubin jeung dipan-Na ka satengahing saméméh Yesus.

Lamun aya hiji jelema lumpuh teu bisa nepi ka Yesus alatan loba riungan, babaturanana naék ka rooftops jeung ngantep manéhna turun ngaliwatan siling jeung ranjang-Na ka tengah riungan di hareupeun Yesus.

1. Allah bakal indit ka tebih rongkah mawa jalma ka Anjeunna.

2. Sanajan dina kaayaan susah, urang bisa ngandelkeun Allah sangkan méré jalan pikeun urang.

1. Rum 8:28: Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah manéhna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Yesaya 43:19: Tingali, Kami ngalakukeun hiji hal anyar! Ayeuna eta springs up; anjeun teu ngarasa eta? Kuring nyieun jalan di gurun jeung aliran di gurun.

Lukas 5:20 Sareng nalika anjeunna ningali kapercayaan aranjeunna, anjeunna nyarios ka anjeunna, "Man, dosa anjeun parantos dihampura."

Yesus ningali iman lalaki éta sareng nyarioskeun yén dosana dihampura.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Kapercayaan Urang Bisa Ngahasilkeun Mujijat

2. Panghampura: Narima jeung Nawiskeun Rahmat

1. Ibrani 11: 6 - "Tanpa iman mustahil nyenangkeun Allah, sabab sakur anu datang ka Anjeunna kudu percaya yen Anjeunna aya sarta yén manéhna ganjaran jalma anu earnestly neangan anjeunna."

2. Epesus 4:32 - "Kudu bageur jeung welas asih ka silih, forgiving silih, sakumaha dina Kristus Allah hampura anjeun."

Lukas 5:21 Jeung ahli-ahli Taurat jeung urang Parisi mimiti mikir, paribasa, "Saha ieu anu nyebutkeun hujat?" Saha anu bisa ngahampura dosa, tapi ngan Allah?

Yesus nunjukkeun kakuatan-Na pikeun ngahampura dosa sareng nangtang otoritas agama.

1: Kakawasaan Yésus pikeun ngahampura dosa némbongkeun yén teu sual sabaraha jauh urang geus nyimpang, Allah bisa ngahampura urang ngaliwatan Yésus.

2: Tangtangan Yésus ka otoritas agama di jamanna ngingetkeun urang pikeun rendah haté jeung terbuka kana panghampura Allah.

1: Yesaya 43:25 - "Kuring, malah Kami, anjeunna anu blots kaluar transgressions Anjeun, demi kuring sorangan, sarta inget dosa maneh".

2: Epesus 1:7 - "Dina Anjeunna urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura dosa, luyu jeung riches rahmat Allah."

Lukas 5:22 Tapi Yesus uninga kana pikiran maranéhanana, anjeunna ngawaler ka aranjeunna, "Naon anu anjeun pikir dina haté anjeun?"

Yesus nantang jalma-jalma pikeun mikirkeun langkung jero ngeunaan kaputusanana.

1: Urang kedah terbuka kana sudut pandang batur sareng narékahan pikeun langkung ngartos aranjeunna.

2: Ulah rusuh teuing pikeun nangtoskeun, sabab sagala kaputusan asalna ti Allah.

1: Rum 12:19 - Dearly tercinta, ulah males kanyeri, tapi masihan tempat pikeun murka: sabab geus ditulis, Pamales kanyeri mah milik; Kuring bakal repay, nyebutkeun Gusti.

2: Yakobus 4: 11-12 - Dulur-dulur, ulah nyarios anu jahat. Sing saha anu ngagogoreng dulurna, jeung ngahukum dulurna, ngomongna nu jahat kana hukum, jeung nangtoskeun hukum;

Lukas 5:23 Mana nu leuwih gampang, nyebutkeun, Dosa anjeun dihampura; atawa ngomong, Bangun jeung leumpang?

Yesus naroskeun patarosan mana anu langkung gampang, ngahampura dosa batur atanapi nyageurkeun panyakit fisikna?

1. Kakuatan Panghampura: Kumaha Yesus Ngadorong Urang Pikeun Némbongkeun Welas Asih sareng Welas Asih

2. Kaajaiban Yesus: Kumaha Lampah-Na Nyarita Leuwih Nyaring Ti Kecap-Na

1. Mateus 9:1-8 - Yesus forgives jeung heals hiji lalaki lumpuh-Na

2. Markus 2:1-12 - Yesus forgives jeung heals hiji lalaki infirmity-Na

Lukas 5:24 Tapi supaya maraneh nyaho yen Putra Manusa teh boga kakawasaan di dunya pikeun ngahampura dosa, (ceuk Anjeunna ka nu lumpuh,) Kami nimbalan ka maneh, hudang, candak dipan, tuluy lebet kana korsi. imah.

Yesus nunjukkeun kakawasaan-Na pikeun ngahampura dosa ku cara nyageurkeun lalaki anu lumpuh sareng nyarioskeun anjeunna nyandak ranjangna sareng lebet ka bumina.

1. Kakuatan jeung Wewenang Yesus pikeun Ngahampura Dosa

2. Penyembuhan jeung Panghampura di Yesus

1. Mateus 9: 6 - Tapi yén anjeun bisa nyaho yén Putra Manusa boga kakuatan di bumi pikeun ngahampura dosa, (teras saith anjeunna ka nu gering palsy,) Bangun, nyandak up bed thy, sarta balik ka imah thine.

2. Markus 2:10 - Tapi nu bisa nyaho yén Putra Manusa boga kakuatan di bumi pikeun ngahampura dosa, (ceuk manéhna ka nu gering ti palsy nu,)

Lukas 5:25 Sakedapan anjeunna gugah di payuneun aranjeunna, nyandak tempat anu digolérkeun, teras angkat ka bumi nyalira, muji ka Allah.

Petikan ieu nyarioskeun carita Yesus nyageurkeun hiji lalaki lumpuh sareng lalaki éta langsung gugah sareng mulih, muji ka Allah.

1. Kakuatan Nyageurkeun Allah: Kumaha Karya Mujijat Yesus Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

2. Daya Puji: Nganyatakeun Syukur pikeun Kaajaiban Allah

1. Rasul 3: 1-10 - The penyembuhan of a Man Lame

2. Jabur 117 - Hayu Sadaya Jalma muji Gusti

Lukas 5:26 Maranehna kacida reuwaseunana, tuluy muji ka Allah, kacida sieuneunana, pokna, “Ayeuna urang geus narenjo hal-hal aneh.

Murid-murid kagum jeung ngamulyakeun Allah sanggeus nyaksian nyageurkeun mujijat Yesus ka jalma nu lumpuh. Aranjeunna pinuh ku kasieun sabab henteu kantos ningali anu sapertos kitu sateuacanna.

1. Allah sanggup naon-naon - Rum 4:17 (Sakumaha eta geus ditulis, Kuring geus dijieun anjeun bapa loba bangsa,) saméméh manéhna saha manéhna dipercaya, komo Allah, anu quickenth nu maot, jeung nyebut eta hal nu teu jadi. saolah-olah maranehna.

2. Boga iman kana kakawasaan Allah - Mateus 17:20 (Jeung Isa ngadawuh ka maranehna, Ku sabab teu percaya anjeun: pikeun verily Kami nyebutkeun ka anjeun: Lamun anjeun boga iman sakumaha siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, Pindahkeun. ti dinya ka tempat anu sanés; sareng éta bakal dipiceun; sareng teu aya anu mustahil pikeun anjeun.)

1. Mateus 8:5-13 (Sanggeus Yesus lebet ka Kapernaum, aya hiji perwira anu sumping ka Anjeunna, naroskeun ka Anjeunna, saurna, "Juragan, abdi abdi ngagolér di bumi lumpuh, disiksa pisan." Yesus nyarios ka anjeunna. "Kuring bakal datang nyageurkeun anjeunna." Waler perwira, saurna, "Gusti, abdi henteu pantes anjeun sumping ka handapeun hateup abdi. Ceuk Kami ka maraneh, “Satemenna Kami nyebutkeun ka maraneh, Kami teu acan manggihan iman anu sakitu gedena, lain di Israil. Jeung Kami nyebutkeun ka maraneh: Loba nu datang ti wetan jeung kulon, baris calik jeung Ibrahim, jeung Ishak, jeung Yakub, di Karajaan Sawarga. Tapi anak-anak Karajaan teh bakal diusir ka nu poek di luar, di dinya bakal ceurik jeung kekerot huntu. , kitu deui ka anjeun. Sareng abdi-Na dina waktos anu sami cageur.)

2. Markus 2:3-12 (Jeung maranehna datang ka manéhna, mawa hiji gering ti palsy, nu ditanggung opat. Jeung lamun maranehna teu bisa datang ka manéhna pikeun pencét, maranéhanana uncovered hateupna dimana manéhna. Saparantos dirubuhkeun, ranjangna diturunkeun ku nu lumpuh. Yesus ningali iman maranehna, Anjeunna ngalahir ka nu lumpuh, "Anaking, dosa anjeun dihampura." Tapi aya sababaraha ahli Taurat. linggih di dinya, sarta mikir dina hatena, "Naha ieu lalaki ngomong hujat? Saha anu bisa ngahampura dosa ngan Allah wungkul?" Jeung langsung, nalika Yesus ngarasa dina sumanget-Na, yén maranéhna mikir kitu dina dirina sorangan, anjeunna nyarios ka aranjeunna, Dina hate anjeun? Naha leuwih gampang ngomong ka nu lumpuh: Dosa anjeun dihampura, atawa ngomong: Bangun, angkat ranjang anjeun, sareng leumpang? Tapi supados anjeun terang yén Putra Manusa gaduh kakawasaan. di bumi pikeun ngahampura dosa, (ceuk manéhna ka nu palsy nu gering,) Kuring nyebutkeun ka thee, hudang, jeung nyokot up bed Anjeun, jeung indit ka jalan Anjeun ka imah thine. Jeung geura-giru manéhna hudang, nyokot ranjang, jeung indit mudik saméméh maranéhanana kabéh; nepi ka maranehna kabeh reuwas, sarta muji ka Allah, paribasa, Kami teu kungsi nempo cara kieu.)

Lukas 5:27 Sanggeus hal ieu anjeunna angkat ka luar, sarta nempo hiji tukang pajeg, ngaranna Lewi, diuk di resi bea, sarta anjeunna ngadawuh ka anjeunna, "Tuturkeun kuring."

Lewi disaur ku Isa pikeun nuturkeun Anjeunna.

1. Panggero pikeun Nuturkeun Yesus: Ngarespon kana Ondangan Allah

2. Discipleship: Komitmen Ngarobah Kahirupan Nuturkeun Yesus

1. Mateus 4:18-22 - The nélépon murid munggaran

2. John 4: 34-35 - uleman Yesus nuturkeun Anjeunna jeung ngalakukeun pagawean-Na

Lukas 5:28 Sarta anjeunna ninggalkeun sagala, gugah, sarta nuturkeun anjeunna.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha Lewi ninggalkeun padamelan sareng harta banda pikeun nuturkeun Yesus.

1: Yesus nelepon urang pikeun ninggalkeun balik sagalana urang mungkin geus jadi napel, nuturkeun sarta ngawula ka Anjeunna.

2: Telepon Yesus nyaéta panggero pikeun ninggalkeun balik kahayang urang sorangan jeung nuturkeun Anjeunna kalawan sakabeh hate urang.

1: Mateus 16:24-25 "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Saha-saha anu hayang jadi murid Kami kudu mungkir dirina jeung manggul salib maranéhanana sarta nuturkeun Kami. Pikeun saha-saha-saha hayang nyalametkeun hirupna bakal leungit, tapi saha-saha-saha leungit maranéhanana. hirup pikeun kuring bakal manggihan eta."

2: Ibrani 11:24-26 “Ku sabab iman, Musa, nalika geus dewasa, nolak disebut putra putri Firaun. Anjeunna milih dianiaya sareng umat Allah tibatan ngaraosan kasenangan dosa anu sakedapan. Anjeunna nganggap aib demi Kristus langkung berharga tibatan harta Mesir, sabab anjeunna ngarep-ngarep ganjaranana."

Lukas 5:29 Geus kitu Lewi nyieun pesta gede pikeun anjeunna di imahna sorangan, sarta aya loba loba tukang pajeg jeung batur anu calik jeung maranehna.

Lewi némbongkeun silaturahmi ka Yésus ku cara ngayakeun pésta gedé.

1: Urang kudu nuturkeun conto Lewi ngeunaan silaturahmi jeung ngajak Yésus asup ka imah urang.

2: Urang kudu nyaah ka batur, saperti Lewi ka Yesus.

1: Rum 12:13 - "Nyumbang kana kaperluan para wali jeung neangan pikeun némbongkeun silaturahmi."

2: 1 Petrus 4: 9 - "Témbongkeun silaturahmi ka silih tanpa grumbling."

Lukas 5:30 Tapi guru-guru agama jeung urang Parisi murmud ka murid-murid-Na, pokna, “Naha maraneh dahar jeung nginum jeung tukang pajeg jeung jelema-jelema dosa?

Murid-murid Yesus dikritik ku ahli-ahli Taurat sareng urang Parisi kusabab tuang sareng nginum sareng tukang pajeg sareng jalma-jalma dosa.

1. Kakuatan Welas Asih: Kumaha Yesus Témbongkeun Kaasih ka Jalma Dosa

2. The Radikal Cinta Yesus: Ngahontal Out ka Jalma Masarakat Nolak

1. Mateus 9:10-13 - Yesus speaks ngeunaan teu nelepon nu soleh tapi sinners tobat.

2. John 8: 1-11 - Yesus nembongkeun rahmat ka awéwé bray dina jinah

Lukas 5:31 Waler Yesus ka maranehna, “Anu damang mah teu butuh dokter; tapi maranéhanana anu gering.

Yésus ngajarkeun yén jalma nu gering rohani butuh dokter, sedengkeun nu séhat rohani mah henteu.

1. "Dokter Jiwa: Yesus salaku Dukun Hate urang"

2. "Béda Antara Sakabeh Jasmani jeung Rohani"

1. Mateus 9: 12-13 - "Tapi nalika Yesus ngadéngé éta, anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Jalma anu damang teu kudu dokter, tapi nu gering. Balik jeung diajar naon hartina: 'Kuring hayang welas asih. , jeung lain kurban.' Pikeun Kami datang lain pikeun nelepon jalma soleh, tapi jelema nu ngalakukeun dosa.”

2. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna éta chastisement nu dibawa kami karapihan, sarta kalawan tatu-Na kami healed ".

Lukas 5:32 Kuring datang lain pikeun nelepon jalma soleh, tapi sinners tobat.

Yesus sumping pikeun mawa sinners kana tobat.

1: Yesus sumping pikeun nyalametkeun sadayana

2: Kakuatan Tobat

1: Rum 10:13 - Pikeun sakur anu nyebut nami Gusti bakal disimpen.

2: Rasul 2:38 - Tobat sareng dibaptis, unggal anjeun, dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa anjeun.

Lukas 5:33 Jeung ceuk maranehna ka manéhna, “Naha murid-murid Yohanes sering puasa jeung solat, kitu ogé murid-murid urang Parisi; tapi anjeun tuang sareng nginum?

Jalma-jalma nanya ka Yesus naha murid-muridna henteu ngalaksanakeun puasa sareng solat sapertos murid-murid Yohanes sareng urang Parisi.

1. Yesus jeung Murid-murid-Na: Conto Hirup dina Iman

2. Kakuatan Puasa sareng Sholat dina Kahirupan Mu’min

1. Mateus 6:16-18 , “Lamun maraneh puasa, ulah kaciri kuciwa saperti jelema-jelema munafik, sabab maranehna ngarusak beungeutna sangkan nembongkeun ka batur anu keur puasa. Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, maranehna geus narima ganjaranana pinuh. Tapi lamun anjeun puasa, nempatkeun minyak dina sirah anjeun sarta ngumbah beungeut anjeun, ku kituna moal atra ka batur yén anjeun puasa, tapi ngan ka Rama anjeun, anu ghaib; Sareng Rama anjeun, anu ningali naon anu dilakukeun sacara rahasia, bakal ngaganjar anjeun."

2. 1 Tesalonika 5:17 , ”Sing neneda terus-terusan”.

Lukas 5:34 Saur anjeunna ka aranjeunna, "Naha anjeun tiasa ngadamel barudak di kamar panganten puasa, sedengkeun panganten lalaki sareng aranjeunna?"

Yésus ngingetkeun murid-muridna yén teu pantes pikeun puasa waktu aya Pangantén lalaki.

1. Kabungahan Panganten: Ngagungkeun Hadirat Allah dina Kahirupan Sadérék.

2. Hirup Kahirupan Kalimpahan jeung Syukur dina Kristus.

1. Yesaya 61:10 - Kuring bakal greatly girang di PANGERAN, jiwa abdi bakal galumbira di Allah mah; pikeun manéhna geus dipakena kuring jeung garments kasalametan, manéhna geus katutupan kuring jeung robe of righteousness.

2. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti teu aya hukum.

Lukas 5:35 Tapi bakal datang poé, nalika panganten lalaki bakal dicokot jauh ti aranjeunna, lajeng maranéhna bakal puasa dina poé éta.

Yésus ngajar murid-murid-Na yén nalika waktuna Anjeunna dicandak ti maranéhna, maranéhna bakal puasa dina poé éta.

1. Kakuatan Puasa - kumaha puasa tiasa ngadeukeutkeun urang ka Allah.

2. Jangji Panganten lalaki - kumaha jangji Yesus mulang mawa harepan jeung kabagjaan ka mukmin.

1. Yesaya 58: 6-7 - Teu ieu puasa nu Kuring geus dipilih? Pikeun ngabébaskeun tali kajahatan, pikeun ngaleungitkeun beban anu beurat, sareng ngantepkeun anu tertindas dibébaskeun, sareng anjeun megatkeun unggal jodo?

7 Naha lain nyaahkeun roti ka nu lapar, jeung ngabawa ka imah maneh nu miskin? mun anjeun ningali nu taranjang, anjeun nutupan anjeunna; sareng anjeun henteu nyumputkeun diri tina daging anjeun sorangan?

2. Mateus 6:16-18 - Sumawona lamun anjeun puasa, ulah jadi, salaku munafik, tina beungeut hanjelu: pikeun maranéhanana disfigure beungeut maranéhanana, ambéh maranéhanana bisa katempo ka lalaki keur puasa. Verily Kuring nyebutkeun ka anjeun, maranéhanana geus ganjaran maranéhanana.

17 Tapi lamun puasa, hidep kudu kumbah sirah, kumbah;

18 Sing ditingali ku jalma-jalma keur puasa, tapi ka Rama maneh anu aya di rusiah;

Lukas 5:36 Anjeunna ogé nyarioskeun hiji misil ka aranjeunna; Teu aya anu nempatkeun sapotong baju anyar kana baju anu lami; lamun disebutkeun, lajeng duanana anyar maketh nyewa, sarta sapotong nu dicokot kaluar tina anyar satuju teu jeung heubeul.

Teu aya anu kedah nyobian nambal anu lami sareng anu énggal, sabab éta moal suksés.

1. Cara Hirup Anyar: Naha Nyobian Nyampur Anu Lawas sareng Anyar Moal Gawé

2. Awal Anyar: Embracing Robah jeung Embracing Plan Allah

1. Epesus 4: 22-24 - Anjeun diajar, nu aya kaitannana ka urut cara hirup anjeun, nunda off diri heubeul Anjeun, nu keur disogok ku kahayang nipu na; dijieun anyar dina sikep pikiran anjeun; sarta ngagem diri anyar, dijieun jadi kawas Allah dina bener bener jeung kasucian.

2. Galata 6:15 - Sanes sunat atawa uncircumcision hartina nanaon; naon diitung nyaeta kreasi anyar.

Lukas 5:37 Jeung teu aya nu nyimpen anggur anyar kana botol heubeul; Upami teu kitu, anggur anyar bakal ngarecah botol, sareng tumpah, sareng botolna bakal binasa.

Anggur anyar henteu kedah disimpen kana botol anu lami, sabab éta bakal nyababkeun botol-botolna peupeus sareng ngabahekeun anggur.

1 - Ulah coba pikeun nyocogkeun hal anyar kana paradigms heubeul; néangan cara anyar pikeun ngalakukeun hal.

2 - Tong sieun nyandak resiko sareng nyobian hal-hal anyar.

1 - Yesaya 43:19 - Behold, Kuring baris ngalakonan hiji hal anyar; ayeuna bakal spring mudik; Naha anjeun moal terang? Kuring malah bakal nyieun jalan di gurun, jeung walungan di gurun.

2 - Ibrani 13: 8 - Yesus Kristus sami kamari, ayeuna, sareng salamina.

Lukas 5:38 Tapi anggur anyar kudu disimpen dina botol anyar; sarta duanana dilestarikan.

Petikan ieu ngajarkeun yén hal-hal énggal kedah diurus kalayan ati-ati supados tiasa dilestarikan.

1. Ajén Anyar: Diajar Miara hal Anyar

2. Awal anyar: embracing kasempetan seger

1. Pandita 3: 1-8 - Pikeun sagalana aya mangsana, sarta waktu pikeun unggal urusan handapeun langit.

2. Jabur 118:24 - Ieu dinten anu Gusti geus dijieun; hayu urang girang jeung girang di dinya.

Lukas 5:39 Teu aya anu nginum anggur anu lami langsung hoyong anu anyar, sabab saurna, Anu lami langkung saé.

Yésus ngajarkeun yén hiji jalma teu biasana mikahayang hal nu anyar lamun boga hal nu geus alus.

1. "Anu Heubeul jeung Nu Anyar: Diajar Ngahargaan Anu Mibanda Urang"

2. "Ngahargaan Anu Biasa: Kasugemaan sareng Anu Urang Apal"

1. Pandita 1:9 “Anu geus aya, nya eta nu bakal aya; sareng anu parantos dilakukeun nyaéta anu bakal dilakukeun: sareng teu aya anu énggal di handapeun panonpoé."

2. Ibrani 13:8 "Yesus Kristus sami kamari, ayeuna, sareng salamina."

Lukas 6 ngajéntrékeun ajaran sareng kajadian anu penting dina palayanan Yesus, kalebet tindakan-Na dina Sabat, pamilihan dua belas rasul-Na, sareng pangiriman Khutbah di Dataran.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku dua kontrovérsi Sabat. Dina hiji kajadian, Yésus jeung murid-murid-Na keur leumpang ngaliwatan kebon gandum dina poé Sabat. Murid-murid nyokot sababaraha siki gandum pikeun didahar, anu dikritik ku urang Parisi salaku haram dina Sabat. Yesus ngabéla aranjeunna ku ngarujuk kana kajadian Perjanjian Old ngalibetkeun Daud nalika anjeunna lapar (Lukas 6: 1-5). Dina kajadian anu sanés di sinagoga dina dinten Sabat, Yesus nyageurkeun saurang lalaki anu leungeunna kusut sanajan ditentang ti para pamimpin agama anu ningali naha Anjeunna bakal ngalanggar interpretasi hukum Sabat (Lukas 6: 6-11).

Ayat 2: Sanggeus kajadian ieu, Yésus ngadoa sapeuting saméméh milih dua belas murid-Na pikeun jadi rasul (Lukas 6:12-16). Jalma-jalma ieu nya éta Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Pilipus, Bartolomeus/Natanael, Mateus/Lewi (pemungut pajeg), Tomas/Ragu Tomas ("Si Kembar"), Yakobus putra Alpeus/Kurang atawa Alit atawa Alit atawa Alit. James atawa James nu Less atawa Younger James/Jacobus minor/James Minor/Young Jacobus/Iacobus Minor/Jacobus Less/Jacobus Little/Iakobos Mikros/Iakobos Mikroteros/Iakobos ho mikros/Jacobus Minimus/Yaakov HaKat'an/Yaakov Katan/James putra ti Maryam/Putra Maryam Yakobus/Putra Maryam Jacobus/Putra Maryam Yakov/Putra Maryam Yaakov/Putra Maryam Iakovos/Putra Maryam Iakobos/Putra Maryam Yakub/Putra Mariam Yakub/Putra Mariam Yakov/Putra Mariam Iakovos/Putra Mariam Iakobos/Yeshua bar Miriam. /Yeshu'a bar Miriam/Yesus bar Miriam/Yehoshua bar Miriam/Sadulur Yeshua/Sadulur Yehoshua/Sadulur Yeshu'a/Sadulur Yesus/Saderek Gusti/Saderek Gusti/Saderek Gusti/Saderek Gusti/Saderek Suci/Saderek Suci /Saderek-saderek Gusti Allah/Saderek-saderek Gusti/Saderek-saderek Gusti/Saderek-saderek Gusti/Saderek-saderek Gusti/Saderek-saderek Gusti/Saderek-saderek Gusti/Saderek-saderek Gusti/Saderek-saderek Gusti/Saderek-saderek Gusti/Saderek-saderek Gusti/Saderek-saderek Gusti/Saderek-saderek Gusti/Tzaddik/Tzaddiq/Zaddik. /Zaddiq/Rosul Zaddikim/Rosul Zaddiqim/Rasul Tzadokites/Rasul Tzedukim/Rasul Saduki/Rasul Saducean/Rasul Tsadokite Zelot/Tsadoqite Zelot/Zelot Tsadoqite/Zelot Tsadokite/Tsadokitetes Zealot elotes Saddoukaios / Saddoukaíos Zelotes /Saddoukaios Zelotes/Sadducæus Zelotes/Zelotes Sadducæus/Zelot of the Tsadokites/Zelot of the Tsadoqites/Zelot of the Tsadoqites/Tsadoqite Zelots/Tsadoqite Zelots/Tsadokit Zelots/Tsadokim Zelots/Tsadoqim Zelots/Sadukites Zelottes/Saducean the Zelots, Tadeus / Yudas putra Yakobus / Yudas sanes Iskariot, sareng Yudas Iskariot anu engké bakal ngahianat ka Anjeunna. Ti dinya anjeunna lungsur ti gunung, dikurilingan ku jalma rea ti Yudea, Yerusalem, Tirus, jeung Sidon. Maranehna datang ngadarenge pangajaran-Na jeung dicageurkeun tina panyakitna. Yesus ogé ngusir roh jahat (Lukas 6:17-19).

Alinea 3: Dina kaayaan nu pinuh ku balaréa, Yésus nepikeun khotbah nu sarupa jeung Khutbah Mateus di Gunung nu katelah Khutbah di Dataran dina Lukas. khutbah ieu kaasup berkah pikeun goréng lapar weeping hated kaasup dihina ditolak sabab Putra Man ganjaran gede sawarga woes euyeub pinuh tawa diucapkeun ogé kabéh jalma kecap echo tradisi prophetic Perjanjian Old tantangan nilai norma societal (Lukas 6:20-26). Yesus neraskeun ajaran ngeunaan mikaasih musuh anu ngalakukeun anu hadé tanpa ngarep-ngarep mulang janten welas asih sakumaha Rama welas asih henteu ngahukum atanapi ngahukum batur ngahampura anu salah urang masihan kalayan berehan (Lukas 6: 27-38). Anjeunna nyimpulkeun ku misil ngeunaan buta ngarah murid buta jadi kawas guru tangkal alus ngahasilkeun buah alus tangkal goréng buah goréng pentingna nempatkeun kecap-Na dina praktekna kawas jalma wijaksana ngawangun imah yayasan padet nahan badai teu kawas jalma foolish ngawangun imah taneuh tanpa pondasi nu teu tahan ngalawan badai. ( Lukas 6:39-49 ). Ajaran ieu emphasized radikal cinta rahmat hampura tenets sentral etika Kristen discipleship.

Lukas 6:1 Dina Sabat kadua sanggeus poe Sabat kahiji, anjeunna ngaliwatan kebon gandum; murid-murid-Na metik ceuli gandum, tuluy didahar, diusap-usap ku leungeun.

Dina Sabat nu kadua, Isa jeung murid-murid-Na metik siki, tuluy didahar.

1. Yésus nunjukkeun ka urang yén hukum Allah téh ngeunaan welas asih jeung welas asih.

2. Urang kudu hirup saluyu jeung hukum-hukum Allah.

1. Mateus 12: 1-2 "Waktu eta Yesus indit ngaliwatan widang gandum dina Sabat. Jeung murid-murid anu lapar, sarta mimiti metik hulu gandum jeung dahar. Tapi lamun urang Parisi nempo eta, maranéhanana ngomong ka manéhna. Sunda Formal: “Tingali, murid-murid Anjeun ngalakonan anu haram dina poe Sabat!”

2. Mateus 12: 7-8 "Jeung lamun geus nyaho naon hartina, 'Kuring hayang rahmat, sarta lain kurban,' anjeun moal bakal dikutuk nu guiltyless. Pikeun Putra Manusa teh Gusti Sabat. "

Lukas 6:2 Jeung sababaraha urang Parisi nanya ka aranjeunna, "Naha anjeun ngalakukeun anu teu diidinan dina poe Sabat?"

Urang Parisi nanya naha murid-murid ngalakukeun hal anu teu halal dina poe Sabat.

1: Urang ulah ngantep nurut kana hukum jadi leuwih penting batan nurut ka Allah.

2: Urang kudu ati-ati pikeun mastikeun yén urang henteu nganggap Poé Yéhuwa pikeun dipasihkeun sareng ngagunakeunana pikeun kapentingan pribadi.

1: Kolosa 2: 16-17 - Ku sabab eta ulah ngantep saha ngahukum anjeun ku naon anu anjeun tuang atanapi nginum, atanapi ngeunaan pesta kaagamaan, perayaan Bulan Anyar atanapi dinten Sabat. Ieu mangrupikeun kalangkang tina hal-hal anu bakal datang; kanyataanana kitu, kapanggih dina Kristus.

2: Ibrani 4:9-11 - Aya tetep, lajeng, Sabat-istirahat pikeun umat Allah; Pikeun saha-saha anu asup kana peristirahatan Allah ogé istirahat tina karya-karyana, sapertos anu dilakukeun ku Allah tina padamelan-Na. Ku kituna, hayu urang ngalakukeun sagala upaya pikeun asup ka éta peristirahatan, ku kituna teu aya anu binasa ku nuturkeun conto henteu patuh.

Lukas 6:3 Jeung Yesus ngawaler aranjeunna nyarios, "Naha anjeun teu maca saloba ieu, naon Daud dipigawé, waktu dirina lapar, jeung jalma-jalma anu bareng jeung anjeunna;

Yésus ngajarkeun yén urang kudu nyonto conto Daud nu némbongkeun kawani jeung teu pamrih waktu lapar.

1: Urang kudu usaha pikeun nyonto conto Daud dina némbongkeun kawani jeung teu mentingkeun diri waktu nyanghareupan kasusah.

2: Urang kudu wani jeung teu mentingkeun diri dina nyanghareupan kasangsaraan, saperti Daud.

1: 1 Corinthians 11: 1 - "Jadi imitators kuring, sakumaha Kami Kristus."

2: 1 Peter 2:21 - "Kanggo ieu anjeun geus disebut, sabab Kristus ogé sangsara pikeun anjeun, ninggalkeun anjeun conto, ku kituna anjeun bisa nuturkeun léngkah-Na."

Lukas 6:4 Kumaha anjeunna lebet ka Bait Allah, sarta nyandak jeung ngahakan roti tetempoan, sarta ogé dibikeun ka jalma anu babarengan jeung anjeunna; nu teu halal didahar, tapi pikeun imam wungkul?

Yesus asup ka hiji imah Allah jeung nyokot roti tembongkeun, nu ngan bisa didahar ku imam, jeung babagi eta ka jalma anu jeung manéhna.

1. Pentingna babagi jeung generosity.

2. Teu malire Yesus kana aturan jeung hukum tradisional.

1. Rasul 2: 42-47 - babagi garéja mimiti ngeunaan harta jeung possessions.

2. Mateus 22:36-40 - pangajaran Yesus ngeunaan parentah greatest.

Lukas 6:5 Saur-Na deui ka maranehna, "Putra Manusa teh Gustina poe Sabat."

Yesus ngajarkeun yén Anjeunna Gusti Sabat sareng nunjukkeun conto nyageurkeun dina Sabat.

1. Kakuatan Nyageurkeun dina Sabat

2. Ngartos Yesus salaku Gusti Sabat

1. Yesaya 58: 13-14 - "Lamun anjeun ngahurungkeun jauh suku anjeun tina Sabat, ti ngalakonan pelesir anjeun dina dinten suci abdi, sarta nelepon Sabat a delight sarta poé suci Gusti menak; Lamun anjeun ngahargaan eta, teu jalan sorangan, atawa néangan kasenangan sorangan, atawa ngomong sia-sia, mangka anjeun bakal senang di Gusti, jeung kuring bakal ngidinan Anjeun numpak dina jangkung bumi.”

2. Markus 2:27 - "Jeung cenah ka aranjeunna, Sabat dijieun pikeun manusa, sarta lain manusa pikeun Sabat."

Lukas 6:6 Sarta eta kajadian oge dina Sabat sejen, manéhna asup ka imah ibadah jeung ngajar, sarta aya hiji lalaki anu leungeun katuhu layu.

Dina hiji poe Sabat, Isa lebet ka hiji tempat ibadah jeung ngajar, sarta Anjeunna nepungan hiji lalaki anu leungeun katuhuna layu.

1. Toel Penyembuhan Yesus - Kumaha Yesus Ngarobih Kahirupan Ngaliwatan Karep sareng Asih

2. Nungkulan Kasangsaraan - Kumaha Urang Bisa Ngadeukeutan ka Yesus Ngaliwatan Jaman Hésé

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Mateus 19:26 - "Tapi Yesus melong aranjeunna sarta ngadawuh, "Ku manusa ieu teu mungkin, tapi ku Allah sagala hal anu mungkin."

Lukas 6:7 Jeung ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi diawaskeun manéhna, naha manéhna baris nyageurkeun dina poé Sabat; supaya maranéhna bisa manggihan hiji tuduhan ngalawan anjeunna.

Yésus keur diawaskeun ku ahli-ahli Taurat jeung urang Parisi pikeun tanda-tanda kalakuan nu salah.

1: Kalakuan Yesus salawasna alus jeung bener, sarta urang kudu usaha pikeun nyonto Mantenna.

2: Urang moal pernah kahalang ku kritik atanapi kacurigaan pikeun ngalakukeun hal anu leres.

1: Pilipi 2: 5-8 - "Anggap pikiran ieu dina anjeun, anu ogé aya dina Kristus Yesus: Anu, dina wujud Allah, panginten henteu ngarampog janten sami sareng Allah; sarta nyandak kana wujud hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, manéhna humbled dirina, sarta jadi taat nepi ka maot, komo pupusna salib.”

2: Mateus 7:12 - "Ku sabab kitu, naon waé anu anjeun pikahoyong ku lalaki pikeun anjeun, laksanakeun ogé ka aranjeunna: sabab ieu mangrupikeun hukum sareng nabi-nabi."

Lukas 6:8 Tapi anjeunna uninga kana pikiran maranéhanana, sarta anjeunna ngadawuh ka lalaki nu layu leungeun, Hudang, nangtung di tengah-tengah. Sarta anjeunna jengkar sarta nangtung mudik.

Yesus terang pikiran urang Parisi, sarta disebut mudik lalaki jeung leungeun withered nangtung di tengah.

1. Karunyaan Yesus: Yesus nunjukkeun welas asih ka lalaki anu panangan layu ku cara ngakuan sareng ngaréspon kana kabutuhanna.

2. Kakuatan Iman: Iman ka Yesus tiasa masihan urang kakuatan sareng nyageurkeun, bahkan dina kaayaan anu paling nekat.

1. Mateus 8:3 - Jeung Yesus ngacungkeun leungeun-Na, jeung nyabak manéhna, paribasa, Kuring daék; janten anjeun beresih. Sarta geura-giru anjeunna cleaned kusta.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

Lukas 6:9 Lajeng Yesus ngadawuh ka aranjeunna, Kami rek nanya ka anjeun hiji hal; Naha halal dina poe Sabat pikeun migawe kahadean, atawa migawe nu jahat? nyalametkeun hirup, atawa ngancurkeun eta?

Yesus naroskeun hukumna ngalakukeun anu saé atanapi anu jahat dina dinten Sabat.

1. Pentingna ngajaga rasa kasucian jeung hormat dina poe Sabat.

2. Kakawasaan Kristus pikeun nangtang status quo jeung ngartikeun ulang cara urang nempo hal.

1. Yesaya 58:13-14 - Lamun ngahurungkeun jauh suku anjeun ti Sabat, ti ngalakonan pelesir anjeun dina poé suci mah; jeung nyebut Sabat a delight, nu suci PANGERAN, terhormat; jeung bakal ngahargaan manéhna, teu ngalakonan cara sorangan, atawa manggihan pelesir sorangan, atawa diomongkeun kecap sorangan.

2. Rum 14: 5-6 - Hiji lalaki esteemeth hiji poé luhureun sejen: sejen esteem unggal poé sapuk. Hayu unggal lalaki pinuh persuaded dina pikiran sorangan. Saha anu nganggap poé, ngahormat ka Gusti; jeung sing saha teu nganggap poé, ka Gusti manéhna teu nganggap eta. Saha eatets, eatets ka Gusti, pikeun manéhna giveth Allah nuhun; jeung sing saha teu eatets, ka Gusti manéhna eates teu, jeung giveth Allah nuhun.

Lukas 6:10 Jeung neuteup ka sabudeureun éta sakabéh, anjeunna ngadawuh ka éta lalaki, "Ulurkeun leungeun maneh!" Sarta anjeunna ngalakukeun kitu: sarta leungeun-Na dibalikeun sakabeh sakumaha séjén.

Petikan ieu ngajelaskeun Yesus nyageurkeun saurang lalaki anu pananganna layu.

1. Kumaha Yesus salawasna sadia pikeun ngajawab doa urang pikeun pitulung.

2. Kakuatan iman pikeun ngalakukeun anu mustahil.

1. Markus 11:22-24 - pangajaran Yesus ngeunaan iman jeung solat.

2. Yakobus 5:16 - Kakuatan doa pikeun ngabantosan anu peryogi.

Lukas 6:11 Jeung maranéhna pinuh ku madness; sarta communed hiji kalawan séjén naon bisa maranehna ngalakukeun ka Yesus.

Jalma-jalma ambek-ambekan jeung ngabahas naon nu bisa dilakukeun ka Yesus.

1. Asih Allah dina Nyanghareupan Amarah Urang Manusa - Rum 8:38-39

2. Ngahiji dina Asih Allah - Epesus 4: 1-3

1. Rum 8:38-39 Pikeun kuring yakin, yen maot, boh hirup, boh malaikat, boh panguasa, boh kakuasaan, boh nu ayeuna, boh nu bakal datang, boh nu jangkung, boh nu jero, boh mahluk nu sejen, moal aya. tiasa misahkeun urang tina asih Allah, anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Epesus 4:1-3 Ku sabab kitu, abdi, tawanan Gusti, neneda ka aranjeun nu leumpang pantes tina vocation wherewith you disebut, With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love; Endeavoring ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

Lukas 6:12 Dina eta poe, anjeunna angkat ka gunung pikeun neneda, terus sapeuting neneda ka Allah.

Yesus angkat ka gunung pikeun neneda sareng cicing di dinya sapeuting pikeun ngobrol sareng Allah.

1. Kakuatan Doa: Conto Yésus ngeunaan cara nguatkeun hubungan urang jeung Allah.

2. Nyéépkeun Waktos: Diajar tina conto Yesus ngeunaan kumaha carana mendakan katengtreman dina waktos nyalira sareng Allah.

1. Mateus 6:6 - "Tapi mun anjeun neneda, balik kana kamar anjeun sarta Cicing panto jeung neneda ka Rama anjeun anu aya dina rusiah. Jeung Rama anjeun anu nilik dina rusiah bakal ganjaran anjeun."

2. Jabur 55:17 - "Sore jeung isuk jeung beurang I utter keluhan kuring jeung moan, sarta anjeunna hears sora kuring."

Lukas 6:13 Ari isuk-isuk, Anjeunna nyaur murid-murid-Na;

Yésus nyauran murid-murid-Na sarta milih dua belas di antarana pikeun jadi rasul-Na.

1. Kakuatan Milih: Hirup dina Otoritas Yesus

2. Panggero Pemuridan: Ngawalon Panggero Pangabdian Gusti

1. Mateus 10: 1-4, Yesus nyauran dua belas murid-Na sareng masihan aranjeunna wewenang pikeun ngusir roh jahat sareng nyageurkeun sagala panyakit sareng panyakit.

2. Rasul 26: 16-18, misi Paul pikeun ngahutbah bebeneran Yesus Kristus jeung mingpin jalma pikeun taat kana bakal Allah.

Lukas 6:14 Simon (anu dingaranan Petrus) jeung Andreas dulurna, Yakobus jeung Yohanes, Pilipus jeung Bartolomeus,

Yésus milih 12 lalaki pikeun jadi murid-Na.

1. Kakuatan Pilihan: Kaputusan Allah pikeun Milih Murid

2. Kasatiaan dina Kapamingpinan: Panggero 12 Murid

1. Mateus 10: 1-4 - Yesus nyauran dua belas murid-Na ka Anjeunna sareng masihan aranjeunna wewenang pikeun ngusir roh jahat.

2. John 15:16 - Anjeun teu milih kuring, tapi kuring milih anjeun jeung diangkat anjeun ku kituna anjeun bisa indit jeung ngahasilkeun buah-buah anu bakal lepas.

Lukas 6:15 Mateus jeung Tomas, Yakobus bin Alpeus, jeung Simon anu disebut Zelotes,

Petikan nyebutkeun opat tina dua belas rasul Yesus: Mateus, Tomas, Yakobus putra Alpeus, jeung Simon disebut Zelotes.

1. Yesus milih jalma biasa pikeun ngalakukeun hal-hal anu luar biasa

2. Allah nelepon urang ngawula ka Anjeunna euweuh urusan kasang tukang urang

1. John 15:16 - Anjeun teu milih kuring, tapi kuring milih anjeun jeung diangkat anjeun nu kudu indit jeung ngahasilkeun buah jeung nu buah Anjeun kudu abide, ku kituna naon bae nu menta Rama dina ngaran kuring, manéhna bisa méré eta. anjeun.

2. Epesus 4:11-13 - Sarta anjeunna masihan rasul-rasul, nabi-nabi, nu evangelists, nu pastor jeung guru, pikeun ngalengkepan para wali pikeun karya mentri, pikeun ngawangun nepi awak Kristus, nepi ka urang sadayana attain ka persatuan iman jeung pangaweruh ngeunaan Putra Allah, nepi ka dewasa manhood, nepi ka ukuran stature of fullness Kristus.

Lukas 6:16 Jeung Yudas lanceukna Yakobus, jeung Yudas Iskariot, anu ogé éta nu ngahianat.

Yésus milih 12 murid-Na, kaasup Yudas Iskariot nu engkéna bakal ngahianat ka Anjeunna.

1. Urang kudu ati-ati pikeun nginget-nginget ulah nganilai hiji jalma ku kasalahan-kasalahan baheula.

2. Yésus némbongkeun kanyaah jeung kurnia-Na anu teu saratna ku milih Yudas Iskariot pikeun jadi salah sahiji ti 12 murid.

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Lukas 6:17 Anjeunna lungsur sareng aranjeunna, sareng ngadeg di dataran, sareng rombongan murid-murid-Na, sareng seueur pisan jalma-jalma ti sakumna Yudea sareng Yerusalem, sareng ti basisir laut Tirus sareng Sidon, anu sumping ka bumi. dengekeun Anjeunna, sarta dicageurkeun tina panyakitna;

Loba pisan jalma-jalma ti Yudea, Yerusalem, Tirus jeung Sidon daratang ngadarenge ka Isa sarta dicageurkeun tina panyakitna.

1. Yesus dudung urang

2. Iman ka Yesus Nyangking Penyembuhan

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna éta chastisement nu mawa urang karapihan, sarta kalawan tatu-Na kami healed ".

2. Jabur 103:3 - "Anjeunna ngahampura sagala kajahatan anjeun, heals sagala panyakit anjeun."

Lukas 6:18 Jeung jalma-jalma anu kaganggu ku roh-roh jahat, tuluy dicageurkeun.

Yesus nyageurkeun jalma-jalma anu disiksa ku roh-roh jahat.

1. "Kakuatan Penyembuhan Yesus anu Ajaib"

2. "Kakuatan Iman: Ngalawan Ujian sareng Kasangsaraan"

1. Tandaan 16: 17-18 - Jeung tanda ieu bakal nuturkeun jalma anu percaya: Dina ngaran kuring maranéhna bakal ngaluarkeun setan; maranehna bakal nyarita ku basa anyar;

2. James 5: 13-16 - Dupi saha diantara anjeun sangsara? Hayu anjeunna ngadoa. Aya anu bageur? Hayu anjeunna nyanyi mazmur. Naha aya diantara anjeun anu gering? Hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja, sarta hayu aranjeunna neneda leuwih anjeunna, anointing anjeunna kalawan minyak dina nami Gusti. Jeung doa iman bakal nyalametkeun nu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi. Jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, manéhna bakal dihampura.

Lukas 6:19 Jelema-jelema anu rea-reana hayang nyabak ka Anjeunna, sabab aya kakuatan kaluar ti Anjeunna, nepi ka cageur kabeh.

Jalma-jalma ngarumpul ngariung di sakurilingeun Yesus, hayang nyabak ka Anjeunna, sabab ngan ayana-Na anu boga kakawasaan pikeun nyageurkeun maranehna.

1. Kakuatan Ayana Allah - Kumaha ayana Yesus mawa penyembuhan ka jalma merlukeun.

2. The Virtue of Compassion - Kumaha karep jeung pamahaman Yesus dibawa penyembuhan ka sadaya.

1. Mateus 8:17 - "Ieu pikeun minuhan naon anu diucapkeun ku Nabi Yesaya: "Anjeunna nyandak up infirmities urang jeung bore kasakit urang."

2. Rasul 10:38 - "kumaha Allah anointed Yesus urang Nasaret jeung Roh Suci jeung kakuatan, jeung kumaha manéhna indit sabudeureun lakukeun alus tur penyembuhan sakabeh jalma anu aya dina kakawasaan Iblis, sabab Allah jeung manehna."

Lukas 6:20 Anjeunna neuteup ka murid-murid-Na, tuluy ngalahir, "Bagja maraneh miskin, sabab maraneh teh Karajaan Allah."

Bagja jalma miskin, sabab Karajaan Allah kagunganana.

1: Allah ngaberkahan jalma-jalma anu rendah haté sareng ngandelkeun Anjeunna.

2: Karajaan Allah pikeun jalma anu iman jeung percaya ka Anjeunna.

1: Mateus 5: 3 "Bagja jalma miskin di roh, pikeun maranéhanana nyaéta Karajaan Sawarga."

2: Yakobus 2: 5 "Dengekeun, dulur-dulur kuring anu dipikacinta: Naha Allah henteu milih jalma-jalma anu miskin di mata dunya pikeun beunghar ku iman sareng ngawariskeun Karajaan anu dijangjikeun ku Anjeunna ka jalma anu nyaah ka Anjeunna?"

Lukas 6:21 Bagja anjeun anu ayeuna lapar, sabab anjeun bakal kaeusi. Bagja anjeun anu ceurik ayeuna: pikeun anjeun bakal seuri.

Yésus ngajarkeun yén jalma nu sangsara ayeuna bakal diberkahan jeung diganjar di mangsa nu bakal datang.

1. "Janji Kabungahan: Manggihan Harepan Ditengah Kasangsaraan"

2. "Kaberkahan tina Cimata: Ngaronjat Ganjaran tina Kasusah"

1. Rum 8:18, "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu pantes mun dibandingkeun jeung kamulyaan nu bakal wangsit di urang."

2. Yakobus 1:12, "Bagja jalma anu tabah dina cobaan, sabab, sanggeus nahan ujian, jalma éta bakal nampi makuta kahirupan anu dijangjikeun ku Gusti ka jalma anu nyaah ka Anjeunna."

Lukas 6:22 Bagja anjeun, lamun lalaki bakal hate anjeun, sarta lamun maranéhna bakal misahkeun anjeun ti parusahaan maranéhanana, sarta bakal reproach anjeun, sarta buang ngaran anjeun sakumaha jahat, demi Putra Manusa.

Yesus ngaberkahan jalma-jalma anu ditolak, dibenci, sareng diusir kusabab iman ka Anjeunna.

1. "Berkah tina Panolakan"

2. "Nangtung Teguh dina Nyanghareupan Hate"

1. John 15: 18-20 - "Lamun dunya hates anjeun, tetep dina pikiran nu eta hated kuring munggaran. Lamun anjeun belonged ka dunya, eta bakal bogoh ka anjeun sakumaha milikna. dunya, tapi Kami geus milih anjeun ti dunya. Éta sababna dunya hate anjeun."

2. 1 Peter 4: 12-14 - "Sahabat-sahabat anu dipikacinta, ulah reuwas ku cobaan seuneu anu parantos sumping ka anjeun pikeun nguji anjeun, saolah-olah aya kajadian anu aneh ka anjeun. Al Masih, supaya aranjeun bagja lamun kamulyaan-Na geus nembongkeun kamulyaan-Na. Lamun aranjeun dihina ku lantaran jenengan Kristus, aranjeun bagja, sabab Roh Nu Maha Agung jeung Allah teh aya dina aranjeun."

Lukas 6:23 Sing gumbira dina poe eta, jeung luncat ku kabungahan, sabab, behold, ganjaran anjeun gede di sawarga: pikeun dina ragam sarua bapana maranéhanana ka nabi-nabi.

Ayat ieu ngajurung urang pikeun girang sareng bungah pikeun ganjaran urang di surga, sapertos karuhun urang pikeun nabi-nabi.

1. Haté Girang: Girang Ganjaran Sawarga

2. Pusaka Urang: Ngagumbirakeun kana Berkah Allah

1. James 1: 2-4 - Anggap eta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun Persib. Sangkan ketekunan ngaréngsékeun pagawéanna supados anjeun asak sareng lengkep, henteu kakurangan nanaon.

2. Jabur 126: 2-3 - sungut urang ieu ngeusi tawa, basa urang ku lagu kabungahan. Geus kitu ceuk bangsa-bangsa, "PANGERAN geus midamel hal-hal anu agung pikeun maranehna."

Lukas 6:24 Tapi cilaka anjeun anu beunghar! pikeun anjeun geus narima consolation Anjeun.

Yesus ngingetkeun yén jalma-jalma anu beunghar parantos nampi panglipur sareng henteu kedah reueus.

1. Bahaya Kabeungharan: Kumaha Nyingkahan Kasombongan jeung Sarakah

2. Nolak Godaan Kabeungharan: Berkah Kasugemaan

1. Paribasa 30:8–9 - “Singkirkeun kuring tina kasombongan jeung kabohongan; tuang abdi ku kadaharan anu merenah pikeun abdi:"

2. Pandita 5:10 - “Anu mikacinta pérak moal wareg ku pérak; atawa anjeunna anu mikanyaah kaayaanana kalayan paningkatan: ieu ogé kasombongan.

Lukas 6:25 Cilaka aranjeun anu pinuh! pikeun anjeun bakal lapar. Cilaka anjeun anu seuri ayeuna! pikeun anjeun bakal milu sedih jeung ceurik.

Cilaka jalma anu sugema, sabab bakal ngalaman kasusah sareng kasedih.

1: Peringatan pikeun anu sugema - Lukas 6:25

2: Girang dina Naon Anu Sabenerna Berharga - Lukas 6:25

1: Siloka 23: 4-5 - Ulah méakkeun kakuatan anjeun pikeun awéwé, kakuatan anjeun pikeun jalma anu ngaruksak raja. Henteu pikeun raja, O Lemuel, sanés pikeun raja nginum anggur, atanapi para pangawasa hoyong bir,

2: Kolosa 3: 2 - Setel pikiran anjeun kana hal-hal anu di luhur, sanés hal-hal anu aya di bumi.

Lukas 6:26 Cilaka aranjeun, lamun kabeh jelema bakal ngomong hade ka aranjeun! keur kitu bapa maranéhanana ka nabi palsu.

Yésus ngingetkeun supaya jalma-jalma teu dipikaresep, sabab éta cara narima nabi palsu baheula.

1. Waspada kana Persetujuan Manusa: Hiji palajaran tina kecap Yesus.

2. Bahaya Puji: Naon anu diajarkeun ku Yesus ngeunaan milarian persetujuan.

1. Yermia 5:31 - "The nabi nubuat falsely, jeung imam tega aturan ku cara maranéhanana; jeung urang mah resep boga eta kitu."

2. Mateus 23: 27-28 - "Cilaka aranjeun, ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi, jalma-jalma munafik! pikeun anjeun ibarat kuburan anu diputihan, anu luarna katingali éndah, tapi jerona pinuh ku tulang-tulang paéh, sareng tina sagala najis. Nya kitu deui aranjeun di luar katingalina bener ka manusa, tapi di jerona pinuh ku munafik jeung kajahatan."

Lukas 6:27 Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun anu ngadangukeun, Cinta musuh anjeun, lampahkeun kahadean ka anu hate anjeun,

Petikan éta nyorong urang pikeun mikanyaah musuh urang sareng ngalakukeun kahadéan ka jalma anu membenci urang.

1. Asih pikeun Musuh: Jalan pikeun Panebusan

2. Migawe kahadean ka jalma anu ngabenci Kami: Panggero pikeun Iman

1. Rum 12:17-21 - “Ulah males kajahatan ka batur. Sing ati-ati pikeun ngalakukeun naon anu leres dina panon sadayana. Lamun mungkin, sajauh eta gumantung ka anjeun, hirup rukun jeung dulur. Ulah males dendam, dulur-dulur, tapi tinggalkeun rohangan pikeun murka Allah, sabab aya tulisan: “Males ka Kami; Kami bakal ngabales," saur Gusti. Sabalikna: “Lamun musuh maneh lapar, eupan; lamun haus, pasihan nginum. Dina ngalakukeun ieu, anjeun bakal numpuk bara seuneu dina sirahna." Ulah kaéléhkeun ku jahat, tapi éléh jahat ku kahadéan.

2. Mateus 5:43-45 - "Anjeun geus ngadéngé éta ceuk, 'Cinta tatangga anjeun sarta hate musuh anjeun.' Tapi Kami ngabejaan ka maneh, nyaah ka musuh anjeun sarta neneda pikeun maranéhanana anu nyiksa anjeun, nu bisa jadi barudak Rama Anjeun di sawarga. Anjeunna nyababkeun panonpoe naék kana anu jahat sareng anu saé, sareng masihan hujan ka anu soleh sareng anu teu leres.

Lukas 6:28 Ngaberkahan jalma-jalma anu ngutuk anjeun, sareng nenedakeun anu ngahina anjeun.

Urang kedah ngaberkahan jalma-jalma anu ngarawat urang sareng ngadoakeun jalma-jalma anu jahat ka urang.

1. "Kakuatan Berkah: Kumaha Ngabales Kajahatan"

2. "Kakuatan Doa: Kumaha Ngabales Kasalahan"

1. James 3: 9-10 - "Kalayan létah urang muji Gusti jeung Rama urang, sarta kalawan eta urang kutukan manusa, anu geus dijieun dina sasaruaan Allah. Ti sungut sarua datangna pujian jeung cursing. Dulur-dulur kuring jeung sadulur. , ieu mah kuduna."

2. Rum 12:14 - "Ngaberkahan jalma anu persecute anjeun; ngaberkahan jeung ulah kutukan."

Lukas 6:29 Jeung ka nu neunggeul anjeun dina hiji pipi kudu oge hiji deui; jeung saha nu nyokot jauh cloak Anjeun nyaram ulah nyokot jaket Anjeun oge.

Yesus ngajarkeun pikeun malikkeun pipi anu sanés sareng henteu ngalarang jalma anu nyandak harta urang.

1. Kakuatan Panghampura: Diajar Malikkeun Pipi Lain

2. Kakuatan Generosity: Kumaha Méré Sanajan Urang Boga nanaon

1. Mateus 5:38-42 - "Anjeun geus ngadéngé éta ceuk, 'Hiji panon pikeun panon jeung huntu pikeun huntu.' Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun, Ulah ngalawan hiji anu jahat. Tapi upama aya nu nyabok pipi katuhu manéh, pépélingkeun pipi nu séjén ogé.”

2. Rum 12: 17-21 - "Ulah males ka saha jahat pikeun jahat, tapi pikirkeun pikeun ngalakukeun naon anu terhormat di payuneun sadayana. Upami mungkin, sajauh gumantung ka anjeun, hirup rukun sareng sadayana. Anu dipikacinta, ulah males kanyeri, tapi serahkeun kana murka Allah, sabab aya tulisan, 'Pamalesan téh milik kuring, kuring bakal ngabales, saur Gusti.' Sabalikna, 'lamun musuh anjeun lapar, eupan anjeunna; lamun manéhna haus, méré manéhna nginum; sabab ku cara kitu maneh bakal nimbulkeun bara api kana sirahna.' Ulah kaéléhkeun ku nu jahat, tapi éléhkeun nu jahat ku kahadéan.”

Lukas 6:30 Pasihan ka unggal lalaki anu naroskeun ka anjeun; jeung saha nu nyokot jauh barang anjeun ulah menta deui.

Kitab Suci ieu ngadorong urang pikeun béréhan dina masihan ka jalma anu butuh.

1. Kakuatan Generosity: Kumaha Témbongkeun Welas Asih ka Batur.

2. Hirup Kahirupan Berehan: Kumaha Nuturkeun Conto Yésus.

1. Siloka 19:17 - Saha anu bageur ka nu miskin lends ka Gusti, sarta Anjeunna bakal ganjaran anjeunna pikeun naon anjeunna geus dipigawé.

2. Galata 6: 9-10 - Jeung hayu urang ulah bosen dina ngalakonan ogé: pikeun dina mangsa nu bakal datang urang bakal Fedi, lamun urang pingsan. Ku sabab urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sakabeh jalma, utamana ka maranéhanana anu kulawarga iman.

Lukas 6:31 Sareng sakumaha anu anjeun pikahoyong ku lalaki pikeun anjeun, lakukeun ogé ka aranjeunna.

Yésus ngajarkeun yén urang kudu ngarawat batur sakumaha urang hayang diperlakukeun.

1. "Aturan Emas: Asih Batur sapertos Urang Asih Ka Diri Urang"

2. "Ngalakukeun ka Batur Naon Anu Urang Hayang Dipigawé Ka Urang"

1. Rum 12:10 - "Kudu devoted ka silih di cinta. Ngahargaan karana luhur yourselves."

2. Mateus 7:12 - "Jadi dina sagalana, lakukeun ka batur naon anjeun bakal boga aranjeunna ngalakukeun ka anjeun, pikeun ieu sums up Hukum jeung nabi."

Lukas 6:32 Sabab lamun maraneh nyaah ka anu nyaah ka maraneh, naon gunana pikeun maraneh? sabab jalma-jalma dosa ogé nyaah ka jalma anu nyaah ka aranjeunna.

Petikan éta nyorong urang pikeun mikanyaah ka jalma anu henteu nyaah ka urang ogé, bahkan jalma-jalma dosa ogé ngalakukeun hal anu sami.

1. "Kumaha Cinta Tanpa Sarat"

2. "Standar Cinta Anu Diarepkeun Urang"

1. Rum 12: 14-16 - Ngaberkahan jalma anu persecute anjeun; ngaberkahan jeung ulah kutukan. Girang jeung jalma anu girang; ngadu’a jeung nu ngadu’a. Hirup sauyunan. Ulah reueus, tapi kudu daek gaul jeung jalma-jalma nu handap kalungguhanana. Ulah sombong.

2. Mateus 5:44-45 - Tapi kuring ngabejaan ka maneh, bogoh ka musuh anjeun sarta neneda pikeun maranéhanana anu persecute anjeun, nu bisa jadi barudak Rama Anjeun di sawarga. Anjeunna nyababkeun panonpoe naék kana anu jahat sareng anu saé, sareng masihan hujan ka anu soleh sareng anu teu leres.

Lukas 6:33 Jeung upama aranjeun migawe kahadean ka jalma-jalma anu hade ka aranjeun, naon sukurna? pikeun sinners ogé ngalakukeun malah sarua.

Yesus naroskeun naon anu disyukuri ku jalma-jalma nalika aranjeunna ngalakukeun kahadéan ka jalma-jalma anu ngalakukeun kahadéan ka aranjeunna, sabab jalma-jalma dosa ogé ngalakukeun hal anu sami.

1. Kaasih Saluareun Ukur: Ngahartikeun deui Wates-wates Welas Asih

2. Cinta Saluareun Tembok: Hirup dina Roh Cinta Radikal

1. Rum 12: 9-13 - Hayu cinta jadi asli. Aborsi naon jahat; cekel anu hade.

2. 1 John 4: 7-8 - tercinta, hayu urang silih cinta, pikeun cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun Allah jeung nyaho Allah.

Lukas 6:34 Sareng upami anjeun nginjeumkeun ka anu anjeun ngarepkeun nampi, naon anu anjeun pikahoyong? pikeun sinners ogé nginjeumkeun ka sinners, pikeun nampa salaku loba deui.

Jalma-jalma anu percaya henteu kedah ngarep-ngarep hatur nuhun ti batur nalika aranjeunna nginjeumkeun artos sapertos jalma-jalma dosa ogé ngalakukeun hal anu sami.

1. Pentingna Méré Selfless

2. Naon Sabenerna Hartina Jadi Hamba Allah

1. Mateus 5:38-42 - Anjeun geus ngadéngé yén ieu ceuk, 'Panon pikeun panon, jeung huntu pikeun huntu.' Tapi Kami ngabejaan ka maneh, ulah ngalawan hiji jalma jahat. Upami aya anu nyabok anjeun kana pipi katuhu, péngkolan ogé kana pipi anu sanés.

40 Sareng upami aya anu hoyong ngagugat anjeun sareng nyandak kaos anjeun, jubah anjeun ogé serahkeun. 41 Upama aya nu maksa maneh nepi ka sakilo, kudu jeung manehna dua mil. 42 Pasihan ka anu naroskeun ka anjeun, sareng anu badé nginjeum ka anjeun ulah dijauhan.

2. Pilipi 2:4 - Hayu unggal anjeun neuteup teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur.

Lukas 6:35 Tapi cinta maraneh ka musuh anjeun, sarta ngalakukeun alus, sarta nginjeumkeun, hoping nanaon deui; jeung ganjaran anjeun bakal gede, jeung anjeun bakal jadi barudak ti Nu Maha Agung: pikeun manéhna jenis ka unthankful jeung ka jahat.

Yesus nyorong urang pikeun mikanyaah musuh urang, ngalakukeun kahadéan, sareng nginjeumkeun tanpa ngarep-ngarep naon-naon, sabab Allah bageur ka jalma anu henteu bersyukur sareng jahat.

1. Kakuatan Cinta Saratna

2. Naon Hartosna janten Anak Allah

1. Rum 12: 14-21 - Ngaberkahan jalma anu persecute anjeun; ngaberkahan jeung ulah kutukan.

2. Mateus 5:44-45 - Cinta musuh anjeun sarta neneda pikeun maranéhanana anu persecute anjeun.

Lukas 6:36 Jadi maraneh kudu welas asih, sakumaha Rama anjeun oge welas asih.

Kudu welas asih jeung bageur ka batur, sabab Allah teh welas asih jeung bageur ka urang.

1. Welas Asih Allah: Conto Pikeun Urang

2. Anugrah Rahmat Gusti

1. Budalan 34: 6-7 - "Jeung Gusti ngaliwatan saméméh anjeunna sarta memproklamirkan, 'Gusti, Gusti, Allah welas asih jeung asih, slow mun anger, sarta abounding dina cinta steadfast jeung kasatiaan.'

2. Rum 5: 8 - "Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

Lukas 6:37 Ulah ngahukum, tangtu maneh moal dihukum; ulah ngahukum, tangtu moal dihukum;

Petikan éta maréntahkeun urang pikeun nunjukkeun welas asih sareng hampura dina hubungan urang sareng batur.

1. Kakuatan Panghampura: Kumaha Némbongkeun Kaasih jeung Welas Asih dina Hubungan Urang

2. The Gift of Grace: Ngajalajah Kabungahan Leupaskeun ambek-ambekan

1. Epesus 4:32 - Kudu bageur jeung welas asih ka silih, forgiving silih, sakumaha dina Kristus Allah forgave anjeun.

2. Mateus 5:7 - Rahayu anu welas asih, pikeun maranéhanana baris nampa rahmat.

Lukas 6:38 Méré, sarta éta bakal dibikeun ka anjeun; ukuran alus, dipencet handap, sarta shaken babarengan, sarta ngalir ngaliwatan, bakal lalaki masihan kana bosom Anjeun. Pikeun kalayan ukuran anu sami anu anjeun tuang, éta bakal diukur deui ka anjeun.

Yesus nyorong urang pikeun masihan berehan sareng janji yén éta bakal dipulangkeun ka urang.

1. Kaberkahan tina Berehan

2. Kakuatan manah nu mere

1. 2 Corinthians 9: 6-7 - "Tapi ieu kuring nyebutkeun, Anjeunna anu soweth sparingly bakal panén ogé sparingly; sarta anjeunna soweth bountifully bakal Fedi ogé bountifully. Unggal lalaki nurutkeun sakumaha anjeunna purposeth dina haténa, jadi hayu anjeunna masihan; ulah hanjelu, atawa ku kawajiban: sabab Allah mikanyaah nu mere girang."

2. Paribasa 11: 24-25 - "Aya nu scattereth, sarta acan nambahan; jeung aya nu nahan leuwih ti minuhan, tapi condong kana kamiskinan. The jiwa liberal bakal dijieun gajih: jeung saha nu watereth bakal watered. ogé sorangan."

Lukas 6:39 Jeung manéhna nyarita hiji misil ka maranehna, “Naha lolong bisa nungtun lolong? moal duanana ragrag kana solokan?

Yesus nyarioskeun misil ngeunaan bahaya nuturkeun jalma anu teu tiasa ningali jalan anu leres.

1. Ulah Tuturkeun Buta: Bahaya Nurutan Kapamingpinan Anu Teu Dipikanyaho

2. Saha Nu Ngarah Jalan? Hidayah Ti Jalma-jalma nu boga Hikmah jeung Wawasan

1. Paribasa 3: 5-6 "Percanten ka PANGERAN sareng sadayana haté anjeun, sareng henteu condong kana pamahaman anjeun sorangan.

2. Mateus 15:14 "Anggap aranjeunna nyalira: aranjeunna pamingpin lolong tina lolong. Jeung lamun lolong ngakibatkeun lolong, duanana bakal tumiba kana solokan."

Lukas 6:40 Murid henteu leuwih luhur ti guruna, tapi unggal anu sampurna bakal jadi guruna.

Yésus ngajarkeun yén saurang murid kudu narékahan pikeun sampurna jeung kudu usaha pikeun siga guruna.

1. Janten Sampurna: Narékahan Janten Kawas Yesus

2. Nuturkeun Léngkah Guru: Jadi Sampurna

1. Epesus 4:13 - "Nepi ka urang sadayana attain kana persatuan iman jeung pangaweruh ngeunaan Putra Allah, ka lalaki dewasa, mun ukuran stature nu milik fullness Kristus."

2. Pilipi 2: 5-11 - "Gaduh sikep ieu dina diri anjeun anu ogé aya dina Kristus Yesus, anu, sanaos Anjeunna aya dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicekel, tapi ngosongkeun dirina, nyandak bentuk hamba-abdi, sarta dijieun dina sasaruaan lalaki. Kusabab kapanggih dina penampilan salaku manusa, Anjeunna humbled dirina ku jadi nurut kana titik maot, malah maot dina kayu salib. Ku sabab eta oge, Allah kacida ngaluhurkeun Anjeunna, sarta maparin ka Anjeunna ngaran anu di luhur unggal ngaran, ku kituna unggal-unggal tuur bakal sujud ku jenengan Yesus, anu aya di sawarga, di bumi, jeung di handapeun bumi, Unggal létah bakal ngaku yén Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.”

Lukas 6:41 Sareng naha anjeun ningali mote anu aya dina panon lanceuk anjeun, tapi henteu ningali balok anu aya dina panon anjeun?

Sadar kasalahan sorangan saméméh criticizing batur.

1. "Casting Stones" - Pentingna muhasabah diri saméméh nangtoskeun batur.

2. "The Mote and Beam" - Recogninging shortcomings urang sorangan saméméh nangtoskeun tatangga urang.

1. Pilipi 2:3-4 - "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Rada, dina humility nilai batur luhureun yourselves."

2. James 4: 11-12 - "Ulah nyarita jahat ngalawan karana, nadya jeung sadulur. Sakur anu speaks ngalawan lanceukna atawa adina atawa judges aranjeunna speaks jahat ngalawan hukum jeung judges eta. Lamun anjeun nangtoskeun hukum, anjeun teu ngajaga eta, tapi diuk dina judgment dina eta."

Lukas 6:42 Boh kumaha maneh bisa ngomong ka lanceukna, dulur, hayu atuh cabut mote nu aya dina panon anjeun, lamun anjeun sorangan teu ningali balok dina panon sorangan? Nu munafik, miceun heula balok tina panon anjeun sorangan, teras anjeun bakal ningali anu jelas pikeun ngahapus mote anu aya dina panon lanceuk anjeun.

Yesus ngajarkeun urang pikeun ngaleungitkeun heula log dina panon urang sateuacan urang tiasa ngabantosan dulur urang ku mote dina panonna.

1. "Ningali Jelas: Ngahapus Log dina Panon Kami"

2. "Janten Lanceuk Anu Saé: Nyabut Mote dina Panon Sadérék Urang"

1. Mateus 7: 1-5 "Ulah ngahukum, supaya anjeun henteu dihukum"

2. 1 John 4: 20-21 "Lamun aya anu nyebutkeun, "Kuring bogoh ka Allah," sarta hates dulurna, anjeunna téh tukang bohong; pikeun saha teu nyaah ka dulur-Na anu anjeunna geus katempo teu bisa bogoh ka Allah saha anjeunna teu katempo. ."

Lukas 6:43 Pikeun tangkal alus teu ngahasilkeun buah ruksak; boh tangkal ruksak teu ngahasilkeun buah alus.

Tangkal anu hadé moal ngahasilkeun buah anu goréng, sareng tangkal anu goréng moal ngahasilkeun buah anu saé.

1. Buah tina Kahirupan Urang: Kumaha Laku lampah urang ngagambarkeun karakter urang

2. Perumpamaan Tatangkalan: Balukar tina Kalakuan Hadé jeung Goréng

1. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti teu aya hukum.

2. Yermia 17: 7-8 - "Bagja jalma anu percanten ka Gusti, anu percanten ka Gusti. Anjeunna ibarat tangkal anu dipelak di sisi cai, anu akarna kaluar di sisi walungan, sareng henteu sieun nalika panas datang, sabab daunna tetep héjo, sareng henteu hariwang dina taun halodo, sabab henteu lirén ngahasilkeun buah. .

Lukas 6:44 Pikeun unggal tangkal dipikawanoh ku buah sorangan. Pikeun tina cucuk lalaki teu meungkeut buah ara, atawa tina rungkun bramble maranéhna ngumpulkeun anggur.

Buah-buahan anu kami bawa nunjukkeun tangkal naon kami. Urang teu bisa ngaharepkeun pikeun nampa buah alus ti hal goréng.

1. Buah tina Kahirupan Urang - Kumaha lampah urang ngagambarkeun karakter sabenerna urang

2. Kakuatan Kabiasaan Alus - Kumaha kaputusan sapopoé urang ngawangun masa depan urang

1. Paribasa 13:20 - "Saha nu walks jeung lalaki wijaksana bakal wijaksana, Tapi pendamping of fools bakal sangsara cilaka."

2. Galata 5: 22-23 - "Tapi buah Roh nya éta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal-hal kitu teu aya hukum.

Lukas 6:45 Jalma anu hade tina harta kabeungharan haténa ngahasilkeun anu hadé; jeung hiji lalaki jahat kaluar tina harta jahat tina haténa brings mudik nu jahat: pikeun kelimpahan jantung sungut na speaks.

Ucapan sareng lampah urang nunjukkeun naon anu aya dina haté urang. Urang bisa ngabejaan urang kumaha urang téh ku naon urang ngomong jeung ngalakukeun.

1. Pentingna haté murni - Lukas 6:45

2. Kakuatan kecap urang - Lukas 6:45

1. Siloka 4:23 - Jaga haté anjeun kalayan sagala karajinan; sabab kaluar tina masalah kahirupan.

2. Mateus 15: 18-19 - Tapi eta hal anu lumangsung kaluar tina sungut datang kaluar ti jantung; jeung maranehna najis lalaki. Pikeun kaluar tina haté kaluar pikiran jahat, murders, adulteries, fornications, maling, saksi palsu, blasphemies.

Lukas 6:46 Sareng naha anjeun nyauran kuring, Gusti, Gusti, sareng henteu ngalakukeun hal-hal anu kuring nyarioskeun?

Ayat ieu naroskeun naha jalma ngahormatan Yesus salaku Gusti upami aranjeunna henteu nuturkeun ajaran-Na.

1. "Hirup salaku Murid Yesus: Ngahormatan Yesus Ngaliwatan Taat"

2. "Tantangan Nuturkeun Yesus: Nurut Parentah-Na"

1. John 14:15 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, anjeun bakal tetep nurut mah."

2. James 1:22 - "Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves."

Lukas 6:47 Saha-saha anu datang ka Kami, ngadenge omongan Kami, jeung nurut kana eta, Kami bakal nembongkeun ka anjeun saha manéhna kawas.

Anjeunna ibarat jalma wijaksana anu ngawangun imahna dina batu.

1. Ngawangun kahirupan urang dina dasar iman anu kuat ka Yesus.

2. Hirupkeun ajaran Yesus dina kahirupan urang sapopoe.

1. Mateus 7:24-27 - Ku sabab kitu sing saha hears ieu sayings of mine, jeung ngalakukeun eta, Kuring bakal liken manéhna ka hiji lalaki wijaksana, anu ngawangun imahna dina batu.

2. James 1:22-25 - Tapi jadi ye doers tina kecap, jeung teu hearers wungkul, deceiving selves Anjeun sorangan.

Lukas 6:48 Anjeunna ibarat hiji jalma anu nyieun imah, ngali jero, sarta nempatkeun pondasi dina batu . dina batu.

Petikan negeskeun pentingna nempatkeun pondasi anu kuat.

1. Gedong dina Batu: Ngadegkeun Yayasan Teguh pikeun Kahirupan

2. Nguatkeun Pondasi Urang: Nangtung Kuat dina Jaman Hésé

1. Mateus 7:24-27 “Ku sabab eta sing saha anu ngadenge ieu omongan Kami, terus ngalakonanana, Kami bakal nyarupaan jelema anu wijaksana, anu ngadegkeun imahna di luhur batu. Angin ngagelebug, ngagelebug ka eta imah, teu rubuh, sabab diadegkeun dina batu karang. Sing saha anu ngadenge omongan Kami, tapi henteu ngalakonanana, bakal disaruakeun jeung jelema bodo, anu ngawangun imahna di luhur. keusik: Jeung hujan turun, sarta caah datang, sarta angin ngahiliwir, neunggeul eta imah, sarta eta rubuh, sarta eta pisan rubuhna."

2. Epesus 2:19-20 “Ayeuna aranjeun teh geus lain urang asing deui jeung urang asing, tapi sasama warga nagara jeung umat Allah, jeung umat Allah. batu sudut."

Lukas 6:49 Tapi sing saha nu ngadenge, tapi teu ngalakukeun, nya ibarat hiji jalma anu tanpa yayasan ngawangun hiji imah di bumi; ngalawan nu stream teu ngéléhkeun vehemently, sarta langsung murag; jeung uing éta imah éta hébat.

Yésus ngingetkeun yén jalma-jalma anu ngadéngé kecap-kecap-Na jeung henteu nuturkeunana, ibarat jalma anu ngawangun imah tanpa pondasi, anu baris geura-giru ancur ku unsur-unsur.

1. "Dasar Kahirupan Urang: Ngawangun dina Firman Allah"

2. "Bahaya Teu Nurutan Firman Yesus"

1. Mateus 7: 24-27 - "Ku sabab eta sing saha hears ieu sayings of mine, sarta ngalakukeun eta, Kuring bakal liked anjeunna ka hiji lalaki wijaksana, anu ngawangun imahna dina batu ..."

2. Jabur 11: 3 - "Lamun yayasan ancur, naon nu bener bisa ngalakukeun?"

Lukas 7 neraskeun narasi palayanan Yesus, ngajelaskeun mujijat-mujijat sapertos nyageurkeun hamba perwira sareng ngahudangkeun putra randa tina maot. Éta ogé kalebet patepungan Yesus sareng murid-murid Yohanes Pembaptis sareng pangajaran-Na ngeunaan kanyaah sareng panghampura.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku perwira Romawi di Kapernaum anu ngutus sesepuh Yahudi pikeun nyuhunkeun Yesus nyageurkeun abdi-Na. Perwira perwira percaya yén Yesus tiasa nyageurkeun abdi-Na ngan ku nyarioskeun kecap, nunjukkeun iman anu luar biasa. Keuna ku iman-Na, Yesus nyageurkeun hamba-hamba éta tanpa badé ningali anjeunna (Lukas 7: 1-10). Teu lila sanggeus mujijat ieu, Yesus indit ka Nain dimana Anjeunna encountered prosesi pamakaman pikeun randa urang hiji-hijina putra. Dipindahkeun ku welas asih, Anjeunna keuna bier jeung maréntahkeun lalaki ngora hudang; Anjeunna dihirupkeun deui sarta dibikeun deui ka indungna (Lukas 7:11-17).

Ayat 2: Samentara éta, Yohanes Jurubaptis anu di panjara ngadangu ngeunaan sagala hal anu kajadian ku murid-murid-Na. Anjeunna ngutus dua di antarana pikeun nanya ka Yesus naha Anjeunna memang "anu bakal sumping," atanapi kedah ngarep-ngarep anu sanés? Salaku jawaban, Yesus nyarioskeun ka aranjeunna ngeunaan naon anu aranjeunna katenjo sareng karungu - anu lolong nampi tetempoan, anu lumpuh leumpang ku lepra dibersihkeun pireu dédéngéan paéh dibangkitkeun anu miskin anu diwartakeun ku warta anu hadé. peran minuhan prophecies Yesaya ngeunaan karya Al Masih urang (Lukas 7:18-23).

Ayat 3: Sanggeus murid-murid Yohanes angkat, Yesus mimiti nyarioskeun ka jalma-jalma ngeunaan peran nabi Yohanes anu ngajelaskeun anjeunna langkung seueur tibatan nabi utusan nyiapkeun jalan . bringing tingkat luhur wahyu minuhan (Lukas 7:24-28). Sanajan lampah leresan hikmah duanana John Dirina jalma generasi nampik aranjeunna alesan béda labél urut sétan kasurupan tukang glutton mabok sobat kolektor pajeg sinners implying euweuh urusan kumaha pesen dikirimkeun sababaraha bakal salawasna nolak eta alatan preconceived notions biases (Lukas 7: 29-35). Bab nyimpulkeun akun awéwé dosa diistrénan suku mahal parfum nangis ngusap buuk imah Parisi ngaranna Simon dikritik dirina tapi dibéla ngajelaskeun manehna nembongkeun loba kanyaah lantaran loba dihampura sedengkeun Simon némbongkeun saeutik silaturahmi sabab ditanggap butuh panghampura kirang pasemon dua debtors ngagambarkeun titik hampura ngarah cinta saha dihampura saeutik mikanyaah. saeutik dosa nya sanajan loba dihampura-pikeun manehna dipikacinta loba tapi anjeunna anu dihampura saeutik mikanyaah saeutik ngawartoskeun dosa awéwé anu dihampura buka karapihan demonstrating deui radikal inklusif cinta rahmat rahmat nuju marginalized outcasts masarakat.

Lukas 7: 1 Ayeuna sanggeus anjeunna réngsé sakabéh paribasa-Na di panongton jalma, anjeunna diasupkeun ka Kapernaum.

Yesus réngsé nyarios ka jalma-jalma sareng lebet ka Kapernaum.

1. Prioritas Yesus dina kahirupan - Lukas 7: 1

2. Pentingna taat ka Allah - Lukas 7: 1

1. Mateus 4:13-17 - Yesus ninggalkeun Nasaret jeung settling di Kapernaum

2. John 2: 12-22 - Yesus cleansing Bait Allah di Yerusalem

Lukas 7:2 Jeung gandek hiji perwira urang, anu dipikacinta anjeunna, gering, sarta siap maot.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha abdi perwira nyanghareupan maot alatan gering.

1. Hayu urang émut pikeun welas asih sareng asih ka jalma anu dipikacinta ku urang dina waktosna peryogi.

2. Hayu urang ngadeukeutkeun ka Allah dina mangsa gering jeung kasusah, percanten kana kahadéan jeung rahmat-Na.

1. Rum 12:15 - Girang jeung jalma anu girang; ngadu’a jeung nu ngadu’a.

2. James 5: 13-14 - Dupi saha diantara anjeun dina kasulitan? Hayu aranjeunna neneda. Aya anu bagja? Hayu aranjeunna nyanyi lagu pujian.

Lukas 7:3 Jeung nalika anjeunna ngadéngé ngeunaan Yesus, anjeunna dikirim ka anjeunna sesepuh urang Yahudi, beseeding anjeunna yén anjeunna bakal datang jeung nyageurkeun abdi-Na.

Saurang pamingpin urang Yahudi nyuhunkeun ka Yesus pikeun nyageurkeun abdi-Na ku cara ngutus sesepuh urang Yahudi ka Anjeunna.

1. Satia ka Allah: Kakuatan doa jeung kakuatan nyageurkeun Gusti.

2. Waktu Allah: Percanten kana rencana sareng pamahaman Gusti yén Anjeunna damel dina waktos-Na sorangan.

1. James 5:13-16 - Doa iman bakal nyalametkeun hiji anu gering jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi.

2. Jabur 103: 2-5 - Puji Gusti pikeun kakuatan penyembuhan-Na jeung kanyataan yén Mantenna ngahampura sagala dosa urang.

Lukas 7:4 Jeung nalika aranjeunna sumping ka Yesus, aranjeunna langsung naros ka anjeunna, saurna, "Anjeunna pantes pikeun saha anjeunna ngalakukeun ieu."

Petikan ieu nyarioskeun carita jalma-jalma anu sumping ka Yesus sareng naroskeun tulung ka Anjeunna.

1: Urang bisa ngandelkeun Yésus waktu urang butuh bantuan.

2: Urang salawasna bisa balik ka Yesus jeung kabutuhan urang jeung ménta bantuan-Na.

1: Mateus 11:28 - "Hayu ka Kami, sakabeh anu kuli jeung beurat kabeungbeurat, sarta Kami bakal mere Anjeun sésana."

2: Pilipi 4:6-7 - "Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal ngajaga anjeun. hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

Lukas 7:5 Pikeun anjeunna mikanyaah bangsa urang, sarta anjeunna geus ngadegkeun urang sinagoga.

Yésus mikanyaah bangsa Israil sarta ngabantu maranéhna ngawangun sinagoga.

1. The Unconditional Love of Jesus - ngajalajah cara Yesus nembongkeun kanyaah-Na ka umat-Na.

2. Kakuatan Komunitas - ningali kumaha sinagoga mangrupikeun tempat ngumpul pikeun urang Israil.

1. John 13: 34-35 - Yesus paréntah urang pikeun mikanyaah karana sakumaha anjeunna geus dipikacinta urang.

2. Ibrani 10: 24-25 - Nyorong silih pikeun persevere dina iman jeung ngumpulkeun babarengan pikeun ngalakukeunana.

Lukas 7:6 Saterusna Yesus indit jeung maranehna. Jeung lamun manéhna ayeuna teu jauh ti imah, centurion nu ngirim babaturan ka manéhna, paribasa ka manéhna, Gusti, ulah nyusahkeun thyself: pikeun kuring teu pantes Anjeun kudu asup ka handapeun hateup kuring.

Centurion ngirim babaturan ka Yesus pikeun ngabejaan manehna ulah datang ka imahna, sabab anjeunna teu pantes ayana Yesus.

1. Karendahan Hati Centurion: Kakuatan pikeun Ngenalkeun Kakurangan Urang Sorangan

2. Nyaho Tempat Urang: Permintaan Rendah Hati Centurion ka Yesus

1. Pilipi 2:3- Ulah ngalakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur yourselves.

2. James 4:10- Hunder yourselves sateuacan Gusti, sarta anjeunna bakal ngangkat anjeun nepi.

Lukas 7:7 Ku sabab kitu kuring sorangan teu pantes datang ka anjeun, tapi ngomong dina kecap, sarta abdi bakal cageur.

Petikan ieu nyarioskeun karendahan sareng welas asih Yesus, sadar yén Anjeunna henteu nganggap Dirina pantes sumping ka lalaki anu nyuhunkeun tulung, tapi tetep ngabulkeun paménta éta ku sakecap.

1. Kakuatan Humility: Diajar Mikawanoh jeung Nangkeup Kakurangan Urang

2. Welas Asih Kristus: Kumaha Yesus Némbongkeun Welas Asih ka Sadayana Anu Naroskeun

1. James 4:10 - "Hunder yourselves di payuneun Gusti, sarta anjeunna bakal ngangkat anjeun nepi."

2. Mateus 8: 8 - "Centurion The ngawaler jeung ceuk, "Gusti, Kami teu pantes mun Anjeun kudu datang ka handapeun hateup kuring: tapi nyarita kecap wungkul, sarta hamba abdi bakal healed."

Lukas 7:8 Pikeun kuring oge hiji jalma diatur dina otoritas, ngabogaan prajurit di handapeun kuring, jeung kuring ngomong ka hiji, indit, jeung manéhna indit; jeung nu sejen, Hayu, jeung manéhna datang; jeung ka abdi mah, Lakukeun ieu, sarta manéhna ngalakukeun eta.

Allah boga wewenang pikeun urang jeung urang kudu nurut ka Anjeunna.

1: Taat ka Allah sareng nampi berkah-Na

2: Pasrahkeun ka Pangawasa Allah

1: Pandita 8:4-5 - Di mana aya kecap raja, aya kakuatan; jeung saha nu bisa nanya ka anjeunna, Naon anu anjeun lakukeun? Atanapi, naha anjeun ngalakukeun kitu?

2: Pilipi 2:10-11 - Nu di ngaran Yesus unggal tuur kudu ruku, hal di sawarga, jeung hal di bumi, jeung hal di handapeun bumi; Jeung nu unggal basa kudu ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

Lukas 7: 9 Nalika Yesus ngadangu hal ieu, anjeunna kagum ka anjeunna, teras malik, sareng nyarios ka jalma-jalma anu nuturkeun anjeunna, "Kami nyarioskeun ka anjeun, kuring henteu acan mendakan iman anu sakitu ageungna, sanés di Israil.

Yesus kagum kana iman hiji Centurion Romawi sareng muji anjeunna pikeun éta, sanaos sanés urang Israil.

1: Urang sadayana tiasa diajar tina conto Centurion Romawi sareng narékahan pikeun gaduh iman anu hébat sapertos anjeunna.

2: Urang sadayana tiasa diilhami pikeun gaduh iman anu kuat sapertos Centurion Romawi, sanaos urang sanés urang Israil.

1: Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun bahan tina hal-hal anu dipiharep, bukti tina hal-hal anu teu katingali."

2: Mateus 17:20 - "Jeung Yesus ngadawuh ka aranjeunna, Ku sabab unbelience anjeun: pikeun verily Kami nyebutkeun ka anjeun, Lamun anjeun boga iman sakumaha gandum siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, Pindah ti dieu ka dinya; jeung bakal dipiceun; jeung moal aya anu mustahil pikeun anjeun."

Lukas 7:10 Jeung anu diutus, balik ka imah, kapanggih éta budak geus cageur nu geus gering.

Yesus nyageurkeun hiji hamba anu gering, sarta nalika utusan balik ka imah, abdi teh cageur kabeh.

1. Yesus teh Dokter Agung anu tiasa nyageurkeun urang tina panyakit jasmani sareng rohani.

2. Allah sumber penyembuhan jeung kakuatan urang.

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna éta chastisement nu mawa urang karapihan, sarta kalawan tatu-Na kami healed ".

2. James 5: 14-15 - "Naha saha diantara anjeun gering? Hayu aranjeunna nelepon sesepuh gareja pikeun neneda leuwih aranjeunna sarta anoint aranjeunna kalayan minyak dina nami Gusti. Jeung doa ditawarkeun dina iman bakal nyieun gering. jalma-jalma anu sae; ku PANGERAN bakal dihirupkeun deui. Lamun maranehna dosa, tangtu dihampura."

Lukas 7:11 Poé saterusna, manéhna indit ka hiji kota ngaranna Nain; jeung loba murid-Na indit jeung manéhna, jeung loba jalma.

Ayat ieu nyaritakeun Yesus nganjang ka kota Nain sareng seueur murid-muridna sareng seueur jalma.

1: Yesus ngajarkeun urang pentingna komunitas sareng ukhuwah.

2: Yésus nunjukkeun ka urang yén welas asih jeung welas asih téh ciri penting dina kahirupan Kristen.

1: Galata 6: 2 - Nanggung beban masing-masing, sareng ngalaksanakeun hukum Kristus.

2: John 13: 34-35 - A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yén anjeun silih cinta; sakumaha Kami geus nyaah ka maraneh, maraneh oge kudu silih pikanyaah. Ku ieu sakabeh jalma bakal nyaho yen anjeun murid-murid Kami, lamun anjeun mikanyaah ka nu sejen.

Lukas 7:12 Ayeuna nalika anjeunna ngadeukeutan ka gapura kota, behold, aya hiji lalaki maot dibawa kaluar, putra hiji-hijina indungna, sarta manéhna randa, sarta loba jalma kota jeung manehna.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan randa anu diiring ku seueur jalma ti kota nalika anjeunna ngalaksanakeun mayit putra hiji-hijina.

1. Kakuatan Welas Asih: Kumaha Urang Bisa Ngalilipur jeung Ngadukung Jalma Nu Duka

2. Peran Masarakat dina Wanci Duka

1. Yesaya 61: 1-3 - Roh Gusti Allah aya kana kuring, sabab Gusti geus anointed kuring mawa warta alus ka afflicted; Mantenna ngutus Kami pikeun meungkeut nu patah hati, memproklamirkan kamerdikaan ka tawanan jeung kabebasan ka tawanan;

2. Rum 12:15 - Girang jeung maranéhanana anu girang, jeung ceurik jeung maranéhanana anu weep.

Lukas 7:13 Sareng nalika Gusti ningali anjeunna, Anjeunna karunya ka anjeunna, sareng saurna, "Ulah ceurik."

Yésus ningali hiji randa nu karék leungiteun putrana tur pinuh ku karunyaan. Anjeunna ngawartoskeun anjeunna ulah ceurik.

1. Kaasih welas asih: Yesus jeung randa Nain

2. Panglipur Allah: Manggihan Kakuatan dina Kasangsaraan Hirup

1. Mateus 9:36 - Nalika anjeunna ningali jalma rea, anjeunna karunya ka aranjeunna, sabab éta harassed jeung daya teu upaya, kawas domba tanpa angon a.

2. 2 Corinthians 1: 3-4 - Rahayu jadi Allah jeung Rama Gusti urang Yesus Kristus, Rama mercies jeung Allah sadaya panglipur, anu comforts kami dina sagala kasangsaraan urang, ku kituna urang bisa ngalilipur jalma anu. aya dina sagala kasangsaraan, kalayan kanyamanan anu ku urang sorangan dililipur ku Allah.

Lukas 7:14 Anjeunna sumping, nyampeurkeun kana bangku, sareng anu ngagandong anjeunna nangtung. Jeung cenah, Lalaki ngora, Kuring nyebutkeun ka thee, hudang.

Yésus ngahirupkeun deui saurang nonoman ku ngan saukur nyabak gerbong.

1. Kakawasaan Allah: Yesus nunjukkeun urang kakawasaan Allah ngaliwatan kabangkitan lalaki ngora.

2. Iman jeung Mujijat: Yesus ngajarkeun urang yén iman bisa mawa mujijat pikeun hirup.

1. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Anu percaya ka Kami bakal hirup, sanajan geus paeh; jeung sing saha anu hirup ku iman ka Kami moal paeh.

2. Markus 5:41-42 - Anjeunna nyepeng panangan budak anu maot, saur-Na, "Talita cumi," hartosna: "Jungjunan, kuring nyarios ka anjeun, gugah!" Geuwat si mojang nangtung tuluy leumpang.

Lukas 7:15 Jeung nu geus maot diuk up, sarta mimiti nyarita. Sarta anjeunna dikirimkeun anjeunna ka indungna.

Petikan ieu nyarioskeun mujijat Yesus ngahirupkeun jalma anu maot, anu teras mimiti nyarios sareng diserahkeun ka indungna.

1. Kakawasaan Kahirupan: Kumaha Yesus Nunjukkeun Kaasih-Na anu teu aya tungtungna ka urang

2. Anu Ajaib: Kumaha Kaajaiban Yesus Nyaksian Ketuhanan-Na

1. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, "Kuring teh jadian jeung kahirupan. Saha anu percaya ka Kami, sanajan anjeunna maot, acan anjeunna bakal hirup, jeung dulur anu hirup jeung percaya ka Kami moal maot."

2. Rum 6:4 - Ku kituna urang dikubur kalawan anjeunna ku baptisan kana maot, dina urutan nu, sagampil Kristus geus diangkat ti nu maraot ku kamulyaan Rama, urang ogé bisa leumpang di newness tina kahirupan.

Lukas 7:16 Sarta sakabeh jalma sieun, sarta aranjeunna muji ka Allah, paribasa, "Aya nabi hébat geus gugah di antara urang; jeung, Éta Allah geus dilongok umat-Na.

Jalma-jalma pinuh ku kasieun nalika Yesus ngalaksanakeun mujijat, sareng muji Gusti pikeun nabi agung anu diutus ka aranjeunna.

1. Sieun ka Yéhuwa: Kumaha Allah Maparin Panglipur ka Urang Dina Jaman Kateupastian

2. Kunjungan Allah: Ngaku Yesus salaku Nabi Agung

1. Yesaya 11: 2-3 - "Jeung Roh Gusti bakal rest on anjeunna, sumanget hikmah jeung pamahaman, sumanget nasehat jeung kakuatan, sumanget pangaweruh jeung sieun Gusti."

2. Rasul 3: 19-20 - "Tobat ye kituna, sarta jadi dirobah, nu dosa anjeun bisa blotted kaluar, nalika kali refreshing bakal datangna ti ayana Gusti."

Lukas 7:17 Sarta gosip ngeunaan anjeunna sumebar ka sakuliah Yudea, jeung sakuliah wewengkon sabudeureun.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha warta ngeunaan Yesus sumebar ka sakuliah Yudea sareng daérah sakurilingna.

1. Gosip Kabungahan: Sumebarna Pesen Yesus

2. Harepan dina Aksi: Hasil Ngabagikeun Injil

1. Rum 10:13-15 (Kanggo ”saha-saha anu nyebut jenengan Gusti bakal disalametkeun.”)

2. Rasul 1: 8 (Tapi anjeun bakal nampa kakuatan lamun Roh Suci datang ka anjeun; jeung anjeun bakal jadi saksi kuring di Yerusalem, jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, jeung nepi ka tungtung bumi.)

Lukas 7:18 Jeung murid-murid Yohanes némbongkeun manéhna sagala hal ieu.

Murid-murid Yohanes ngirimkeun warta ngeunaan karya-karya Yesus anu mujijat ka Yohanes.

1. Allah salawasna dianggo dina cara urang teu nyangka pikeun ngalaksanakeun kahayang-Na.

2. Urang bisa yakin yén Yésus bakal ngalampahkeun nu bener jeung nu panghadéna, sanajan teu asup akal.

1. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi," nyebutkeun PANGERAN. "Sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu deui jalan Kami leuwih luhur ti jalan anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

2. Yeremia 29:11 - Pikeun kuring terang rencana kuring pikeun anjeun, "ngandika PANGERAN, "rencana pikeun ngamakmurkeun anjeun sareng henteu ngabahayakeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan sareng masa depan.

Lukas 7:19 Yohanes nyaur dua murid-murid-Na, tuluy diutus ka Yesus, pokna, “Anjeun teh nu bakal datang?” atawa urang neangan nu sejen?

Yohanes Pembaptis ngutus dua muridna ka Yesus pikeun nanya naha Anjeunna teh Mésias anu dipiharep.

1. Harepan Al Masih - Lukas 7:19

2. Jadi Percaya ka Yesus - Lukas 7:19

1. Mateus 11: 2-3 - Nalika Yohanes ngadéngé di panjara naon Kristus lakukeun, anjeunna ngutus murid-murid nanya ka Anjeunna, "Naha anjeun hiji anu bakal datang, atawa urang kudu ngarepkeun batur?"

2. Yesaya 35:4 - Ucapkeun ka jalma kalawan haté fearful, "Kudu kuat, ulah sieun; Gusti anjeun bakal sumping, anjeunna bakal sumping kalayan pamales kanyeri; kalayan hukuman ilahi anjeunna bakal sumping pikeun nyalametkeun anjeun. ”

Lukas 7:20 Nalika eta jelema-jelema daratang ka Anjeunna, pokna, "Yohanes Baptis geus ngutus kami ka maneh, pokna, "Naha maneh teh nu bakal datang?" atawa urang neangan nu sejen?

Dua utusan Yohanes Pembaptis naroskeun ka Yesus naha anjeunna teh Mésias anu disangka-sangka.

1. "Iman Yohanes Pembaptis: Tingali ka Yesus"

2. "Naon hartina boga Yesus salaku Al Masih urang?"

1. 1 Peter 2: 4-5 - "Salaku anjeun datang ka Anjeunna, hiji batu hirup ditampik ku lalaki tapi dina tetempoan Allah dipilih jeung mulia, anjeun yourselves kawas batu hirup keur diwangun nepi salaku imah spiritual, janten a imam suci, pikeun ngahaturkeun kurban-kurban rohani anu dikabulkeun ku Allah ngaliwatan Isa Al Masih."

2. Yesaya 9: 6 - "Kanggo urang murangkalih dilahirkeun, pikeun urang dipasihan putra, sareng pamaréntahan bakal aya dina taktak-Na, sareng namina bakal disebat Penasihat Éndah, Gusti Nu Maha Kawasa, Rama Langgeng, Pangeran Damai. ."

Lukas 7:21 Jeung dina jam nu sarua manéhna cageur loba infirmities maranéhanana jeung plagues, jeung roh jahat; jeung ka loba nu éta lolong anjeunna masihan tetempoan.

Yesus nyageurkeun seueur jalma tina panyakit jasmani sareng rohani.

1: Welas Asih sareng Welas Asih Yesus: Kumaha Gusti sareng Jurusalamet Urang Nyangking Penyembuhan sareng Pamulihan

2: Disembuhkeun ku Iman: Kakuatan Percaya kana Anu Ajaib

1: Mateus 9:35 - Jeung Yesus indit sabudeureun sagala kota jeung desa, ngajarkeun di synagogues maranéhanana, jeung ngahutbah Injil Karajaan, sarta nyageurkeun sagala panyakit jeung sagala kasakit diantara jalma.

2: 1 Petrus 2:24 - Anjeunna nyalira nanggung dosa-dosa urang dina awakna sorangan dina tangkal, supaya urang, anu maot ku dosa, kedah hirup kana kabeneran: ku belang-Na anjeun cageur.

Lukas 7:22 Lajeng Yesus ngawaler ka aranjeunna, "Geura indit, sarta ngabejaan Yohanes naon hal anjeun geus katempo jeung uninga; kumaha nu lolong bisa nempo, nu lumpuh leumpang, nu lepras diberesihkeun, nu pireu ngadenge, nu paeh dihudangkeun, ka nu miskin Injil diwawarkeun.

Yesus ngajarkeun yén mere kasaksian ngeunaan karya-Na nyaéta ngahutbah injil ka nu miskin.

1: Kakawasaan Yesus - Kumaha karya Yesus nunjukkeun kakawasaan Injil-Na.

2: Ngawawarkeun Injil ka Nu Miskin - Kumaha karya Yesus nunjukkeun pentingna ngahutbah injil ka nu miskin.

1: Mateus 11:5 - Nu lolong bisa tetempoan, nu lumpuh leumpang, nu lepra diberesihkeun, nu pireu ngadarenge, nu paeh dihudangkeun deui, jeung nu miskin geus diajarkeun Injil ka maranehna.

2: Yesaya 61:1 - Roh Gusti Allah aya kana kuring; sabab Gusti geus anointed kuring pikeun ngahutbah warta alus ka meek; Mantenna ngutus Kami pikeun meungkeut nu patah hati, ngembarkeun kamerdikaan ka para tawanan, jeung muka panjara pikeun nu kabeungkeut.

Lukas 7:23 Jeung rahayu manéhna, saha anu teu gelo ka Kami.

Yésus ngomong ka murid-muridna yén jalma-jalma nu percaya ka Anjeunna bakal diberkahan.

1. Berkah tina Percaya ka Yesus

2. Ngungkulan Tantangan Iman

1. John 14: 1-4 - Yesus ngabejaan murid-murid-Na yen saha anu percaya ka Anjeunna bakal tiasa ngalakukeun karya anjeunna geus ngalakonan.

2. Rum 8:37-39 - Paul nyorong mukmin nu euweuh bisa misahkeun aranjeunna tina cinta Allah di Kristus Yesus.

Lukas 7:24 Sareng utusan Yohanes parantos angkat, anjeunna mimiti nyarios ka jalma-jalma ngeunaan Yohanes, "Naon anu anjeun angkat ka gurun keusik pikeun ningali? Reed oyag ku angin?

Yesus speaks ka jalma ngeunaan Yahya Baptis, nanya ka aranjeunna naon maranéhna indit kaluar ka gurun pikeun nempo - a Reed shaken jeung angin?

1. Kakuatan Iman: Naon Dupi Anjeun Got Out Tingali?

2. Kahirupan Yohanes Jurubaptis: Saksi di Gurun

1. Mateus 11: 7-11 - "Naon anu anjeun angkat ka gurun pikeun ningali? Reed digoyang ku angin?”

2. Yesaya 40: 3-5 - "A sora cries: 'Di gurun nyiapkeun jalan Gusti; jieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang.'"

Lukas 7:25 Tapi naon anjeun indit kaluar pikeun nempo? Lalaki anu make pakean lemes? Behold, maranéhanana anu gorgeously apparelled, jeung hirup delicately, aya di pangadilan raja.

Yesus ngingetkeun supaya teu kagum ku jalma-jalma anu luar biasa beunghar sareng gaya hirup mewah, sabab jalma-jalma sapertos kitu tiasa dipendakan di pangadilan raja.

1. Ulah Kagum ku Kakayaan jeung Kamewahan - Lukas 7:25

2. Neangan Kasugemaan Allah Ti batan Kauntungan Dunya - Lukas 7:25

1. Paribasa 30: 8-9 - "Cabut jauh ti kuring kasombongan jeung bohong: masihan kuring kamiskinan atawa riches; eupan kuring dahareun merenah pikeun kuring: Lest kuring pinuh, sarta mungkir ka anjeun, sarta ngomong, Saha Gusti? atawa supaya Kami miskin, jeung maling, sarta nyebut asma Allah kuring sia".

2. Pilipi 4:11-13 - "Teu kuring nyarita dina hormat tina kahayang: pikeun kuring geus diajar, dina kaayaan naon bae Kami, therewith janten eusi. Kuring nyaho duanana kumaha jadi abased, sarta kuring nyaho kumaha abound. di mana-mana jeung dina sagala hal kuring diparentahkeun boh jadi kenyang jeung lapar, boh kacukupan jeung sangsara.

Lukas 7:26 Tapi naon anjeun indit kaluar pikeun nempo? Nabi? Leres, kuring nyarios ka anjeun, sareng langkung seueur tibatan nabi.

Petikan ieu nyarioskeun kaagungan Yesus, anu langkung seueur tibatan nabi.

1. Isa: Leuwih loba ti batan nabi

2. Kamulyaan Yesus anu teu aya tandinganana

1. Ibrani 1: 1-2 - Allah, anu dina sagala rupa waktu jeung dina sagala rupa cara geus diomongkeun dina waktu kaliwat ka bapa ku nabi-nabi, geus di poé panungtungan ieu diucapkeun ka urang ku Putra-Na, saha Anjeunna geus diangkat ahli waris sagala hal. , ngaliwatan saha Anjeunna ogé ngajadikeun alam;

2. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang a Child geus dilahirkeun, ka urang Putra dibikeun; jeung pamaréntah bakal kana taktak-Na. Jeung ngaranna bakal disebut Endah, Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Damai. Tina kanaékan pamaréntahan sareng katengtreman-Na moal aya tungtungna.

Lukas 7:27 Ieu anjeunna, ngeunaan saha aya tulisan, Behold, Kami ngutus utusan Kami saméméh anjeun raray, anu bakal nyiapkeun jalan Anjeun sateuacan Anjeun.

Petikan ieu nyarioskeun kumaha Yesus mangrupikeun anu diserat dina Perjanjian Lama, anu diutus ku Gusti pikeun nyiapkeun jalan pikeun sumpingna.

1: Yesus teh minuhan rencana Allah kasalametan.

2: Urang disaur pikeun nyiapkeun jalan pikeun Gusti sapertos Yesus.

1: Yesaya 40: 3-5 - A sora hiji nelepon: "Di gurun nyiapkeun jalan pikeun Gusti; Jieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang.

2: Malachi 3: 1 - "Tingali, Kami bakal ngutus utusan Kami, anu bakal nyiapkeun jalan sateuacan kuring. Teras ujug-ujug Gusti anu anjeun milarian bakal sumping ka kuil-Na; utusan perjangjian, anu ku anjeun pikahoyong, bakal sumping," saur Gusti Nu Maha Kawasa.

Lukas 7:28 Pikeun Kami nyebutkeun ka anjeun, Di antara maranéhanana anu dilahirkeun ku awewe teu aya nabi nu leuwih gede ti Yohanes Jurubaptis, tapi nu panghandapna dina Karajaan Allah leuwih gede ti manéhna.

Petikan nyatakeun yén Yohanes Pembaptis mangrupikeun nabi anu pangageungna di antara anu dilahirkeun ku awéwé, tapi anu pangleutikna di Karajaan Allah langkung ageung tibatan anjeunna.

1. Kakawasaan Karajaan: Ngartos Kaagungan Kakawasaan Allah

2. Nuturkeun Rencana Allah: Nangkeup Anu Pangsaeutikna di Karajaan Allah

1. Mateus 11:11 - "Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, diantara maranéhanana dilahirkeun awéwé teu acan risen saha leuwih gede ti John Baptis; acan sakur anu pangleutikna di Karajaan Sawarga teh leuwih gede ti anjeunna."

2. 1 Peter 2: 9 - "Tapi anjeun hiji jalma dipilih, a priesthood karajaan, bangsa suci, milik husus Allah, nu bisa dibewarakeun praises anjeunna anu disebut anjeun kaluar tina gelap kana cahaya éndah-Na."

Lukas 7:29 Jeung sakabeh jalma anu ngadéngé manéhna, jeung tukang pajeg, diyakinkeun Allah, dibaptis ku baptisan Yohanes.

Jalma-jalma anu ngadéngé Isa jeung tukang pajeg dibaptis ku Yohanes jeung ngayakinkeun Allah.

1. Urang kudu narima baptisan Yohanes jeung menerkeun Allah.

2. Kakuatan kecap Yesus sareng kumaha aranjeunna tiasa ngahijikeun jalma-jalma pikeun menerkeun Allah.

1. Lukas 7:29

2. Rum 3: 25-26 - "Kanggo Allah dibere Yesus salaku kurban pikeun dosa. Jalma dijieun bener jeung Allah nalika maranéhna yakin yén Yesus kurban nyawa-Na, shedding getih-Na. Hal ieu dilakukeun pikeun demonstrate yen Allah dina forbearance-Na geus dosa-dosa anu dilakukeun sateuacanna henteu dihukum."

Lukas 7:30 Tapi urang Parisi jeung ahli hukum nampik nasehat Allah ngalawan sorangan, teu dibaptis ku manéhna.

Urang Parisi jeung ahli hukum nolak narima naséhat Allah, nolak dibaptis ku Anjeunna.

1. Narima piwuruk Allah jeung ngarendahkeun diri ka payuneuna-Na.

2. Pentingna dibaptis jeung implikasina kana hubungan urang jeung Allah.

1. Rum 10: 9-10 - "Yen lamun ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat Anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. 10 Pikeun jeung haté hiji percaya kana amal saleh, jeung kalawan sungut pangakuan dijieun kana kasalametan."

2. James 4: 6-7 - "Tapi Anjeunna masihan langkung rahmat. Ku sabab Anjeunna nyebutkeun: "Gusti resists nu reueus, tapi masihan rahmat ka nu hina." 7 Ku sabab kitu tunduk ka Allah. Tantang Iblis, tangtu kabur ti aranjeun."

Lukas 7:31 Gusti ngadawuh, "Ku naon urang bakal ibaratkeun jalma-jalma ti generasi ieu?" sareng kumaha aranjeunna?

Gusti Yesus naroskeun kumaha jalma-jalma di generasi ieu.

1. Lalaki Generasi Ieu: Ngabandingkeun Masarakat Kiwari jeung Standar Alkitabiah

2. Hirup di Dunya Nu Teu Ngahargaan Standar Alkitabiah

1. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun.

2. James 4: 4 - Anjeun jalma adulterous! Naha anjeun henteu terang yén sosobatan sareng dunya mangrupikeun musuhan sareng Gusti?

Lukas 7:32 Maranéhna ibarat barudak keur calik di pasar, tuluy ngageroan, pokna, ‘Kami geus ngageuing ka aranjeun, tapi aranjeun can nari; Kami geus mourned ka anjeun, jeung anjeun teu wept.

Jalma-jalmana bisa disaruakeun jeung barudak di pasar anu silih neleponan tapi teu meunang réspon nu dipikahayang.

1: Urang kudu daék ngaréspon kana panggero Allah, muka haté urang kana kabagjaan jeung kasedihan Anjeunna brings.

2: Urang kudu ati-ati ulah jadi cuek kana komunikasi Allah, sabab bisa ngakibatkeun stagnasi spiritual.

1: Yesaya 55: 6 - "Neangan PANGERAN bari anjeunna bisa kapanggih; nelepon ka anjeunna bari anjeunna deukeut;"

2: Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna."

Lukas 7:33 Pikeun Yohanes Jurubaptis datang teu dahar roti atawa nginum anggur; jeung anjeun ngomong, Anjeunna boga Iblis.

Jalma-jalma ngritik Yahya Pembaptis pikeun henteu ngalaksanakeun adat-istiadat sosial anu sami sareng aranjeunna, ngaku anjeunna kagungan sétan.

1. Kumaha Ngabales Kritik Kalayan Rahmat.

2. Pentingna Ngadalikeun Diri.

1. 1 Corinthians 10:13 - "No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun pangabisa anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur. supados anjeun tiasa nahan éta."

2. Pilipi 4: 5 - "Hayu reasonableness anjeun dipikawanoh ka dulur. Gusti geus deukeut."

Lukas 7:34 Putra Manusa datang, dahar jeung nginum; Jeung anjeun nyebutkeun, Behold a gluttonous man, and a winebber, a friend of publicans and sinners!

Putra Manusa geus datang dahar jeung nginum, tapi Anjeunna dituduh jadi palaku jeung tukang nginum anggur, sobat tukang pajeg jeung jelema nu ngalakukeun dosa.

1. Ditampi Kristus sareng Kamentrian-Na

2. Kabuka Yesus ka Sadaya Jalma

1. Mateus 11:19 - "Putra Manusa datang dahar jeung nginum, sarta maranéhanana ngomong, 'Behold, a glutton jeung drunkard, a sobat kolektor pajeg jeung sinners!' Tapi hikmah dibenerkeun ku kalakuanana."

2. John 8:12 - "Deui Yesus spoke ka aranjeunna, paribasa, "Kami teh cahaya dunya. Saha-saha anu nuturkeun kuring moal leumpang di poek, tapi bakal boga caang hirup."

Lukas 7:35 Tapi hikmah diyakinkeun ku sakabeh anak nya.

Yesus ngajar jalma-jalma yén jalma anu bijaksana bakal dibenerkeun ku anak-anakna.

1. Hikmah Sajati Bakal Diganjar

2. Ni’mat Hikmah

1. paribasa 2: 6-7 - Pikeun Gusti méré hikmah; tina sungut-Na datang pangaweruh jeung pamahaman; anjeunna nyimpen nepi hikmah sora pikeun jejeg; Anjeunna mangrupakeun tameng pikeun jalma anu leumpang dina integritas.

2. Kolosa 2: 3 - di saha disumputkeun sagala harta hikmah jeung pangaweruh.

Lukas 7:36 Jeung salah sahiji urang Parisi miharep manéhna dahar jeung manéhna. Jeung manéhna indit ka imah Parisi sacara, jeung diuk turun ka meat.

Yésus diondang ka imah urang Parisi pikeun dahar.

1. Harti Silaturahmi: Ngabagéakeun Isa ka Imah Urang

2. Kakuatan Ondangan: Ngahontal Ka Batur

1. Rum 12:13 - Bagikeun jeung umat Gusti urang anu merlukeun. Prakték silaturahmi.

2. Ibrani 13: 2 - Ulah poho pikeun némbongkeun silaturahmi ka strangers, pikeun ku cara kitu sababaraha urang geus némbongkeun silaturahmi ka malaikat tanpa nyaho eta.

Lukas 7:37 Jeung, behold, hiji awewe di kota, nu geus dosa, manéhna nyaho yen Isa calik di imah urang Parisi, mawa hiji kotak alabaster of ointment,

Hiji awéwé anu dipikawanoh salaku jelema nu ngalakukeun dosa némbongkeun kanyaah sarta reueus ka Yesus ku bringing kotak alabaster tina salep.

1. Kakuatan Némbongkeun Asih jeung Syukur

2. The Unconditional Panghampura Yesus

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Mateus 6:12 - Jeung ngahampura hutang urang, sakumaha urang ogé geus dihampura debtors urang.

Lukas 7:38 Geus kitu nangtung di tukangeun-Na bari ceurik, tuluy ngumbah suku-Na ku cimata, tuluy diusap ku hileud sirahna, tuluy nyium suku-Na, tuluy diusap ku salep.

Aya awewe nyeuseuh jeung nyium suku Yesus ku cimata jeung buukna, tuluy diusap ku minyak.

1. Yesus Pantes Kaasih sareng Pangabdian Urang

2. Kumaha Témbongkeun Cinta Urang Pikeun Yesus

1. John 13: 1-17 - Yesus ngumbah suku murid-Na

2. Rum 12: 1-2 - Ngalamar diri ka Allah salaku kurban hirup

Lukas 7:39 Barang urang Parisi anu manggil Anjeunna ningali eta, Anjeunna ngalahir dina jero dirina, pokna, "Ieu jelema, upama eta nabi, tangtu nyaho saha jeung naon wanoja anu nyabak Anjeunna. jelema dosa.

Urang Parisi nu ngondang Yésus ka dinner reuwaseun ningali hiji awéwé dosa ngumbah suku-Na ku cimata jeung buukna, yakin yén nabi sajati bakal nyaho ieu.

1. Yesus nembongkeun urang kakawasaan rahmat jeung panghampura ku sahingga hiji awewe cabul keur nyeuseuh suku-Na.

2. Urang kudu daék narima jeung ngahampura sakabéh jalma, euweuh urusan kaliwat maranéhanana.

1. Rum 5:8 - Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina eta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Mateus 7: 1 - Hakim teu, nu ye teu judged.

Lukas 7:40 Waler Yesus, saurna, "Simon, sim kuring aya anu bade dicarioskeun ka anjeun." Sarta anjeunna saith, Guru, nyebutkeun on.

Yesus pendak sareng Simon sareng aya anu kedah diomongkeun ka anjeunna, ngajurung Simon pikeun naroskeun anjeunna neraskeun nyarios.

1. Yesus aya anu nyarioskeun ka urang sadayana - tong sieun ngadangukeun sareng naroskeun deui.

2. Buka haté anjeun sarta pikiran ka Yesus - Anjeunna boga hal ngomong ka anjeun nu bisa ngarobah hirup anjeun.

1. 1 John 3:18, "Murangkalih, hayu urang mikanyaah ku kecap atawa ku basa, tapi ku amal jeung bebeneran."

2. Yakobus 1:19-20, "Ku kituna, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal lalaki gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab murka manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah."

Lukas 7:41 Aya anu ngahutang duaan, anu saurang ngahutang lima ratus rebu, anu saurang deui lima puluh.

Perumpamaan dua anu ngahutang negeskeun pentingna ngahampura.

1: Panghampura Allah jauh leuwih gede ti batan pangampura urang, sarta urang kudu gancang ngahampura ka jalma-jalma nu geus salah ka urang.

2: Urang teu kudu kaleuleuwihi ngahukum batur, sabab urang sadaya kudu nanggung dosa sorangan.

1: Mateus 6: 14-15 - "Sabab upami anjeun ngahampura jalma anu dosana ka anjeun, Bapa anjeun anu di sawarga ogé bakal ngahampura anjeun. Tapi lamun maraneh henteu ngahampura dosa batur, Rama maraneh moal ngahampura dosa maraneh.”

2: Epesus 4:32 - "Kudu bageur sareng welas asih ka anu sanés, silih hampura, sapertos Gusti Kristus ngahampura ka anjeun."

Lukas 7:42 Jeung lamun maranehna teu boga naon mayar, manéhna terus terang ngahampura duanana. Nyaritakeun ka kuring, saha di antara aranjeunna anu paling dipikacinta anjeunna?

Yesus nyarioskeun hiji misil ngeunaan dua anu ngahutang anu duanana dihampura hutangna, naroskeun saha anu paling mikanyaah ka Anjeunna.

1. Cinta Saratna Kristus

2. Syukur dina Tanggapan Panghampura

1. Epesus 2: 4-5 - Tapi Allah, keur euyeub ku rahmat, kusabab cinta hébat-Na jeung nu Anjeunna dipikacinta urang, sanajan urang maot dina dosa urang, dijieun urang hirup babarengan jeung Kristus.

2. Jabur 103: 11-12 - Pikeun saluhur langit luhureun bumi, kitu hébat nyaéta kahadean asih-Na ka jalma anu sieun Mantenna. Sajauh wétan ti kulon, sajauh ieu anjeunna ngaleungitkeun kajahatan urang ti urang.

Lukas 7:43 Simon ngawaler, "Kuring nyangka yén anjeunna, ka saha anjeunna paling dihampura." Jeung cenah manéhna, Anjeun geus rightly judged.

Simon leres nebak yén Yesus parantos ngahampura anu langkung ageung tina dua anu ngahutang.

1. The Mercy of Jesus - kahayang Yesus pikeun ngahampura dosa urang sanajan urang teu pantes.

2. Judgment Yesus - Kumaha urang kudu narékahan pikeun nyieun kaputusan katuhu luyu jeung bakal Allah.

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

Lukas 7:44 Jeung Anjeunna malik ka awéwé, sarta ngomong ka Simon, "Naha anjeun ningali awéwé ieu?" Abdi lebet ka bumi anjeun, anjeun henteu masihan cai pikeun suku kuring;

Yésus nunjukkeun ka urang pentingna némbongkeun silaturahmi jeung welas asih.

1. "Hirup jeung Welas Asih: Conto Yesus ngeunaan Silaturahmi"

2. "Kakuatan Welas Asih: Kumaha Yesus Ngarobih Haté Simon"

1. Epesus 4:32 - "Kudu bageur ka batur, tenderhearted, forgiving karana, sakumaha Allah di Kristus forgave anjeun."

2. James 2:13 - "Kanggo judgment nyaeta tanpa rahmat ka hiji anu geus ditémbongkeun euweuh rahmat. Mercy triumphs leuwih judgment."

Lukas 7:45 Anjeun teu masihan kuring ciuman, tapi awéwé ieu saprak waktu kuring asup teu lirén nyium suku kuring.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus nunjukkeun rahmat sareng rahmat ka awéwé anu dosa, sedengkeun anjeunna henteu disambut kalayan hormat anu sami.

1. Ngahargaan Welas Asih: Yesus Ngajarkeun Urang Ngabagéakeun Sadayana Ku Asih

2. Narima Rahmat: Kumaha Narima Panghampura jeung Welas Asih

1. Epesus 4:32 - Jeung jadi bageur jeung welas asih ka silih, forgiving karana, sagampil Allah oge forgave anjeun dina Kristus.

2. Siloka 31: 8-9 - Nyarita up for jelema nu teu bisa nyarita keur diri, pikeun hak sadaya anu destituted. Nyarita nepi jeung nangtoskeun adil; ngabela hak-hak fakir miskin.

Lukas 7:46 Sirah Kami ku anjeun henteu ku minyak, tapi ieu awéwé anu ngabubarkeun suku kuring ku minyak.

Petikan ieu nyarioskeun kalakuan hiji awéwé anu ngabubarkeun suku Yesus nganggo salep.

1: Yesus ngajarkeun urang yén kalakuan kahadean jeung kanyaah tanpa pamrih leuwih penting batan tradisi atawa ritual.

2: Yésus nunjukkeun ka urang yén nu penting mah lain naon nu urang laksanakeun, tapi haté nu urang laksanakeun.

1: John 13: 34-35, "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yen maraneh kudu silih pikanyaah; sakumaha Kami geus mikanyaah ka anjeun, yén anjeun ogé silih mikanyaah. aranjeun geus silih pikanyaah."

2: 1 John 4: 7-8, "Kakasih, hayu urang silih pikanyaah: sabab cinta téh ti Allah; jeung unggal jalma anu mikanyaah téh dilahirkeun ti Allah, sarta nyaho ka Allah. Saha anu teu mikanyaah teu nyaho ka Allah; sabab Allah teh. cinta."

Lukas 7:47 Ku sabab eta Kami nyebutkeun ka maneh, dosa nya, nu loba, dihampura; keur manehna dipikacinta loba: tapi ka saha saeutik dihampura, sarua loveth saeutik.

petikan ieu nekenkeun yen lamun batur geus dihampura loba, maranéhanana baris mikanyaah pisan; Sabalikna, lamun batur dihampura saeutik, aranjeunna bakal cinta saeutik.

1. Langkung ageung pangampura urang, langkung ageung cinta urang

2. Kakuatan Asih Ngaliwatan Panghampura

1. 1 John 4:19 - Urang bogoh ka sabab anjeunna munggaran dipikacinta urang.

2. Epesus 4:32 - Jeung kudu bageur ka batur, tenderhearted, forgiving karana, komo sakumaha Allah demi Kristus urang hath dihampura anjeun.

Lukas 7:48 Saur-Na, "Dosa anjeun dihampura."

Petikan ieu tina Lukas 7:48 nyarioskeun ngeunaan Yesus ngahampura dosa awéwé.

1: Rahmat sareng asih Allah sayogi pikeun saha waé anu nyuhunkeun pangampura ka Anjeunna.

2: Kecap pangampura Yesus mawa penyembuhan jeung harepan ka jalma nu neangan eta.

1: Epesus 4:32 - "Jeung kudu bageur jeung welas asih ka silih, forgiving karana, sakumaha ogé Allah forgive anjeun dina Kristus."

2: Rum 3:22-25 - "Sabab teu aya bédana antara urang Yahudi sareng kapir — Gusti anu sami mangrupikeun Gusti sadayana sareng ngaberkahan pisan ka sadayana anu nyambat ka Anjeunna, sabab, "Saha-saha anu nyambat kana nami Gusti bakal dihormat. disimpen.” Janten kumaha aranjeunna tiasa nganuhunkeun ka anu aranjeunna henteu percanten, sareng kumaha aranjeunna tiasa percanten ka anu henteu didangukeun, sareng kumaha aranjeunna tiasa ngadangu upami henteu aya anu ngahutbah ka aranjeunna, sareng kumaha aranjeunna tiasa ngawawar upami henteu. Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Alusna suku jalma-jalma anu mawa warta anu hadé!"

Lukas 7:49 Jeung jalma-jalma anu calik jeung Anjeunna mimiti ngaromong dina diri sorangan, “Saha ieu anu ngahampura dosa oge?”

Dina hiji tuang, tamu Yesus merhatikeun yén Anjeunna kagungan kakawasaan ngahampura dosa sareng aranjeunna mimiti heran saha Anjeunna.

1. Yesus teh Jurusalamet Dunya: Kumaha Panghampura-Na Robah Sagalana

2. Kakuatan Panghampura: Kumaha Asih Yesus Ngarobah Kahirupan

1. Epesus 1:7 - Dina Anjeunna urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura dosa, nurutkeun riches rahmat-Na.

2. Kolosa 1:14 - Dina saha urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, komo panghampura dosa.

Lukas 7:50 Saur-Na ka eta awewe, “Kapercayaan anjeun geus nyalametkeun anjeun; indit dina karapihan.

Yésus muji hiji awéwé pikeun imanna jeung nitah manéhna indit kalawan tengtrem.

1. Kakuatan iman ka Yesus Kristus

2. Hirup tengtrem ku iman ka Yesus

1. Epesus 2:8-9, "Kanggo ku kurnia anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Jeung ieu lain kalakuan sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast."

2. Yakobus 3:17-18, "Tapi hikmah ti luhur téh mimitina murni, lajeng damai, lemah lembut, kabuka pikeun alesan, pinuh ku welas asih jeung buah alus, impartial jeung ikhlas. Jeung panén kabeneran anu sown di karapihan ku maranéhanana. anu nyieun perdamaian."

Lukas 8 ngandung ajaran penting ti Yesus sareng nyarioskeun sababaraha mujijat anu penting, kalebet pasemon ngeunaan panyebaran, nenangkeun badai, sareng mujijat nyageurkeun.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yésus ngumbara ti kota ka kota, ngawawar ngeunaan Karajaan Allah. Anjeunna dipirig ku dua belas murid-Na sareng sababaraha awéwé anu parantos dicageurkeun tina roh jahat sareng panyakit (Lukas 8: 1-3). Yesus lajeng babagi pasemon ngeunaan sower pikeun ngagambarkeun respon béda kana firman Allah. Sikina anu murag dina taneuh alus ngagambarkeun jalma anu ngadéngé firman Allah, nahan eta, sarta ngahasilkeun pamotongan (Lukas 8:4-15). Anjeunna ogé emphasized yén euweuh lampu lampu ngan nyumputkeun; Kitu ogé, teu aya dina kahirupan urang anu disumputkeun anu moal diungkabkeun atanapi dirahasiakeun anu moal dipikanyaho (Lukas 8: 16-18).

Alinea 2: Waktu Isa ngawulang, indung-Na jeung dulur-dulurna daratang nenjo Anjeunna, tapi teu bisa nepi ka Anjeunna ku lantaran jalma rea. Waktu dicaritakeun ngeunaan hal ieu, Yésus ngawaler ku nyebutkeun yén jalma-jalma anu ngadéngékeun Firman Allah jeung ngalaksanakeun éta téh kulawarga-Na anu sajati (Lukas 8:19-21). Engké bari meuntas danau jeung murid badai timbul ngabalukarkeun maranéhanana sieun pikeun kahirupan maranéhanana sanajan pamayang ngalaman di antarana. Kontras sare anteng parahu bangun rebuked gelombang angin calming badai demonstrating otoritas leuwih alam murid anu ditinggalkeun wondering di kakuatan-Na nanyakeun "Saha ieu? Anjeunna paréntah malah angin cai maranéhna nurut ka Anjeunna "(Lukas 8: 22-25).

Alinea 3: Sanggeus nepi ka sisi sejen wewengkon situ Gerasenes encountered lalaki kasurupan sétan cicing kuburan disebut dirina Legion sabab loba setan geus diasupkeun manéhna. Sétan menta ulah maréntahkeun maranéhna indit jurang tinimbang diwenangkeun asup gerombolan babi caket dieu nu lajeng lumpat ka handap bank lungkawing ka danau drowned demonstrating kakuatan leuwih kakuatan spiritual deliverance gelap dibawa man balik sanity balik ka imah proclaiming naon dipigawé anjeunna sakuliah kota (Lukas 8: 26-39). Bab menyimpulkan dua carita penyembuhan interconnected awéwé ngaluarkeun getih dua belas taun keuna garment ujung healed iman Jairus pamimpin Kapernaum anu putri dying waktos ngahontal imah gadis geus maot tapi nyandak leungeun nya ngomong "Anak hudang!" manéhna bangun sakali mimiti dahar duanana kajadian ieu affirmed otoritas leuwih kasakit maot kamampuhan mawa wholeness hirup dimana aya putus asa maot gering.

Lukas 8:1 Ti harita Anjeunna ngumbara ka sakuliah kota jeung desa, ngawawarkeun Injil Kasalametan Karajaan Allah;

Yesus ngumbara pikeun ngawartakeun Injil Karajaan Allah sareng dua belas muridna sareng anjeunna.

1. Yesus mangrupikeun pembawa Warta Hadé - Lukas 8: 1

2. The Call of Discipleship - Lukas 8: 1

1. Mateus 9:35 - 36 Yesus indit ngaliwatan sagala kota jeung desa, ngajar di synagogues maranéhanana, proclaiming warta alus ngeunaan Karajaan jeung nyageurkeun sagala panyakit jeung panyakit.

2. Markus 6:34 Waktu Yesus daratang jeung ningali jalma rea, Anjeunna karunya ka maranehna, sabab maranéhanana ibarat domba tanpa pangangon. Ku kituna anjeunna mimiti ngajarkeun aranjeunna loba hal.

Lukas 8:2 Jeung sababaraha awewe, anu geus cageur tina roh jahat jeung infirmities, Maryam disebut Magdalena, ti saha kaluar tujuh setan,

Petikan éta nyebatkeun Maryam Magdalena, anu dicageurkeun tina roh-roh jahat sareng panyakit.

1. A ngeunaan kakawasaan penyembuhan jeung asih Kristus.

2. A ngeunaan overcoming adversity na kumaha Allah bisa nulungan urang ngaliwatan eta.

1. Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

2. James 5:16 - Ku sabab eta ngaku dosa anjeun ka silih jeung neneda keur silih ku kituna anjeun bisa healed. Doa jalma anu soleh kuat sareng mujarab.

Lukas 8:3 Jeung Yohana pamajikan Chusa steward Herodes urang, jeung Susanna, jeung loba batur, anu ministered ka manéhna tina harta maranéhanana.

Petikan ieu nyorot seueur awéwé anu nyumbang kana palayanan Yesus, ngagunakeun sumber daya sorangan.

1. "Hirup Berehan: Kakuatan Pangrojong Awéwé"

2. "Awéwé di Karajaan: Modél Dedikasi sareng Investasi"

1. Siloka 31:10-31

2. Lukas 16:10-13

Lukas 8:4 Jeung nalika loba jalma dikumpulkeun babarengan, sarta datang ka Anjeunna ti unggal kota, anjeunna nyarios ku misil:

Jelema-jelema anu loba ngarumpul di unggal kota ngadenge Yesus ngajar.

1. Yesus Ngajar Ngaliwatan Misil

2. Kakuatan Firman Yesus

1. Mateus 13:3-9 - Yesus ngajelaskeun misil ngeunaan sower.

2. Jabur 19:7-8 - Hukum Gusti sampurna, reviving jiwa; kasaksian Gusti pasti, ngajadikeun bijaksana nu basajan.

Lukas 8:5 A sower kaluar pikeun sow siki na: jeung waktu manéhna sown, sababaraha ragrag di sisi jalan; Ditincak-tincak ku manuk-manuk awang-awang.

A sower kaluar pikeun ngadistribusikaeun sikina, tapi sababaraha siki murag dina tempat eta ditincak jeung dihakan ku manuk.

1. Kasatiaan Panyebur ??Kumaha Kasatiaan Gusti tiasa ditingali tina Kalakuan Panyebur.

2. Résiko dina Ngahontal ??Urang kedah daék nyandak resiko pikeun ngahontal sareng nyebarkeun bibit injil.

1. Mateus 13:3-9 ??Yesus ngajelaskeun misil ngeunaan panyebaran jeung bibit.

2. Yohanes 4:35-38 ??Yesus ngajurung murid-murid-Na pikeun nyebarkeun bibit injil.

Lukas 8:6 Aya nu murag kana batu; Jeung pas eta sprung up, eta layu jauh, sabab kakurangan beueus.

Sikina anu murag dina batu layu ku sabab kakurangan beueus.

1: Panyadia Allah salawasna nyukupan pikeun urang; urang kudu ati-ati neanganana sangkan mekar.

2: Urang kudu ati-ati kumaha ngaréspon kana firman Allah lamun hayang mekar dina kahirupan.

1: Jabur 1: 3 - "Anjeunna ibarat tangkal anu dipelak di sisi aliran cai anu ngahasilkeun buah dina usumna, sareng daunna henteu layu."

2: Yesaya 58:11 - "Jeung PANGERAN bakal nungtun anjeun terus-terusan sarta nyugemakeun kahayang anjeun di tempat scorched jeung nyieun tulang anjeun kuat; jeung anjeun bakal kawas taman watered, kawas cinyusu cai, anu cai teu gagal."

Lukas 8:7 Aya nu murag di antara cucuk; jeung cucuk-cucukna luncat, nepi ka dicekek.

Petikan ieu ngajarkeun urang yén upami urang ngantepkeun gangguan dina kahirupan urang, éta tiasa ngahalangan urang tina iman urang.

1. "Nyebarkeun Bibit Iman Najan Kaganggu"

2. "Tumuwuh dina Iman Sanaos Tantangan"

1. Kolosa 3: 2 - "Atur pikiran anjeun dina hal di luhur, teu dina hal earthly."

2. 1 Korinta 10:13 - "No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun pangabisa anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur. supados anjeun tiasa nahan éta."

Lukas 8:8 Aya deui anu murag dina taneuh anu alus, tuluy jangkung, buahna saratus kali lipat. Jeung sanggeus manéhna geus ngomong hal ieu, manéhna ngajerit, Anu boga Ceuli pikeun ngadéngé, hayu manéhna ngadangu.

Perumpamaan ngeunaan panyubur nyorong pamiarsa pikeun iman ka Allah pikeun tumuwuh sareng ngahasilkeun buah.

1. Lamun Urang Ngandelkeun Iman ka Allah, Mantenna Bakal Nyayogikeun Urang

2. Kakuatan Iman ka Allah pikeun Transformasi Kahirupan

1. 2 Corinthians 9: 8 - Jeung Allah bisa nyieun sagala rahmat abound ka anjeun, ku kituna ngabogaan sakabéh kacukupan dina sagala hal sepanjang waktos, Anjeun bisa abound dina unggal karya alus.

2. Mateus 17:20 - Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna,? 쏝 sabab iman saeutik anjeun. Satemenna, Kami nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman kawas siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, ? 쁌 Ove ti dieu ka ditu,??sarta bakal pindah, jeung moal aya nu mustahil pikeun anjeun.??

Lukas 8:9 Murid-murid nanya ka Anjeunna, pokna, “Naon eta misil teh?

Petikan ieu nyarioskeun murid-murid Yesus anu naroskeun ngeunaan harti misil anu anjeunna nyarioskeun.

1. Urang kudu salawasna daék nanya pikeun leuwih paham kana Firman Allah.

2. Urang kedah ngadeukeutkeun ka Allah kalayan ati sareng pikiran anu kabuka, milari bebeneran sareng hikmah.

1. Paribasa 2:3-5 - lamun nelepon kaluar pikeun wawasan jeung ngangkat sora anjeun pikeun pamahaman, lamun neangan eta kawas pérak jeung neangan eta saperti pikeun harta disumputkeun, mangka anjeun bakal ngarti sieun Gusti jeung manggihan pangaweruh. ti Allah.

2. James 1: 5 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, Anjeun kudu ménta Allah, anu méré generously ka sadaya tanpa manggihan kasalahan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun.

Lukas 8:10 Jeung cenah, Ka anjeun ieu dibere nyaho misteri Karajaan Allah; tapi ka batur dina misil; yén ningali aranjeunna moal ningali, sareng ngadangu aranjeunna moal ngartos.

The mysteries Karajaan Allah wangsit ka jalma anu neangan eta, tapi tetep disumputkeun ti jalma anu henteu.

1. Kakuatan Iman: Néangan Rahasia Karajaan Allah

2. The Jilbab Kafir: Uncovering nu Mysteries Karajaan Allah

1. Mateus 13: 11-17 - Pasemon ngeunaan Sower

2. John 6:44-45 - Teken Sadayana ka Allah

Lukas 8:11 Ayeuna misilna kieu: Bibit teh pangandika Allah.

Perumpamaan ieu ngajarkeun urang yén Firman Allah sapertos siki anu kedah ditabur sareng dirawat supados tumbuh sareng ngahasilkeun buah.

1. "Firman Allah Ibarat Bibit"

2. "Tumuwuh dina Iman Ngaliwatan Firman Allah"

1. Mateus 13: 1-9 - The pasemon ngeunaan Sower

2. Yakobus 1:18-25 - Janten Doers Firman

Lukas 8:12 Anu di sisi jalan teh anu ngadarenge; Saterusna datang Iblis, sarta nyokot jauh pangandika kaluar tina hate maranéhanana, lest maranéhanana kudu percaya jeung disalametkeun.

Firman Allah henteu salawasna ditarima ku sadayana, sareng Iblis gancang nyandak pesenna ti anu henteu nampi éta.

1. Heeding Firman Allah: The Power of Acceptance

2. Nolak Firman Allah: Balukar tina Maksiat

1. Mateus 13:18-23 - The pasemon ngeunaan Sower

2. James 1:21 - Kecap Kaleresan dina Aksi

Lukas 8:13 Anu dina batu karang, nya eta anu ngadenge, narima pangandika kalawan gumbira; jeung ieu teu boga akar, nu keur bari percaya, jeung dina waktu godaan ragrag jauh.

Pasemon ngeunaan sower ngajarkeun yén teu sadaya jelema anu ngadéngé Firman Allah bakal bener narima eta. Sababaraha bakal nampi éta, tapi henteu gaduh akar anu cukup jero pikeun tetep satia nalika diuji.

1. Kembangkeun Akar Jero: Kumaha Mastikeun Kasatiaan Anjeun Dina Nyanghareupan Godaan

2. Perumpamaan ngeunaan Panyebur: Ngaronjatkeun Pamahaman anu Langkung Lebet ngeunaan Firman Allah

1. James 1: 2-4 - Anggap éta kabagjaan murni, baraya mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, 3 sabab nyaho yén uji iman anjeun ngahasilkeun Persib. 4 Sangkan tabah ngaréngsékeun pagawéanana, sangkan aranjeun asak jeung lengkep, taya kakurangan nanaon.

2. Kolosa 2: 6-7 - Jadi lajeng, sagampil anjeun narima Kristus Yesus salaku Gusti, terus hirup hirup anjeun di Anjeunna, 7 rooted jeung diwangun nepi di Anjeunna, strengthened dina iman sakumaha anjeun diajarkeun, sarta overflowing kalawan thankfulness. .

Lukas 8:14 Jeung nu ragrag dina cucuk cucuk nya eta anu, sanggeus maranéhanana ngadéngé, indit ka mudik, jeung choked ku kahariwang jeung riches jeung pleasures hirup ieu, jeung teu mawa buah pikeun kasampurnaan.

Perumpamaan ngeunaan panyubur nembongkeun yén sababaraha jalma anu ngadéngé firman Allah gampang kaganggu ku kahariwang sareng kasenangan dunya, sahingga nyegah aranjeunna ngahasilkeun buah.

1: Ulah ngantep kaprihatinan dunya ieu ngancem iman anjeun.

2: Nolak gangguan dunya sareng tetep fokus ka Gusti.

1: Mateus 6:24-34 - Yesus ngajurung urang pikeun henteu ngantepkeun haté urang kabeurat ku masalah dunya.

2: James 4: 7-10 - Nolak Iblis jeung ngadeukeutan ka Allah.

Lukas 8:15 Tapi anu aya dina taneuh anu alus nyaéta jalma-jalma anu dina haté anu jujur sareng alus, sanggeus ngadéngé pangandika, ngajaga éta, sareng ngahasilkeun buah kalayan kasabaran.

Jalma anu ngadéngé Firman Allah sarta tetep dina hate maranéhanana, némbongkeun kasabaran jeung Persib, bakal mawa mudik buah alus.

1. Kakuatan Kasabaran dina Kahirupan Kristen

2. Ngamekarkeun Haté nu Saé tur Jujur

1. James 1: 2-4 - Anggap eta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa , sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun Persib. Sangkan ketekunan ngaréngsékeun pagawéanna supados anjeun asak sareng lengkep, henteu kakurangan nanaon.

2. Jabur 51:10 - Nyiptakeun dina kuring haté anu murni, ya Allah, sareng énggalkeun sumanget anu teguh dina kuring.

Lukas 8:16 Moal aya jalma anu nyaangan lilin, nutupan ku wadah, atanapi nempatkeun handapeun ranjang; tapi ditetepkeun dina kandil, supaya anu asup ka dinya bisa ningali caangna.

Taya lalaki hides lampu nalika aranjeunna geus cahayana; tibatan, eta disimpen dina tempat katempo keur batur ningali.

1: Caangkeun cahaya anjeun pikeun dunya ningali sareng janten mercusuar harepan pikeun batur.

2: Urang disebut jadi mercusuar cahaya jeung babagi bebeneran Injil jeung dunya.

1: Mateus 5:16 - Hayu caang anjeun caang saméméh batur, ambéh maranéhanana bisa nempo karya alus anjeun sarta méré kamulyaan ka Rama anjeun anu di sawarga.

2: John 1: 4-5 - Anjeunna aya kahirupan, sareng kahirupan éta cahaya manusa. Cahya mancorong dina poek, jeung poek teu kaampeuh.

Lukas 8:17 Pikeun euweuh anu rusiah, anu moal dijieun manifest; henteu aya anu disumputkeun, anu moal dipikanyaho sareng sumping ka luar negeri.

Henteu aya anu disumputkeun, moal aya anu tetep rahasia; sagala rusiah bakal kaungkap.

1: Urang kedah narékahan pikeun hirup integritas sareng jujur, sabab Allah ningali sadayana sareng teu aya anu disumputkeun ti Anjeunna.

2: Allah teh Maha Kawasa sarta teu aya rusiah anu disumputkeun ti Anjeunna, urang kudu narékahan pikeun taat jeung lampah luyu jeung kahayang-Na.

1: Ayub 34:21-22 - Pikeun panon-Na ningali kana jalan manusa, sareng anjeunna ningali sadaya jalanna. Teu aya gelap, teu aya kalangkang maot, dimana jalma-jalma anu ngalakukeun kajahatan tiasa nyumputkeun diri.

2: Siloka 5:21 - Pikeun jalan manusa aya sateuacan panon PANGERAN, sareng anjeunna muhasabah sadaya jalan-Na.

Lukas 8:18 Jadi awas kumaha anjeun ngadangu: pikeun sakur anu boga, manéhna bakal dibikeun; jeung sakur anu teu boga, ti manéhna bakal dicokot komo naon manéhna seemed boga.

Yésus ngajarkeun urang pikeun merhatikeun naon-naon anu didéngé ku kituna urang bisa narima berkah ti Allah jeung teu leungit naon nu geus dipiboga.

1. Pasang Ceuli Iman: Diajar Ngadangukeun Firman Allah

2. Berkah pikeun Nu Ngadangukeun: Ngabuka Kakayaan Firman Allah

1. Yakobus 1:19-21 - Paham yén Firman Allah sampurna jeung kudu dilarapkeun dina kahirupan urang.

2. Jabur 119:105 - Tafakur kana Firman Allah siang wengi supados ngartos langkung jero.

Lukas 8:19 Saterusna datang ka manéhna indungna jeung dulur-dulur-Na, sarta teu bisa datang ka manéhna alatan pencét.

Indung jeung dulur-dulur Yesus narékahan narawangan ka Anjeunna, tapi teu bisa lantaran loba pisan.

1. Ulah aya halangan pikeun nyegah anjeun neangan Allah.

2. Penting pikeun ngutamakeun hubungan urang jeung kulawarga jeung Allah.

1. Mateus 6:33 - Tapi neangan ye kahiji Karajaan Allah, jeung bener-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

2. Markus 3:31-35 - Aya lajeng sumping baraya-Na jeung indungna, jeung, nangtung luar, dikirim ka manéhna, nelepon manéhna. Jeung multitude linggih sabudeureun anjeunna, sarta aranjeunna nyarios ka anjeunna, Behold, indung anjeun jeung dulur-dulur Anjeun di luar neangan keur anjeun. Sarta anjeunna ngawaler aranjeunna, paribasa, Saha indung kuring, atawa dulur kuring? Sarta anjeunna neuteup sabudeureun sabudeureun éta nu calik sabudeureun anjeunna, sarta ngadawuh, Behold indung kuring jeung dulur kuring! Pikeun saha-saha anu bakal ngalakukeun pangersa Allah, éta ogé lanceukna Kami, jeung adi kuring, jeung indung.

Lukas 8:20 Geus kitu dicaritakeun, “Indung jeung dulur-dulur maneh nangtung di luar, hayang nepungan maneh.”

Yésus dibéjaan ku jalma-jalma yén indungna jeung dulur-dulur-Na aya di luar hayang nempo manéhna.

1. ? 쏤 ikatan kulawarga: Asih Yesus pikeun Milik-Na??

2. ? 쏷 he Power of Love: The Unconditional Love of Jesus??

1. Mateus 12:46-50 (réspon Yésus ka indung jeung dulur-dulurna)

2. Markus 3:31-35 (réspon Yésus ka indung jeung dulur-dulurna)

Lukas 8:21 Waler-Na ka maranehna, “Indung Kami jeung dulur-dulur Kami teh anu ngadarengekeun pangandika Allah jeung ngalakonanana.

Indung abdi sareng dulur-dulur abdi anu ngadangukeun firman Allah sareng ngalaksanakeunana.

1. 'Janji Hirup Luhur', negeskeun pentingna hirup numutkeun Firman Allah

2. 'Kakuatan Ngadéngékeun', nekenkeun pentingna waktu pikeun ngadéngékeun Firman Allah sacara jero.

1. Yakobus 1:22-25, anu nyarioskeun yén ngalaksanakeun Firman sanés ngan ukur ngadangukeun.

2. Yohanes 14:15-21, nu nyebutkeun ngeunaan jangji Yesus ngeunaan hirup langgeng pikeun jalma anu taat kana parentah-Na.

Lukas 8:22 Dina hiji poe, Anjeunna angkat ka parahu sareng murid-murid-Na, saur-Na ka aranjeunna, "Hayu urang meuntas ka peuntas talaga." Sareng aranjeunna ngaluncurkeun.

Yésus jeung murid-murid naék kana parahu tuluy balayar ka peuntaseun talaga.

1. Perjalanan Yesus sareng Murid-murid-Na: Kakuatan Babarengan

2. Iman Yesus jeung Murid-murid-Na: Diajar Percanten ka Allah dina Situasi Hésé

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

Lukas 8:23 Tapi nalika aranjeunna balayar anjeunna murag saré, sarta aya angin ribut turun ka danau; sarta aranjeunna ngeusi cai, sarta éta dina jeopardy.

Murid-murid ngalaman angin ribut waktu balayar jeung Yesus, salila maranéhna aya dina bahaya tilelep.

1. Urang tiasa percanten ka Allah dina waktos bahaya sareng kateupastian.

2. Malah lamun hal sigana kaluar kontrol, Allah aya dina kontrol jeung bisa mawa urang ngaliwatan kaayaan naon.

1. Jabur 46:1-3 - Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasusah.

2. Yesaya 43: 2 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kuring bakal sareng anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun teu kudu dibeuleum, jeung seuneu teu kudu meakeun anjeun.

Lukas 8:24 Maranehna daratang, ngahudangkeun Anjeunna, pokna, "Juragan, urang binasa." Lajeng anjeunna gugah, sarta rebuked angin jeung raging tina caina: sarta aranjeunna ceased, sarta aya tenang a.

Murid-murid sieun bakal binasa dina badai, tapi Yesus nenangkeun angin sareng cai.

1. Dina mangsa kasulitan, urang bisa percaya ka Yesus pikeun mawa urang katengtreman.

2. Allah teh Maha Kawasa kana sakabeh elemen alam, sarta Anjeunna bakal ngajaga urang sanajan di satengahing badai.

1. Mateus 6:25-27 - Ku sabab kitu kuring ngabejaan ka maneh, ulah salempang ngeunaan hirup anjeun, naon nu bakal dahar atawa inuman; atanapi ngeunaan awak anjeun, naon anu anjeun pake. Naha hirup henteu langkung ti batan tuang, sareng awak langkung ti batan sandang? Tingali dina manuk hawa; maranehna teu sow atawa metik atawa nyimpen jauh di lumbung, jeung can Rama Anjeun sawarga eupan maranehna. Naha anjeun henteu langkung berharga tibatan aranjeunna?

2. Jabur 46:10 - Manéhna nyebutkeun,? 쏝 e masih, sarta nyaho yen Kami Allah; Kami bakal diluhurkeun di antara bangsa-bangsa, kuring bakal diluhurkeun di bumi.??

Lukas 8:25 Saur-Na deui, “Dimana iman maraneh? Jeung maranéhna sieun wondered, nyebutkeun hiji ka nu séjén, "Naon ragam lalaki ieu!" pikeun manéhna paréntah komo angin jeung cai, jeung maranehna nurut manéhna.

Iman penting pikeun taat kana parentah Allah.

1. "Kakuatan Iman: Taat kana Paréntah Gusti"

2. "Ulah Sieun: Kakuatan Iman"

1. Ibrani 11:1-6

2. Rum 10:17

Lukas 8:26 Maranehna anjog ka nagara urang Gadara, peuntaseun Galilea.

Dina petikan éta nyarioskeun yén Yesus sareng murid-murid-Na sumping ka nagara Gadara, peuntaseun Galilea.

1. Perjalanan Yesus ka Sisi Sabalikan - Ngajalajah Pentingna Mujijat Yesus di Nagara Gadara.

2. Lengkah Kaluar tina Zona Nyaman Urang - Conto Misi Yesus ka Nagara Gadaranes

1. Mateus 8:28-34 - Kaajaiban Yesus di Nagara Gadaranes

2. Markus 5:1-20 - Kaajaiban Yesus jeung Lalaki Kasurupan Sétan di Nagara Gadara.

Lukas 8:27 Sabot anjeunna angkat ka darat, aya jalma ti kota patepang sareng anjeunna, anu parantos lami kasurupan sétan, teu nganggo baju, henteu cicing di bumi sanés, tapi di kuburan.

Petikan Hiji lalaki jeung setan di anjeunna, anu teu diasah jeung cicing di kuburan, patepung Yesus nalika anjeunna anjog di darat.

1. The Hope of Outcast: Kumaha Yesus Redeems paling Lost.

2. Cinta Tanpa Sarat Yesus: Kumaha Anjeunna Ngahontal Ka Sadayana.

1. Mateus 12: 22-28 - Yesus casts kaluar sétan sarta dituduh casting kaluar sétan ku kakawasaan Beelzebul.

2. Tandaan 5: 1-20 - Yesus casts kaluar loba setan ti lalaki sarta ngirimkeun kana gerombolan babi.

Lukas 8:28 Nalika anjeunna ningali Yesus, anjeunna ngajerit, teras sujud di payuneunana, sareng kalayan sora tarik, "Naon hubungan kuring sareng anjeun, Yesus, Putra Allah Nu Maha Agung? Abdi nyuhunkeun ka anjeun, ulah nyiksa kuring.

Lalaki éta naros ka Yesus supados henteu nyiksa anjeunna sabab anjeunna ngaku yén Yesus mangrupikeun Putra Allah.

1. Kakuatan Ngaku Yesus salaku Putra Allah

2. Pentingna Percanten ka Yesus

1. Mateus 8:29 - "Jeung, behold, aranjeunna ngajerit, paribasa, Naon anu urang pigawé kalayan anjeun, Yesus, Putra Allah?"

2. Pilipi 4: 6-7 - "Ati-ati pikeun nanaon; tapi dina unggal hal ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu ngaliwatan sagala pamahaman, bakal tetep haté anjeun sarta. pikiran ngaliwatan Kristus Yesus."

Lukas 8:29 (Sabab anjeunna maréntahkeun roh najis kaluar tina éta lalaki. Pikeun sering eta geus bray anjeunna, sarta anjeunna diteundeun kabeungkeut ku ranté jeung fetters, sarta anjeunna megatkeun pita, sarta disetir ku Iblis kana. padang gurun.)

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan saurang lalaki anu ditahan ku Iblis dina ranté, tapi Yesus maréntahkeun roh najis kaluar tina anjeunna.

1: Urang salawasna bisa balik ka Yesus dina moments asa, sabab Anjeunna bakal salawasna ngabebaskeun urang.

2: Sanajan urang ngarasa teu daya, Yésus bisa méré kakuatan ka urang pikeun megatkeun ranté kurungan urang.

1: Rum 8:1-2 (Ayeuna teu aya panghukuman ka jalma-jalma anu aya dina Kristus Yesus, anu henteu leumpang nurutkeun daging, tapi nurutkeun Roh. Pikeun hukum Roh hirup di Kristus Yesus geus ngajadikeun kuring bébas. tina hukum dosa jeung maot.)

2: Jabur 146:7 (Nu ngahukum ka nu tertindas, mere dahareun ka nu lapar. PANGERAN ngabebaskeun tawanan:)

Lukas 8:30 Yesus naros ka anjeunna, saurna, Saha nami anjeun? Jeung cenah, Legion: sabab loba setan anu diasupkeun kana manéhna.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha Yesus sapatemon hiji lalaki anu kasurupan ku loba setan, nu Yesus nanya ka manéhna ngaranna jeung lalaki nu ngawaler jeung "Legion".

1. Overcoming setan batin urang ngaliwatan iman ka Yesus

2. Ngartos jati diri urang dina Kristus

1. Mateus 8:28-34 ??Yesus ngusir roh jahat ti dua lalaki

2. Rum 8:37-39 ??Teu aya kakuatan anu tiasa misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus

Lukas 8:31 Jeung maranéhna besought anjeunna yén anjeunna moal bakal nitah aranjeunna kaluar ka jero.

Sarombongan sétan-sétan ménta ka Yésus supaya ulah diusir ka jero jurang.

1. Jero Iman: Diajar Percanten ka Yesus

2. Nungkulan Godaan: Nolak Bohong Sétan

1. Mateus 4: 1-11 - godaan Yesus di gurun

2. James 4: 7 - Nolak Iblis jeung manéhna bakal ngungsi ti anjeun

Lukas 8:32 Jeung di dinya aya hiji gerombolan loba babi keur dahar di gunung, jeung maranehna menta manéhna yén manéhna bakal ngidinan eta asup ka eta. Sarta anjeunna ngalaman aranjeunna.

Babi-babi diidinan asup ka gunung-gunung ku Yesus.

1: Urang kedah émut yén Yesus pinuh ku rahmat sareng welas asih sareng urang tiasa percanten ka Anjeunna pikeun ngalakukeun anu pangsaéna pikeun urang.

2: Kakawasaan Yesus teu aya watesna sareng Anjeunna tiasa nyageurkeun sareng ngabantosan ku cara anu teu tiasa dibayangkeun.

1: Mateus 8: 1-3 - Nalika Yesus lebet ka Kapernaum, hiji perwira sumping ka Anjeunna menta tulung ka abdi-Na.

2: John 8: 1-11 - Yesus forgave awéwé bray dina zinah jeung ngawartoskeun nya indit jeung dosa deui.

Lukas 8:33 Geus kitu sétan-sétan kaluar ti éta lalaki, asup ka babi-babi, tuluy rurumpaheun lumpat muru tempat nu lungkawing ka talaga, nepi ka kacekek.

Sétan-sétan ngantunkeun saurang lalaki sareng gaduh gerombolan babi, anu teras lumpat ka tempat anu lungkawing sareng maot di danau.

1. Kakuatan Yesus Pikeun Ngalawan Kasurupan Sétan

2. Pentingna Percanten ka Yéhuwa

1. Mateus 8: 28-34 - Yesus Nyokot Wewenang Leuwih Sétan

2. Yakobus 1: 2-4 - Pananjung Joy dina Ujian jeung Tribulations.

Lukas 8:34 Nalika anu ngadahar aranjeunna ningali naon anu parantos dilakukeun, aranjeunna kabur, teras ngawartosan éta di kota sareng di padésan.

Jalma-jalma nu keur nyunyuhun ka nu kasurupan sétan sieuneun ningali Yésus ngusir sétan-sétan, tuluy lumpat nyaritakeun kajadianana ka batur.

1. The Power of Yesus Kristus - Kumaha Yesus boga kakuatan pikeun nungkulan nanaon.

2. Ngarespon kana mujijat Yesus - Kumaha urang kudu ngabales kaajaiban jeung keajaiban Yesus ngalakukeun.

1. Mateus 8:16 - Nalika soré datang, loba anu éta demon-kasurupan anu dibawa ka Yesus, sarta anjeunna drove kaluar roh jeung kecap sarta healed sakabeh gering.

2. Markus 5:19 - Tapi, Yesus teu ngidinan manéhna, tapi ceuk manéhna,? 쏥 home ka umat anjeun sorangan jeung ngabejaan aranjeunna sabaraha Gusti geus dipigawé pikeun anjeun, jeung kumaha Anjeunna geus welas asih ka anjeun.??

Lukas 8:35 Tuluy maranehna kaluar pikeun nempo naon anu geus dipigawé; jeung sumping ka Yesus, sarta manggihan lalaki, kaluar tina saha sétan-sétan anu undur, diuk di suku Yesus, dipakena, jeung waras pikiran-Na: jeung maranehna sieun.

Lalaki anu kasurupan setan dicageurkeun ku Yesus sareng kapendak di payuneun-Na, anggoan sareng pikiran sehat.

1. Kakuatan Allah pikeun nyageurkeun sareng ngabalikeun deui urang tiasa dipendakan dina Yesus.

2. Yesus mangrupikeun sumber harepan sareng penyembuhan urang.

1. Yesaya 53:5 - ? 쏝 ut anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna remuk pikeun iniquities urang; hukuman anu mawa katengtreman ka urang ditangtayungan ku Anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.??

2. Mateus 11:28 - ? 쏞 ome ka abdi, sadaya anu weary jeung burdened, sarta kuring bakal mere Anjeun istirahat.??

Lukas 8:36 Jalma-jalma anu narenjo hal eta oge ngabejaan ka maranehna ku naon anu kasurupan setan teh cageur.

Petikan ieu nyarioskeun kumaha Yesus nyageurkeun jalma anu diilikan ku Iblis.

1. Kakuasaan Allah pikeun nyageurkeun nu katindes

2. Kabeneran kakawasaan Yesus pikeun nyalametkeun

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement tina karapihan urang éta kana anjeunna; sarta kalawan stripes na urang healed ".

2. Rasul 10:38 - "Kumaha Allah anointed Yesus urang Nasaret jeung Roh Suci jeung kalawan kakuatan: anu indit ngeunaan lakukeun alus, jeung nyageurkeun sagala anu tertindas Iblis; pikeun Allah jeung manehna."

Lukas 8:37 Geus kitu jalma-jalma ti sakuliah nagara urang Gadara ngajurung ka Anjeunna, supaya Anjeunna miang ti eta. Pikeun maranéhanana kabawa ku sieun gede: sarta manéhna naék kana kapal, sarta balik deui.

Jalma-jalma urang Gadara menta ka Yesus supaya ninggalkeun kotana lantaran sieun. Yesus tuluy balik deui ka parahu jeung indit.

1. Kakawasaan jeung ayana Allah bisa mawa sieun komo ka jalma anu teu wawuh ka Anjeunna.

2. Lamun urang ngarasa overwhelmed atawa sieun, Yesus salawasna aya pikeun mantuan urang.

1. Jabur 34: 7 - Malaikat PANGERAN encamps sabudeureun jalma anu sieun Mantenna, sarta delivers aranjeunna.

2. Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

Lukas 8:38 Ayeuna jelema anu kaluar tina sétan-sétan menta tulung ka manéhna;

Lalaki anu dibébaskeun tina sétan-sétan menta pikeun cicing jeung Yesus, tapi Yesus nitah manéhna indit jeung nyebarkeun warta alus ngeunaan kajadian.

1. Pentingna nyaksian - lalaki éta ménta pikeun cicing jeung Yesus, tapi Yesus ngawartoskeun anjeunna kaluar sarta nyebarkeun warta alus ngeunaan naon anu lumangsung.

2. Kakawasaan Yesus - Yesus miboga kamampuh anu kuat pikeun nundung setan jeung nangtukeun hiji lalaki bébas.

1. Markus 16:15-20 - Jeung cenah ka aranjeunna, Go ye ka sakuliah dunya, sarta ngahutbah Injil ka unggal mahluk.

2. Rasul 1: 8 - Tapi anjeun bakal nampa kakuatan, sanggeus éta Roh Suci geus datang kana anjeun: jeung anjeun bakal jadi saksi ka Kami boh di Yerusalem, jeung di sakuliah Yudea, jeung di Samaria, jeung ka bagian uttermost tina bumi.

Lukas 8:39 Balik deui ka imah maneh, jeung tembongkeun kaagungan Allah ka anjeun. Jeung manéhna indit, jeung nyebarkeun sakuliah kota kumaha gede hal Yesus geus dipigawé pikeun manéhna.

Aya saurang lalaki anu dicageurkeun ku Yesus, tuluy balik ka imahna sarta nyaritakeun ka dulur-dulur di kota ngeunaan kakawasaan Yesus nyageurkeun.

1. Kumaha Kakawasaan Yesus Nyageurkeun sareng Ngarobah Kahirupan

2. Kakuatan Kasaksian: Kumaha Carita Urang Bisa Ngaruhkeun Dunya

1. Markus 5:19 - ? 쏛 nd anjeunna maréntahkeun aranjeunna mastikeun yén teu saurang ogé kudu nyaho; jeung nitah supaya dibere dahar.??

2. Rum 10:14-15 - ? Janten kumaha aranjeunna kedah nganuhunkeun ka Anjeunna anu aranjeunna henteu percanten? na kumaha maranéhna bakal percaya ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu acan uninga? na kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a? Jeung kumaha bakal maranéhna ngahutbah, iwal aranjeunna dikirim???

Lukas 8:40 Jeung eta kajadian, yén, nalika Yesus balik, jalma-jalma kalayan bungah nampi anjeunna, sabab sadayana ngantosan anjeunna.

Jalma-jalma ngadagoan deui Yesus.

1: Ngadagoan Yéhuwa mawa kabagjaan jeung kasugemaan.

2: Gusti kadang reureuh tapi moal nguciwakeun.

1: Jabur 27:14 - Antosan Gusti; sing kuat jeung sing ati-ati jeung ngadagoan Gusti.

2: Yesaya 40:31 - Tapi jalma-jalma anu ngarep-ngarep ka Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana. Aranjeunna bakal soar dina jangjang kawas garuda; bakal lumpat jeung moal bosen, bakal leumpang jeung moal pingsan.

Lukas 8:41 Jeung, behold, aya datang hiji lalaki ngaranna Yairus, sarta anjeunna kapala sinagoga, sarta anjeunna sujud dina suku Yesus, sarta menta anjeunna yén anjeunna bakal datang ka imahna.

Aya hiji jelema anu ngaranna Yairus, pamingpin imah ibadah, sujud ka Yesus sarta menta ka Anjeunna ka imahna.

1. Karendahan Hati sareng Iman Yairus

2. Kakuatan Ayana Yesus

1. Mateus 15: 22-28 - The iman awéwé Canaanite

2. Markus 5: 21-43 - Yesus nyageurkeun awéwé anu getihan sareng ngahirupkeun putri Yairus tina maot.

Lukas 8:42 Pikeun anjeunna kagungan hiji hiji-hijina putri, kira-kira umur dua belas taun, sarta eta nuju maot. Tapi nalika anjeunna angkat, jalma-jalma ngariung.

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan bapa anu ngagaduhan hiji putri anu umurna kira-kira dua belas taun sareng maot. Jalma-jalma di sabudeureun anjeunna ngariung nalika anjeunna angkat.

1. Ajén Kulawarga: Kaasih Bapa dina Wanci Duka

2. Kakuatan Welas Asih: Duka Bapa dina Waktos Kabutuhan

1. Jabur 34:18 - ? 쏷 PANGERAN caket ka anu patah hati sareng nyalametkeun anu remuk jiwana.??

2. Mateus 9:36 - ? 쏻 anjeunna ningali jalma-jalma, anjeunna karunya ka aranjeunna, sabab aranjeunna diganggu sareng teu daya teu upaya, sapertos domba anu teu aya angon.??

Lukas 8:43 Aya hiji awewe anu geus dua welas taun kasurupan getih, anu geus ngahabiskeun sagala nafkahna ka dokter, teu bisa dicageurkeun deui.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan awéwé anu parantos ngalaman gangguan perdarahan salami 12 taun sareng parantos nyéépkeun sadayana artos pikeun perawatan médis tanpa hasil.

1. Allah teh dukun pamungkas sarta harepan urang pikeun penyembuhan perenahna di Anjeunna.

2. Kakawasaan Allah leuwih gede batan sakabeh usaha urang babarengan.

1. Yakobus 5:14-15 ? Aya saha diantara anjeun anu gering? Hayu aranjeunna nelepon sesepuh gareja pikeun ngado'a pikeun aranjeunna sareng males aranjeunna ku minyak dina nami Gusti. Jeung do’a anu ku iman bakal nyageurkeun anu gering; Gusti bakal ngangkat aranjeunna.??

2. Yesaya 53: 5 "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta on anjeunna, sarta ku tatu-Na kami healed."

Lukas 8:44 Anjeunna sumping ka tukangeunana, nyeepkeun sabeulah jubah-Na, tuluy kaluar getihna macet.

Petikan tina Lukas 8:44 ieu nyarioskeun carita ngeunaan awéwé anu kaserang panyakit parna anu cageur nalika nyabak kelim jubah Yesus.

1. Daya Nyageurkeun Yesus: Tanda Ketuhanan-Na

2. Iman jeung Mujijat: Kumaha Kapercayaan Urang Bisa Ngabantosan Urang Ngalawan Kasangsaraan

1. Mateus 9:20-22 (Jeung, behold, hiji awewe, anu diseased ku ngaluarkeun getih dua belas taun, datang ka tukangeun manéhna, jeung noel kelim jubah-Na: Pikeun manéhna ngomong dina dirina sorangan, lamun kuring bisa ngan nyabak. jubah-Na, Kami bakal cageur. Tapi Yesus malik ka anjeunna, sarta ningali manehna, sarta ngadawuh, "Putri, sing lipur; iman anjeun geus cageur anjeun. Jeung awéwé éta cageur tina jam éta.)

2. Ibrani 11:1 (Ayeuna, iman mangrupikeun hakekat tina hal-hal anu dipiharep, bukti tina hal-hal anu teu katingali.)

Lukas 8:45 Saur Isa, “Saha anu nyabak ka Kami? Sabot sadayana nampik, Petrus sareng anu sareng anjeunna nyarios, "Guru, jalma-jalma ngariung sareng ngadesek anjeun, sareng saur anjeun, Saha anu nyabak kuring?"

Yesus naroskeun saha anu nyabak Anjeunna, sanaos Anjeunna dikurilingan ku jalma rea.

1. Kakuatan Toel: Kumaha Yesus Ningali Unggal Doa sareng Kalakuan Taat

2. Pentingna Hubungan Emosional: Yesus Milarian Hubungan sareng Pengikut-Na

1. Yohanes 20:27-29 - Yesus? 셲 penampilan ka Thomas sarta panggero-Na pikeun Thomas nyabak Anjeunna.

2. Mateus 9:20-22 - Yesus? 셲 nyageurkeun awéwé anu ngaluarkeun getih sareng kakuatan iman anu ngamungkinkeun anjeunna nyabak Anjeunna.

Lukas 8:46 Saur Yesus, "Aya anu nyabak ka Kami, sabab kuring ngarasa aya kakuatan anu kaluar tina kuring."

Yesus ngarasa aya anu nyabak anjeunna sareng kakuatan-Na parantos kaluar ti Anjeunna.

1. Kakawasaan Yesus??Toel: Diajar Narima Allah? 셲 Rahmat sareng Rahmat

2. Mukjizat Yesus?? Toel: Ngalaman Kuasa Nyageurkeun Gusti

1. Markus 5:30, "Jeung Yesus, geuwat nyaho dina dirina yén kahadéan geus Isro kaluar tina anjeunna, ngancik anjeunna ngeunaan di pencét, sarta ngomong, Saha nu keuna baju kuring?"

2. Yakobus 5: 14-16, "Naha aya anu gering di antara anjeun? Hayu anjeunna nyauran para sesepuh jamaah; sareng hayu aranjeunna ngadoakeun anjeunna, dibasahi ku minyak dina nami Gusti: nyalametkeun nu gering, sarta Gusti bakal ngahudangkeun manéhna; jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, maranéhanana bakal dihampura. jalma bener loba mangpaatna."

Lukas 8:47 Jeung lamun awewe nempo yén manéhna teu nyumputkeun, manéhna datang trembling, sarta ragrag ka handap saméméh manéhna, manéhna dibewarakeun ka manéhna saméméh sakabeh jalma pikeun naon sabab manéhna geus keuna manéhna, jeung kumaha manéhna healed langsung.

Awéwé éta mikawanoh kakawasaan Yesus sarta murag di payuneuna-Na, nyatakeun anu ngabalukarkeun manéhna nyabak Anjeunna jeung kumaha manéhna cageur.

1. Kakuatan Iman: Mikawanoh Kakawasaan Yesus

2. Penyembuhan Iman: Ngalaman Mujijat Yesus

1. Mateus 9: 20-22 - "Jeung behold, hiji awéwé anu geus kaserang ngaluarkeun getih salila dua belas taun datang ka tukangeun anjeunna jeung noel jumbai jubah-Na, pikeun manéhna ngomong sorangan, 쏧 f Kuring ngan nyabak . jubah-Na, Abdi bakal cageur.??Yesus malik, sarta ningali manehna ngomong, " Sing ati, putri, iman anjeun geus cageur anjeun.??Jeung geuwat awéwé éta cageur.

2. Markus 5:25-34 - Jeung aya hiji awewe anu geus tunduk kana getihan salila dua belas taun. Anjeunna ngalaman seueur pisan dina perawatan seueur dokter sareng parantos nyéépkeun sadayana, tapi henteu langkung saé, anjeunna langkung parah. Nalika anjeunna ngawartosan ngeunaan Yesus, anjeunna angkat ka tukangeunana dina riungan sareng nyabak jubah-Na, sabab saurna, ? 쏧 f Kuring ngan nyabak pakean-Na, kuring bakal cageur.??Geuwat getihna eureun sarta manéhna ngarasa dina awakna geus leupas tina kasangsaraanana.

Lukas 8:48 Saur-Na, "Putri, sing ati-ati! indit dina karapihan.

Ayat ieu nekenkeun pentingna iman dina mawa katengtreman.

1: Iman urang ka Allah bisa mawa urang katengtreman jeung kanyamanan dina mangsa susah.

2: Urang bisa manggih katengtreman jeung panglilipur ti Yéhuwa sanajan hirup jadi susah.

1: Pilipi 4:7 - Sareng katengtreman Allah, anu ngalangkungan sadaya pangertian, bakal ngajaga haté sareng pikiran anjeun ku Kristus Yesus.

2: Yesaya 26:3 - Anjeun bakal ngajaga anjeunna dina karapihan sampurna, anu pikiran tetep dina anjeun: sabab anjeunna percanten ka anjeun.

Lukas 8:49 Nalika anjeunna nyarios, aya anu sumping ti kapala tempat ibadah, nyarios ka anjeunna, "Putra anjeun parantos maot; kasusah teu Master.

Yésus keur nyarita ka pamingpin sinagoga waktu aya utusan datang mawa béja yén putrina geus maot. Utusan teh nitah ulah ngaganggu ka Guru.

1. Yesus Peduli: Kakuatan Kaasih sareng Asih

2. Tanda jeung Mujijat: Kumaha Yesus Transforms Kahirupan

1. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina,? 쏧 am kebangkitan sareng kahirupan. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh.

2. Markus 5:35-36 - Nalika anjeunna masih nyarios, aya anu sumping ti bumi pangawasa anu nyarios, ? 쏽 putri urang maot. Naha nyusahkeun deui ka Guru???Tapi ngadenge omongan maranehna, Isa ngalahir ka kapala imah ibadah, ? 쏡 teu sieun, ngan percaya.??

Lukas 8:50 Tapi Yesus ngadéngé éta, anjeunna ngawaler anjeunna, paribasa, "Ulah sieun; ngan percaya, sarta manehna bakal cageur."

Petikan nyorong iman ka Yesus sareng ngajanjikeun nyageurkeun.

1. Percaya ka Yesus: Percaya sareng Narima Penyembuhan-Na

2. Ulah Sieun: Pasang Iman Anjeun ka Yesus jeung Nampi Berkah-Na

1. Ibrani 11: 6 - Jeung tanpa iman mustahil pikeun mangga Anjeunna, pikeun manéhna nu datang ka Allah kudu percaya yén manéhna téh jeung manéhna rewarder jalma anu néangan manéhna.

2. Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami sareng anjeun; Ulah sieun, sabab Kami Allah anjeun. Kami bakal nguatkeun anjeun, leres, kuring bakal ngabantosan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh.

Lukas 8:51 Jeung nalika anjeunna lebet ka imah, anjeunna teu diwenangkeun hiji jalma asup, iwal Petrus, jeung Yakobus, jeung Yohanes, jeung bapa jeung indungna mojang.

Yésus asup ka imah hiji budak awéwé gering sarta ngan ukur ngidinan Petrus, Yakobus, Yohanes, jeung kolot budak awéwé éta asup.

1. Kakawasaan Yesus: Kumaha Yesus Nyageurkeun Gadis Geuring

2. Iman Bapa: Kumaha Iman Bapa Ngarobah Lalakon Sajarah

1. Mateus 8:14-15 ??Yesus nyageurkeun nu gering

2. Markus 5:22-43 ??Yesus ngahirupkeun deui putri Yairus ti nu maraot

Lukas 8:52 Sadayana sasambat, ngadu’a, tapi saur-Na, “Ulah ceurik! manéhna teu maot, tapi sleepeth.

Wanoja anu dianggap maot ngan ukur sare sareng Yesus nitah jalma-jalma anu tunggara ulah ceurik.

1: Weeping in Iman - Percanten ka Allah dina waktos kasedih

2: Kakawasaan Yesus - Kumaha Yesus ngahirupkeun nu maraot

1: Yohanes 11:25-26 - Saur Isa ka manehna, "? 쏧 am kebangkitan sareng kahirupan. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh.

2: Markus 5:35-43 - Yesus ngangkat putri Yairus 'tina maot.

Lukas 8:53 Jeung maranéhna seuri manéhna scorn, nyaho yén manéhna geus maot.

Jalma-jalma seuri ka Yésus lantaran ngaku yén manéhna bisa ngahirupkeun deui awéwé nu geus maot.

1. Yesus: Pangharepan Hirup Langgeng

2. Kudu Iman ka Yesus Sanajan Sigana Mustahil

1. Yohanes 11:25-26 - Saur Isa, ? 쏧 am kebangkitan sareng kahirupan. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal paeh.??

2. Mateus 17:20 - Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna,? 쏝 sabab iman saeutik anjeun. Satemenna, Kami nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman kawas siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, ? 쁌 Ove ti dieu ka ditu,??sarta bakal pindah, jeung moal aya nu mustahil pikeun anjeun.??

Lukas 8:54 Tuluy maranehna diusir kabeh, tuluy dicepeng ku pananganana, tuluy ngagero, pokna, “Bu, hudang!”

Yésus nyageurkeun hiji awéwé anu geus lila katerap panyakit ku cara nyokot leungeunna jeung nitah manéhna hudang.

1. Iman ka Yesus nyageurkeun: Hiji Studi ngeunaan Kakawasaan Miraculous Yesus

2. Ngalaman Penyembuhan Miraculous dina Ngaran Yesus

1. Mateus 9:2-8; Yesus nyageurkeun saurang lalaki anu lumpuh

2. Markus 5:25-34; Yesus nyageurkeun hiji awéwé anu ngaluarkeun getih

Lukas 8:55 Geus kitu rohna datang deui, tuluy jengkar, tuluy marentahkeun supaya dibere dahareun.

Petikan ieu ngajelaskeun Yesus nyageurkeun hiji awéwé ku cara ngahirupkeun deui sumangetna sareng teras paréntah masihan tuangeun ka anjeunna.

1. kakuatan Yesus nyageurkeun jeung nyadiakeun rezeki

2. Pentingna nuturkeun paréntah Yésus

1. Mateus 8: 2-3 - "Jeung, behold, aya hiji lepra datang sarta nyembah ka Anjeunna, pokna, "Gusti, upami kersa, Anjeun tiasa nyucikeun abdi. Jeung Yesus nyodorkeun leungeun-Na, sarta nyabak anjeunna, nyebutkeun, "Kuring. Anjeun bakal jadi beresih. Jeung geura-giru manéhna geus beresih.

2. Markus 1:40-41 - "Jeung aya hiji lepra datang ka anjeunna, beseeching anjeunna, sarta kneeling turun ka anjeunna, sarta ngomong ka manehna, "Upami Anjeun kersa, Anjeun tiasa nyucikeun abdi bersih. Jeung Yesus, dipindahkeun ku welas asih, nempatkeun. ngacungkeun leungeun-Na, nyabak ka Anjeunna, sarta ngalahir ka manehna, "Kuring kersa; sing beresih."

Lukas 8:56 Kolot-kolotna kacida reuwaseunana, tapi ku Anjeunna dipiwarang ulah dicaritakeun ka sasaha.

Petikan tina Lukas 8:56 ieu nyarioskeun ka urang ngeunaan nyageurkeun mujijat anu dilakukeun ku Yesus ka budak awéwé anu parantos maot salami sababaraha waktos. Anjeunna teras naroskeun ka kolot budak awéwé éta pikeun henteu nyarios ka saha waé ngeunaan anu kajantenan.

1. "Kakuatan Iman: The Miraculous Penyembuhan of Young Girl"

2. "The Will of God: Keeping His Miracles Secret"

1. Mateus 8:1-4, Yesus Nyageurkeun Lalaki Kusta

2. Rasul 5:12-16, Petrus nyageurkeun hiji lalaki lumpuh di Gerbang Bait Allah

Lukas 9 ngawengku ngirim kaluar dua belas murid, dahar lima rebu, pangakuan Petrus ngeunaan Kristus, jeung transfigurasi Yesus.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus masihan dua belas murid-Na kakuatan sareng wewenang pikeun ngusir sétan sareng nyageurkeun panyakit. Anjeunna ngutus aranjeunna kaluar pikeun ngumumkeun Karajaan Allah sareng nyageurkeun anu gering. Anjeunna maréntahkeun aranjeunna henteu nyandak naon waé pikeun perjalananna, tapi ngandelkeun silaturahmi ti anu bakal nampi pesenna (Lukas 9: 1-6). Samentara éta, Herodes Antipas ngadéngé ngeunaan sagala hal anu lumangsung sarta bingung sabab aya nu nyebutkeun yen Yohanes geus dihudangkeun tina maot (Lukas 9:7-9).

Paragrap 2: Sanggeus balik ti perjalanan misi, Yesus nyandak murid-murid-Na ka sisi pribadi deukeut Betsaida, tapi jalma-jalma kapendak nuturkeun Anjeunna ngabagéakeun jalma-jalma nyarios ngeunaan Karajaan Allah nyageurkeun jalma-jalma anu diperyogikeun pikeun nyageurkeun nalika dinten ngagem dua belas, nyarankeun pikeun ngusir jalma-jalma anu tiasa mendakan pamondokan pangan di désa-désa caket dieu . "Anjeun masihan aranjeunna tuangeun." Aranjeunna protés ngan lima roti dua lauk kajaba indit meuli dahareun sakabeh jalma. Tapi pangatur grup riungan lima puluh geus murid ngadistribusikaeun loaves lauk sanggeus dibere nuhun multiplication miraculous dulur dahar wareg dua belas baskets leftover potongan dikumpulkeun demonstrating rezeki ketuhanan karep perlu multitude (Lukas 9: 10-17).

Ayat 3: Engké dina setting swasta nanya ka murid-murid saha jalma-jalma anu nyebutkeun Anjeunna teh aranjeunna dilaporkeun sababaraha pamikiran John Baptis batur Nabi Elias masih batur hiji nabi baheula hirup deui lajeng nanya "Tapi kumaha upami anjeun? Anjeun nyebutkeun saha Kami?" Petrus ngawaler "Al Masih Allah" némbongkeun pangakuan misi identitas leres Yesus (Lukas 9:18-20). Sanggeus ieu Yesus mimiti ngajar kudu sangsara loba hal ditolak kokolot imam kapala guru-guru hukum kudu dipaehan katilu poé hirup diangkat ogé hargana sanggeus Anjeunna ingkar diri nanggung salib unggal poe kaleungitan nyawa hiji demi kauntungan eta ngingetkeun jalma anu isin Anjeunna Putra Manusa bakal isin lamun datang kamulyaan Rama malaikat suci (Lukas 9: 21-27). Bab menyimpulkan Transfigurasi akun mana Yesus nyandak Peter John James up gunung neneda penampilan robah baju jadi dazzling bodas Musa Nabi Elias mucunghul splendor glorious dikaitkeun miang nu ngeunaan mawa minuhan Yerusalem disaksian sora langit affirming "Ieu Putra Kami saha dipilih; dengekeun manéhna!" Sanggeus pangalaman ieu diteundeun rusiah ka hiji waktu naon katempo bagian ahir bab ngurus gagal exorcism budak sétan kasurupan saterusna hasil dipigawé ku rebuking roh najis penyembuhan budak mulang ka bapana deui demonstrating otoritas leuwih gaya spiritual ogé ngawengku kaagungan pondok pangajaran ngabagéakeun barudak leutik prediksi ngaran Panghianatan-Na kahayang nuturkeun dimana wae mana koreksi misguided zeal James John hayang nelepon seuneu turun désa Samaritan teu ngabagéakeun Anjeunna lalampahan Yerusalem underlines tungtutan radikal waragad discipleship tantangan ekspektasi konvensional naon hartina nuturkeun ngawula Karajaan Allah.

Lukas 9:1 Geus kitu Anjeunna ngumpulkeun dua welas murid-Na, sarta masihan aranjeunna kakuatan jeung wewenang ngalawan sagala sétan, sarta pikeun nyageurkeun panyakit.

Yesus nyauran dua welas murid-Na sareng masihan aranjeunna kakawasaan sareng wewenang pikeun nyageurkeun setan sareng nyageurkeun panyakit.

1. Kakawasaan Yesus: Kumaha Yesus Masihan Murid-murid-Na Kakuatan jeung Wewenang Pikeun Nyageurkeun

2. Kaasih Yésus ka Murid-murid-Na: Kumaha Yésus Némbongkeun Kaasih-Na ka Murid-murid-Na Ngaliwatan Méré Otoritas.

1. Mateus 10: 1 - Jeung nalika anjeunna geus disebut ka anjeunna dua belas murid-Na, anjeunna masihan aranjeunna kakuatan ngalawan roh najis, pikeun ngusir aranjeunna kaluar, jeung nyageurkeun sagala rupa panyakit jeung sagala rupa panyakit.

2. Markus 6:7 - Sarta anjeunna disebut ka anjeunna dua belas, sarta mimiti ngirim aranjeunna mudik ku dua jeung dua; jeung mere kakawasaan ka roh-roh jahat.

Lukas 9:2 Jeung manéhna ngutus maranehna pikeun ngawawarkeun Karajaan Allah, jeung nyageurkeun nu gering.

Yésus ngutus murid-murid-Na pikeun ngawawarkeun warta Karajaan Allah jeung nyageurkeun nu gering.

1. Kakuatan Da'wah: Kumaha Yesus Ngarobah Kahirupan Ngaliwatan Injil-Na

2. Penyembuhan Ngaliwatan Iman: Ngartos Mujijat Yesus

1. Mateus 10: 6-8 - "Pindah rada ka domba leungit imah Israil. Jeung ngumumkeun anjeun balik, paribasa, 'Karajaan Sawarga geus di leungeun.' Cageur nu gering, hudangkeun nu maraot, beresihan lepra, nundung setan."

2. James 5: 13-16 - "Naha saha di antara anjeun sangsara? Hayu anjeunna neneda. Dupi saha riang? Hayu anjeunna nyanyi pujian. Aya saha diantara anjeun gering? Hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja, sarta hayu aranjeunna neneda leuwih. Anjeunna diistrénan ku minyak dina nami Gusti. Sareng doa iman bakal nyalametkeun anu gering, sareng Gusti bakal ngahudangkeun anjeunna. Sareng upami anjeunna ngalakukeun dosa, anjeunna bakal dihampura."

Lukas 9:3 Saur-Na deui ka maranehna, “Entong bawa naon-naon keur lalampahan maraneh, boh tongkat, tong kantong, roti, atawa duit; teu boga dua jas unggal.

Yésus maréntahkeun murid-murid-Na supaya teu mawa nanaon dina perjalanan.

1. Percanten ka Gusti dina kaayaan anu teu biasa

2. Hirup Hirup Saderhana

1. Mateus 10: 9-10 "Ayakeun emas, pérak, tambaga dina dompét anjeun, atanapi kantong pikeun perjalanan anjeun, atanapi dua jas, sapatu, atanapi tongkat;

2. Deuteronomy 8: 2-3 "Jeung kudu inget sagala cara nu PANGERAN Allah anjeun mingpin anjeun opat puluh taun ieu di gurun keusik, pikeun ngahinakeun anjeun, sarta pikeun nguji anjeun, uninga naon anu aya dina haté anjeun, naha anjeun kersa. tetep parentah-Na, atawa henteu. Sarta anjeunna humbled anjeun, sarta ngidinan Anjeun ka lapar, jeung fed anjeun kalawan manna, nu anjeun teu terang, atawa teu bapa anjeun terang; supaya Mantenna bisa mere nyaho yen manusa hirup teh lain ku roti wungkul, tapi ku satiap kecap anu kaluar tina sungut PANGERAN, manusa hirup.”

Lukas 9:4 Jeung naon imah anjeun asupkeun, abide di dinya, jeung ti dinya indit.

Petikan tina Lukas ieu nyorong jalma-jalma anu percaya pikeun cicing di tempat anu disambut sareng angkat nalika waktosna angkat.

1. Kakuatan Silaturahmi: Kumaha Ngabagéakeun Batur Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

2. Ni’mat Ta’at: Kumaha Nurutan Paréntah Allah Maparin Ganjaran

1. Rum 12:13 - "Nyumbang kana kaperluan para wali jeung neangan pikeun némbongkeun silaturahmi."

2. Ibrani 13: 2 - "Ulah maranéh ngalalaworakeun kana silaturahmi ka urang asing, pikeun kukituna sababaraha geus entertained malaikat tanpa sadar."

Lukas 9:5 Jeung sakur anu teu narima anjeun, lamun anjeun kaluar ti eta kota, ngocok off pisan lebu tina suku anjeun pikeun kasaksian ngalawan aranjeunna.

Petikan ngabahas pentingna mere kasaksian ngalawan jalma anu henteu nampi pesen Yesus.

1. Kakuatan Kasaksian: Kumaha Ngagunakeun Saksi Anjeun pikeun Nyebarkeun Firman Allah

2. Nolak Dijempékeun: Kakuatan Iman Urang Dina Nyanghareupan Panolakan

1. Rasul 5:29-32 - Petrus jeung rasul-rasul séjén kaputusan pikeun taat ka Allah tinimbang lalaki.

2. Yeremia 5:1 - panggero Allah pikeun milarian kasatiaan di Yerusalem.

Lukas 9:6 Jeung maranéhna indit, sarta indit ngaliwatan kota, ngahutbah Injil, jeung nyageurkeun di mana-mana.

Yésus ngutus murid-murid-Na pikeun ngawawarkeun Injil jeung nyageurkeun nu gering.

1. Kakuatan Pelayanan Yésus: Kumaha Yésus ngutus Murid-murid-Na pikeun Ngahutbah jeung Nyageurkeun

2. Asih Allah dina Aksi: Conto Pelayanan Da'wah sareng Nyageurkeun Yesus

1. Rasul 10:38 - "Kumaha Allah anointed Yesus urang Nasaret jeung Roh Suci jeung kakuatan, anu indit ngeunaan lakukeun alus tur penyembuhan sakabeh jalma anu tertindas ku Iblis, pikeun Allah jeung Anjeunna."

2. Mateus 5: 14-16 - "Anjeun teh lampu dunya. Hiji kota anu diatur dina pasir teu bisa disumputkeun. Atawa teu caang lampu sarta nempatkeun eta dina karanjang, tapi dina lampstand a, sarta eta. maparin caang ka sakur nu aya di imah. Nyaangan cahya aranjeun di hareupeun manusa, supaya maranehna bisa narenjo kana kalakuan hade aranjeun sarta ngamulyakeun Rama aranjeun di sawarga."

Lukas 9: 7 Ayeuna Herodes tetrarch ngadéngé sagala hal anu dipigawé ku anjeunna, sarta anjeunna bingung, sabab ceuk sababaraha urang, John geus gugah tina nu maraot;

Herodes bingung ku klaim yén Yohanes Pembaptis geus gugah tina maot.

1: Kakawasaan Yesus leuwih gede ti batan maot, jeung teu aya anu mustahil pikeun Anjeunna.

2: Urang teu bisa bingung ku kakawasaan Allah, tapi kudu percaya kana kasatiaan-Na.

1: Yohanes 11:25-26 - Saur Yesus ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Anu percaya ka Kami bakal hirup, sanajan geus maot; jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal paeh.”

2: Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atanapi hirup, boh malaikat atanapi setan, boh ayeuna atanapi ka hareup, atanapi kakuatan naon waé, boh jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal tiasa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

Lukas 9:8 Jeung sababaraha, nu Elias geus mucunghul; jeung nu sejenna, yen salah sahiji nabi heubeul geus gugah deui.

Jalma-jalma geus ngadéngé kajadian mujijat Nabi Élias jeung salah sahiji nabi heubeul nu dihirupkeun deui.

1. Mujijat Bisa Ngaliwatan Iman

2. Kakuatan Harepan dina Jaman Hésé

1. Mateus 17: 1-9 - Yesus Transfigurasi

2. John 11: 17-44 - Yesus Raises Lasarus ti Dead

Lukas 9: 9 Saur Herodes, "Yohanes parantos dipenggal sirah, tapi saha ieu, anu ku kuring didangu sapertos kitu?" Sareng anjeunna hoyong ningali anjeunna.

Petikan ieu nyarioskeun carita Herodes ngadangu ngeunaan Yesus sareng hoyong nepungan Anjeunna.

1. Kakuatan Inohong Yesus: Kumaha Injil Sumebarna

2. Panasaran Herodes: Kumaha Allah Ngagunakeun Kahayang Urang

1. Markus 6:14-16 - réaksi Herodes ka Yesus parallels carita Herodes dédéngéan ngeunaan miracles Yesus jeung wanting papanggih Anjeunna.

2. paribasa 16: 3 - bunuh karya anjeun ka Gusti, sarta rencana anjeun bakal ngadegkeun.

Lukas 9:10 Sareng rasul-rasul, nalika aranjeunna wangsul, nyarioskeun ka Anjeunna sadayana anu parantos dilakukeun. Sarta anjeunna nyandak eta, sarta indit kumisan pribadi ka hiji tempat gurun milik kota disebut Betsaida.

Rasul-rasul nyarioskeun ka Yesus sadayana anu aranjeunna lakukeun, teras Yesus nyandak aranjeunna ka hiji gurun keusik caket sareng kota Betsaida.

1. Kakuatan Taat: Taat ka Yesus Ngaliwatan Aksi

2. Yesus: Hiji Modél Kapamingpinan Welas Asih

1. Lukas 6:40, "Murid teu leuwih luhur guruna, tapi unggal jalma lamun anjeunna pinuh dilatih bakal kawas guruna."

2. Mateus 9:35-36, "Yesus ngumbara ka sakuliah kota jeung desa, ngajar di sinagoga maranéhanana, ngumumkeun Injil Karajaan jeung nyageurkeun sagala panyakit jeung panyakit. sabab maranehna diganggu jeung teu daya teu upaya, kawas domba tanpa pangangon."

Lukas 9:11 Jeung jalma, sanggeus maranéhanana nyaho eta, nuturkeun manéhna: jeung manéhna narima maranéhanana, jeung nyarita ka maranehna ngeunaan Karajaan Allah, sarta nyageurkeun jalma anu merlukeun penyembuhan.

Yesus nampi seueur jalma anu nuturkeun anjeunna sareng nyarioskeun ka aranjeunna ngeunaan Karajaan Allah sareng nyageurkeun jalma-jalma anu peryogi nyageurkeun.

1. Asih Nyaahna Yesus: Kumaha Yesus Ngabagéakeun jeung Nyageurkeun Jalma

2. Kakuatan Karajaan: Kumaha Yésus Ngabuktikeun Karajaan Allah

1. Kolosa 1: 13-14 - Pikeun manéhna geus rescued urang ti dominion of gelap jeung dibawa urang kana Karajaan Putra manéhna mikanyaah, di saha urang boga panebusan, panghampura dosa.

2. Rum 12:12 - Kudu bungah dina harepan, sabar dina kasangsaraan, satia dina solat.

Lukas 9:12 Sanggeus beurang, dua welas murid daratang ka Anjeunna, “Suruh jalma rea indit ka kota-kota jeung desa-desa sakurilingna, nginep, jeung neangan bekel. didieu di tempat gurun.

Murid-murid naroskeun ka Yesus supaya jalma-jalma anu nuturkeun Anjeunna ka gurun keusik, supados aranjeunna tiasa mendakan tuangeun sareng panginepan.

1. Yésus némbongkeun welas asih ka balaréa sanajan dina kaayaan hésé.

2. Urang kudu eling kana pangabutuh batur, utamana dina mangsa kasusahan.

1. Mateus 14: 13-21 - Yesus tuang lima rebu.

2. Rasul 6: 1-7 - The Garéja mimiti diangkat deacons miara kaperluan randa.

Lukas 9:13 Tapi saur-Na ka maranehna, Pasihan aranjeunna tuang. Jeung maranéhna ngomong, Kami teu boga deui ngan lima roti jeung dua lauk; iwal urang kudu indit jeung meuli daging pikeun sakabéh jalma ieu.

Murid-murid Yesus hariwang sabab loba pisan jalma-jalma anu tuang ku tuangeun sakedik, tapi Yesus nyarioskeun aranjeunna pikeun masihan jalma-jalma naon anu aranjeunna gaduh.

1. Gusti tiasa ngagunakeun naon anu urang gaduh pikeun ngalaksanakeun pangersa-Na.

2. Sanajan sigana teu mungkin, percanten ka Allah nyadiakeun.

1. Pilipi 4:19 - Jeung Allah mah bakal minuhan sagala kaperluan Anjeun nurutkeun riches kamulyaan-Na dina Kristus Yesus.

2. Mateus 14: 16-21 - Yesus nyandak lima roti sareng dua lauk, ngaberkahan sareng megat, sareng tuang 5000.

Lukas 9:14 Pikeun maranéhanana kira lima rebu lalaki. Saur-Na ka murid-murid-Na, "Parentahkeun aranjeunna linggih dina rombongan lima puluhan."

Yesus tuang lima rebu urang ku lima roti jeung dua lauk, sarta anjeunna miwarang murid-murid pikeun ngatur jalma-jalma jadi lima puluh.

1. tuladan Yésus ngeunaan bageur jeung silaturahmi.

2. Pentingna murid ngalaksanakeun parentah Gusti.

1. Mateus 14: 13-21 - Yesus eupan nu Lima Rébu

2. John 6: 1-15 - Yesus Feed ka Lima Rébu deui

Lukas 9:15 Jeung maranéhna ngalakukeun kitu, sarta sakabeh jalma diuk turun.

Murid-murid nurut kana parentah Yesus, sarta kabeh jalma diuk.

1: Allah hoyong urang nurut kana parentah-Na pikeun ngajaga katentreman jeung katengtreman dina kahirupan urang.

2: Lamun urang nurut ka Yésus, urang némbongkeun iman jeung kapercayaan ka Anjeunna.

1: Epesus 6:1-3 - Barudak, nurut ka kolot anjeun dina Gusti, pikeun ieu katuhu. "Hormat ka bapa sareng ka indung anjeun" - anu mangrupikeun paréntah anu munggaran kalayan jangji - "supaya anjeun séhat sareng sing panjang umur di bumi."

2: Mateus 28:19-20 - Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, sarta ngajarkeun aranjeunna pikeun nurut kana sagalana Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung pasti Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

Lukas 9:16 Saterusna manéhna nyokot lima roti jeung dua lauk, sarta neuteup ka langit, manéhna ngaberkahan eta, jeung brek, jeung dibikeun ka murid-murid pikeun dipapaésan saméméh loba jelema.

Yesus nyandak lima roti sareng dua lauk, ngaberkahan, teras dibagi-bagi ka jalma rea.

1. Panyadiaan Allah - mujijat Yesus nyoco jalma-jalma kalayan ngan ukur sababaraha roti sareng lauk.

2. Karunya Yesus - miara sareng welas asih Yesus ka jalma-jalma, nyayogikeun kabutuhan jasmani sareng rohani.

1. John 6: 5-13 - Yesus nyoco lima rebu.

2. Mateus 15:32-39 - Yesus nyoco opat rebu.

Lukas 9:17 Maranehna ngadahar nepi ka keuheul, sesa sesa sesa dua belas karanjang dikumpulkeun.

Yesus ngahakan jalma rea ku roti lima siki jeung lauk dua, nepi ka kabeh kaeusi. Aya 12 karanjang sésa-sésa.

1. Allah tiasa ngalakukeun nu teu mungkin - Lukas 9:17

2. The Power of Generosity - Lukas 9:17

1. Pilipi 4:19 - Jeung Allah mah bakal nyadiakeun unggal kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan Kristus Yesus.

2. 2 Corinthians 9: 8 - Jeung Allah bisa nyieun sagala rahmat abound ka anjeun, ku kituna ngabogaan sagala kacukupan dina sagala hal sepanjang waktos, Anjeun bisa abound dina unggal karya alus.

Lukas 9:18 Sabot Anjeunna keur neneda nyalira, murid-murid-Na ngariung jeung Anjeunna.

Passage Yesus nanya ka murid-murid, "Ceuk jalma-jalma, saha Kami teh?"

1. Saha Anjeun Nyebutkeun Yesus téh?

2. Mikawanoh Yesus dina Kahirupan Sapopoé

1. Mateus 16:13-20

2. Yohanes 1:1-18

Lukas 9:19 Jawabna, “Yohanes Jurubaptis; tapi aya anu nyebatkeun, Elias; jeung nu sejenna nyebutkeun, yen salah sahiji nabi heubeul geus gugah deui.

Petikan ieu nyarioskeun sababaraha anu nyarioskeun ka Yohanes Jurubaptis, anu sanésna nyarioskeun Elias, sareng anu sanés nyarios yén salah sahiji nabi kuno parantos gugah deui.

1. Panghampura Dosa: Kakuatan Tobat sareng Iman

2. Nurutan Ridho Allah: Warisan Para Nabi Baheula

1. Lukas 15:7 - "Ngan kitu, kuring ngabejaan ka maneh, bakal aya leuwih kabagjaan di sawarga leuwih hiji jelema nu ngalakukeun dosa anu repents ti leuwih salapan puluh salapan jalma taqwa anu teu kudu tobat."

2. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi cara abdi leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring. ti pikiran anjeun."

Lukas 9:20 Saur-Na ka maranehna, “Tapi ceuk maraneh, Kami teh saha? Petrus ngawaler, "Al Masih Allah."

Petikan ieu nyarioskeun waktos nalika Yesus naroskeun ka murid-murid saha aranjeunna panginten anjeunna, sareng Petrus ngawaler yén Yesus nyaéta Kristus Allah.

1. Kakuatan Kasaksian: Naon Hartosna Nyarioskeun Yesus Kristus Allah

2. Idéntitas Yesus: Diajar ngakuan Anjeunna salaku Kristus Allah

1. Rum 10: 9-10 - Lamun ngaku jeung sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung percaya dina haté anjeun yen Allah diangkat manéhna ti nu maraot, Anjeun bakal disalametkeun.

10 Sabab ku hatena percaya jeung dibenerkeun, jeung ku sungut ngaku jeung disalametkeun.

2. Kolosa 1: 13-20 - Anjeunna geus dikirimkeun urang ti dominion of gelap jeung mindahkeun urang ka Karajaan Putra-Na tercinta, di saha urang boga panebusan, panghampura dosa. 17 Sareng Anjeunna sateuacan sagala hal, sareng dina anjeunna sagala hal tetep babarengan. 18 Anjeunna teh kapala badan, nya eta jamaah. Anjeunna teh mimiti, nu cikal ti nu maraot, supaya dina sagala hal anjeunna bisa jadi preeminent.

Lukas 9:21 Sarta anjeunna straitly maréntahkeun aranjeunna, sarta maréntahkeun aranjeunna ulah ngabejaan saha hal éta;

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun ngajaga rusiah maot jeung kebangkitan-Na nu bakal datang.

1. Kakuatan Rahasia - Kumaha Gusti tiasa naroskeun urang pikeun ngajaga pangaweruh anu tangtu disumputkeun tina dunya pikeun tujuan anu langkung ageung.

2. Ngajaga Iman - Kumaha iman bisa ngabantu urang ngajaga rusiah pikeun Allah, sanajan urang teu ngarti naha.

1. Mateus 16:20-21 - Lajeng anjeunna mastikeun muatan murid-murid pikeun ngabejaan saha yén manéhna téh Kristus.

2. John 20:19 - Dina malem poé éta, dinten kahiji dina saminggu, panto keur dikonci dimana murid-murid éta sieun ku urang Yahudi, Yesus sumping sarta ngadeg di antara aranjeunna sarta ngomong ka aranjeunna, "Peace jadi kalawan. anjeun.”

Lukas 9:22 Pokna, “Putra Manusa teh kudu nandangan sangsara loba, sarta ditolak ku kokolot, imam-imam kapala jeung ahli-ahli Kitab, sarta dipaehan, sarta dina poe katilu dihudangkeun deui.

Yesus kedah nanggung sangsara sareng tampikan anu ageung sateuacan pupus sareng dihirupkeun deui.

1: Salib: Sangsara sareng Panolakan Yesus

2: Kakuatan Kabangkitan

1: Pilipi 3: 10-11 - "Supaya abdi tiasa terang anjeunna, sareng kakawasaan kebangkitan-Na, sareng ukhuwah tina sangsara-Na, anu disaruakeun sareng pupusna; ."

2: Yesaya 53: 7-8 - "Anjeunna ditindes, sareng anjeunna disiksa, tapi anjeunna henteu muka sungut-Na: Anjeunna dibawa sapertos anak domba anu dipaehan, sareng sapertos domba sateuacan anu nyukurna belet, janten anjeunna henteu muka. sungut-Na. Anjeunna dicandak ti panjara jeung ti pangadilan: jeung saha nu bakal ngumumkeun generasi-Na? pikeun anjeunna dipotong kaluar ti tanah nu hirup: pikeun transgressions umat Kami anjeunna stricken ".

Lukas 9:23 Saur-Na deui ka maranehna, “Lamun aya anu kersa nyusul Kami, singkirkeun dirina sorangan, jeung manggul salibna unggal poe, jeung nuturkeun Kami.

Petikan ieu nyauran unggal urang pikeun mungkir diri sareng nyandak salib unggal dinten pikeun nuturkeun Yesus.

1: "Siap Nyokot Palang Anjeun"

2: "Ingkarkeun diri anjeun sareng turutan Yesus"

1: Markus 8:34 - Anjeunna nyauran jalma rea sareng murid-murid-Na, saurna: "Lamun aya anu hoyong nyusul Kami, anjeunna kedah nampik dirina, manggul salibna sareng nuturkeun kuring.

2: Galata 2:20 - Kuring geus disalib jeung Kristus sarta kuring henteu deui hirup, tapi Kristus hirup di kuring. Hirup anu ayeuna kuring hirup dina awak, kuring hirup ku iman ka Putra Allah, anu mikaasih kuring sareng masihan dirina pikeun kuring.

Lukas 9:24 Pikeun saha-saha-saha anu hayang nyalametkeun nyawana bakal leungit eta; tapi saha-saha-saha leungiteun nyawana pikeun demi Kami, sarua bakal nyalametkeun eta.

Yésus ngajurung murid-muridna sangkan daék ngorbankeun nyawa demi manéhna, sabab éta hiji-hijina jalan pikeun nyalametkeun éta.

1. "Kakuatan Pangorbanan: Kumaha Nyanggakeun Kahirupan Urang Bisa Ngahasilkeun Kahirupan Sajati"

2. "Hirup pikeun Kristus: Kumaha Hirup Pangorbanan Diri"

1. John 15:13 - "Cinta Greater teu boga hiji ti ieu: iklas turun hirup hiji urang pikeun babaturan hiji."

2. Rum 12: 1 - "Ku sabab eta, kuring pangjurung anjeun, nadya jeung sadulur, dina panempoan rahmat Allah, kurban awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pleasing ka Allah-ieu ibadah bener jeung ditangtoskeun anjeun."

Lukas 9:25 Pikeun naon kauntungan lalaki, lamun manéhna meunangkeun sakabeh dunya, sarta leungit dirina, atawa dibuang?

Petikan ieu ngeunaan pentingna nilai pribadi pikeun kauntungan dunya.

1. "Naon gunana Dunya Lamun Urang Leungitkeun Diri?"

2. "Nilai Diri Dibanding Keuntungan Materi"

1. Mateus 16:26 - "Kanggo naon kauntungan pikeun lalaki lamun manéhna gains sakabeh dunya, sarta leungiteun jiwa sorangan?"

2. paribasa 22: 1 - "A ngaran alus kudu dipilih tinimbang riches hébat, asih ni'mat tinimbang pérak jeung emas."

Lukas 9:26 Pikeun saha-saha anu isin ku Kami jeung omongan Kami, Putra Manusa bakal isin ku manéhna, lamun manéhna datang dina kamulyaan-Na sorangan, jeung di Rama-Na, jeung malaikat suci.

Petikan ieu ngajarkeun urang yén urang henteu kedah éra ku Yesus sareng kecap-kecap-Na, sabab Yesus bakal éra ka urang nalika Anjeunna mulih dina kamulyaan-Na.

1. Nangtung Teguh dina Yesus: Teu Isin ku Firman-Na

2. Biaya Murid: Harepan Yesus ka Urang

1. Mateus 10:32-33 - “Sing saha anu ngaku Kami di hareupeun batur, Kami oge bakal ngaku di hareupeun Rama Kami di sawarga. Tapi saha-saha anu nolak ka Kami di hareupeun batur, Kami bakal nolak di hareupeun Rama Kami di sawarga.”

2. Rum 1:16 - "Kanggo Kami teu isin tina injil, sabab éta kakawasaan Allah nu brings kasalametan ka sakur anu percaya: kahiji ka Yahudi, lajeng ka Gentile."

Lukas 9:27 Tapi Kaula ngabejaan ka maneh ngeunaan saleresna, aya sababaraha nangtung di dieu, anu moal ngarasakeun maot, nepi ka maranehna ningali Karajaan Allah.

Yésus ngomong ka murid-muridna yén sababaraha di antarana moal maot nepi ka maranéhna ningali Karajaan Allah.

1. Harepan Hirup Sawarga: Ngartos Jangji Yesus Ngeunaan Hirup Langgeng

2. Nyaho Karajaan Allah: Naha Sadérék Siap Ningali Éta?

1. 1 Korinta 15:50-58 - Dijelaskeun yén awak fana urang kudu dirobah jadi awak abadi pikeun asup ka Karajaan Allah.

2. 1 Yohanes 3:2-3 - Ngajéntrékeun kumaha urang bakal siga nalika ningali Karajaan Allah

Lukas 9:28 Geus kitu kira-kira dalapan poe ti harita, Anjeunna nyandak Petrus, Yahya, jeung Yakobus, naek ka hiji gunung rek neneda.

Murid-murid naék ka gunung pikeun ngadoa jeung Yésus kira-kira 8 poé sanggeus Anjeunna nyieun sababaraha pernyataan penting.

1. Pentingna solat jeung méakkeun waktu jeung Yesus

2. Pentingna kecap Yesus sareng relevansina dina kahirupan urang

1. Kolosa 4: 2 - "Baktikeun yourselves kana solat, keur waspada jeung bersyukur."

2. John 15: 7 - "Lamun anjeun tetep di kuring jeung kecap kuring tetep di anjeun, ménta naon kahayang anjeun, sarta eta bakal dilakukeun pikeun anjeun."

Lukas 9:29 Sabot anjeunna ngadoa, rarayna robah, anggoanana bodas herang.

Penampilan Yesus robih sareng pakean-Na janten caang pisan nalika anjeunna ngadoa.

1: Kahirupan doa Yésus kacida kuatna nepi ka ngarobah rupa jeung pakéanana.

2: Pangabdian Yésus kana solat téh dibuktikeun dina penampilan jeung pakéanana nu robah.

1: Mateus 17: 2 - "Jeung manéhna transfigured saméméh maranéhna, sarta beungeutna shone kawas panonpoe, sarta baju-Na jadi bodas kawas cahaya."

2: 1 Korinta 15:52 - "dina momen, dina twinkling of an panon, dina tarompet panungtungan. Pikeun tarompet bakal disada, jeung nu maot bakal diangkat imperishable, sarta kami bakal dirobah."

Lukas 9:30 Jeung, behold, aya ngobrol jeung manéhna dua lalaki, nya éta Musa jeung Elias.

Passage Yesus keur ngobrol jeung Musa jeung Elias.

1. Kakuatan Paguneman: Diajar ti Yesus dina Lukas 9:30

2. Papanggihan Yesus jeung Musa jeung Élias: Naon Urang Bisa Diajar tina Interaksi Maranéhna

1. Ibrani 11: 24-26 - Ku iman Musa, nalika anjeunna geus heubeul, nampik disebut putra putri Firaun urang; Leuwih milih nandangan sangsara jeung umat Allah, ti batan ngarasakeun kanikmatan dosa saheulaanan; Nganggap hinaan Kristus kabeungharan anu langkung ageung tibatan harta karun di Mesir;

2. Mateus 17:3 - Jeung, behold, aya mucunghul ka maranehna Musa jeung Elias ngobrol jeung manéhna.

Lukas 9:31 Anu nembongan dina kamulyaan, sareng nyarioskeun perkawis pupusna anu bakal dilaksanakeun di Yerusalem.

Yesus mucunghul dina kamulyaan sarta ngomong ngeunaan pupusna, anu anjeunna bakal minuhan di Yerusalem.

1. Taat Yesus kana Rencana Allah: Model pikeun Kahirupan Urang

2. Kamulyaan Kurban Yesus: Pupusna-Na pikeun Kasalametan Urang

1. Phil. 2: 5-11 - "Sing gaduh pikiran ieu di antara anjeun, anu aya dina Kristus Yesus, anu, sanaos dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicepeng, tapi ngosongkeun dirina, ku nyandak Anu jadi hamba, anu dilahirkeun dina sasaruaan manusa. Jeung anu kapanggih dina wujud manusa, Anjeunna ngarendahkeun diri ku cara taat nepi ka paeh, nepi ka maot dina kayu salib. anu di luhur unggal ngaran."

2. Heb. 12:1-2 - "Ku sabab eta, ku sabab urang dikurilingan ku méga anu ageung saksi, hayu urang nyingkirkeun sagala beurat, sareng dosa anu caket pisan, sareng hayu urang lumpat kalayan sabar dina balapan anu ditunjukkeun ka urang. Ningali ka Yesus, anu ngadegkeun sareng nyampurnakeun iman urang, anu ku kabungahan anu dipasihkeun ka Anjeunna nanggung salib, nganggap éra, sareng linggih di sisi katuhu tahta Allah."

Lukas 9:32 Tapi Petrus jeung dulur-dulurna sare, bari hudang, narenjo kamulyaan-Na, jeung dua jelema anu nangtung bareng jeung Anjeunna.

Petrus jeung batur-baturna kasurupan ku sare, tapi sanggeus hudang, maranéhanana nempo kamulyaan Yesus jeung dua lalaki anu jeung manéhna.

1. Kakuatan Kamulyaan Kristus: Ngajalajah Kakuatan pikeun Sabar

2. Ngahudangkeun Hadirat Allah: Nganyahokeun Kaagungan-Na

1. Epesus 5:14 - "Hudang, O sleeper, sarta hudang ti nu maraot, sarta Kristus bakal caang dina anjeun."

2. Yesaya 40:31 - “Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris Gunung nepi jeung jangjang kawas garuda; maranehna bakal lumpat jeung teu bosen; aranjeunna bakal leumpang sareng moal pingsan."

Lukas 9:33 Sabot maranehna undur ti Anjeunna, Petrus ngalahir ka Yesus, “Juragan, mugia urang aya di dieu. hiji keur maneh, hiji keur Musa, jeung hiji keur Elias: teu nyaho naon cenah.

Pétrus nyarankeun ngawangun tilu tabernakel pikeun ngahormatan Yesus, Musa, sareng Élias, tanpa ngartos implikasi saranna.

1. Émut kana naon anu urang ucapkeun sareng kumaha pangaruhna kana perjalanan iman urang.

2. Tong sieun nyandak resiko dina iman sareng percanten kana pituduh Gusti.

1. Siloka 15:28 - Haté jalma bener diajar pikeun ngajawab: tapi sungut nu jahat poureth kaluar hal jahat.

2. Pilipi 4:6-7 - Kudu ati pikeun nanaon; tapi dina unggal hal ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu ngaliwatan sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun ngaliwatan Kristus Yesus.

Lukas 9:34 Sabot Anjeunna nyarios kitu, aya mega datang, ngaliput aranjeunna, sareng aranjeunna sieun nalika aranjeunna asup kana méga.

Murid-murid pinuh ku kasieunan nalika aya méga anu sumping sareng ngabayangkeun aranjeunna.

1. Sieun ka Gusti mangrupikeun awal hikmah.

2. Kasumpingan Allah tiasa ngahibur sareng ngagentos.

1. Jabur 111:10: "The sieun PANGERAN mangrupakeun awal hikmah; sakabeh jalma anu ngalaksanakeun eta boga pamahaman alus. pujian-Na endures salawasna!"

2. Yesaya 6: 5: "Woe is kuring! Pikeun kuring leungit; keur Kami hiji lalaki biwir najis, sarta kuring Huni di satengahing hiji jalma biwir najis; pikeun panon kuring geus katempo Raja, Gusti tina tuan rumah!"

Lukas 9:35 Ti dinya aya soara, pokna, "Ieu teh Putra Kami anu kaasih; dengekeun Anjeunna!"

Petikan ieu nekenkeun ketuhanan Yesus Kristus sareng ngadorong jalma-jalma mukmin pikeun ngadangukeun anjeunna.

1. Urang kedah salawasna ngadangukeun Gusti, sabab Anjeunna Putra Allah anu dipikacinta.

2. Taat ka Yéhuwa téh lain pilihan, tapi hiji kaistimewaan — urang kudu daék ngadéngékeun Mantenna.

1. Mateus 17: 5 - Bari anjeunna masih diomongkeun, awan caang overshadowed aranjeunna, sarta behold, hiji sora kaluar tina awan ngomong, "Ieu Putra tercinta, kalawan saha Kami ogé pleased; dengekeun anjeunna."

2. John 3:34 - Pikeun manéhna saha Allah geus dikirim utters kecap Allah, pikeun manéhna méré Roh tanpa ukuran.

Lukas 9:36 Jeung nalika sora geus kaliwat, Yesus kapanggih nyalira. Sareng aranjeunna tetep nutup, sareng henteu nyarios ka saha waé dina waktos éta ngeunaan naon waé anu aranjeunna tingali.

Yesus kapanggih nyalira sanggeus hiji sora kadéngé jeung murid-murid tetep jempé ngeunaan eta.

1. Pentingna tiiseun dina nyanghareupan pangalaman spiritual

2. Conto Yesus ngeunaan karendahan sareng kasatiaan

1. Mateus 17:5 - "Waktu Anjeunna masih nyarios, behold, awan caang overshadowed aranjeunna, sarta ujug-ujug aya sora kaluar tina méga, nyebutkeun, "Ieu Putra kaasih Kami, saha Kami ogé pleased. Dangukeun Anjeunna. !”

2. James 3:17 - Tapi hikmah anu ti luhur mimitina murni, lajeng peaceable, lemah lembut, daék ngahasilkeun, pinuh ku rahmat jeung buah alus, tanpa partiality sarta tanpa hypocrisy.

Lukas 9:37 Poe isukna, waktu maranehna turun ti pasir, loba jelema nepungan Anjeunna.

Poé isukna, Yésus dipapag ku jalma rea.

1: Ajaran jeung palayanan Yésus téh kacida kuatna nepi ka jalma-jalma ti jauh ka sakuliah dunya katarik ka Anjeunna.

2: Urang teu kudu sieun babagi warta ngeunaan pangajaran jeung palayanan Yésus ka batur.

1: Rasul 2: 46-47 "Sareng dinten-dinten, ngadatangan Bait Allah babarengan sareng meupeuskeun roti di bumi masing-masing, aranjeunna nampi tuangeun kalayan gumbira sareng manah berehan, muji ka Allah sareng nampi kahadean ku sakumna jalma. Sareng Gusti nambihan kana jumlahna unggal dintenna jalma-jalma anu disalametkeun."

2: Pilipi 1:15-18 “Memang aya anu ngawartakeun Kristus ku sabab dengki jeung saingan, tapi aya anu ngawartakeun karep. Anu terakhir ngalakukeun kitu kusabab cinta, terang yén kuring disimpen di dieu pikeun ngabela Injil. Anu baheula ngawartakeun Al Masih tina ambisi anu mentingkeun diri, henteu ikhlas, panginten aranjeunna tiasa nyababkeun kasusah pikeun kuring nalika kuring diranté. Tapi naon masalahna? Anu penting nyaéta dina sagala hal, naha tina motif palsu atanapi leres, Kristus didakwakeun. Sarta alatan ieu kuring girang. Sumuhun, sarta kuring bakal terus girang.

Lukas 9:38 Jeung, behold, hiji lalaki ti rombongan ngagorowok, pokna, "Juragan, abdi neneda anjeun, tingali putra abdi, sabab anjeunna anak hiji-hijina."

Hiji lalaki jeung hiji-hijina putra naroskeun ka Yesus ningali ka anjeunna.

1. Hak Istimewa pikeun Nyuhunkeun Pitulung ka Yesus

2. Kakuatan Iman jeung Doa

1. Markus 10:46-52 - Yesus nyageurkeun Bartimeus Buta

2. James 5: 13-16 - The Power of Solat jeung syahadat

Lukas 9:39 Jeung, aya hiji roh nyokot manéhna, jeung manéhna ujug-ujug ceurik kaluar; Sarta eta teareth anjeunna yén anjeunna foameth deui, sarta bruising anjeunna boro departing ti anjeunna.

Hiji roh datang ka hiji lalaki sarta ngabalukarkeun manéhna ceurik kaluar kanyeri, foaming di sungut jeung ngabalukarkeun manéhna nyeri pisan saméméh departing ti manéhna.

1. "Kakuatan Musuh: Nangtung Teguh Ngalawan Serangan Spiritual"

2. "Kakuatan Iman: Nungkulan Tantangan Kalayan Pitulung Allah"

1. 1 Peter 5: 8-9 - "Kudu sober-dipikiran; jadi waspada. Musuh anjeun Iblis prowls sabudeureun kawas singa roaring, néangan batur pikeun devour. Nolak anjeunna, teguh dina iman anjeun, nyaho yén jenis sarua sangsara. keur dialaman ku duduluran anjeun di sakuliah dunya."

2. Yakobus 4:7-8 - "Ku sabab kitu, nyerahkeun diri ka Allah. Nolak Iblis, sareng anjeunna bakal kabur ti anjeun. Deukeut ka Allah, sareng anjeunna bakal caket ka anjeun. Bersihkeun panangan anjeun, anjeun anu dosa, sareng ngamurnikeun anjeun. haté, anjeun dua-pikiran."

Lukas 9:40 Jeung kuring besought murid Anjeun pikeun ngusir manéhna kaluar; jeung maranehna teu bisa.

Yésus miwarang murid-muridna pikeun ngusir roh jahat, tapi maranéhna teu bisa.

1. Kakuatan Iman: Diajar Percanten ka Gusti dina Situasi Hésé

2. Nungkulan Sieun: Ngandelkeun Allah pikeun Kakuatan sareng Wani

1. Mateus 17:20 - Jeung Yesus ngadawuh ka aranjeunna, Kusabab unbelief anjeun: pikeun verily kuring ngomong ka anjeun, Lamun anjeun boga iman sakumaha sisikian tina siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, Pindah ti dieu ka yonder place; sarta eta bakal dipiceun; sareng teu aya anu mustahil pikeun anjeun.

2. Markus 9:23 - Isa ngadawuh ka manéhna, Lamun anjeun canst percaya, sagala hal anu mungkin pikeun manéhna nu believeth.

Lukas 9:41 Waler Yesus, "Eh generasi anu teu percaya jeung sesat, sabaraha lila Kami kudu aya jeung anjeun, jeung sabar? Bawa putra anjeun ka dieu.

Yesus nyempad jalma-jalma kusabab kurang imanna sareng naroskeun aranjeunna nyandak putrana ka Anjeunna.

1: Urang kudu boga iman ka Allah jeung percaya ka Anjeunna pikeun mawa urang ngaliwatan struggles urang.

2: Urang kudu sabar jeung tabah jeung mawa masalah urang ka Allah.

1: Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun jaminan tina hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

2: Yakobus 1: 3-4 - "Kanggo anjeun terang yén nalika iman anjeun diuji, kasabaran anjeun ngagaduhan kasempetan pikeun tumuwuh. Ku kituna hayu eta tumuwuh, pikeun nalika daya tahan anjeun pinuh dimekarkeun, anjeun bakal sampurna jeung lengkep, needing nanaon. ."

Lukas 9:42 Jeung waktu manéhna datang, Iblis ngalungkeun manéhna ka handap, sarta nyampak. Jeung Yesus rebuked roh jahat, jeung healed budak, sarta dibikeun deui ka bapana.

Yesus encountered hiji budak anu kasurupan ku sétan sarta healed manéhna, delivering manéhna ka bapana.

1. Yesus nembongkeun otoritas-Na ngaliwatan mujijat

2. Kakuatan Iman dina Ngungkulan Tantangan

1. Mateus 8:28-34, Yesus ngusir setan

2. Markus 5:1-20, Yésus nyageurkeun hiji lalaki kasurupan sétan

Lukas 9:43 Jeung maranéhanana kabéh reuwas kana kakawasaan Allah kawasa. Tapi bari maranéhanana wondered unggal unggal hal anu dilakukeun ku Yesus, Anjeunna ngadawuh ka murid-murid,

Murid-murid héran ku kakawasaan Allah anu dipintonkeun ku Yésus.

1. Sumangga urang sami-sami héran kana kakawasaan Allah

2. Hayu urang diajar ti Yésus pikeun ngahargaan kakawasaan Allah

1. Jabur 33: 6 - Ku firman PANGERAN anu langit dijieun; jeung sakabeh host maranéhanana ku napas tina sungut-Na.

2. Mateus 19:26 - Tapi Yesus melong aranjeunna sarta ngadawuh ka aranjeunna, "Kalayan manusa ieu mustahil, tapi jeung Allah sagala hal anu mungkin."

Lukas 9:44 Hayu paribasa ieu nyerep kana ceuli anjeun: pikeun Putra Manusa bakal dibikeun ka leungeun manusa.

Putra Manusa bakal diserenkeun kana panangan manusa.

1: Yesus Kristus, Jurusalamet urang, rela nyerahkeun diri-Na pikeun diserahkeun ka manusa pikeun kasalametan urang.

2: Pangéran Allah urang daék sangsara di tangan manusa pikeun nyalametkeun urang tina dosa urang.

1: Yohanes 3:16 Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

2: Rum 5:8 Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina eta, bari urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.

Lukas 9:45 Tapi maranehna teu ngarti kana eta kecap, sarta eta disumputkeun ti maranehna, nepi ka teu katarima, jeung maranehna sieun nanya ka Anjeunna ngeunaan eta omongan.

Murid-murid teu ngarti kana omongan Yesus jeung sieun teuing nanya ka Anjeunna pikeun klarifikasi.

1: Urang kudu ngupayakeun paham kana ajaran Yésus, sanajan mimitina teu ngarti.

2: Urang kudu wani ménta katerangan ngeunaan hal-hal anu teu kaharti.

1: Yesaya 55: 8-9 - "Sabab pikiran kuring sanés pikiran anjeun, sareng jalan anjeun sanés jalan kuring, saur PANGERAN. Sabab sakumaha luhurna langit ti batan bumi, cara Kami leuwih luhur ti batan jalan maraneh, jeung pikiran Kami ti batan pikiran maraneh."

2: Yakobus 1:5 - “Lamun aya di antara aranjeun anu kurang hikmat, kudu menta ka Allah, anu maparin ka saban jalma kalawan murah tur teu ngahina; sarta eta bakal dibikeun ka manéhna.”

Lukas 9:46 Ti dinya timbul hiji pertimbangan di antara maranehna, nu mana di antarana kudu greatest.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan kumaha murid-murid pasea di antara sorangan ngeunaan saha anu bakal pangageungna di Karajaan Allah.

1. Kumaha Sombong Bisa Ngancem Panggero Urang: Mariksa Kasombongan Murid-murid dina Lukas 9:46

2. Kumaha Tetep Rendah Hati: Ngaleungitkeun Pentingna Diri dina Lukas 9:46

1. Lukas 22: 24-27 - Yesus ngajarkeun murid-murid-Na pikeun jadi hina jeung ngawula karana.

2. Mateus 23:11-12 - Yesus rebukes urang Parisi pikeun néangan hébat sarta muji humility.

Lukas 9:47 Yesus ngaraos pipikiran manah maranehna, nyandak hiji murangkalih, dipaparinkeun ka anjeunna,

Yésus ngaréspon kana sikep murid-murid anu ngasingkeun ku cara méré conto pikeun ngabagéakeun budak.

1: Urang bisa diajar tina conto Yésus yén unggal jalma kudu ditarima.

2: Urang kudu nyonto tuladan Yésus ngeunaan mikanyaah jeung silaturahmi ka kabéh jalma, teu paduli kasang tukangna.

1: Markus 10: 13-14 "Jeung aranjeunna mawa murangkalih ka Anjeunna supados anjeunna tiasa nyabak aranjeunna, sareng murid-murid dihukum. Tapi nalika Yesus ningali éta, anjeunna ambek sarta ngadawuh ka aranjeunna, "Hayu barudak datang ka Kami; ulah ngahalang-halang, sabab Karajaan Allah teh milik anu kawasa."

2: Epesus 5:1-2 “Ku sabab eta, kudu nurut ka Allah, sabage murangkalih anu dipikacinta. Jeung leumpang dina cinta, sakumaha Kristus mikanyaah urang jeung geus nyerah dirina nepi ka urang, kurban seungit jeung kurban ka Allah.

Lukas 9:48 Jeung ceuk maranehna, Saha-saha-saha narima budak ieu dina ngaran Kami narima kuring; jeung saha-saha-saha narima kuring narima manéhna nu ngutus Kami: pikeun saha anu pangleutikna di antara aranjeun sadaya, sarua bakal gede.

Yesus nyarioskeun ka murid-murid-Na yén saha waé anu ngabagéakeun murangkalih dina nami-Na bakal ngabagéakeun Anjeunna, sareng anu ngabagéakeun Anjeunna ogé ngabagéakeun anu ngutus Yesus. Anjeunna salajengna ngabejaan aranjeunna yén pangleutikna diantara aranjeunna bakal greatest.

1. "Kakuatan Sambutan"

2. "Nilai Karendahan Hati"

1. Mateus 18: 3-4 - "Jeung ceuk, Verily Kami nyebutkeun ka anjeun, iwal anjeun dirobah, sarta jadi kawas barudak leutik, anjeun moal asup ka Karajaan Sawarga. Sing saha anu ngarendahkeun dirina saperti budak leutik ieu, anu pangageungna di Karajaan Sawarga.”

2. James 4:10 - "Hunder yourselves di payuneun Gusti, sarta anjeunna bakal ngangkat anjeun nepi."

Lukas 9:49 Waler Yohanes, "Juragan, simkuring ningali aya anu ngusir setan atas nami Gusti; jeung urang ngalarang manéhna, sabab manéhna nuturkeun jeung urang.

Yohanes sareng murid-muridna ngalarang saurang lalaki pikeun ngusir sétan ku nami Yesus sabab anjeunna henteu nuturkeun aranjeunna.

1. Pentingna persatuan dina awak Kristus.

2. otoritas Yesus overcasting kaluar roh jahat.

1. 1 Korinta 12:12-20 - Pikeun sakumaha awak hiji, sarta ngabogaan loba anggota, sarta sakabeh anggota nu hiji awak, keur loba, anu hiji awak: kitu ogé Kristus.

2. Markus 3:14-15 - Jeung manéhna ordained dua belas, yén maranéhanana kudu jeung manéhna, sarta yén manéhna bisa ngirim eta mudik pikeun ngahutbah, jeung ngabogaan kakuatan pikeun nyageurkeun panyakit, jeung nundung setan.

Lukas 9:50 Saur Yesus ka anjeunna, "Ulah dihalang-halang; sabab anu henteu ngalawan ka urang, nya pikeun urang."

Yésus maréntahkeun ka murid-muridna supaya teu eureun-eureun batur milu ka maranéhna, sabab saha waé nu teu ngalawan téh nyaah ka maranéhna.

1. Urang babarengan leuwih kuat: Diajar nangkeup persatuan dina diversity.

2. Maju kalawan Iman: Overcoming oposisi jeung embracing positif.

1. Galata 6: 2 - Nanggung beban silih urang, sarta jadi minuhan hukum Kristus.

2. Rum 12:18 - Lamun mungkin, sajauh eta gumantung ka anjeun, hirup rukun jeung dulur.

Lukas 9:51 Sanggeus waktuna Anjeunna diangkat, anjeunna terus-terusan ngangkat beungeutna ka Yerusalem,

Yesus nempatkeun beungeut-Na ka Yerusalem pikeun minuhan misi jeung takdir-Na.

1: Yesus nekad pikeun ngalaksanakeun misi sareng takdir-Na, henteu paduli biayana.

2: Tekad Yésus pikeun nuturkeun kahoyong Allah nunjukkeun yén urang kudu daék ngalampahkeun nu sarua.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana.

2: Pilipi 2: 5-8 - Pikiran ieu di antara anjeun, anu aya dina Kristus Yesus, anu, sanaos dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicepeng, tapi ngosongkeun dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki. Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi nurut kana titik maot, komo maot dina kayu salib.

Lukas 9:52 Jeung ngirim utusan miheulaan raray-Na.

Ayat ieu ngabahas kumaha Yésus ngutus utusan ti payun pikeun nyiapkeun datangna di hiji désa Samaria.

1. Pentingna persiapan sareng kasiapan.

2. Pentingna humility dina nyebarkeun injil.

1. Mateus 28: 19-20 - "Ku kituna indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah ka anjeun."

2. Pilipi 2: 1-4 - "Jadi lamun aya wae dorongan dina Kristus, sagala kanyamanan tina cinta, sagala partisipasi dina Roh, sagala kasih sayang jeung simpati, ngalengkepan kabagjaan abdi ku mahluk tina pikiran sarua, ngabogaan cinta sarua, keur di akur pinuh jeung hiji pikiran. Ulah ngalakukeun nanaon tina saingan atawa kaangkuhan, tapi dina humility ngitung batur leuwih pinunjul ti yourselves. Masing-masing urang ulah ngan ukur ningali kana kapentingan dirina, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

Lukas 9:53 Jeung maranehna teu narima manéhna, sabab beungeutna saolah-olah manéhna indit ka Yerusalem.

Yésus jeung murid-muridna keur indit ka Yérusalém, tapi jalma-jalma nu karandapan ku maranéhna teu ngabagéakeun sabab Yésus kaciri nuju ka dinya.

1. Yesus endured tampikan guna minuhan kahayang Allah

2. Urang kudu daék ngorbankeun ibadah ka Allah, sanajan hésé

1. John 15:13 - "Cinta Greater teu boga hiji ti ieu: iklas turun hirup hiji urang pikeun babaturan hiji."

2. Mateus 16:24 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Saha-saha hayang jadi murid Kami kudu mungkir diri jeung nyokot cross maranéhanana sarta nuturkeun kuring."

Lukas 9:54 Sareng murid-murid Yakobus sareng Yahya ningali éta, aranjeunna nyarios, "Gusti, kersa anjeun nitah seuneu turun ti langit, ngaduruk aranjeunna, sapertos Elias?"

Yakobus jeung Yohanes nanya ka Yésus naha maranéhna bisa manggil seuneu ti sawarga pikeun ngabasmi urang Samaria, kawas Élias.

1. Ulah Jadi Zelot: Bahaya Overzealousness

2. Ngabales Panolakan ku Asih

1. Mateus 5: 43-48 - "Anjeun geus uninga yen ieu ceuk, 'Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sarta hate musuh anjeun.' Tapi Kami nyarioskeun ka anjeun, Cinta ka musuh anjeun sareng nenedakeun anu ngaaniaya ka anjeun ... "

2. James 1: 19-20 - "Apal ieu, baraya abdi tercinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, slow mun nyarita, slow mun anger; pikeun anger manusa teu ngahasilkeun kaadilan Allah."

Lukas 9:55 Tapi Anjeunna ngalieuk, nyentak aranjeunna, saurna, "Aranjeun teu terang kumaha roh anjeun."

Yésus negor jalma-jalma lantaran teu ngarti kana jenis roh nu dipiboga ku maranéhna.

1. The Power of Rebuke: A Study of Jesus' Call to Tobat

2. Ngartos Ruh Allah: Naon Hartosna Nuturkeun Gusti

1. Epesus 4:30-32 - "Jeung ulah grief Roh Suci Allah, ku saha anjeun disegel pikeun poé panebusan. Nyingkirkeun sagala pait, amarah jeung amarah, brawling jeung fitnah, babarengan jeung sagala bentuk Maraneh kudu bageur, silih asih, silih hampura, sakumaha dina Kristus Allah ngahampura ka aranjeun."

2. Ibrani 12: 14-15 - "Jieun unggal usaha pikeun hirup di karapihan jeung dulur jeung kudu suci; tanpa kasucian teu saurang ogé bakal ningali Gusti. Tingali ka dinya nu teu saurang ragrag pondok tina rahmat Allah jeung nu teu pait. akar tumuwuh nepi ka ngabalukarkeun kasulitan jeung najis loba".

Lukas 9:56 Sabab Putra Manusa teh datang lain pikeun ngancurkeun nyawa manusa, tapi pikeun nyalametkeun. Jeung maranéhna indit ka kampung sejen.

Putra Manusa sumping pikeun nyalametkeun nyawa, lain pikeun ngancurkeun.

1: Urang kudu neangan pikeun mawa kasalametan ka batur tinimbang karuksakan.

2: Yesus hoyong urang museurkeun kana nyalametkeun kahirupan sareng henteu ngancurkeun aranjeunna.

1: Yohanes 3:16-17 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

2: Mateus 5:44-45 - Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, Cinta musuh anjeun, ngaberkahan maranéhanana anu kutukan anjeun, ngalakukeun kahadean ka jalma anu hate anjeun, jeung neneda pikeun maranéhanana anu bothfully ngagunakeun anjeun, jeung nganiaya anjeun; Sing jadi putra-putra Rama Anjeun nu di sawarga.

Lukas 9:57 Sajeroning aranjeunna nuju jalan, aya saurang anu ngalahir ka Anjeunna, "Juragan, abdi bade ngiring ka mana wae Gusti."

Murid-murid Yésus papanggih jeung saurang lalaki nu hayang pisan nuturkeun ka mana waé Yésus indit.

1. Pentingna kumawula ka misi Kristus.

2. Kakuatan haté anu daék ngalaksanakeun pagawéan anu hébat.

1. Mateus 16:24 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, Lamun saha bakal datang sanggeus kuring, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na, sarta nuturkeun kuring."

2. Rum 12: 1 - "Kuring menta anjeun kituna, Dulur-dulur, ku mercies Allah, nu nampilkeun awak anjeun kurban hirup, suci, ditarima ka Allah, nu layanan lumrah Anjeun."

Lukas 9:58 Yesus ngadawuh ka manéhna, Foxes boga liang, jeung manuk di awang-awang boga sayang; tapi Putra Manusa teu boga tempat pikeun neundeun sirah-Na.

Yésus ngajarkeun yén pikeun jadi murid sajati kudu daék nyerahkeun harta banda jeung daék nyadiakeun keur dirina sorangan.

1: Pemuridan anu leres ngabutuhkeun urang nyerah harta dunya sareng percanten ka Allah pikeun nyayogikeun kabutuhan urang.

2: Conto Yésus ngeunaan kahirupan bébas tina harta banda ngajar urang pikeun ngandelkeun rezeki ti Allah.

1: Mateus 6:25-34 - Yesus ngajarkeun urang pikeun henteu hariwang ngeunaan kabutuhan dasar urang, tapi percanten kana rezeki Allah.

2: Pilipi 4:19 - Allah bakal nyadiakeun sagala pangabutuh urang nurutkeun richer-Na dina kamulyaan.

Lukas 9:59 Saur-Na ka nu saurang deui, “Tuturkeun Kami!” Tapi saurna, "Gusti, pasihan abdi heula kanggo ngubur Bapa."

Petikan ieu nyorot tanggapan Yesus ka saurang lalaki anu naroskeun nuturkeun Anjeunna saatos ngubur ramana.

1: Urang kudu salawasna inget komitmen urang ka jalma nu pangdeukeutna ka urang, sanajan aranjeunna datang kana konflik jeung commitments urang ka Allah.

2: Allah sok nyauran urang pikeun nuturkeun Anjeunna, henteu paduli komitmen sareng kaayaan urang ayeuna.

1: Mateus 8:21-22 - "Jeung sejen murid-Na ceuk manéhna, "Gusti, idin kuring indit heula jeung ngubur bapa. Tapi Yesus ngadawuh ka manéhna, "Tuturkeun Kami; jeung hayu nu maot ngubur maot maranéhanana."

2: Pilipi 3: 13-14 - "Dulur-dulur, kuring henteu nganggap diri kuring parantos nangkep: tapi hiji hal anu kuring laksanakeun, mopohokeun hal-hal anu aya di tukangeun, sareng dugi ka hal-hal anu sateuacanna, kuring pencét kana tanda pikeun hadiah tina panggero luhur Allah dina Kristus Yesus."

Lukas 9:60 Saur Yesus ka anjeunna, "Kudu anu maot ngubur mayitna;

Yésus ngajurung saurang lalaki pikeun nguarkeun Karajaan Allah tibatan ngubur mayit.

1. Ngautamakeun Misi Allah Ti batan Prioritas Manusa

2. Hirup Taat Radikal

1. Mateus 28: 19-20 - Ku sabab kitu, indit, sarta ngajarkeun sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci: Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal naon wae Kuring geus paréntah ka anjeun. jeung, lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir dunya. Amin.

2. Markus 16:15-16 - Jeung cenah ka maranehna, Go ye ka sakuliah dunya, jeung ngahutbah injil ka unggal mahluk. Sing percaya jeung dibaptis bakal disalametkeun; tapi sing saha anu teu percaya bakal dikutuk.

Lukas 9:61 Saur anu saurang deui, "Gusti, abdi bade ngiring ka Gusti; tapi hayu atuh pamitan heula ka aranjeunna, nu aya di imah kuring.

Yesus ngajarkeun urang pentingna prioritas komitmen urang ka Anjeunna leuwih kulawarga urang jeung possessions earthly.

1: Komitmen urang ka Yesus kudu jadi prioritas pangluhurna urang

2: Urang Kudu Milih Yesus Luhureun Sadayana

1: Mateus 6:33 - Tapi neangan heula karajaan-Na jeung kaadilan-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal dibikeun ka anjeun ogé.

2: Ibrani 12: 1-2 - Ku sabab éta, ku sabab urang dikurilingan ku méga anu ageung saksi, hayu urang miceun sagala anu ngahalangan sareng dosa anu gampang ngaganggu. Sarta hayu urang ngajalankeun kalawan Persib lomba ditandaan kaluar pikeun urang, ngalereskeun panon urang dina Yesus, panaratas jeung perfecter iman.

Lukas 9:62 Saur Yesus ka anjeunna, "Saha-saha anu ngawuluku kana bajak sareng ningali ka tukang, moal aya anu pantes pikeun Karajaan Allah."

Teu aya anu neuteup ka tukang bari ngawuluku anu cocog pikeun Karajaan Allah.

1: Urang kudu narékahan pikeun tetep fokus ka Yéhuwa jeung teu kaganggu ku dunya sabudeureun urang.

2: Urang kudu tetep teguh dina iman jeung ulah kagoda pikeun mundur.

1: Pilipi 3: 13-14 "Dulur-dulur, kuring henteu nganggap yén kuring parantos nyekel éta. Tapi hiji hal anu kuring lakukeun: Mopohokeun naon anu aya di tukangeun sareng narékahan ka hareup, kuring teras-terasan ka tujuan pikeun kéngingkeun hadiah anu ku Allah parantos nyauran kuring ka surga dina Kristus Yesus.

2: Ibrani 12: 1-2 "Ku sabab éta, ku sabab urang dikurilingan ku méga anu ageung saksi, hayu urang miceun sagala anu ngahalangan sareng dosa anu gampang ngaganggu. Sareng hayu urang lumpat kalayan tabah dina balapan anu ditandaan pikeun urang, neuteup ka Yesus, anu panaratas sareng nyampurnakeun iman."

Lukas 10 nyaritakeun ngeunaan ngutus tujuh puluh dua murid, pasemon ngeunaan urang Samaria anu bageur, sareng kunjungan Yesus ka bumi Marta sareng Maryam.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus nunjuk tujuh puluh dua murid sanés sareng ngirim aranjeunna pasangan-pasangan ka unggal kota anu badé angkat. Anjeunna maréntahkeun aranjeunna kumaha aranjeunna kedah ngalaksanakeun diri, negeskeun yén aranjeunna sapertos domba diantara ajag. Maranéhna teu kudu mawa duit atawa pakean tambahan, tapi ngandelkeun silaturahmi jalma-jalma nu ngabagéakeun maranéhna (Lukas 10:1-12). Nalika aranjeunna balik gumbira sabab malah setan dikintunkeun ka aranjeunna dina nami-Na, Yesus ngingetkeun aranjeunna henteu girang dina kakuatan maranéhanana leuwih roh tapi yén ngaran maranéhanana ditulis di sawarga (Lukas 10:17-20).

Ayat 2: Sanggeus silih tukeur ieu, Yesus muji Allah pikeun nembongkeun hal ieu ka "budak leutik" - jalma cukup hina pikeun nampa wahyu Allah - tinimbang nu wijaksana jeung diajar. Anjeunna oge negeskeun hubungan unik-Na jeung Allah salaku Putra Rama ngan hiji anu nyaho Rama pinuh sabalikna ngan hiji bisa nembongkeun Rama batur (Lukas 10:21-24). Lajeng ahli hukum nguji Anjeunna ku nanya naon anu kudu anjeunna laksanakeun inherent hirup langgeng. Salaku jawaban, Yesus nunjuk anjeunna deui kana hukum anu nyarios cinta ka Gusti sadayana jiwa jiwa kakuatan pikiran tatangga sorangan sapuk kana interpretasi ieu ditambahkeun carita Urang Samaria alus ngagambarkeun neighborliness leres henteu wates wates agama sosial tapi ngalibatkeun némbongkeun welas asih saha wae teu paduli etnis atawa status maranéhanana. ( Lukas 10:25-37 ).

Ayat ka-3: Bab éta dipungkas ku caritaan ngeunaan datangna Yésus ka imah Marta jeung Maryam. Bari Marta sibuk jeung sagala persiapan pikeun nampa tamu, Mary adina nya diuk di suku Yesus ngadangukeun ajaran-Na. Nalika Martha humandeuar ngeunaan ngabogaan sakabéh karya sorangan ditanya Gusti ngabejaan sadulur pitulung Anjeunna ngawaler "Marta Martha anjeun hariwang kesel ngeunaan loba hal sababaraha hal diperlukeun memang ngan hiji Mary geus dipilih naon hadé éta moal dicokot jauh ti dirina." Kajadian ieu highlights pentingna prioritizing hubungan nourishment spiritual leuwih busyness porsi malah hal alus kawas silaturahmi lamun ngaganggu urang ti sabenerna dédéngéan narima kecap.

Lukas 10:1 Sanggeus kitu PANGERAN nimbalan tujuh puluh deui, sarta ngutus duaan-duaan miheulaan Mantenna ka saban kota jeung tempat anu ku Mantenna bakal datang.

Gusti nunjuk tujuh puluh jalma deui pikeun asup ka unggal kota jeung tempat dimana Anjeunna sorangan bakal datang.

1. Allah maparin tugas penting ka urang, sarta urang kudu satia jeung taat pikeun ngalaksanakeunana.

2. Gusti marengan urang dina sagala usaha urang, sarta Mantenna bakal maparin pituduh jeung kakuatan pikeun ngalaksanakeun pangersa-Na.

1. Mateus 28:18-20 - "Jeung Yesus sumping ka aranjeunna, "Sagala otoritas di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka Kami. Putra sareng Roh Suci, ngajar aranjeunna ngalaksanakeun sagala anu diparentahkeun ka anjeun. Sareng behold, Kami sareng anjeun salawasna, dugi ka ahir jaman."

2. Siloka 3:5-6 - “Percanten ka Gusti kalayan sagemblengna hate, ulah ngandelkeun pangarti sorangan. Dina sagala cara anjeun, akur anjeunna, sareng anjeunna bakal ngalempengkeun jalan anjeun."

Lukas 10:2 Ku sabab kitu Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, Panén sabenerna gede, tapi kuli saeutik.

Yésus ngajurung murid-muridna pikeun ngadoa ka Allah sangkan méré leuwih loba pagawé pikeun mantuan panén.

1. Kakuatan Doa sareng Pasihan Gusti - negeskeun pentingna doa sareng kasatiaan Gusti pikeun nyayogikeun nalika urang naroskeun.

2. Kaagungan Panén jeung Kabutuhan Buruh - negeskeun kabutuhan anu gedé pikeun buruh jeung pentingna hasil panen.

1. Mateus 9:35-38 - Yesus ngirim kaluar murid-murid pikeun ngahutbah jeung dudung.

2. James 5: 13-18 - The kakuatan doa jeung kasatiaan Allah.

Lukas 10: 3 Go cara anjeun: behold, Kuring ngutus anjeun mudik salaku anak domba di antara ajag.

Petikan nyarioskeun ngeunaan Yesus ngutus murid-murid-Na salaku anak domba di antara ajag.

1. Panggero pikeun Iman Teu Sieun: Nangkeup Kakuatan Allah dina Situasi Hésé

2. Kawani Domba: Nyokot Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal Gunung nepi ka jangjang sakumaha garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, sarta moal pingsan ".

2. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus nu strengthens kuring."

Lukas 10:4 Ulah mawa dompet, atawa kantong, atawa sapatu, sarta ulah salam ka saha ku jalan.

Petikan ieu nyorong pengikut Yesus pikeun ngarambat enteng sareng rendah haté dina interaksi sareng batur.

1: Hirup Humbly - Pesen ka urang Kristen pikeun henteu mawa harta anu nunjukkeun kabeungharan atanapi kareueus sareng ngabagéakeun jalma-jalma kalayan hormat sareng rendah haté.

2: Lalampahan Enteng - Panginget pikeun pengikut Yesus pikeun henteu nyandak langkung ti anu dipikabutuh pikeun perjalanan sareng percanten kana rezeki Allah.

1: Mateus 10: 8-10 - Freely ye geus narima, kalawan bébas méré. Nyadiakeun henteu emas, atawa pérak, atawa kuningan dina dompet anjeun, atawa kantong keur lalampahan anjeun, atawa dua jas, atawa sapatu, atawa acan tongkat: pikeun workman anu pantes daging-Na.

2: Pilipi 4:19 - Tapi Allah abdi bakal nyadiakeun sagala kabutuhan Anjeun nurutkeun richness-Na dina kamulyaan ku Kristus Yesus.

Lukas 10:5 Jeung ka imah nu mana wae nu Anjeun asupkeun, kahiji sebutkeun, Peace jadi ka imah ieu.

Yesus maréntahkeun murid-murid-Na pikeun asup ka imah mana waé anu aranjeunna lebetkeun sareng salam kalayan kecap "Peace be to this house."

1. "Katengtreman mangrupikeun Anugrah ti Gusti"

2. "Ngucapkeun salam ka batur kalayan katengtreman"

1. John 14:27 - "Karapihan kuring tinggalkeun sareng anjeun; karapihan kuring masihan anjeun. Kuring henteu masihan anjeun sakumaha anu dipasihkeun ku dunya. Ulah ngantepkeun haté anjeun kaganggu sareng ulah sieun."

2. Rum 12:18 - "Lamun mungkin, sajauh eta gumantung kana anjeun, hirup rukun jeung dulur."

Lukas 10:6 Jeung lamun Putra karapihan aya di dinya, karapihan anjeun bakal rested kana eta: lamun henteu, eta bakal balik deui ka anjeun.

Putra karapihan mangrupikeun berkah sareng sumber katengtreman pikeun anu nampi anjeunna. 1. Kakawasaan Putra Damai 2. Narima Berkah Putra Damai. 1. Rum 5:1-2 - Ku alatan éta, saprak urang geus diyakinkeun ngaliwatan iman, urang boga karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus. 2. Pilipi 4:7 - Jeung karapihan Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

Lukas 10:7 Jeung di imah sarua tetep, dahar jeung nginum hal saperti maranéhanana méré: pikeun kuli téh pantes upah na. Ulah ti imah ka imah.

Babak éta nekenkeun pentingna cicing di hiji imah sareng tuang sareng nginum naon waé anu disayogikeun, sabab kuli anu pantes digajih.

1. Ngartos pentingna kerja keras sareng ganjaranana.

2. Ngalatih karendahan sareng sukur di tempat damel.

1. Mateus 20: 1-16 - Carita ngeunaan kuli di kebon anggur.

2. Epesus 4:28 - Gawé kalawan integritas jeung earn gajih.

Lukas 10:8 Jeung ka mana wae kota anjeun asup, sarta maranéhanana narima anjeun, dahar naon bae anu geus diatur saméméh anjeun.

Petikan éta nyorong urang pikeun nampi silaturahmi sareng nyandak tuangeun anu ditawarkeun.

1: Narima silaturahmi kalawan rahmat jeung syukur.

2: Témbongkeun pangajén ngaliwatan tindakan urang.

1: Rum 12:13 - Ngadistribusikaeun kana kabutuhan para wali; dibikeun ka silaturahmi.

2: Ibrani 13: 2 - Ulah poho pikeun ngahibur urang asing: pikeun ku kituna sababaraha geus ngahibur malaikat tanpa disadari.

Lukas 10:9 Jeung cageur nu gering nu aya di dinya, sarta ngomong ka maranehna, Karajaan Allah geus datang deukeut ka anjeun.

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun nyageurkeun nu gering jeung ngumumkeun datangna Karajaan Allah.

1. Urang Samaria anu bageur: Némbongkeun Karunya jeung Ngawartakeun Karajaan Allah

2. Ngawartakeun Injil Kasalametan: Datangna Karajaan Allah

1. Yesaya 61: 1-2 - Roh Gusti Allah aya kana kuring; sabab Gusti geus anointed kuring pikeun ngahutbah warta alus ka meek; Mantenna ngutus kuring pikeun ngabeungkeut nu patah hati, ngembarkeun kamerdikaan ka para tawanan, jeung muka panjara ka nu kabeungkeut;

2. John 14:27 - Peace kuring ninggalkeun sareng anjeun, karapihan abdi masihan ka anjeun: teu sakumaha dunya giveth, kuring masihan ka anjeun. Entong hariwang haté anjeun, ulah sieun.

Lukas 10:10 Tapi ka kota mana waé anu anjeun lebetkeun, anu henteu nampi anjeun, angkat ka jalan-jalan anu sami, sareng ucapkeun,

Petikan dina Lukas 10:10 nyorong pamiarsa pikeun ngumumkeun Injil sanaos jalma-jalma nolak nampi éta.

1: Urang teu kudu pundung dina misi urang nyebarkeun pesen Injil ngaliwatan lampah urang jeung ucapan urang.

2: Yéhuwa maréntahkeun urang pikeun mawa warta hadé tina Injil ka sakumna jalma, teu sual jawabanana.

1: Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala anu Kami paréntah ka anjeun; Jeung lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir jaman.”

2: Markus 16:15 - "Pindah ka sakumna dunya sareng ngawartosan Injil ka sadaya ciptaan."

Lukas 10:11 Malah lebu kota aranjeun, nu napel ka urang, ku kami dipupus ngalawan ka aranjeun.

Karajaan Allah caket ka sadaya jalma, henteu paduli lokasina.

1: Asih Allah ka urang teu aya saratna sareng salawasna aya.

2: Urang dipanggil pikeun néangan Karajaan Allah dina kahirupan sapopoé.

1: Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén boh maot, boh hirup, boh malaikat, boh panguasa, boh anu ayeuna, boh anu bakal datang, boh kakawasaan, boh jangkungna, boh jero, boh naon-naon sejenna di sakabeh. ciptaan, bakal bisa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

2: Jabur 34:8 - "Oh, rasakeun tur tingal yen Gusti teh alus! Bagja jalma anu nyokot ngungsi ka Anjeunna!"

Lukas 10:12 Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, éta bakal leuwih lumayan dina poé éta pikeun Sodoma, ti batan kota éta.

Allah bakal ngahukum jalma-jalma anu henteu taat ka Anjeunna langkung kasar tibatan jalma-jalma anu taat.

1: Allah teh hakim nu adil jeung moal ngantep nu jahat luput dihukum.

2: Ta'at ka Allah sareng janten leres di payuneun Anjeunna.

1: Rum 2: 6-8 - Allah "bakal males ka unggal jalma nurutkeun amal-Na: hirup langgeng ka jalma anu ku continuance sabar dina ngalakonan alus neangan kamulyaan, kahormatan, jeung kalanggengan; tapi pikeun jalma anu néangan diri jeung ulah nurut ka bebeneran, tapi nurut kana unrighteousness-indignation jeung murka.

2: Yesaya 1:16-17 - Nyeuseuh yourselves, beresih yourselves; Singsingkeun kajahatan anjeun tina payuneun panon Kami. Lirén ngalakukeun jahat, Diajar ngalakukeun alus; Neangan kaadilan, rebuke nu zalim; Ngabelaan nu yatim, ngabela randa.

Lukas 10:13 Cilaka maneh, Korazin! cilaka anjeun, Betsaida! Sabab lamun di Tirus jeung Sidon geus dilakonan kaajaiban-kaajaiban, anu geus dilakonan di aranjeun, geus lila maranehna tobat, linggih di sackcloth jeung lebu.

Yesus nyatakeun kasangsaraan di dua kota di Galilea kusabab nampik tobat sanaos nyaksian karya-karya-Na.

1. Mikawanoh Kaajaiban Allah jeung Ngabales dina Tobat

2. Balukar tina Nolak Ngaku Kakawasaan Allah

1. Yesaya 45:22 - “Balik ka Kami sarta disalametkeun, sakabeh anjeun tungtung bumi; sabab Kami Allah, teu aya nu lian.”

2. Rum 10: 9-10 - "Lamun ngaku kalawan sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. Pikeun éta kalayan haté anjeun anu percaya sareng diyakinkeun, sareng ku sungut anjeun ngaku sareng disalametkeun."

Lukas 10:14 Tapi bakal leuwih lumayan pikeun Tirus jeung Sidon dina judgment, ti pikeun anjeun.

Yésus ngingetkeun murid-muridna yén hukuman pikeun jalma-jalma nu nolak maranéhna bakal leuwih goreng ti batan Tirus jeung Sidon.

1. "Hirup salaku Saksi Yesus: Balukar tina Panolakan"

2. "The Murka Allah: Naha Panolakan Injil leuwih goreng ti Jahiliah"

1. Mateus 11: 20-24 - Yesus warns kota Korazin, Betsaida, jeung Kapernaum tina hukuman gede pikeun unbelief maranéhanana.

2. Rum 11:22 - rahmat Allah geus ngalegaan ka jalma anu teu nyaho ka Anjeunna, tapi murka-Na ditangtayungan pikeun jalma anu geus nampik Anjeunna.

Lukas 10:15 Jeung maneh, Kapernaum, anu geus Maha Agung ka sawarga, bakal dialungkeun ka naraka.

Yesus warns Kapernaum yén lamun teu tobat, eta bakal dialungkeun ka naraka.

1. Peringatan Yesus: Tobat atanapi Nyanghareupan Hukuman Langgeng

2. Balukar tina Nolak Tobat: Kapernaum minangka Peringatan

1. Mateus 11: 20-24 - Yesus rebukes kota Korazin jeung Betsaida pikeun henteu tobat sanajan mujijat-Na.

2. Yesaya 5:14 - Allah bakal ngahukum jalma anu nolak kecap-Na.

Lukas 10:16 Sakur anu ngadenge ka maraneh, ngadenge ka Kami; jeung manéhna nu depiseth anjeun depiseth kuring; jeung saha-saha anu ngahina ka Kami, ngahina ka anu ngutus Kami.

Ayat ieu nyorot yén murid-murid Yésus téh kudu dihormat, jeung nu teu hormat ka maranéhna téh sarua jeung teu ngajénan Yésus jeung Allah.

1. Murid-murid Yésus kudu dianggap salaku wawakil ti pangersa Allah, sarta kudu dihormat.

2. Teu hormat ka murid-murid Yesus sarua jeung teu hormat ka Yesus jeung Allah, jeung teu kudu dilakonan.

1. Rum 13: 1-7 - Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur. Pikeun euweuh kakuatan tapi ti Allah: kakuatan nu aya anu ordained Allah.

2. Mateus 7:12 - Ku alatan éta, sagala hal anu anjeun pikahoyong ku lalaki pikeun anjeun, lakukeun ogé ka aranjeunna: sabab ieu mangrupikeun hukum sareng nabi-nabi.

Lukas 10:17 Tujuh puluh urang balik deui kalayan gumbira, pokna, "Gusti, setan-setan oge tunduk ka kami ku jenengan Gusti."

Murid-murid kacida bungahna waktu maranéhna manggihan yén maranéhna boga wewenang pikeun ngawasa sétan-sétan ngaliwatan ngaran Yésus.

1. Kakuatan Ngaran Yesus - Mariksa Otoritas Percaya

2. Bungah dina Palayanan - Diajar tina Tanggapan Murid

1. Mateus 28: 18-20 - Komisi Agung Yesus jeung Otoritas dibikeun ka mu'min

2. Epesus 6:10-18 - Masangkeun Armor Allah pikeun Perang Rohani

Lukas 10:18 Saur anjeunna ka aranjeunna, "Kuring beheld Iblis sakumaha kilat ragrag ti langit.

Petikan ieu ngajelaskeun visi Yesus ngeunaan Sétan dibuang ti sawarga sapertos kilat.

1. Realitas jeung Kakuatan Iblis dina Kahirupan Urang

2. Balukar tina Nolak Pangawasa Allah

1. Yesaya 14:12-15 - Ragrag Iblis

2. Epesus 6: 11-12 - Putting on sakabeh Armor Allah

Lukas 10:19 Behold, Kuring mere Anjeun kakuatan pikeun tapak tatu dina oray jeung kalajengking, sarta leuwih sagala kakuatan musuh: jeung teu aya anu bakal menyakiti anjeun.

Yesus masihan urang kakuatan pikeun nungkulan sagala kakuatan musuh jeung janji yén euweuh bakal ngarugikeun urang.

1. Kakawasaan Yesus: Kumaha Teu Kasakitan ku Musuh

2. Nungkulan Sieun ku Kakawasaan Yesus

1. Rum 8:31 - Naon anu bakal urang ucapkeun ka hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

2. Jabur 91:3-4 - Pasti anjeunna bakal nyalametkeun anjeun tina snare of fowler, sarta ti pestilence noisome. Anjeunna bakal nutupan anjeun ku bulu-Na, sarta dina jangjang-Na wajib anjeun percanten: bebeneran-Na bakal tameng jeung buckler Anjeun.

Lukas 10:20 Tapi dina hal ieu ulah girang, yén roh tunduk ka anjeun; tapi rada girang, sabab ngaran anjeun ditulis di sawarga.

Girang dina keur disimpen jeung ngabogaan ngaran anjeun ditulis di sawarga, teu ngabogaan otoritas leuwih roh.

1. Girang dina Kasalametan: Ngaran Urang Ditulis di Sawarga

2. Kakuatan Otoritas: Rejoicing di Roh Tunduk Kami

1. Rum 10:13 - Pikeun saha waé anu nyauran nami Gusti bakal disalametkeun.

2. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun disimpen ngaliwatan iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

Lukas 10:21 Dina jam eta Yesus rejoicated dina sumanget, sarta ngomong, Abdi hatur nuhun, O Rama, Gusti langit jeung bumi, nu geus nyumputkeun hal ieu ti wijaksana jeung wijaksana, jeung geus nembongkeun eta ka orok. Bapa; keur kitu eta seemed alus dina tetempoan thy.

Yesus rejoices dina kaputusan Rama urang pikeun nembongkeun bebeneran Allah ka jalma anu hina jeung childlike.

1. Girang dina Wasiat Bapa: Ngagungkeun Wahyu Ilahi

2. Humbleness sateuacan Gusti: The berkah tina Iman Childlike

1. Mateus 11: 25-26 "Dina waktos éta Isa ngadawuh, "Kuring muji Anjeun, Bapa, Gusti langit jeung bumi, sabab geus disumputkeun hal ieu ti wijaksana jeung diajar, sarta wangsit ka barudak leutik. Leres, Bapa, ieu mangrupikeun anu anjeun pikahoyong."

2. James 4: 6-10 "Tapi anjeunna masihan urang langkung rahmat. Éta pisan sababna naha Kitab Suci nyebutkeun: "Allah opposes nu reueus tapi nembongkeun ni'mat ka nu hina. "Jadi hina yourselves handapeun kakuatan perkasa Allah, sarta dina waktu katuhu. Mantenna bakal ngangkat anjeun dina kahormatan. Serahkeun sagala kahariwang sareng kaprihatinan anjeun ka Gusti, sabab Mantenna paduli ka anjeun. Sing ati-ati sareng waspada. Musuh anjeun, Iblis, lirén lir singa anu ngagero, milarian anu ngahakan. Tantang anjeunna, nangtung. teguh dina iman, sabab anjeun terang yen dulur-dulur di sakuliah dunya bakal ngalaman jenis sangsara sarua. Jeung Allah tina sagala rahmat, anu geus disebut anjeun ka kamulyaan langgeng-Na di Kristus, sanggeus anjeun geus sangsara bari saeutik. Anjeunna bakal mulangkeun anjeun sareng ngajantenkeun anjeun kuat, teguh sareng tabah."

Lukas 10:22 Sagala hal geus dibikeun ka Kami ti Rama Kami: jeung teu saurang ogé nyaho saha Putra, tapi Rama; jeung saha Rama, tapi Putra, jeung manéhna ka saha Putra bakal nembongkeun manéhna.

Yesus ngungkabkeun yén ngan ukur Anjeunna anu terang ka Bapa sareng ngan ukur Bapa anu terang ka Anjeunna, sareng Anjeunna bakal nembongkeun Rama ka jalma anu dipilih ku Anjeunna.

1. Sifat Nganyatakeun Yesus - ngartos pentingna Yesus ngalaan Bapa ka jalma anu ku Anjeunna dipilih.

2. Misteri Bapa sareng Putra - ngajalajah hubungan unik antara Bapa sareng Putra sareng implikasina pikeun urang.

1. Mateus 11: 25-27 - Dina waktu éta Yesus ngawaler jeung ngadawuh, Abdi hatur nuhun, O Rama, Gusti langit jeung bumi, sabab anjeun geus nyumputkeun hal ieu ti wijaksana jeung prudent, sarta geus wangsit ka orok.

2. John 16: 25-27 - hal ieu geus I spoke ka anjeun dina paribasa: tapi waktu datang, nalika kuring moal deui nyarita ka anjeun dina paribasa, tapi kuring bakal némbongkeun Anjeun plainly Rama.

Lukas 10:23 Anjeunna malik ka murid-murid-Na, sarta ngomong pribadi, "Bagja panon anu ningali naon anu anjeun tingali!

Murid-murid bagja ningali hal-hal anu aranjeunna tingali.

1: Allah parantos masihan kaberkahan anu ageung pikeun urang tiasa ningali kaajaiban ciptaan-Na.

2: Ngaliwatan panon urang bisa ngarasakeun kabagjaan asih jeung rezeki Allah.

1: Yesaya 6:1-3 - Dina taun anu Raja Uzia maot kuring nempo Gusti linggih dina tahta, luhur jeung diangkat nepi; jeung karéta jubah-Na ngeusi Bait Allah.

2: Mateus 5:8 - Bagja jalma anu beresih haténa, sabab bakal ningali ka Allah.

Lukas 10:24 Pikeun Kami ngabejaan ka maneh, yen loba nabi jeung raja geus hayang ningali eta hal nu anjeun tempo, jeung teu katempo eta; sareng ngadangukeun hal-hal anu anjeun dengekeun, sareng teu acan kadenge.

Ayat ieu nekenkeun hak istimewa pikeun ningali sareng ngadangu hal-hal tina Injil anu dipikahoyong ku seueur nabi sareng raja.

1. "Kautamaan Ngadangukeun Injil"

2. "Ajén Ningali Naon Anu Dipikanyaah ku Para Nabi sareng Raja"

1. Yesaya 29:18-19, "Jeung dina poé éta pireu bakal ngadéngé kecap tina kitab, sarta panon lolong bakal ningali kaluar obscurity, sarta kaluar tina gelap. Meek ogé bakal nambahan kabagjaan maranéhanana di Gusti, sareng anu miskin di antara manusa bakal girang dina Nu Mahasuci Israil."

2. Mateus 13: 16-17, "Tapi bagja panon anjeun, sabab aranjeunna ningali, sareng ceuli anjeun, sabab ngadenge. Saleresna kuring nyarioskeun ka anjeun, yén seueur nabi sareng jalma soleh anu hoyong ningali hal-hal anu anjeun tingali. , sarta henteu acan ningali aranjeunna; sareng ngadangukeun hal-hal anu anjeun dengekeun, sareng henteu acan kadéngé."

Lukas 10:25 Jeung, behold, hiji ahli hukum tangtu nangtung, sarta ngagoda anjeunna, paribasa, "Guru, naon anu kudu kuring pigawé pikeun inherent hirup langgeng?"

Saurang ahli hukum naroskeun ka Yesus naon anu kedah anjeunna laksanakeun pikeun kéngingkeun hirup langgeng.

1. Ngawujudkeun Rencana Allah: Kumaha Narima Hirup Langgeng.

2. Pananya Pangacara: Naon Anu Kudu Dipigawé Pikeun Narima Hirup Langgeng?

1. Mateus 19:16-30 - The Beunghar Young Man

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya nu Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng.

Lukas 10:26 Anjeunna nyarios ka anjeunna, "Naon anu kaserat dina Toret?" kumaha macana?

Yesus ngajarkeun yén pikeun nyaho kahayang Allah, urang kudu diajar jeung ngarti firman-Na.

1. Pentingna Nyaho jeung Ngarti Firman Allah

2. Hirup Taat kana Firman Allah

1. Jabur 119:11 - "Sabda anjeun geus kuring nyumput dina haté kuring, supaya kuring teu dosa ngalawan Anjeun."

2. Yesaya 8:20 - "Pikeun hukum jeung kasaksian: lamun maranéhna nyarita teu nurutkeun kecap ieu, éta alatan euweuh lampu di aranjeunna."

Lukas 10:27 Jeung manéhna ngawaler ceuk, Anjeun bakal nyaah ka Gusti Allah anjeun jeung sakabeh hate, jeung sakabeh jiwa Anjeun, jeung sakabeh kakuatan Anjeun, jeung jeung sakabeh pikiran anjeun; jeung tatangga thy salaku thyself.

Yésus ngajarkeun urang pikeun mikanyaah ka Allah kalayan sapinuhna haté, jiwa, kakuatan, jeung pikiran, jeung mikanyaah ka sasama saperti ka diri sorangan.

1. "Cinta ka Allah sareng Cinta ka Tatangga anjeun"

2. "Parentah Nu Maha Agung"

1. Mateus 22:37-40 - "Yesus ngadawuh ka manehna, 'Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate anjeun, kalawan sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.' Ieu parentah kahiji jeung agung. Jeung nu kadua saperti kieu: 'Maneh kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan.'”

2. 1 John 4: 20-21 - "Lamun aya anu nyebutkeun, 'Abdi bogoh ka Allah,' sarta hates lanceukna, anjeunna téh tukang bohong; Pikeun saha anu teu nyaah ka dulur-Na anu geus katempo, kumaha manéhna bisa nyaah ka Allah anu manéhna teu katempo? Sareng ieu parentah ti Anjeunna: Anu nyaah ka Allah kedah nyaah ka dulurna oge.”

Lukas 10:28 Saur anjeunna ka anjeunna, "Anjeun parantos ngawaler leres: laksanakeun ieu, sareng anjeun bakal hirup."

Petikan ieu nekenkeun pentingna nuturkeun paréntah Allah pikeun disalametkeun sareng hirup.

1. Paréntah-Paréntah Allah Anu Maparin Kahirupan - Lukas 10:28

2. Taat ka Allah jeung Hirup - Lukas 10:28

1. Deuteronomy 30: 19-20 - "Kuring nelepon langit jeung bumi pikeun saksi ngalawan anjeun kiwari, yen Kuring geus diatur saméméh anjeun hirup jeung maot, berkah jeung kutukan. Ku alatan éta, milih hirup, yén anjeun jeung turunan anjeun bisa hirup."

2. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku kurnia anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Jeung ieu teu ngalakukeun sorangan; eta teh kurnia Allah, teu hasil karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast ".

Lukas 10:29 Tapi anjeunna, daék menerkeun dirina, ceuk ka Yesus, Jeung saha tatangga kuring?

Hiji lalaki nanya ka Yesus saha tatanggana.

1. "Cinta tatangga anjeun: Parentah Allah sareng Komunitas Urang"

2. "A Heart of Welas Asih: Saha Tatangga Kuring?"

1. Mateus 22:39 - "Jeung kadua kawas eta, Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sakumaha thyself."

2. Rum 13: 8-10 - "Ulah ngahutang ka lalaki nanaon, tapi kudu cinta karana: pikeun anjeunna anu mikanyaah sejen geus minuhan hukum. Pikeun ieu, Anjeun moal zinah, Anjeun teu bakal maehan, Anjeun teu bakal maok. , Ulah jadi saksi palsu, Ulah covet, jeung lamun aya parentah sejen, eta sakeudeung kaharti dina paribasa ieu, nyaeta, "Maneh kudu nyaah ka tatangga anjeun sakumaha ka diri sorangan. minuhan hukum".

Lukas 10:30 Waler Yesus, "Aya jalma anu lungsur ti Yerusalem ka Yeriho, sarta murag di antara maling, anu dilucuti tina pakean-Na, sarta tatu manéhna, sarta indit, ninggalkeun manéhna satengah maot.

Aya hiji jalma indit ti Yerusalem ka Yeriho sarta diserang ku begal, ninggalkeun anjeunna satengah maot.

1: Urang kudu welas asih ka jalma-jalma anu butuh, sapertos urang Samaria anu bageur.

2: Urang bisa diajar tina carita urang Samaria nu bageur pikeun ngautamakeun batur.

1: Mateus 22:37-40 - "Yesus ngadawuh ka anjeunna, " 'Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun, kalawan sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.' Ieu parentah nu kahiji jeung nu agung. Jeung nu kadua nya eta: 'Maneh kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan.' Dina dua parentah ieu ngagantung sakabeh Toret jeung nabi-nabi."

2: James 2: 14-17 - "Naon mangpaatna, Dulur-dulur kuring, lamun batur nyebutkeun anjeunna boga iman tapi teu boga karya? Tiasa iman nyalametkeun manehna? Lamun lanceukna atawa sadulur téh taranjang jeung destitute dahareun sapopoé, sarta hiji. Anjeun nyarios ka aranjeunna, "Buang dina karapihan, jadi warmed jeung dieusian," tapi anjeun teu masihan aranjeunna hal anu diperlukeun pikeun awak, naon mangpaatna? Kitu ogé iman ku sorangan, lamun teu boga karya. geus maot."

Lukas 10:31 Kabeneran aya imam anu turun ka jalan éta;

Imam ngaliwat di sisi séjén nalika manéhna nempo hiji lalaki merlukeun.

1. Kakuatan Welas Asih: Diajar Asih sareng Nulungan Anu Ngabutuhkeun

2. Nyaksian Asih Allah: Kumaha Urang Bisa Ngabédakeun Kahirupan Batur

1. James 2:16 "Sabab lamun salah sahiji anjeun nyebutkeun ka aranjeunna, 'Pindah dina karapihan; tetep haneut jeung well fed,' tapi teu nanaon ngeunaan kaperluan fisik maranéhanana, naon gunana?"

2. Mateus 25: 35-40 "Kanggo kuring lapar anjeun masihan kuring tuang, kuring haus sareng anjeun masihan kuring nginum, kuring muhrim sareng anjeun ngajak kuring asup, kuring peryogi baju sareng anjeun ngagemkeun kuring. Abdi gering sareng anjeun ngarawat kuring, kuring di panjara sareng anjeun sumping ka kuring."

Lukas 10:32 Kitu ogé hiji urang Lewi, nalika anjeunna aya di éta tempat, datang jeung nempo manéhna, sarta ngaliwatan sisi séjén.

Perumpamaan ngeunaan urang Samaria anu bageur: Yesus masihan palajaran ngeunaan ngabantosan jalma-jalma anu butuh, henteu paduli kasang tukangna.

1. "A Heart of Compassion: Janten Tatangga ka Dulur"

2. "Cinta Ka Sadayana: Némbongkeun Kahadéan ka Sarerea"

1. Galata 6: 9-10 - "Jeung hayu urang bosen migawe kahadean, sabab dina mangsa nu bakal datang urang bakal panén, lamun urang teu nyerah. Ku kituna, salaku urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka dulur. khususna pikeun jalma-jalma anu ti kulawarga anu percaya."

2. James 1:27 - "Agama anu murni tur undefiled saméméh Allah, Rama, nya éta: ngadatangan yatim jeung randa dina kasangsaraan maranéhanana, sarta ngajaga diri unstained ti dunya."

Lukas 10:33 Tapi aya hiji urang Samaria, nalika anjeunna angkat, sumping ka tempat anjeunna;

Urang Samaria anu bageur karunya ka anu butuh.

1. Kakuatan Karep

2. Kakuatan Humility

1. Mateus 9:36 - Nalika anjeunna ningali jalma rea, anjeunna karunya ka aranjeunna, sabab éta harassed jeung daya teu upaya, kawas domba tanpa angon a.

2. Yakobus 2:14-17 - Naon gunana, dulur-dulur, lamun aya anu ngaku-ngaku iman tapi teu boga amal? Iman sapertos kitu moal tiasa nyalametkeun aranjeunna. Upamana lanceukna teu boga baju jeung kadaharan sapopoé. Upama salah saurang ti aranjeun ngomong ka maranehna, “Geura karapihan; tetep haneut sareng nyéépkeun tuangeun," tapi henteu ngalakukeun nanaon ngeunaan kabutuhan fisikna, naon gunana? Kitu deui, iman ku sorangan, lamun teu dibarengan ku lampah, tangtu maot.

Lukas 10:34 Jeung indit ka manéhna, sarta meungkeut nepi ka tatu-Na, tuang minyak jeung anggur, jeung manéhna diuk dina sato sorangan, jeung dibawa ka hiji panginepan, jeung ngurus manéhna.

Urang Samaria ngabantuan saurang lalaki anu tatu ku bégal ku cara ngabeungkeut tatuna, tuang minyak jeung anggur, sarta mawa manéhna ka panginepan pikeun miara manéhna.

1. The Good Samaritan: Hiji Modél Kaasih

2. Kabagéan Pamilik Panginepan: Miara Nu Muhrim

1. Yesaya 58:10 - "lamun méakkeun yourselves atas nama lapar jeung nyugemakeun kaperluan tertindas, lajeng lampu anjeun bakal naek dina gelap, jeung peuting anjeun bakal jadi kawas beurang."

2. 1 John 3:17 - "Lamun saha boga possessions material jeung nilik lanceukna atawa sadulur merlukeun tapi boga karunya on aranjeunna, kumaha tiasa asih Allah dina jalma éta?"

Lukas 10:35 Isukna, nalika anjeunna undur, anjeunna nyandak dua resép, dibikeun ka nu boga imah, sarta ngomong ka manehna, "Jaga anjeunna!" jeung naon maneh méakkeun leuwih, lamun kuring datang deui, kuring bakal repay thee.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus ngandelkeun dua koin ka host sareng nyarioskeun yén anjeunna bakal mayar biaya tambahan anu ditanggung.

1. Ngajalanan Kahirupan Berehan;

2. Nuturkeun Conto Yesus ngeunaan Amanah.

1. 2 Corinthians 9:7-8 - "Masing-masing anjeun kedah masihan naon anu anjeun mutuskeun dina haté anjeun pikeun masihan, henteu horéam atanapi dipaksa, sabab Allah mikanyaah anu masihan anu riang. Jeung Allah bisa ngaberkahan anjeun abundantly, ku kituna dina sagala hal saban waktu, ngabogaan sagala nu peryogi, anjeun bakal abound dina unggal karya alus.

2. Siloka 11:25 - "Jalma anu berehan bakal makmur; saha-saha anu nyegerkeun batur, tangtu bakal dihirupkeun deui.”

Lukas 10:36 Ti tilu ieu, saur anjeun, mana anu jadi tatangga ka anu murag di antara maling?

Perumpamaan urang Samaria anu bageur naroskeun saha anu janten tatangga ka anu peryogi.

1. Urang kedah nempatkeun batur sateuacan diri urang sareng ngabantosan anu peryogi.

2. Asih ka sasama boga harti nu leuwih gede ti batan nu hirup di gigireun.

1. Mateus 22:37-40 - Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.

2. Galata 6:10 - Ku kituna, sakumaha urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka dulur, sarta hususna ka jalma anu ti rumah tangga iman.

Lukas 10:37 Saur anjeunna, "Anu mikawelas ka Anjeunna." Saterusna Yesus ngadawuh ka manéhna, indit, jeung anjeun ogé kitu.

Petikan ieu nekenkeun pentingna nunjukkeun welas asih ka batur.

1. "Hirup sareng Rahmat: Ngalaksanakeun Asih sareng Kahadean Tanpa Syarat"

2. "Kakuatan Welas Asih: Kumaha Kaasih Bisa Ngarubah Kahirupan"

1. Mika 6: 8 - "Anjeunna parantos nyarioskeun ka anjeun, eh manusa, naon anu saé; Sareng naon anu diwajibkeun ku Gusti ka anjeun sanés ngalaksanakeun kaadilan, sareng mikacinta kahadean, sareng leumpang kalayan hina sareng Gusti anjeun?"

2. Mateus 5:7 - "Bagja anu welas asih, pikeun maranéhanana baris nampa rahmat."

Lukas 10:38 Ayeuna kajadian, nalika aranjeunna angkat, anjeunna lebet ka hiji desa anu tangtu: sareng awéwé anu namina Marta nampi anjeunna ka bumina.

Marta ngabagéakeun Yésus ka imahna.

1. Pangajaran silaturahmi: Ngabagéakeun batur ka imah urang.

2. Diajar tina conto Marta ngeunaan cara soméah.

1. Rum 12:13 - "Bagikeun ka umat Gusti anu butuh. Praktek silaturahmi.”

2. 1 Peter 4: 9 - "Tawarkeun silaturahmi ka silih tanpa grumbling."

Lukas 10:39 Jeung manehna boga adina ngaranna Maryam, anu ogé diuk di suku Yesus, sarta ngadéngé kecap-Na.

Maryam téh sadérék Marta nu daék ngadéngékeun pangajaran Yésus.

1) Pangabdian pikeun Ngadéngékeun Ajaran Yésus téh Pangutamana

2) Conto Maryam Ngadéngékeun Pangajaran Yésus téh Meungpeung

1) Yakobus 1: 22-25 - Tapi janten anu ngalaksanakeun pangandika, sareng henteu ngan ukur ngadangukeun, nipu diri anjeun. Pikeun upami saha anu ngadangukeun kecap sareng sanés ngalaksanakeun, anjeunna sapertos jalma anu neuteup wajah alamina dina eunteung. Pikeun manéhna nempo dirina jeung indit jauh jeung sakaligus poho kumaha manéhna kawas. Tapi anu ningali kana hukum anu sampurna, hukum kamerdikaan, sareng terus-terusan, sabab henteu aya anu ngadenge anu poho, tapi anu migawé anu ngalakukeun, anjeunna bakal rahayu dina ngalakukeunana.

2) Siloka 4:20-22 - Anaking, ati-ati kana omongan kuring; condongkeun ceuli kana omongan kuring. Hayu aranjeunna henteu luput tina tetempoan anjeun; tetep aranjeunna dina haté anjeun. Pikeun maranéhanana hirup pikeun maranéhanana anu manggihan eta, jeung penyembuhan ka sadaya daging maranéhanana.

Lukas 10:40 Tapi Marta keur cumbered ngeunaan loba ngawula, sarta datang ka Anjeunna, sarta ngomong, "Gusti, do do Anjeun teu paduli yén adi kuring geus ditinggalkeun kuring ngawula sorangan?" nawar nya kituna manéhna mantuan kuring.

Marta ngawadul ka Yesus yén adina ninggalkeun dirina pikeun ngalakukeun sagala pagawean nyalira sarta ménta Anjeunna pikeun ngabejaan adina nya pikeun mantuan manehna.

1. Pentingna gawé bareng dina persatuan

2. Pentingna henteu nyandak teuing.

1. 1 Korinta 12:14-26 - Ngajelaskeun kumaha awak Kristus gawé bareng jeung kumaha unggal bagian penting

2. Pandita 4:9-10 - Ngajéntrékeun pentingna boga sobat dina kahirupan jeung kumaha leuwih anu dilakonan babarengan ti misah.

Lukas 10:41 Yesus ngawaler ka dirina, "Marta, Marta, anjeun salempang tur salempang ngeunaan loba hal.

Marta hariwang teuing, sarta Yésus ngajar manéhna pikeun méré prioritas.

1: Ngautamakeun kahoyong Allah ti batan kahayang urang sorangan

2: Katenangan Pikiran sareng Haté

1: Pilipi 4: 6-7 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal ngajaga anjeun. hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

2: Mateus 6:25-34 - "Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, ulah salempang ngeunaan hirup anjeun, naon nu bakal dahar atawa inuman; atawa ngeunaan awak anjeun, naon nu bakal maké. Naha hirup teu leuwih ti dahareun, jeung awak leuwih. ti batan pakean? Tingali manuk-manuk di awang-awang, henteu melak, henteu melak, henteu nyimpen dina lumbung, tapi aranjeunna dipaparin ku Rama anu di sawarga. jam hirup anjeun?"

Lukas 10:42 Tapi hiji hal anu diperlukeun: sarta Mary geus milih bagian alus, anu moal dicokot jauh ti dirina.

Maryam milih hiji hal anu diperlukeun, anu moal dicokot jauh ti dirina.

1. The Needful Thing: Milih naon Best

2. Conto Maryam: Ngudag Anu Pangpentingna

1. Siloka 4:23 , "Saluhureuna, jaga haté anjeun, sabab sagala anu anjeun laksanakeun ti dinya."

2. Mateus 6:33, "Tapi neangan heula Karajaan-Na jeung kaadilan-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal dibikeun ka anjeun ogé."

Lukas 11 ngandung Doa Gusti, pangajaran Yesus ngeunaan solat, sengketa-Na jeung urang Parisi jeung guru-guru agama, sarta warnings ngeunaan unbelience.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku salah saurang murid Yésus naroskeun ka Anjeunna pikeun ngajarkeun cara ngadoa. Salaku jawaban, Yesus nyayogikeun conto doa anu katelah Doa Gusti (Lukas 11: 1-4). Anjeunna teras ngajar aranjeunna ngeunaan pengkuh dina solat ngaliwatan misil ngeunaan babaturan anu datang tengah wengi menta roti. Babaturan éta henteu meunang pitulung kusabab silaturahim tapi kusabab kawani sareng kegigihanna (Lukas 11: 5-8). Yesus negeskeun yén aranjeunna kedah naros, milarian, sareng sambel dina ngadoa ka Allah sapertos bapa anu saé anu masihan hadiah anu saé pikeun anu naroskeun ka Anjeunna (Lukas 11: 9-13).

Alinea 2: Sanggeus pangajaran solat ieu, Yesus ngusir roh jahat ti hiji lalaki anu ngajadikeun manéhna bisa ngomong. Sababaraha di riungan nuduh Anjeunna ngusir sétan ku Beelzebul (Iblis), tapi Anjeunna ngabantah ieu ku nyarios yén upami Iblis dibagi ngalawan dirina, karajaanana moal tahan. Anjeunna ogé negeskeun yén upami anjeunna ngusir sétan ku Beelzebul teras ku saha pengikutna ngusir aranjeunna? Kituna maranéhna bakal hakim sorangan nunjukkeun inconsistency logika maranéhna salajengna nyatakeun saha teu jeung manehna ngalawan anjeunna teu ngumpul jeung manehna scatters némbongkeun neutrality teu pilihan lamun datang Karajaan Allah perang spiritual antara jahat alus (Lukas 11:14-23).

Ayat 3: Lajeng Yesus nyarioskeun ngeunaan roh najis anu ngantunkeun jalma-jalma ngalangkungan tempat-tempat anu gersang milarian istirahat, tapi henteu aya anu nyarios 'Kuring bakal uih deui ka bumi.' Lamun datang manggihan imah disapu bersih nempatkeun urutan lajeng indit nyokot tujuh roh séjén leuwih jahat ti dirina maranéhna balik hirup aya kaayaan ahir jalma leuwih goreng ti bahaya warning kahiji religiusitas kosong tanpa tobat asli transformasi ngarah malah parah kaayaan perbudakan spiritual saméméh (Lukas 11:24- 26). Nalika Anjeunna nyarioskeun hal-hal ieu, jalma-jalma ngagero, "Bagja rahim ngalahirkeun anjeun payudara anu nyusu anjeun!" Tapi ngawaler "Bagja jalma anu ngadangu kecap Gusti nurut eta" emphasizing pentingna ta'at iman leuwih sambungan biologis fisik tungtungna bab menyimpulkan runtuyan woes diucapkeun Parisi ahli hukum munafik legalism ngalalaworakeun kaadilan cinta Allah lampu lampu awak panon cageur sakabeh awak pinuh lampu tapi lamun awak damang pinuh gelap. cautioning ati mastikeun caang dina urang teu gelap signifying pentingna purity batin leuwih appearances éksternal observances agama.

Lukas 11:1 Jeung eta kajadian, nu, salaku manéhna solat di hiji tempat nu tangtu, sanggeus ceased, salah sahiji murid-Na ngomong ka manéhna, “Gusti, ngajarkeun urang solat, sakumaha Yohanes ogé ngajarkeun murid-muridna.

Murid-murid naroskeun ka Yesus pikeun ngajarkeun aranjeunna ngadoa.

1. Diajar Doa sareng Yesus: Kumaha Ngembangkeun Hubungan Intim sareng Allah

2. Kakuatan Doa: Kumaha Ngaksés Mujijat sareng Berkah Allah

1. John 15: 7 - "Lamun anjeun abide di Kami, sarta kecap Kami abide di anjeun, ménta naon kahayang anjeun, sarta eta bakal dilakukeun pikeun anjeun."

2. Ibrani 4:16 - "Hayu urang lajeng kalawan kapercayaan ngadeukeutan ka tahta rahmat, supaya urang bisa nampa rahmat sarta manggihan rahmat pikeun mantuan dina waktu merlukeun".

Lukas 11:2 Saur-Na deui ka maranehna, “Lamun maraneh neneda, sebutkeun, ‘Rama Kami nu aya di sawarga, jenengan maneh disucikeun. Karajaan anjeun sumping. Pangersa anjeun bakal dilakukeun, sapertos di sawarga, kitu ogé di bumi.

Yésus ngajar murid-muridna cara ngadoa, maréntahkeun maranéhna nyebut Allah sabagé ”Rama Kami di Surga” jeung ngadoa supaya pangersa-Na laksana di bumi saperti di Surga.

1. Ngadoa Pikeun Pangersa Allah: Harti sareng Relevansi Ajaran Yesus

2. Neangan Karajaan Allah: Mawa Surga ka Bumi Ngaliwatan Doa

1. Mateus 6: 9-13 - Pangajaran Yesus ngeunaan Doa Gusti

2. 1 John 5: 14-15 - Praying Numutkeun Will Allah

Lukas 11:3 Pasihan abdi dinten-dinten tuangeun tuangeun urang.

Ayat ieu mangrupikeun pamundut ti Yesus ka Gusti pikeun nyayogikeun rezeki sapopoe.

1. "Naon Hartosna Menta Roti Sapopoe Urang?"

2. "Kakuatan Panawaran Satia ka Gusti"

1. Mateus 6:11 - "Pasihan abdi dinten ieu roti kami sapopoé."

2. Jabur 145: 15-16 - "Panon sadayana ningali ka anjeun, sareng anjeun masihan aranjeunna tuangeun dina waktosna. Anjeun muka leungeun anjeun; Anjeun nyugemakeun kahayang unggal mahluk hirup."

Lukas 11:4 Jeung ngahampura dosa urang; sabab kami ogé ngahampura ka unggal jalma anu boga hutang ka kami. Jeung ngakibatkeun urang ulah kana godaan; tapi nyalametkeun kami tina jahat.

Petikan nyorong urang nyuhunkeun panghampura ka Gusti, henteu kabawa kana godaan, sareng dibébaskeun tina kajahatan.

1. Panggero pikeun Tobat sareng Panghampura

2. Panyalindungan Allah Tina Godaan

1. Mateus 6: 12-15 - Hampura kami hutang kami, sakumaha kami ngahampura debtors kami

2. James 1: 13-15 - Hayu teu saurang nyebutkeun lamun manéhna tempted, "Kuring keur tempted ku Allah," pikeun Allah teu bisa tempted jeung jahat, sarta manéhna sorangan tempts taya sahijieun.

Lukas 11:5 Saur-Na ka maranehna, “Saha di antara aranjeun anu boga sobat, tuluy indit ka manehna tengah peuting, tuluy ucapkeun ka manehna, Sobat, nginjeumkeun tilu roti ka kuring;

Yésus ngajurung urang pikeun ménta tulung ka batur waktu urang butuh.

1: Urang teu kudu sieun menta tulung ka batur waktu urang butuh.

2: Urang kudu daék nulungan batur nu butuh sakumaha Allah geus nulungan urang.

1: Lukas 6:38 - Masihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun; ukuran alus, dipencet handap, sarta shaken babarengan, sarta ngalir ngaliwatan, bakal lalaki masihan kana bosom Anjeun.

2: Pilipi 2:3-4 - Ulah ngalakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa concening sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur anjeun, henteu ningali kapentingan anjeun sorangan, tapi masing-masing pikeun kapentingan batur.

Lukas 11:6 Pikeun babaturan kuring dina lalampahanana geus datang ka kuring, sarta kuring teu boga nanaon pikeun nangtukeun saméméh manéhna?

A sobat keur ngadatangan sarta spiker boga nanaon nawarkeun aranjeunna.

1. Pentingna silaturahmi: Lukas 14: 12-14

2. Kakuatan iman: Mateus 17:20

1. Siloka 25:21: Lamun musuh anjeun lapar, masihan anjeunna roti dahar; jeung lamun manéhna haus, méré manéhna cai nginum.

2. Rum 12:13: Bagikeun ka umat Yéhuwa anu butuh. Prakték silaturahmi.

Lukas 11:7 Sarta anjeunna ti jero bakal ngajawab sarta ngomong, "Ulah nyusahkeun kuring: panto ayeuna Cicing, jeung barudak kuring jeung kuring dina ranjang; Abdi henteu tiasa naék sareng masihan anjeun.

Hiji lalaki nolak gugah sareng mukakeun panto pikeun masihan jalma anu nangtung di luar naon anu dipénta, sabab anak-anakna aya dina ranjang sareng anjeunna.

1. Kakuatan Kulawarga: Ngajalajah pentingna ngajaga sareng investasi di kulawarga urang.

2. Ajén Berehan: Ngadiskusikeun dampak némbongkeun kahadéan ka batur.

1. Epesus 6: 4 - "Bapa, ulah exasperate barudak anjeun; Sabalikna, asuh aranjeunna dina pangajaran sareng pituduh Gusti."

2. Mateus 25: 35-36 - "Kanggo kuring lapar jeung anjeun masihan kuring hal dahar, kuring haus jeung anjeun masihan kuring hal nginum, kuring éta muhrim jeung anjeun diondang kuring di."

Lukas 11: 8 Kuring nyebutkeun ka anjeun, Sanajan anjeunna moal gugah jeung masihan anjeunna, sabab anjeunna sobat-Na, tapi ku lantaran importunity anjeunna bakal naek jeung masihan anjeunna saloba anjeunna needed.

Pentingna kegigihan sareng tekad ditekenkeun sakumaha Yesus ngajelaskeun yén sanaos pamenta ditolak, upami aya anu pengkuh, aranjeunna bakal dibéré naon anu diperyogikeun.

1. "The Power of Persistence: Ngahontal saluareun Panolakan"

2. "Rezeki Allah Ngaliwatan Ketekunan"

1. James 5:16 - "Ngaku faults anjeun hiji ka nu sejen, sarta neneda hiji keur sejen, nu bisa healed. Doa fervent effectual of a man taqwa availeth loba."

2. Pilipi 4: 6-7 - "Ati-ati pikeun nanaon; tapi dina unggal hal ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu ngaliwatan sagala pamahaman, bakal tetep haté anjeun sarta . pikiran ngaliwatan Kristus Yesus."

Lukas 11:9 Jeung Kami nyebutkeun ka anjeun, ménta, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun; neangan, sarta anjeun bakal manggihan; sambel, sarta eta bakal dibuka pikeun anjeun.

Allah bakal ngajawab doa urang lamun urang nanya, neangan, jeung sambel.

1. Allah bakal nyayogikeun kabutuhan urang upami urang ngadoa kalayan iman.

2. Allah bakal mukakeun panto lamun urang neangan Anjeunna earnestly.

1. James 1: 5-8 - Lamun salah sahiji anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, nu masihan ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

2. Mateus 7:7-8 - Tanya, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun; neangan, sarta anjeun bakal manggihan; sambel, sarta eta bakal dibuka ka anjeun: Pikeun unggal hiji nu asketh narima; jeung manéhna nu néangan manggihan; jeung nu knocketh eta bakal dibuka.

Lukas 11:10 Pikeun unggal saha anu nanya narima; jeung manéhna nu néangan manggihan; jeung nu knocketh eta bakal dibuka.

Allah ngaganjar jalma nu nanya, néangan, jeung sambel.

1: Kakuatan Doa - Gusti bakal salawasna ngajawab doa urang sareng bakal muka panto pikeun kabutuhan urang.

2: Berkah Iman - Kudu iman ka Allah yén Mantenna bakal salawasna nyadiakeun keur urang.

1: James 4: 8 - Tarik deukeut ka Allah, sarta Anjeunna bakal ngadeukeutan ka anjeun.

2: 1 John 5: 14-15 - Ieu kayakinan anu urang gaduh sateuacan Anjeunna, yén, upami urang naroskeun naon-naon numutkeun pangersa-Na, Anjeunna ngadangukeun urang. Sareng upami urang terang yén Anjeunna ngupingkeun naon waé anu urang nyuhunkeun, urang terang yén urang ngagaduhan pamenta anu ku urang dipénta ti Anjeunna.

Lukas 11:11 Lamun anak menta roti ka saha di antara anjeun anu bapana, naha anjeunna bakal masihan anjeunna batu? atawa lamun manéhna ménta lauk, bakal manéhna pikeun lauk méré manéhna oray?

Yesus naroskeun ka balaréa patarosan rétoris ngeunaan hubungan antara kolot sareng murangkalih, sareng naha bapa bakal masihan putrana batu atanapi oray tibatan roti atanapi lauk.

1. Asih Bapa - Ngajalajah kanyaah anu teu aya syaratna bapa ka anakna.

2. The Power of the Rhetorical Question - Ngajalajah kakuatan Yesus ngagunakeun patarosan rhetorical pikeun tangtangan sarta mere ilham panongton-Na.

1. Mateus 7: 9-11 - "Saha diantara anjeun, lamun putrana menta roti, bakal masihan anjeunna batu?"

2. Yesaya 28: 23-29 - "Anjeunna bakal kawas angin refreshing ti kalér, a tiupan haneut ti gurun. Anjeunna bakal refresh jalma capé, revive aranjeunna kawas cinyusu cai dina taneuh garing sarta weary."

Lukas 11:12 Atanapi upami anjeunna menta endog, naha anjeunna bakal masihan kalajengking?

Petikan anu naroskeun naha Gusti bakal masihan anu pait pikeun kéngingkeun pamundut anu amis.

1: Gusti henteu masihan naon anu pantes pikeun urang, Anjeunna masihan naon anu urang peryogikeun.

2: Nyuhunkeun naon anu anjeun peryogikeun ka Gusti, Anjeunna bakal masihan anu pangsaéna.

1: Yakobus 1: 2-4 - Anggap éta kabagjaan murni, dulur-dulur, iraha waé anjeun nyanghareupan rupa-rupa cobaan, sabab anjeun terang yén uji iman anjeun ngahasilkeun katekunan. Sangkan ketekunan ngaréngsékeun pagawéanna supados anjeun asak sareng lengkep, henteu kakurangan nanaon.

2: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén dina sagala hal, Allah damel pikeun kasaéan jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu parantos disauran dumasar kana tujuanana.

Lukas 11:13 Lamun maraneh, anu jahat, nyaho kumaha mere kurnia anu hade ka anak-anak maraneh, leuwih-leuwihna Bapa maraneh di sawarga bakal mere Roh Suci ka anu nanya ka Anjeunna?

Allah hayang pisan masihan Roh Suci ka jalma anu nanya ka Anjeunna.

1. Anugrah Roh Suci - Kumaha Asih Allah langkung ageung tibatan urang sorangan

2. Diajar Nyuhunkeun Roh Suci - Tumuwuh dina Iman sareng Hubungan sareng Gusti

1. James 4: 2-3 - Anjeun teu boga sabab teu nanya.

2. 1 John 5: 14-15 - Tanya jeung anjeun bakal nampa, ku kituna kabagjaan anjeun bisa jadi pinuh.

Lukas 11:14 Jeung manéhna ngusir sétan, sarta éta bisu. Jeung eta kajadian, nalika Iblis geus Isro kaluar, belet spoke; jeung rahayat wondered.

Yésus ngusir sétan ti hiji lalaki, nu nyababkeun éta lalaki meunang deui kamampuh nyarita. Jalma - jalma kagét ku kaajaiban éta.

1. Kakawasaan Allah pikeun mulangkeun: Mujijat Yesus nyageurkeun jalma bisu

2. Kasatiaan Allah dina kaayaan anu luar biasa

1. Mateus 9:6-7 - Tapi supaya maraneh nyaho yen Putra Manusa teh boga kakawasaan di bumi pikeun ngahampura dosa, (teras ngadawuh ka nu lumpuh,) Hudang, angkat ranjang anjeun, teras angkat ka bumi anjeun. imah. Sarta anjeunna hudang, sarta undur ka imahna.

2. Jabur 103: 1-5 - Ngaberkahan Gusti, O jiwa abdi: jeung sakabeh nu aya dina kuring, ngaberkahan ngaran-Na nu suci. Ngaberkahan Gusti, O jiwa kuring, sarta ulah poho sagala kauntungan-Na: Anu ngahampura sagala iniquities Anjeun; anu nyageurkeun sagala panyakit anjeun; Saha redeemeth hirup anjeun tina karuksakan; anu crowneth thee kalawan lovingkindness jeung tender mercies; Anu nyugemakeun sungut anjeun ku hal-hal anu hadé; ku kituna nonoman anjeun renewed kawas garuda urang.

Lukas 11:15 Tapi aya anu nyebatkeun, "Anjeunna ngusir setan ku jalan Beelsebul kapala setan."

Sababaraha urang nuduh Yesus ngagunakeun Beelsebul, kapala sétan, pikeun ngusir sétan.

1. Tuduhan Yesus: Kumaha Ngabales Tuduhan Palsu

2. Kakawasaan Yesus: Kumaha Yesus Ngalawan Oposisi

1. Mateus 12:28-29, "Tapi lamun Kami ngusir setan ku Ruh Allah, tangtu Karajaan Allah geus datang ka anjeun. Atawa kumaha bisa hiji asup ka imah lalaki kuat sarta rampog barang-barangna, iwal anjeunna mimiti ngabeungkeut. Anu kuat? Terus manehna bakal ngarampas imahna."

2. Rum 8:31-32, “Ku naon urang kudu ngomongkeun hal-hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang? Anjeunna anu henteu nyéépkeun Putra-Na sorangan, tapi nyerahkeun Anjeunna pikeun urang sadayana, kumaha upami Anjeunna henteu sareng Anjeunna ogé masihan sagala hal ka urang?"

Lukas 11:16 Jeung batur, cocoba manéhna, ménta manéhna tanda ti sawarga.

Aya anu naroskeun tanda ti sawarga ka Yesus pikeun nguji Anjeunna.

1. Bahaya Nguji Gusti

2. Pentingna Iman ka Yesus

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. Mateus 4:7 - "Yesus ngadawuh ka anjeunna, "Sakali deui ieu dituliskeun, 'Anjeun teu kudu nempatkeun Gusti Allah anjeun pikeun nguji.'"

Lukas 11:17 Tapi Anjeunna, nyaho pikiran maranéhanana, ngadawuh ka maranehna, Unggal karajaan dibagi ngalawan sorangan dibawa ka desolation; jeung imah dibagi ngalawan imah falleth.

Unggal karajaan anu dibagi ngalawan sorangan bakal ancur.

1: Ngahijikeun antara komunitas penting pikeun suksés.

2: Babarengan mawa kakuatan jeung stabilitas.

1: Mateus 12:25 - Isa ngadawuh, "Unggal karajaan anu dibagi ngalawan dirina sorangan bakal ancur, sareng unggal kota atanapi rumah tangga anu dibagi ngalawan dirina moal tahan."

2: Epesus 4: 3 - Jieun unggal usaha pikeun ngajaga persatuan Roh ngaliwatan beungkeut karapihan.

Lukas 11:18 Lamun Iblis oge dibagi ngalawan dirina sorangan, kumaha bakal karajaan-Na? sabab nyebutkeun yen Kami ngaluarkeun sétan ngaliwatan Beelzebul.

Karajaan Iblis moal tahan lamun anjeunna dibagi ngalawan dirina, acan musuh Yesus falsely dituduh anjeunna casting kaluar sétan ngaliwatan Beelzebul.

1. The futility pamungkas tina jahat - kakuatan Allah bakal salawasna nungkulan schemes Iblis urang.

2. Pentingna bebeneran - Yesus boga kakuatan pikeun nungkulan bohong jeung tuduhan palsu.

1. Epesus 6:12 - Pikeun urang wrestle teu ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan principalities, ngalawan kakuatan, ngalawan pangawasa tina gelap dunya ieu, ngalawan wickedness spiritual di tempat luhur.

2. 1 John 4: 4 - Anjeun ti Allah, barudak leutik, jeung geus overcome aranjeunna: sabab leuwih gede manéhna nu aya dina anjeun, ti manéhna nu aya di dunya.

Lukas 11:19 Sareng upami Kami ngusir sétan ku Beelsebul, ku saha budak anjeun ngusir sétan? kituna maranéhanana baris jadi hakim Anjeun.

Yesus tangtangan urang Parisi pikeun nampa otoritas-Na salaku Putra Allah ku nanya kumaha aranjeunna ngajelaskeun kakawasaan mujijat-Na lamun Anjeunna lain ti Surga.

1: Kecap Yesus dina Lukas 11:19 ngawula salaku panginget yén urang kudu daék narima otoritas-Na jeung nuturkeun Anjeunna salaku Putra Allah.

2: Urang kudu ngarendahkeun diri jeung ngakuan kakuatan mujijat Yesus, sarta milih pikeun narima otoritas-Na salaku Putra Allah.

1: Mateus 28:18-20 - "Sareng Yesus sumping sareng nyarios ka aranjeunna, "Sagala kakawasaan di sawarga sareng di bumi parantos dipasihkeun ka Kami. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid-murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, ngajar aranjeunna pikeun niténan sagala anu diparéntahkeun ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

2: Yohanes 14:6 - Saur Yesus ka anjeunna, "Kami jalan, sareng kaleresan, sareng kahirupan. Teu aya anu sumping ka Rama upami henteu ngalangkungan kuring.

Lukas 11:20 Tapi lamun Kami ngaluarkeun setan ku ramo Allah, tangtu Karajaan Allah geus datang ka anjeun.

Karajaan Allah parantos sumping nalika Yesus ngusir sétan ku ramo Allah.

1. Allah nyarengan urang jeung geus datang pikeun mawa urang Karajaan Sawarga teh

2. Yesus teh Al Masih jeung brings kasalametan ngaliwatan kakawasaan Allah

1. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang a Child geus dilahirkeun, ka urang Putra dibikeun; jeung pamaréntah bakal kana taktak-Na. Jeung ngaranna bakal disebut Endah, Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Damai.

2. Rum 14:17 - Pikeun Karajaan Allah teu dahar jeung nginum, tapi kaadilan jeung katengtreman jeung kabagjaan di Roh Suci.

Lukas 11:21 Lamun hiji lalaki kuat pakarang ngajaga karatonna, barang-barangna aman.

Lalaki kuat anu disebut dina petikan ieu mangrupikeun simbol kumaha jalma anu kuat sareng aman tiasa ngajaga barang-barangna kalayan gampang.

1. Kakawasaan Allah Pikeun Nangtayungan Urang

2. Kakuatan Iman dina Jaman Hésé

1. Jabur 91: 1-2 - Anjeunna anu dwelleth di tempat rusiah tina Maha Agung bakal abide handapeun kalangkang Nu Maha Kawasa. Kuring bakal nyebutkeun ngeunaan Gusti, Anjeunna pangungsian kuring jeung bénténg kuring: Allah abdi; ka anjeunna abdi bakal percanten.

2. Rum 8: 31-32 - Naon anu bakal urang nyarioskeun kana hal-hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang? Anjeunna anu henteu nyéépkeun Putra-Na sorangan, tapi nyerahkeun Anjeunna pikeun urang sadayana, kumaha anjeunna henteu sareng anjeunna ogé masihan sagala hal ka urang?

Lukas 11:22 Tapi lamun aya nu leuwih kuat ti manéhna bakal narajang manéhna, sarta nungkulan manéhna, manéhna nyokot ti manéhna kabéh armor na wherein manéhna dipercaya, jeung ngabagi spoils-Na.

Nu kuat bisa nyabut kapercayaan nu lemah.

1: Kakuatan di Gusti mangrupikeun hiji-hijina panyalindungan anu leres.

2: Urang kudu waspada ngandelkeun kakawasaan salian ti Allah.

1: Jabur 18:2 - Gusti teh batu abdi, benteng abdi, sarta deliverer abdi, Allah abdi, batu abdi, di saha abdi nyandak ngungsi, tameng abdi, sarta tanduk kasalametan abdi, stronghold abdi.

2: Epesus 6:10-13 - Tungtungna, kudu kuat dina Gusti jeung dina kakuatan kakuatan-Na. Pasang sakabeh armor Allah, supaya anjeun bisa nangtung ngalawan schemes Iblis. Pikeun urang teu wrestle ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan pangawasa, ngalawan otoritas, ngalawan kakuatan kosmik leuwih gelap hadir ieu, ngalawan kakuatan spiritual tina jahat di tempat sawarga.

Lukas 11:23 Sing saha anu henteu satuju jeung Kami, anu ngalawan ka Kami;

Saha-saha anu henteu di pihak Allah ngalawan ka Anjeunna sarta bakal paburencay tinimbang dikumpulkeun.

1: Urang kudu milih aya di sisi Allah sangkan bisa dikumpulkeun jeung Anjeunna.

2: Urang kudu ngahiji dina iman ka Allah pikeun mastikeun yén urang teu paburencay.

1: Mateus 12:30 - "Saha anu henteu satuju sareng Kami, éta ngalawan ka Kami, sareng anu henteu ngumpul sareng Kami, paburencay ka luar negeri."

2: James 4: 4 - "Ye adulterers jeung adulteresses, nyaho ye teu yen silaturahim dunya téh enmity jeung Allah? whosoever kituna bakal sobat dunya téh musuh Allah."

Lukas 11:24 Lamun roh jahat geus Isro kaluar tina hiji lalaki, manéhna walks ngaliwatan tempat garing, néangan istirahat; jeung teu manggihan nanaon, manéhna nyebutkeun, Kuring bakal balik ka imah kuring ti mana kuring kaluar.

Roh najis, nalika diusir ti manusa, neangan tempat anyar pikeun dicicingan tapi teu bisa manggihan istirahat sahingga balik deui ka jalma asalna.

1. Kakawasaan Allah bisa ngungkulan roh jahat

2. Karendahan haté jeung doa bisa mantuan nolak roh jahat

1. Yakobus 4:7-8 Ku sabab kitu, pasrahkeun diri ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

2. Epesus 6:12 Pikeun urang wrestle teu ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan principalities, ngalawan kakuatan, ngalawan pangawasa tina gelap dunya ieu, ngalawan wickedness spiritual di tempat luhur.

Lukas 11:25 Jeung lamun manéhna datang, manéhna manggihan eta disapu jeung garnished.

Petikan nyarita ngeunaan hiji imah nu kosong tur tartib.

1. "Biaya keur Disiapkeun" - A dina pentingna ngabogaan hiji tertib, hirup disusun pikeun nalika Gusti mulih.

2. "The Beauty of Orde" - A dina kaéndahan jeung kakuatan urutan jeung disiplin dina kahirupan urang.

1. Mateus 6:33 - "Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung kaadilan-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun."

2. Siloka 16:9 - "Hate manusa ngarencanakeun jalanna, tapi Gusti anu ngarahkeun léngkah-léngkahna."

Lukas 11:26 Saterusna manéhna indit, jeung nyokot tujuh roh séjén leuwih jahat ti dirina; Jeung maranéhna asup, sarta Huni di dinya: jeung kaayaan panungtungan lalaki éta leuwih goreng ti mimiti.

Yésus ngingetkeun yén lamun roh najis diidinan asup deui kana kahirupan hiji jalma, éta bakal mawa tujuh roh najis séjénna babarengan jeung éta, balukarna kaayaanana leuwih goréng batan saméméhna.

1. Bahaya ngamungkinkeun musuh balik deui ka kahirupan anjeun.

2. Pentingna ngajaga haté jeung pikiran tina dosa.

1. Epesus 6:10-18 - Pasang dina armor pinuh Allah ngajaga ngalawan kakuatan spiritual tina jahat.

2. 1 Peter 5:8-10 - Waspada jeung sober-dipikiran, resisting Iblis jeung manéhna bakal kabur.

Lukas 11:27 Sabot Anjeunna nyarioskeun hal-hal ieu, aya hiji awéwé ti rombongan ngadawuh, saurna ka Anjeunna, Bagja rahim anu ngalahirkeun anjeun, sareng puteran anu anjeun nyeuseup.

Saurang awéwé muji Yésus lantaran dilahirkeun tina rahim anu bagja jeung didikan anu bageur.

1. Kumaha Urang Bisa Nampi Berkah ti Yésus

2. Kakuatan Puji sareng Berkah

1. Lukas 1:42 - "Jeung manehna spoke kaluar kalawan sora tarik, sarta ngomong, Rahayu anjeun diantara awéwé, jeung rahayu nyaeta buah rahim thy."

2. Jabur 103: 1-5 - "Berekah Gusti, o jiwa abdi: jeung sakabeh nu aya dina diri abdi, ngaberkahan asma-Na nu suci. Ngaberkahan Gusti, O jiwa abdi, sarta ulah poho sagala kauntungan-Na: Anu ngahampura sagala iniquities Anjeun. ; Anu nyageurkeun sagala panyakit anjeun; Anu nebus hirup anjeun tina karusakan; anu makuta anjeun kalayan kaasih sareng welas asih; Anu nyugemakeun sungut anjeun ku hal-hal anu saé; supados nonoman anjeun énggal sapertos garuda."

Lukas 11:28 Tapi saur-Na, "Leres, langkung bagja jalma anu ngadangukeun pangandika Allah sareng ngalaksanakeunana."

Yesus nyatakeun yén jalma anu ngadangukeun Firman Allah sareng nurut kana éta bakal rahayu.

1. Ni’mat Ta’at

2. Kakuatan Ngadangukeun Firman Allah

1. Yakobus 1: 22-25 Tapi jadi doers tina kecap, jeung ulah listeners wungkul, deceiving yourselves.

2. Jabur 119:11 Pangandika Gusti ku abdi disimpen dina hate abdi, supados abdi ulah dosa ka Gusti.

Lukas 11:29 Jeung nalika jalma-jalma karumpul, anjeunna mimiti nyarios, "Ieu generasi anu jahat; aranjeunna milarian tanda; jeung moal aya tanda dibere eta, tapi tanda Nabi Yunus.

Petikan ieu nyarioskeun peringatan Yesus ka jalma-jalma pikeun milarian tanda-tanda ti Anjeunna tibatan iman.

1. "Tanda Iman: Diajar Percanten ka Gusti"

2. "Tanda Yunus: Hiji Studi Taat"

1. Yesaya 7: 9 - "Lamun teu percaya, anjeun moal ngadegkeun."

2. James 2: 17-18 - "Jadi ogé iman ku sorangan, lamun teu boga karya, nyaeta maot. Tapi batur bakal nyebutkeun, ' Anjeun boga iman jeung kuring boga karya.' Tunjukkeun ka abdi iman anjeun salian ti padamelan anjeun, sareng kuring bakal nunjukkeun ka anjeun iman ku karya kuring."

Lukas 11:30 Sabab sakumaha Jonas jadi tanda pikeun urang Niniwe, jadi ogé Putra Manusa bakal jadi pikeun generasi ieu.

Yesus mangrupikeun tanda pikeun generasi ieu, sapertos Yunus mangrupikeun tanda pikeun urang Ninewe.

1. Yesus teh minuhan Prophecies Perjanjian Old

2. Harepan Yesus pikeun Generasi Anyar

1. Yunus 1:1-3 , “Ayeuna PANGERAN nimbalan ka Yunus bin Amitai, ungelna, ‘Geura, indit ka Ninewe, eta kota gede, ajak ngalawan eta, sabab kajahatan maranehna geus datang tiheula. abdi.' Tapi Yunus angkat kabur ka Tarsis ti payuneun Gusti. Anjeunna angkat ka Yopa sareng mendakan kapal anu nuju ka Tarsis."

2. Mateus 16:4 , "Generasi anu jahat sareng jinah milarian tanda, tapi moal aya tanda anu bakal dipasihkeun kecuali tanda Yunus."

Lukas 11:31 Ratu kidul bakal naek up dina judgment jeung lalaki generasi ieu, jeung ngahukum maranehna: pikeun manéhna datang ti utmost bagian bumi ngadéngé hikmah Solomon; Jeung, behold, hiji leuwih gede ti Solomon aya di dieu.

Hikmah Allah langkung ageung tibatan hikmah anu aya di bumi.

1: Neangan Hikmah Allah Luhureun Sadayana

2: Ratu Kidul Témbongkeun Ka Urang Pentingna Néangan Hikmah Allah

1: Yakobus 1: 5 - Lamun aya di antara anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

2: Siloka 2:1-5 - Anaking, upami anjeun nampi kecap abdi, sareng nyumputkeun parentah abdi sareng anjeun; Janten anjeun condongkeun ceuli anjeun kana hikmah, sareng nerapkeun manah anjeun kana pamahaman; Leres, upami anjeun ngageroan pangaweruh, sareng ngangkat sora anjeun pikeun pangertian; Upami anjeun milarian anjeunna sapertos pérak, sareng milarian anjeunna sapertos harta anu disumputkeun; Lajeng anjeun bakal ngartos sieun Gusti, sarta manggihan pangaweruh Allah.

Lukas 11:32 Urang Niniwe bakal naek dina pangadilan jeung generasi ieu, sarta bakal ngahukum eta: pikeun maranéhanana repented dina da'wah Jonas; Jeung, behold, leuwih gede ti Jonas aya di dieu.

Pangadilan Allah ka generasi ieu bakal datang tina ngabandingkeun kana tobat urang Niniwe salaku respon kana da'wah Yunus.

1: Urang kedah ngarendahkeun diri sareng tobat tina dosa-dosa urang supados nampi rahmat Allah.

2: Urang kudu inget kana hukuman Allah ka generasi ieu bakal datang tina ngabandingkeun kana tobat urang Ninewe salaku respon kana da'wah Yunus.

1: Joel 2: 12-13 "Acan malah ayeuna," nyebutkeun Gusti, "balik deui ka Kami kalawan sakabeh haté anjeun, kalawan puasa, kalawan weeping, jeung tunggara; jeung reverse haté anjeun sarta teu garments anjeun." Balik deui ka Gusti Allah anjeun, sabab Anjeunna welas asih jeung welas asih, slow kana amarah, sarta abounding dina asih steadfast.

2: Yesaya 55: 6-7 Neangan Gusti bari anjeunna bisa kapanggih; nelepon kana anjeunna bari anjeunna deukeut; hayu nu jahat forsake jalan na, jeung lalaki unrighteous pikiran-Na; hayu anjeunna balik deui ka Gusti, yén manéhna bisa boga karep ka anjeunna, sarta ka Allah urang, pikeun anjeunna abundantly hampura.

Lukas 11:33 Moal aya jalma anu nyelapkeun lilin, nempatkeunna di tempat anu rusiah, atanapi di handapeun bushel, tapi dina kandil, supados anu asup tiasa ningali cahayana.

Yésus ngajurung jalma-jalma pikeun ngabagikeun cahaya pangaweruh jeung bebeneran, supaya jalma-jalma nu asup bisa meunang mangpaat.

1. "Nyaangan Jalan: Ngabagikeun Cahaya Pangaweruh sareng Kaleresan"

2. "The Bushel and the Candlestick: The Power of Illuminating Others"

1. Mateus 5:14-16 “Aranjeun teh caangna dunya. Kota anu aya dina pasir teu tiasa disumputkeun. Jalma-jalma ogé teu nyaangan lampu terus disimpen dina karanjang, tapi dina stand, sarta eta mere caang ka sadaya di imah. Dina cara nu sarua, hayu caang anjeun caang saméméh batur, ku kituna maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun sarta méré kamulyaan ka Rama anjeun anu di sawarga."

2. Siloka 4:18 ”Tapi jalan jalma bener ibarat cahaya panonpoe, nu caang beuki caang nepi ka poé pinuh”.

Lukas 11:34 Caang awak teh panon; tapi lamun panon anjeun jahat, awak anjeun ogé pinuh ku gelap.

Yesus ngajarkeun yén lamun panon alus, sakabeh awak bakal pinuh ku cahaya, tapi lamun panon jahat, sakabeh awak bakal ngeusi gelap.

1. Ningali ku Panon Iman

2. Leumpang dina Cahaya Firman Allah

1. Epesus 5:8 - For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light.

2. Mateus 6:22-23 - Panon teh lampu awak. Jadi, lamun panon anjeun sehat, sakabeh awak bakal pinuh ku caang, tapi lamun panon anjeun goréng, sakabeh awak anjeun bakal pinuh ku poek.

Lukas 11:35 Ku sabab eta kudu ati-ati supaya cahaya anu aya dina diri maneh teh lain poek.

Yésus ngingetkeun murid-muridna pikeun mastikeun yén cahaya di jero maranéhna teu diganti ku gelap.

1. Caang Dunya: Kakuatan Iman

2. Nungkulan Poek Dosa Ngaliwatan Caang Yesus

1. Mateus 5: 14-16 - "Anjeun teh cahaya dunya. Kota anu aya dina pasir teu tiasa disumputkeun. Jalma-jalma ogé teu nyaangan lampu terus disimpen dina karanjang, tapi dina stand, sarta eta mere caang ka sadaya di imah. Dina cara nu sarua, hayu caang anjeun caang saméméh batur, ku kituna maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun sarta méré kamulyaan ka Rama anjeun anu di sawarga."

2. Pilipi 2:15-16 – “Supaya aranjeun taya cacad jeung teu boga dosa, anak-anak Allah anu taya cacadna di tengah-tengah generasi anu bengkok jeung bengkok, di antarana aranjeun caang jadi lampu di dunya, nyekel pageuh kana pangandika kahirupan. .”

Lukas 11:36 Lamun sakabeh awak anjeun jadi pinuh ku caang, ngabogaan euweuh bagian poék, sakabeh bakal pinuh ku caang, sakumaha lamun caang caang tina lilin doth masihan anjeun caang.

Yesus ngajarkeun yén lamun sakabeh awak urang pinuh ku cahaya, éta bakal cahayana kawas lilin mere caang .

1. "Cahaya Dunya: Nangkeup sareng Ngabagikeun Cahaya Kristus"

2. "Awak Cahaya: Kumaha Hirup dina Cahaya Kristus"

1. Mateus 5: 14-16 - "Anjeun teh cahaya dunya. Kota anu disetél dina hiji pasir teu bisa disumputkeun. Hayu lampu Anjeun jadi caang saméméh lalaki, ambéh maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun, sarta muji Rama Anjeun. nu aya di sawarga."

2. John 8:12 - "Lajeng spoke Yesus deui ka aranjeunna, paribasa, Kami cahaya dunya: saha nu nuturkeun kuring moal leumpang di gelap, tapi bakal boga caang hirup."

Lukas 11:37 Sabot anjeunna nyarios, aya urang Parisi anu ngajak anjeunna tuang sareng anjeunna.

Urang Parisi naroskeun ka Yesus tuang sareng anjeunna, sareng Yesus nampi.

1. Narima Ondangan: Conto Kasalametan Yesus

2. Kakuatan Silaturahmi: Ngabagéakeun Yesus kana Kahirupan urang

1. Mateus 11:29 - "Candak yoke Kami kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung hina dina haté, sarta anjeun bakal manggihan sésana pikeun jiwa anjeun."

2. Epesus 5: 1-2 - "Ku sabab eta kudu imitators Allah, salaku barudak tercinta. Jeung leumpang dina cinta, sakumaha Kristus mikanyaah urang jeung geus nyerah dirina nepi ka urang, kurban seungit jeung kurban ka Allah.

Lukas 11:38 Jeung lamun urang Parisi nempo eta, manéhna marveled yén manéhna teu kahiji dikumbah saméméh dinner.

Urang Parisi reuwas waktu Yésus teu nyeuseuh saméméh dahar peuting.

1. "Harti Nyeuseuh: Hiji Palajaran ti Yesus"

2. "The Significance tina Aksi Yesus: A Refleksi tina Lukas 11:38"

1. John 13: 12-17 - Yesus ngumbah suku murid-Na salaku demonstrasi cinta jeung humility.

2. Markus 7: 1-5 - Yesus criticizing urang Parisi pikeun tekenan maranéhanana dina nyeuseuh ritual tinimbang pentingna purity batin.

Lukas 11:39 Saur Gusti ka anjeunna, "Ayeuna urang Parisi nyucikeun bagian luar tina cangkir sareng piring; tapi bagian jero anjeun pinuh ku ravening jeung wickedness.

Yéhuwa nyaah ka urang Parisi lantaran boga sipat munafik.

1: Urang kedah ningali dina diri urang sareng mastikeun yén haté urang bersih sareng bébas tina kajahatan.

2: Urang kudu narékahan pikeun jadi otentik dina iman jeung ngalaksanakeun naon nu urang wawaran.

1: Mateus 15: 8-10 "Ieu jalma ngahormatan kuring ku biwirna, tapi haténa jauh ti kuring. Maranehna nyembah ka Kami; ajaranana ngan ukur aturan manusa."

2: Yakobus 1: 26-27 "Lamun aya anu nganggap dirina agamis, tapi henteu ngajaga létahna, anjeunna nipu dirina sareng agamana henteu aya gunana. Agama anu ditampi ku Allah Rama urang anu murni sareng teu aya cacadna nyaéta: ngajaga yatim sareng randa dina kasusahna sareng ngajaga diri tina kacemar ku dunya."

Lukas 11:40 He he he fools, teu anjeunna anu nyieun nu luar ogé ngajadikeun nu jero ogé?

Yesus nyempad urang Parisi pikeun henteu ngartos yén Allah nyiptakeun aspék éksternal sareng internal manusa.

1. The Power of God's Creation - Ngajalajah kumaha kakuatan jeung cinta Allah dibuktikeun dina kreasi duanana mahluk luar jeung internal urang.

2. Kabutuhan pikeun Tumuwuh Internal - Ngartos kabutuhan pertumbuhan spiritual internal sareng kamekaran fisik.

1. Kajadian 1:27 - Jadi Allah nyiptakeun umat manusa dina gambar sorangan, dina gambar Allah manéhna nyiptakeun maranehna; jalu jeung nu bikang Anjeunna nyiptakeun aranjeunna.

2. Jabur 139: 13-14 - Pikeun Anjeun dijieun mahluk inmost kuring; anjeun ngarajut kuring babarengan dina rahim indung kuring. Kuring muji Anjeun sabab Kami fearfully jeung wonderfully dijieun; karya anjeun éndah, Kuring nyaho éta pinuh ogé.

Lukas 11:41 Tapi rada masihan zakat tina hal saperti anjeun boga; jeung, behold, sagala hal anu beresih ka anjeun.

Yésus ngajurung murid-muridna pikeun méré sedekah jeung ngakuan yén Allah bakal ngahampura maranéhna.

1. Ngagunakeun Naon Urang Kudu Mantuan Batur: Tantangan Amal

2. Tina Najis ka Beresih: Kakuatan Panghampura

1. Mateus 6: 1-4 - "Awas yén anjeun henteu ngalakukeun zakat anjeun sateuacan manusa, supados katingali ku aranjeunna; Ku alatan éta, lamun anjeun ngalakukeun zakat Anjeun, ulah disada tarompét saméméh anjeun, sakumaha munafik ngalakukeun di synagogues jeung di jalan-jalan, ambéh maranéhanana bisa boga kamulyaan lalaki. Verily Kuring nyebutkeun ka anjeun, maranéhanana geus ganjaran maranéhanana. Tapi lamun anjeun ngalakukeun sedekah, ulah ngantep leungeun kénca anjeun terang naon leungeun katuhu anjeun ngalakukeun: Supaya sedekah anjeun bisa jadi rusiah: sarta Rama anjeun anu ningali dina rusiah sorangan bakal ganjaran anjeun kabuka.

2. James 2: 15-17 - "Lamun lanceukna atawa sadulur jadi taranjang, sarta destitute dahareun sapopoé, Jeung salah sahiji anjeun ngomong ka aranjeunna, Miang dina karapihan, jadi ye warmed jeung kaeusi; sanaos anjeun henteu masihan aranjeunna hal-hal anu peryogi pikeun awak; naon untungna? Sanaos kitu iman, upami teu aya padamelan, maot, nyalira. Leres, aya anu tiasa nyarios, Anjeun gaduh iman, sareng kuring gaduh padamelan: tunjukkeun ka abdi iman anjeun tanpa padamelan anjeun, sareng kuring bakal nunjukkeun ka anjeun iman ku karya kuring."

Lukas 11:42 Tapi cilaka aranjeun, urang Parisi! pikeun anjeun perpuluhan mint jeung rue jeung sagala rupa bumbu, jeung ngaliwatan judgment jeung asih Allah: ieu halah anjeun geus dipigawé, jeung teu ninggalkeun undone séjén.

Ayat ieu nyarioskeun kagagalan urang Parisi pikeun ngutamakeun hal-hal rohani tibatan nuturkeun aturan hukum.

1: Urang kudu ngutamakeun kahirupan rohani jeung ngupayakeun ngawula ka Allah kalayan sapinuhna haté, lain ngan saukur lampah.

2: Urang ulah poho pikeun mikanyaah ka sasama, sabab ku kanyaah urang némbongkeun pangbaktian ka Allah.

1: Mateus 22:37-40 - Isa ngadawuh ka manéhna, "'Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun, kalawan sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.' Ieu parentah kahiji jeung agung. Sareng anu kadua sapertos kieu: 'Anjeun kedah nyaah ka tatangga anjeun sapertos ka diri anjeun sorangan.' Dina dua parentah ieu ngagantung sakabeh Toret jeung nabi-nabi."

2: Deuteronomy 10: 12-13 - Sareng ayeuna, urang Israil, naon anu diwajibkeun ku PANGERAN Allah anjeun ti anjeun, sanés sieun ka Gusti Allah anjeun, leumpang dina sagala cara sareng nyaah ka Mantenna, ngabakti ka Gusti Allah anjeun kalayan hormat. sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun, sarta tetep nurut Gusti jeung katetepan-Na anu ku kuring maréntahkeun anjeun kiwari keur alus anjeun?

Lukas 11:43 Cilaka aranjeun, urang Parisi! pikeun anjeun resep korsi uppermost di synagogues, jeung salam di pasar.

Urang Parisi ditegor kusabab cintana dina posisi anu terhormat, sareng milarian pangakuan di tempat umum.

1: Pesen Yéhuwa ka urang Parisi nyaéta pikeun milari kahormatan kalayan rendah haté.

2: Urang teu kudu ngamotivasi ku pangakuan tapi coba pikeun ngalayanan batur kalayan rendah haté.

1: Mateus 23:12 - "Jeung sakur anu ngaluhurkeun dirina bakal dihinakeun, sareng anu ngarendahkeun dirina bakal diluhurkeun."

2: Pilipi 2: 3 - "Ulah dilakukeun ku pasea atanapi vainglory; tapi dina lowliness of pikiran hayu unggal nganggap séjén leuwih hadé ti dirina."

Lukas 11:44 Cilaka aranjeun, ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi, jelema-jelema munafik! pikeun anjeun ibarat kuburan anu henteu katingali, sareng jalma-jalma anu leumpang di dinya henteu sadar.

Yesus ngritik ahli-ahli Taurat sareng urang Parisi pikeun munafikna.

1: Urang kedah jujur dina iman urang sareng henteu ngan ukur ngaliwat.

2: Urang kudu ati-ati pikeun henteu sugema dina iman urang sareng henteu ngan ukur ngaliwat.

1: Mateus 23:27-28 - "Cilaka aranjeun, guru-guru agama sareng urang Parisi, he jalma munafik! Aranjeun teh ibarat makam anu dikapur bodas, luarna katingali endah, tapi jerona pinuh ku tulang-tulang mayit jeung sagala rupa najis. Kitu ogé, di luar anjeun katingali ku jalma soleh, tapi di jero anjeun pinuh ku munafik sareng kajahatan."

2: Yesaya 29:13 - "Ieu jalma-jalma ngadeukeutan ka Kami ku sungutna, ngahormatan kuring ku biwirna, tapi haténa jauh ti Kami. Ibadahna ka Kami ngan ukur dumasar kana aturan manusa anu aranjeunna diajarkeun."

Lukas 11:45 Lajeng salah sahiji ahli hukum ngawaler, sarta ngomong ka manehna, "Guru, anjeun nyebutkeun kitu anjeun reproachants kami ogé."

Saurang ahli hukum nyentak Yesus pikeun nuduh ahli hukum jeung ahli Taurat tina munafik.

1. Dosa Munafik: Ngalaan Kabohongan jeung Micinta Kabeneran

2. Hirup Kahirupan Kaaslian: Ngalarapkeun Naon Anu Urang Wawaran

1. Rum 12: 9 - "Hayu cinta jadi asli. Abhor naon jahat; nyekel pageuh kana naon alus."

2. James 4:17 - "Jadi sing saha weruh hal katuhu pikeun ngalakukeun jeung gagal pikeun ngalakukeunana, pikeun manéhna éta dosa."

Lukas 11:46 Saur anjeunna, "Cilaka anjeun ogé, ahli hukum! pikeun anjeun beban lalaki jeung burdens grievous mun ditanggung, jeung anjeun yourselves ulah noél burdens ku salah sahiji ramo Anjeun.

Ahli hukum jaman Yésus ngatindes jalma-jalma kalayan kabeungbeurat beurat jeung nolak nulungan maranéhna.

1. Urang ulah poho kawajiban urang pikeun mantuan jalma anu keur berjuang.

2. Munafik jalma-jalma nu nolak nulungan ka nu butuh.

1. Yakobus 2:14-17 - Pikeun lamun hiji lalaki jeung cingcin emas jeung dina pakéan alus datang ka assembly Anjeun, jeung hiji lalaki miskin dina pakean kumuh oge asup, jeung anjeun nengetan hiji anu ageman pakean rupa jeung nyebutkeun. , "Linggih di dieu, dina tempat anu saé," bari anjeun nyarios ka anu miskin, "Tungtung di dinya," atanapi, "Linggih di suku Kami," naha anjeun henteu ngabédakeun antara anjeun sareng janten hakim anu gaduh pikiran jahat?

2. Mateus 25: 31-46 - "Lamun Putra Manusa datang dina kamulyaan-Na, jeung sakabeh malaikat jeung Anjeunna, lajeng anjeunna bakal linggih dina tahta glorious-Na. Sateuacan anjeunna bakal dikumpulkeun sakabeh bangsa, sarta anjeunna bakal misahkeun jalma. hiji-hiji saperti angon misahkeun domba jeung embe.

Lukas 11:47 Cilaka aranjeun! Pikeun anjeun ngawangun kuburan nabi-nabi, sareng karuhun anjeun dipaéhan.

Petikan éta ngahukum jalma-jalma anu ngawangun monumen pikeun nabi anu dipaéhan karuhunna.

1. Urang kedah émut ka para nabi sareng diajar tina ajaranana tibatan ngan ukur ngahormatan aranjeunna ku monumen.

2. Urang kudu ati-ati ulah malikan deui kasalahan karuhun urang, da kudu usaha pikeun kabeneran.

1. Mateus 5: 7 - "Rahayu anu welas asih, pikeun maranéhanana baris ditémbongkeun rahmat."

2. James 2:13 - "Kanggo judgment nyaeta tanpa rahmat ka hiji anu geus ditémbongkeun euweuh rahmat. Mercy triumphs leuwih judgment."

Lukas 11:48 Satemenna aranjeun mere saksi yen maraneh ngijinan kalakuan karuhun maraneh, sabab maraneh geus maehan maraneh, jeung maraneh anu ngawangun kuburan-kuburan maraneh.

Yesus ngahukum urang Parisi pikeun ngahormatan kalakuan karuhunna, anu maehan nabi-nabi, bari teu maliré kana pépéling para nabi.

1. Ngahormatan Anu Soleh, Henteu Anu Jahat

2. Émut Sajarah Urang sareng Diajar ti Éta

1. Mateus 23:29-31 - "Cilaka aranjeun, ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi, jelema-jelema anu munafik! , Kami moal kungsi milu jeung maranehna dina getih nabi-nabi. Ku sabab kitu aranjeun jadi saksi sorangan, yen aranjeun teh anak-anakna anu maehan nabi-nabi."

2. paribasa 27: 1 - "Ulah boast diri isukan; pikeun thou knowest teu naon poé bisa mawa mudik."

Lukas 11:49 Ku sabab eta oge ceuk hikmah Allah, Kami rek ngutus nabi-nabi jeung rasul-rasul, sarta sawatara di antarana baris dipaehan jeung dikaniaya.

Allah ngutus nabi-nabi jeung rasul-rasul ka jalma-jalma, sawareh dikaniaya malah dipaehan.

1. Kakuatan Iman Dina Nyanghareupan Kaniaya

2. Kakuatan Hikmah sareng Asih Gusti

1. Ibrani 11: 32-39 - The pahlawan iman anu persecuted, tapi tetep satia.

2. Rum 5: 8 - cinta Allah dina ngirim Putra-Na, Yesus, jadi persecuted pikeun urang.

Lukas 11:50 Eta getih nabi-nabi, anu dicucurkeun ti mimiti dunya diadegkeun, bakal diwajibkeun ku generasi ieu;

Generasi ieu tanggung jawab kana sagala getih nabi-nabi anu dicucurkeun ti mimiti jaman.

1: Sadaya jalma tanggung jawab ka Allah pikeun kekerasan sareng kateuadilan anu dilakukeun ka nabi-nabi ti mimiti jaman.

2: Urang sadayana kedah tanggung jawab kana kateuadilan anu dilakukeun ku generasi urang sareng jalma-jalma anu sateuacan urang.

1: Yesaya 58: 1 - "Ceuk tarik, ulah nyéépkeun, angkat sora anjeun sapertos tarompét, sareng terangkeun ka umat Kami kajahatan, sareng dosa-dosa ka kulawarga Yakub."

2: Mika 6: 8 - "Anjeunna parantos nunjukkeun ka anjeun, eh manusa, naon anu saé; sareng naon anu diwajibkeun ku PANGERAN ka anjeun, tapi ngalakukeun adil, sareng mikanyaah welas asih, sareng leumpang kalayan hina sareng Allah anjeun?"

Lukas 11:51 Ti getih Abel nepi ka getih Zacharias, anu perished antara altar jeung Bait Allah: verily Kuring nyebutkeun ka anjeun, Ieu bakal diperlukeun ka generasi ieu.

Petikan ieu nyarioskeun konsékuansi tina dosa hiji generasi, anu bakal diwajibkeun ku aranjeunna.

1. Kaadilan jeung Welas Asih Allah: Ngartos Akibat Dosa

2. Harga Maksiat: Diajar ti Baheula

1. Ibrani 9:22 - "Jeung ampir sagala hal anu ku hukum purged ku getih; sarta tanpa shedding getih euweuh remisi ".

2. Rum 6:23 - "Kanggo gajih dosa nyaeta maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang."

Lukas 11:52 Cilaka aranjeun, ahli hukum! pikeun anjeun geus nyokot jauh konci pangaweruh: ye diasupkeun dina yourselves, jeung maranéhanana anu asup ka ye hindered.

Ahli hukum parantos nyandak konci pangaweruh sareng ngahalangan anu sanés pikeun nampi éta.

1: Urang teu kudu nyegah batur meunang pangaweruh, tapi mantuan aranjeunna dina lalampahan maranéhanana.

2: Urang kedah émut pikeun tetep rendah haté nalika urang gaduh pangaweruh, sareng henteu nyimpen éta pikeun diri urang sorangan.

1: James 3: 17-18 - Tapi hikmah anu asalna ti sawarga téh mimiti sagala murni; lajeng cinta damai, considerate, patuh, pinuh ku welas asih jeung buah alus, teu pilih kasih jeung ikhlas. Pamingpin anu sow di karapihan panén hiji panén kabeneran.

2: Siloka 11: 9 - Kalayan sungutna jalma doraka bakal ngancurkeun baturna, tapi ku pangaweruh jalma-jalma soleh disalametkeun.

Lukas 11:53 Sareng nalika anjeunna nyarioskeun hal ieu ka aranjeunna, ahli-ahli Taurat sareng urang Parisi mimiti ngadesek anjeunna, sareng ngadorong anjeunna nyarioskeun seueur hal.

Ahli-ahli Taurat jeung urang Parisi ngahudangkeun pisan ka Yésus pikeun nyarita ngeunaan loba hal.

1. Kakuatan Biantara: Kumaha Kecap Urang mangaruhan Kahirupan Urang

2. Yesus ngalawan ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi: Urang Diajar Naon Tina Konfrontasi Maranéhna?

1. Mateus 12: 36-37 - "Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, yén unggal kecap idle yén lalaki bakal nyarita, maranéhna bakal masihan akun eta dina poé judgment. Pikeun ku kecap anjeun bakal diyakinkeun, sareng ku kecap anjeun bakal dihukum."

2. Jabur 19:14 - "Mugia kecap tina sungut abdi, sarta semedi haté abdi, jadi ditarima di payuneun thy, O PANGERAN, kakuatan abdi, sarta redeemer abdi."

Lukas 11:54 Ngadagoan manéhna, jeung néangan hiji hal kaluar tina sungut-Na, supaya maranehna bisa nuduh manéhna.

Para pamingpin agama nyoba-nyoba pikeun ngajebak Yésus ku cara nyekel hiji hal tina sungut-Na pikeun nuduh manéhna.

1. Bahaya Disesat Ku Sombong

2. Kakuatan Karendahan Dina Nyanghareupan Panganiayaan

1. Yakobus 1:19-20 "Apalkeun ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah."

2. Paribasa 16:18 "Sombong mana saméméh karuksakan, jeung sumanget sombong saméméh ragrag."

Lukas 12 nunjukkeun ajaran Yesus ngeunaan munafik, hariwang, kabeungharan, waspada, sareng perpecahan.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus ngingetkeun murid-murid-Na ngeunaan munafik urang Parisi sareng ngadorong aranjeunna pikeun henteu sieun ka jalma anu tiasa maéhan awak tapi henteu tiasa ngalakukeun langkung seueur. Sabalikna, aranjeunna kedah sieun ka Allah anu gaduh otoritas pikeun awak sareng jiwa (Lukas 12: 1-7). Anjeunna ogé negeskeun yén saha waé anu ngaku ka Anjeunna sateuacan batur bakal diaku sateuacan malaikat-malaikat Allah. Sanajan kitu, jalma anu mungkir Anjeunna bakal mungkir (Lukas 12: 8-12). Pikeun ngabales paménta saurang lalaki pikeun Yesus nyarios ka lanceukna pikeun ngabagi warisan kulawarga sareng anjeunna, Yesus ngingetkeun kana sagala jinis karanjingan sareng nyarioskeun hiji misil ngeunaan jalma bodo beunghar anu nyimpen harta pikeun dirina tapi henteu beunghar ka Allah (Lukas 12). :13-21).

Paragrap 2: Saatos pangajaran ngeunaan karanjingan ieu, Yesus malik ka murid-murid-Na sareng ngajurung aranjeunna pikeun henteu hariwang ngeunaan kabutuhan hirup sabab Allah terang kabutuhan aranjeunna. Tinimbang hariwang ngeunaan hal-hal material, aranjeunna kedah milarian Karajaan Allah, hal-hal ieu ogé bakal dipasihkeun (Lukas 12: 22-31). Anjeunna ngajamin aranjeunna yén éta mangrupikeun kasenangan Bapa masihan karajaan sahingga kedah sieun domba sakedik tibatan ngajual harta banda masihan sedekah nyayogikeun dompét henteu ngagemkeun harta surga anu teu aya anu maling dimana teu aya maling anu caket ngengat ngancurkeun dimana harta anjeun aya haté anjeun ogé ngantebkeun prioritas nilai-nilai spiritual anu langgeng. material temporal (Lukas 12:32-34).

Ayat 3: Bagian ahir Lukas 12 museurkeun kana kesiapan waspada pikeun datangna Putra Manusa anu ngabandingkeun kadatangan anu teu disangka-sangka maling wengi atanapi tuan anu balik deui kana pésta kawinan, abdi-abdi kedah siap-siap ngantosan uih deui tuan, rahayu jalma anu waspada nalika anjeunna sumping (Lukas 12:35). -40). Petrus nanya naha misil hartina ngan murid atawa dulur ngajawab pasemon sejen manajer wijaksana satia saha juragan nahan tugas ka abdi-abdi-Na masihan aranjeunna dahareun dina waktu nu ditangtoskeun sabalikna hamba jahat nyebutkeun haté 'Juragan abdi lila datang' dimimitian ngéléhkeun budak lalaki budak awéwé dahar inuman mabok lamun éta. juragan hamba datang poé nalika teu nyangka anjeunna jam teu sadar potongan potongan nangtukeun tempat henteu satia nunjukkeun konsékuansi serius henteu satia unpreparedness Wangsulna Gusti salajengna emphasized division pesen-Na bakal mawa malah dina kulawarga underlining komitmen ongkos handap Anjeunna tungtungna menyimpulkan tanda kali jalma kamampuhan napsirkeun tanda cuaca tapi gagal napsirkeun jaman ayeuna warning heed tanda ngakuan urgent perlu tobat kesiapan Karajaan Allah.

Lukas 12: 1 Dina waktos anu sami, nalika aya jalma-jalma anu teu kaétang, dugi ka silih tincak, anjeunna mimiti nyarios ka murid-murid-Na, "Sing ati-ati kana ragi urang Parisi, nya éta. munafik.

Yésus ngingetkeun murid-muridna supaya waspada kana munafik urang Parisi.

1. "Bahaya Munafik"

2. "Hirup Kahirupan Kaaslian"

1. Mateus 23: 27-28 - "Woe ka anjeun, scribes jeung urang Parisi, munafik! pikeun anjeun ibarat kuburan bodas, anu memang katingali geulis luar, tapi jerona pinuh ku tulang lalaki maot, jeung sagala najis"

2. Rum 12: 9 - "Hayu cinta jadi tanpa dissimulation. Abhor nu jahat; caket kana nu alus."

Lukas 12:2 Pikeun aya nanaon katutupan, nu moal bakal wangsit; atawa nyumput, nu moal kapendak.

Allah bakal nembongkeun sagala rusiah jeung euweuh bakal tetep disumputkeun.

1. Jujur tur jujur dina sagala lampah urang, sabab Allah bakal nembongkeun naon urang nyumputkeun.

2. Sagala lampah urang bakal diungkabkeun di payuneun Allah, ku kituna laksanakeun anu leres di payuneun-Na.

1. Pandita 12:14 - Pikeun Allah bakal mawa unggal akta kana judgment, kaasup unggal hal disumputkeun, naha éta alus atawa jahat.

2. Paribasa 28:13 - Saha conceals dosa maranéhanana teu makmur, tapi hiji anu confesses jeung renounces eta manggihan rahmat.

Lukas 12:3 Ku sabab kitu naon bae nu geus diomongkeun dina gelap bakal kadéngé di nu caang; jeung nu anjeun geus diucapkeun dina ceuli di closets bakal diproklamasikeun kana housetops.

Jalma-jalma kudu ati-ati kana naon anu diomongkeunana sabab bakal didangukeun sareng tiasa diulang deui.

1: Nyarita Hirup, Henteu Maot - Kecap boga kakuatan pikeun ngawangun atanapi ngarusak. Milih kecap nu mawa hirup jeung edify batur.

2: Ati-ati Naon Anu Anjeun Ucapkeun - Sing ati-ati kana kecap-kecap anu kaluar tina sungut anjeun, sabab bakal kadéngé sareng diulang-ulang.

1: Siloka 18:21 - Maot sareng hirup aya dina kakawasaan létah: sareng anu mikacinta éta bakal ngadahar buahna.

2: James 3: 5-10 - Sanajan kitu létah téh anggota saeutik, sarta boasteth hal hébat. Behold, kumaha hébat masalah seuneu saeutik kindleth! Jeung létah téh seuneu, a dunya iniquity: kitu ogé létah diantara anggota urang, éta defileth sakabeh awak, sarta setteth on seuneu kursus alam; jeung eta dihurungkeun seuneu naraka. Pikeun unggal jenis beasts, jeung manuk, jeung serpents, jeung hal di laut, tamed, jeung geus tamed manusa: Tapi létah teu bisa lalaki ngalilindeuk; eta teh jahat anu teu kaurus, pinuh ku racun anu ngabahayakeun. Ku kituna urang ngaberkahan ka Allah, malah Rama; jeung therewith kutukan urang lalaki, nu dijieun nurutkeun similitud Allah. Tina sungut anu sami aya berkah sareng kutukan. Dulur-dulur, hal-hal ieu henteu kedah kitu.

Lukas 12:4 Jeung kuring ngomong ka anjeun babaturan kuring, Ulah sieun ka jalma anu maehan awak, sarta sanggeus éta teu boga deui nu bisa ngalakukeun.

Yésus ngajurung sobat-sobatna sangkan ulah sieun ka jalma-jalma nu ngan bisa ngaruksak awak jasmani, sabab teu boga kakuatan pikeun ngalakukeun nanaon deui.

1. Kakuatan Iman Teu Sieun: Kumaha Ngungkulan Sieun Ka Manusa

2. Ngaleupaskeun Sieun Urang Maot: Manggihan Kakuatan dina Kecap Yesus

1. Jabur 56:3-4 "Nalika kuring sieun, abdi nempatkeun kapercayaan abdi ka anjeun. Di Allah, anu kecap kuring muji, ka Allah abdi percanten; Abdi moal sieun. Naon bisa daging ngalakukeun ka abdi?"

2. Mateus 10:28 "Jeung ulah sieun jalma anu maéhan awak tapi teu bisa maehan jiwa. Rada sieun anjeunna anu bisa ngancurkeun duanana jiwa jeung awak di naraka."

Lukas 12:5 Tapi kuring bakal forewarn anjeun saha anjeun bakal sieun: Sieun manéhna, nu sanggeus manéhna geus maéhan ngabogaan kakawasaan tuang ka naraka; enya, kuring ngomong ka anjeun, sieun anjeunna.

Sieun ka Allah, sabab Anjeunna gaduh kakuatan pikeun tuang ka naraka.

1. Sieun ka Gusti mangrupikeun Awal Hikmah

2. Perhatoskeun Perhatosan Gusti: Sieun ka Anjeunna

1. paribasa 9:10 - The sieun Gusti nyaeta awal hikmah, sarta pangaweruh ngeunaan suci nyaeta pamahaman.

2. Ibrani 10:31 - Ieu hiji hal fearful ragrag kana leungeun Allah hirup.

Lukas 12:6 Naha teu lima manuk pipit dijual hargana dua sari, jeung teu salah sahijina geus poho ka Allah?

Allah ngémut jeung miara ka mahluk nu pangleutikna.

1: Allah miara urang, sanajan urang ngarasa poho.

2: Urang tiasa percanten kana panyayuhan Gusti, henteu paduli ukuran masalah urang.

1: Mateus 10:29-31 - "Naha henteu dua manuk pipit dijual sadunya? Tapi moal aya hiji anu bakal murag kana taneuh di luar jagaan Bapa anjeun. Komo bulu sirah maneh kabeh geus wilanganana. Ku kituna ulah sieun; Anjeun hargana leuwih ti loba manuk pipit."

2: Jabur 147: 3-4 - "Mantenna nyageurkeun anu remuk haté sareng ngabeungkeut tatuna. Mantenna nangtukeun jumlah béntang-béntang, sarta masing-masing disebut ngaranna.”

Lukas 12:7 Tapi sanajan rambut sirah anjeun sadayana diitung. Ku kituna ulah sieun: anjeun leuwih berharga ti loba sparrows.

Allah paduli ka urang, sanajan dina detil pangleutikna.

1. Kami berharga pikeun Allah - Lukas 12: 7

2. Allah nilik jeung ngurus sagalana - Lukas 12: 7

1. Mateus 10: 30-31 - Komo manuk sparrows teu overlooked ku Allah.

2. Yesaya 43:1-4 - Allah mikanyaah urang jeung moal poho urang.

Lukas 12: 8 Abdi nyarioskeun ka anjeun: Saha waé anu ngaku ka Kami di payuneun manusa, anjeunna ogé bakal ngaku Putra Manusa di payuneun malaikat-malaikat Allah.

Putra Manusa bakal ngaku jalma-jalma anu ngaku ka Anjeunna sateuacan manusa.

1. Kakuatan Ngaku Kristus di Publik

2. Ganjaran tina Pangakuan Sajati

1. Mateus 10:32-33 - "Ku sabab eta sing saha anu ngaku Kami di hareupeun manusa, Kami ogé bakal ngaku di hareupeun Rama Kami anu di sawarga. "

2. Rum 10: 9-10 - "Yen lamun ngaku kalawan sungut anjeun Gusti Yesus jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat Anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. Pikeun jeung haté hiji percaya kana amal saleh, jeung pangakuan sungut dijieun pikeun kasalametan."

Lukas 12:9 Tapi sing saha anu ingkar ka Kami di hareupeun manusa, bakal ditampik saméméh malaikat Allah.

Ayat éta nekenkeun yén nolak Yesus sateuacan jalma-jalma bakal nampik sateuacan malaikat-malaikat Allah.

1. "Pentingna Iman ka Yesus"

2. "Konsékuansi tina Nolak Yesus"

1. Mateus 10: 32-33 - "Sing saha anu bakal ngaku kuring di hareupeun manusa, kuring bakal ngaku ogé di payuneun Rama Kami anu di sawarga. surga."

2. 1 John 4:15 - "Saha wae bakal ngaku yen Isa teh Putra Allah, Allah dwelleth di anjeunna, sarta anjeunna di Allah."

Lukas 12:10 Jeung saha-saha-saha anu nyarita hiji kecap ngalawan Putra Manusa, eta bakal dihampura manéhna, tapi ka saha anu blasphemeth ngalawan Roh Suci eta moal dihampura.

Petikan nyatakeun yén nyarios ngalawan Putra Manusa bakal dihampura, tapi ngahina ka Roh Suci moal dihampura.

1. The Power of Panghampura - A katingal dina Lukas 12:10

2. Ngahujat Ngalawan Roh Suci - Kumaha Ngaku sareng Ngahindarkeunana

1. Mateus 12: 31-32 - "Ku sabab kitu kuring nyebutkeun ka anjeun, Unggal dosa jeung pitenah bakal dihampura ka lalaki: tapi pitenah ka Roh Suci moal dihampura ka lalaki. Jeung saha speaks hiji kecap ngalawan Putra Manusa. , eta bakal dihampura: tapi sing saha ngomong ngalawan Roh Suci, eta moal dihampura manéhna, boh di dunya ieu, boh di dunya nu bakal datang.”

2. Tandaan 3:29 - "Tapi anjeunna anu bakal blaspheme ngalawan Roh Suci hath pernah panghampura, tapi aya dina bahaya damnation langgeng."

Lukas 12:11 Jeung lamun maranehna mawa anjeun ka synagogues, jeung ka magistrates, jeung kakawasaan, Anjeun teu kudu mikir kumaha atawa hal naon anjeun bakal ngajawab, atawa naon bakal nyebutkeun.

Yésus ngajarkeun supaya teu hariwang ngeunaan naon nu kudu diomongkeun waktu dibawa ka hakim jeung otoritas séjén.

1. Percaya ka Yéhuwa, Henteu ka Diri Anjeun: Kumaha Ngandelkeun Iman Nalika Nyanghareupan Situasi Hésé

2. Hirup Tanpa Sieun: Kumaha Nuturkeun Conto Kristus ngeunaan Hirup Wani

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun: ulah dismayed; pikeun Kami Allah anjeun: Kuring baris nguatkeun anjeun, enya, Kuring baris nulungan anjeun, enya, kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu. tina kabeneran abdi."

2. Epesus 6:16 - "Luhureun sadaya, nyandak tameng iman, wherewith anjeun bakal bisa quench sagala anak panah fiery tina jahat."

Lukas 12:12 Pikeun Roh Suci bakal ngajarkeun anjeun dina jam anu sami naon anu anjeun kedah ucapkeun.

Petikan ieu nekenkeun pentingna Roh Suci dina nungtun urang dina kecap anu leres pikeun nyarios.

1. Kakuatan Roh Suci dina Kahirupan Urang

2. Nyarios Ngaliwatan Kakawasaan Roh Suci

1. John 14:26 - "Tapi Helper, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, anjeunna bakal ngajarkeun maneh sagala hal jeung mawa ka émut sagala yen Kuring geus ngomong ka anjeun."

2. Rasul 2: 4 - "Jeung maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci jeung mimiti nyarita dina basa séjén salaku Roh masihan aranjeunna utterance."

Lukas 12:13 Saur salah saurang ti rombongan ka anjeunna, "Juragan, sasauran ka adi abdi, supados ngabagi warisan sareng abdi."

Saurang jalma ti balaréa naroskeun ka Yésus pikeun campur tangan dina pasualan antara manéhna jeung lanceukna ngeunaan warisan kulawarga.

1. Pentingna ngabogaan sudut pandang katuhu dina possessions material.

2. Daya panghampura jeung rekonsiliasi dina kulawarga.

1. Mateus 6: 19-21 - Yesus ngajarkeun urang pikeun teu jadi paduli possessions earthly.

2. Kolosa 3: 12-15 - Parentah Paul pikeun ngahampura silih sakumaha Gusti parantos ngahampura urang.

Lukas 12:14 Saur anjeunna ka anjeunna, "Saha anu ngangkat kuring hakim atanapi pamisah anjeun?

Ayat ieu nyarioskeun ngeunaan panolakan Yesus pikeun nangtoskeun jalma sanés. Anjeunna ngingetkeun lalaki éta yén éta sanés tempatna pikeun nyandak kaputusan sapertos kitu.

1: Urang teu kudu gancang ngahukum batur, sakumaha Yésus ngingetkeun urang dina Lukas 12:14 .

2: Urang teu kudu percaya teuing kana putusan sorangan, sakumaha anu diingetkeun ku Yésus dina Lukas 12:14.

1: Yakobus 4: 11-12 "Ulah nyarios anu jahat, dulur-dulur. Sing saha anu ngahina dulur atawa ngahukum dulurna, nya eta omongan anu jahat ngalawan hukum jeung ngahukum hukum. Tapi upami anjeun ngahukum hukum, anjeun sanés ngalaksanakeun hukum, tapi hakim."

2: Mateus 7: 1-5 "Ulah nangtoskeun, supados anjeun henteu dihukum. Pikeun jeung judgment Anjeun ngucapkeun anjeun bakal judged, jeung jeung ukuran Anjeun make eta bakal diukur ka anjeun. Naha anjeun ningali bintik anu aya dina panon dulur anjeun, tapi henteu perhatikeun log anu aya dina panon anjeun sorangan? Atawa kumaha anjeun bisa ngomong ka dulur anjeun, 'Hayu kuring nyokot speck tina panon anjeun,' lamun aya log dina panon anjeun sorangan? Anjeun munafik, cabut heula log tina panon anjeun, teras anjeun bakal katingali jelas pikeun ngaluarkeun bintik tina panon dulur anjeun."

Lukas 12:15 Saur-Na deui ka maranehna, “Sing ati-ati, sing ati-ati kana kasaktian.

Petikan ieu ngajarkeun yén kahirupan anu leres henteu asalna tina seueur harta, tapi tina percanten ka Allah.

1. Nyaah ka Allah Leuwih ti Milik

2. Mikawanoh Ni'mat Kasugemaan

1. Mateus 6:19-21 - "Ulah nyimpen nepi pikeun yourselves harta di bumi, dimana renget jeung keyeng meakeun jeung dimana maling megatkeun di jeung maok, tapi nyimpen nepi yourselves harta karun di sawarga, dimana teu renget atawa keyeng meakeun na dimana mana. maling ulah ngabobol jeung maling."

2. Pandita 5:10 - "Anjeunna anu mikanyaah duit moal wareg ku duit, atawa anjeunna anu mikanyaah kabeungharan kalawan panghasilan na; ieu ogé mangrupa kasombongan."

Lukas 12:16 Anjeunna nyarioskeun hiji misil ka aranjeunna, saurna, "Tanah hiji jalma beunghar ngahasilkeun seueur pisan.

Perumpamaan jalma beunghar nekenkeun kabutuhan pikeun ngamangpaatkeun berkah materi kalayan tanggung jawab.

1: Urang kudu ngagunakeun berkah materi urang kalawan tanggung jawab jeung ulah jadi percaya diri kaleuleuwihi.

2: Urang kudu ngagunakeun berkah materi urang pikeun ngamulyakeun Allah jeung teu jadi sombong dina prestasi urang sorangan.

1: Siloka 21:20 , "Aya harta berharga jeung minyak di imah nu wijaksana, tapi hiji foolman spends eta up."

2: Pandita 5:10, "Anu mikanyaah pérak moal sugema ku pérak, atawa nu mikanyaah kakayaan ku nambahanana: ieu ogé kasombongan."

Lukas 12:17 Sarta anjeunna mikir dina dirina, paribasa, "Naon anu kudu kuring laksanakeun, sabab kuring teu boga tempat pikeun masihan buah kuring?"

Hiji lalaki ieu wondering naon anu kudu dipigawé kalayan kaayaanana bungbuahan na, sabab teu boga tempat pikeun nyimpen eta.

1. Kaberkahan Kalimpahan: Kumaha Mangpaatkeun Kaberkahan Anjeun

2. Kasugemaan dina Sagala Kaayaan: Manggihan Kabungahan Ditengah Kasangsaraan

1. Pilipi 4: 11-13 - Teu yén Kuring keur diomongkeun keur merlukeun, pikeun kuring geus diajar dina kaayaan naon Kami janten eusi.

12 Abdi terang kumaha carana ngarendahkeun, sareng terang kumaha ngalimpah. Dina sagala kaayaan, kuring geus diajar rusiah nyanghareupan nyatu jeung lapar, kaayaanana jeung kabutuhan.

2. Siloka 3: 9-10 - Ngahormatan Gusti kalawan kabeungharan anjeun sarta kalawan firstfruits sadaya hasil anjeun; 10 Tuluy lumbung-lumbung maraneh bakal pinuh ku loba-loba, sarta tong-tongan maraneh bakal pinuh ku anggur.

Lukas 12:18 Saur anjeunna, "Kuring bakal ngalakukeun ieu: Kuring bakal ngabongkar lumbung kuring, sareng ngawangun anu langkung ageung; sareng di dinya abdi bakal masihan sadaya buah sareng barang-barang abdi.

Hiji lalaki mutuskeun pikeun ngabongkar lumbung anu aya sareng ngawangun anu langkung ageung pikeun nyimpen sadaya hartana.

1. Peryogikeun Berehan: Ngagunakeun pangajaran Yesus dina Lukas 12:18 pikeun neuleuman kumaha urang tiasa ngabagi kaayaanana ka batur.

2. Kasugemaan: Mariksa kecap-kecap Yésus dina Lukas 12:18 pikeun ngeunteung pentingna paham kana watesan-watesan harta banda urang.

1. 2 Korinta 9:6-7 - Reflecting on pentingna méré riang.

2. Siloka 11:24 - Mertimbangkeun berkah generosity.

Lukas 12:19 Sareng kuring bakal nyarios ka jiwa kuring, Jiwa, anjeun ngagaduhan seueur barang-barang anu disimpen salami mangtaun-taun; santai, tuang, nginum, sareng gumbira.

Yesus ngingetkeun kana bahaya janten fokus teuing kana barang-barang material sareng naroskeun pikeun fokus kana nutrisi spiritual.

1. Bahaya Materialisme: Tantangan Fokus kana Kabutuhan Rohani

2. Ajén Kasugemaan: Puas ku Kalimpahan Rohani

1. Mateus 6:19-21, "Ulah ngumpulkeun harta karun pikeun diri anjeun di bumi, dimana renget sareng keyeng ngancurkeun sareng dimana maling ngabobol sareng maling, tapi kumpulkeun harta karun pikeun diri anjeun di sawarga, dimana renget atanapi karat ngancurkeun sareng dimana waé. maling ulah ngabobol jeung maling. Sabab di mana harta maraneh, di dinya oge hate maraneh."

2. Pandita 5:10-12, "Anu mikanyaah pérak moal wareg ku pérak; jeung nu mikanyaah kalimpahan, ku nambahanana. Ieu ogé kasombongan. Lamun barang-barang nambahan, jalma-jalma nu ngahakan jadi nambahan; boga kacuali ningali ku panonna?"

Lukas 12:20 Tapi Allah ngadawuh ka manéhna, Bodo, peuting ieu jiwa anjeun bakal dipénta ti anjeun.

Petikan ieu nyarioskeun kabodoan tina panyimpen harta sabab moal tiasa dibawa sareng urang nalika urang maot.

1. kasombongan tina Hoarding Harta

2. Kateukalan Hirup

1. Mateus 6:19-21 - "Ulah neundeun up for yourselves harta di bumi ... dimana renget jeung keyeng ngancurkeun jeung dimana maling megatkeun di na maok."

2. Pandita 5:13-14 - "Aya hiji kajahatan grievous nu Kuring geus katempo handapeun panonpoé: riches diteundeun pikeun boga maranéhanana menyakiti-Na."

Lukas 12:21 Kitu ogé jalma anu nyimpen harta pikeun dirina, sareng henteu beunghar ka Allah.

Petikan ieu nyarioskeun pentingna beunghar ka Gusti tinimbang nyimpen harta bumi.

1. Godliness nyaeta Greater Ti riches - Ningali Lukas 12:21 jeung panginget na yén urang kudu prioritas hubungan urang jeung Allah ti possessions material.

2. Kabeungharan anjeun di Surga - Ngajalajah gagasan yén kabeungharan sabenerna urang perenahna dina hubungan urang jeung Allah teu di possessions earthly.

1. Yakobus 4:13-15 - "Ayeuna, anjeun anu nyarios: 'Ayeuna atanapi isukan urang bakal angkat ka kota anu kitu sareng anu sapertos kitu, sareng di dinya sataun sareng padagang sareng kauntungan' - tapi anjeun henteu terang naon isukan. bakal mawa. Naon hirup anjeun? Pikeun anjeun halimun anu nembongan sakeudeung lajeng ngaleungit. Sabalikna anjeun kedah nyarios, 'Upami kersa Gusti, urang bakal hirup sareng ngalakukeun ieu atanapi éta.' ”

2. Pandita 5:10 - “Sing saha anu mikacinta duit teu kungsi cukup; sing saha anu mikacinta kabeungharan moal pernah puas ku panghasilanana. Ieu ogé euweuh hartina. ”

Lukas 12:22 Saur-Na ka murid-murid-Na, "Ku sabab eta Kami nyebutkeun ka anjeun, ulah mikir hirup anjeun, naon nu bakal dahar; boh pikeun awak, naon anu kudu anjeun pake.

Ulah salempang ngeunaan kabutuhan Anjeun sabab Allah bakal nyadiakeun.

1: Percaya ka Yéhuwa sareng Mantenna bakal nyayogikeun sagala pangabutuh anjeun.

2: Iman ka Allah sareng Anjeunna bakal nyumponan kabutuhan anjeun.

1: Pilipi 4:19 - Sareng Allah kuring bakal nyayogikeun sagala kabutuhan anjeun dumasar kana kabeungharan-Na dina kamulyaan dina Kristus Yesus.

2: Mateus 6:25-34 - Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, ulah hariwang ngeunaan kahirupan anjeun, naon anu bakal anjeun tuang atanapi inuman, atanapi ngeunaan awak anjeun, naon anu anjeun pake. Naha hirup henteu langkung ti batan tuangeun, sareng awak langkung ti batan sandang?

Lukas 12:23 Hirup leuwih ti batan daging, jeung awak leuwih ti sandang.

Hirup teh hargana leuwih gede ti batan rezeki jasmani jeung pakean.

1: Allah ngahargaan kahirupan urang leuwih ti kabutuhan fisik urang.

2: Urang kedah ngutamakeun kamekaran spiritual tibatan kabutuhan material.

1: Mateus 6:25-34 - Yesus ngajarkeun urang pikeun henteu hariwang ngeunaan kabutuhan jasmani urang sareng milarian heula Karajaan Allah.

2: Pilipi 4:11-13 - Paulus ngajurung urang pikeun sugema ku naon waé kaayaan urang, sabab Allah bakal nyayogikeun kabutuhan urang.

Lukas 12:24 Pertimbangkeun gagak: pikeun aranjeunna henteu sow atawa panén; nu teu boga gudang atawa gudang; Jeung Allah eupan aranjeunna: sabaraha leuwih anjeun leuwih alus batan manuk?

Gusti ngajaga bahkan makhluk pangbasajanna, janten langkung seueur deui Anjeunna bakal ngurus urang?

1: Allah Perhatikeun Unggal Makhluk jeung Bakal Nyadiaan Urang

2: Makhluk anu Pangleutikna mah Pantes Diperhatikeun ku Allah

1: Mateus 6:26 - Tingali di manuk hawa; maranehna teu sow atawa metik atawa nyimpen jauh di lumbung, jeung can Rama Anjeun sawarga eupan maranehna.

2: Jabur 147:9 - Mantenna mere dahareun ka sato-sato, jeung ka manuk gagak ngora anu ceurik.

Lukas 12:25 Sareng saha di antara anjeun anu tiasa nambihkeun jangkungna sakedik ku mikir?

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan watesan kakuatan sareng usaha manusa.

1. Kasugemaan dina Pangéran: Ngandelkeun Kakuatan Allah sareng Henteu Milik Anjeun

2. Percanten ka Yéhuwa: Milarian Bungah ka Allah sareng Henteu dina Harta

1. Mateus 6:25-34, "Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, ulah salempang ngeunaan hirup anjeun, naon nu bakal dahar atawa inuman; atawa ngeunaan awak anjeun, naon nu bakal pake. Naha hirup teu leuwih ti dahareun, jeung awak leuwih. tibatan baju?"

2. Yesaya 40:28-31, "Naha anjeun henteu terang? Naha anjeun henteu ngadéngé? Pangéran nyaéta Allah anu langgeng, anu nyiptakeun tungtung bumi. Anjeunna moal bosen atanapi bosen, sareng pamahaman-Na moal aya anu tiasa. ngarti."

Lukas 12:26 Janten upami anjeun henteu tiasa ngalakukeun anu pangsaeutikna, naha anjeun kedah mikirkeun anu sanés?

Petikan ieu nyorong urang pikeun difokuskeun naon anu penting sareng henteu hariwang ngeunaan hal-hal anu di luar kendali urang.

1. Let Go and Let God: Percanten ka Gusti sareng Kakuatan Panyadia-Na

2. Ulah Ngesang Barang Leutik: Ngautamakeun Anu Penting

1. Mateus 6:25-34 - Yesus ngajarkeun ngeunaan pikahariwangeun

2. Pilipi 4: 6-7 - Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana, ku doa jeung supplication, jeung sukur, hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah.

Lukas 12:27 Pertimbangkeun kembang bakung kumaha tumuwuhna: aranjeunna henteu nyambut damel, aranjeunna henteu ngagulung; Jeung can I nyebutkeun ka anjeun, nu Solomon dina sakabéh kamulyaan na teu arrayed kawas salah sahiji ieu.

Yésus ngajurung para pendengar-Na pikeun ngémutan kumaha tumuwuhna kembang bakung sarta yén Suléman, dina sakabéh kamulyaan dunya, teu bisa maké pakéan anu éndah siga maranéhna.

1. Kaéndahan Ciptaan Alloh: Ngaguar Kaagungan Alam

2. Percanten kana Rejeki Gusti: Kasugemaan jeung Syukur dina Kahirupan Sapopoé

1. Psalms 104: 24-25 - Nun PANGERAN, kumaha manifold karya Anjeun! Dina hikmah anjeun geus dijieun kabeh; bumi pinuh ku mahluk Anjeun.

2. Rum 11:33-36 - Oh, jerona riches jeung hikmah jeung pangaweruh Allah! Kumaha unsearchable judgments-Na jeung kumaha incrutable jalan-Na! Pikeun saha anu terang pikiran Gusti, atanapi saha anu parantos naséhat? Atanapi saha anu masihan hadiah ka anjeunna supados anjeunna tiasa dibales? Pikeun ti anjeunna sareng ngalangkungan anjeunna sareng ka anjeunna mangrupikeun sagala hal. Mantenna kamulyaan salamina. Amin.

Lukas 12:28 Lamun kitu, lamun Allah jadi pakéan jukut, nu kiwari di tegalan, jeung isukan dialungkeun kana hawu; Sabaraha deui anjeunna bakal nyéépkeun anjeun, eh jalma anu saeutik iman?

Allah paduli kana hal-hal anu pangleutikna, janten langkung-langkung Anjeunna bakal ngurus jalma-jalma anu iman ka Anjeunna.

1. Anu Satia Dibaju Kaasih: Allah Nu Maha Asih Ka Anu Percaya

2. Saeutik Iman Teu Aya Hapunten: Kaasih Gusti Nu Maha Welas Ka Sadayana

1. Mateus 6:30-31 - "Ku sabab kitu, lamun Allah jadi pakean jukut di sawah, nu kiwari aya, jeung isukan dialungkeun kana hawu, naha Mantenna teu leuwih pakéan anjeun, O ye urang saeutik iman?

2. Rum 8: 31-32 - Naon anu bakal urang nyarioskeun kana hal-hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang? Anjeunna anu henteu nyéépkeun Putra-Na sorangan, tapi nyerahkeun Anjeunna pikeun urang sadayana, kumaha anjeunna henteu sareng anjeunna ogé masihan sagala hal ka urang?

Lukas 12:29 Jeung ulah néangan naon anjeun bakal dahar, atawa naon anu bakal Anjeun inuman, jeung ulah jadi Anjeun pikiran mamang.

Jalma-jalma henteu kedah hariwang ngeunaan naon anu bakal didahar atanapi diinum, sareng kedah percanten ka Allah anu nyayogikeun.

1. Let Go and Let God: Ngandelkeun Gusti pikeun Kabutuhan urang

2. Teu ragu deui: Percanten ka Allah dina Jaman Kateupastian

1. Mateus 6:25-34 - Ulah salempang ngeunaan hirup anjeun, naon nu bakal dahar atawa nginum; atanapi ngeunaan awak anjeun, naon anu anjeun pake.

2. Jabur 37:3-5 - Percanten ka Gusti sareng laksanakeun anu saé; cicing di bumi sareng nikmati padang rumput hejo anu aman. Gembirakeun diri anjeun ka Gusti sareng Anjeunna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun. Pasrahkeun jalan anjeun ka Gusti; percanten ka Anjeunna sareng Anjeunna bakal ngalakukeun ieu.

Lukas 12:30 Pikeun sagala hal ieu anu bangsa-bangsa di dunya ditéang sanggeus: jeung Rama Anjeun terang yen Anjeun kudu hal ieu.

Bangsa-bangsa di dunya milarian kabeungharan materi, tapi Bapa terang yén urang peryogi langkung ti éta.

1. Ulah narékahan pikeun Kakayaan Dunya - Lukas 12:30

2. Neangan Panyadiaan Allah - Lukas 12:30

1. paribasa 23: 4-5 - Ulah ngagem diri kaluar mun meunang euyeub; boga hikmah pikeun nembongkeun restraint. Matak ngan sakeudeung kana kabeungharan, sarta aranjeunna musna, pikeun maranéhanana pasti bakal bertunas jangjang jeung hiber ka langit kawas garuda.

2. Mateus 6:24-25 - "Moal aya anu bisa ngawula ka dua juragan. Boh anjeun bakal hate nu hiji jeung cinta nu séjén, atawa anjeun bakal devoted ka hiji jeung nganggap hina nu séjén. Anjeun teu bisa ngawula duanana ka Allah jeung duit. Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, ulah salempang ngeunaan hirup anjeun, naon nu bakal dahar atawa nginum; atanapi ngeunaan awak anjeun, naon anu anjeun pake. Naha hirup henteu langkung ti batan tuang, sareng awak langkung ti batan sandang?

Lukas 12:31 Tapi tinimbang neangan ye Karajaan Allah; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

Pilari heula ka Gusti sareng sadaya kabutuhan anjeun bakal dicumponan.

1. Hiji Karajaan Kalimpahan: Percanten Allah nyadiakeun

2. Ngudag Karajaan: Jalan pikeun Kasugemaan

1. Pilipi 4:19 "Jeung Allah mah bakal nyadiakeun sagala kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan Kristus Yesus."

2. Mateus 6:33 "Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung kaadilan-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun."

Lukas 12:32 Ulah sieun, domba saeutik; sabab Rama maraneh teh mere karep maparin karajaan ka maraneh.

Yésus ngajurung murid-muridna pikeun iman ka Allah, sabab Mantenna mikaresep méré Karajaan.

1. "Ulah Sieun: Kasenangan Allah pikeun Maparin Karajaan Urang"

2. "Percanten ka Allah: Mantenna Hayang Méré Urang Karajaan"

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Jabur 118: 6 - "Gusti aya di sisi kuring; Kuring moal sieun. Naon bisa lalaki ngalakukeun ka abdi?"

Lukas 12:33 Jual nu gaduh, sarta méré zakat; Nyadiakeun kantong-kantong anu henteu lami, harta di sawarga anu moal aya, dimana teu aya maling anu ngadeukeutan, sareng renget anu ngaruksak.

Jual harta anjeun sareng masihan berehan ka anu miskin, sabab ganjaran anjeun disimpen di Surga dimana éta moal ngirangan atanapi dipaling.

1. Ganjaran Allah anu loma: rebut kasempetan pikeun meunangkeun harta anu langgeng

2. Pentingna amal: investasi di Karajaan Allah langgeng

1. Mateus 6:19-21 - "Ulah ngumpulkeun pikeun diri anjeun harta di bumi, dimana renget sareng keyeng ngancurkeun sareng dimana maling ngabongkar sareng maling, tapi kumpulkeun harta karun pikeun diri anjeun di sawarga, dimana renget atanapi karat ngancurkeun sareng dimana waé. maling ulah ngabobol jeung maling. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya ogé bakal aya haté anjeun."

2. Siloka 19:17 - "Saha-saha anu berehan ka jalma miskin nginjeumkeun ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngabales kalakuanana."

Lukas 12:34 Pikeun dimana harta anjeun, di dinya ogé bakal aya haté anjeun.

Petikan ieu nyorong urang pikeun investasi haté urang kana naon anu paling urang hargana.

1: Investasi Hati Urang - Urang kedah ati-ati pikeun investasi haté urang dina hal-hal anu bakal tahan sareng ngadeukeutkeun urang ka Allah.

2: Hirup kalawan Niat - Urang kudu boga tujuan dina cara urang méakkeun waktu jeung perhatian urang, nyaho yén haté urang bakal nuturkeun.

1: Mateus 6:19-21 - Urang kudu difokuskeun nyimpen nepi harta urang di sawarga, dimana haté urang bakal manggihan kapuasan sabenerna.

2: Kolosa 3:1-2 - Urang kedah netepkeun pikiran sareng haté urang kana hal-hal anu di luhur, sanés kana hal-hal dunya ieu.

Lukas 12:35 Hayu cangkéng Anjeun jadi girded ngeunaan, jeung lampu Anjeun kaduruk;

Siap-siap pikeun mulang deui Gusti.

1: Urang kudu salawasna tetep siap pikeun Kristus mulang jeung hirup urang sasuai.

2: Urang kedah hirup unggal dinten kalayan ngarep-ngarep Kristus sumping deui, sareng siap nampi Anjeunna nalika Anjeunna sumping.

1: Mateus 24:44 - "Ku sabab kitu anjeun ogé kudu siap, pikeun Putra Manusa datang dina jam anjeun teu nyangka."

2: 1 Tesalonika 5: 2-4 - "Kanggo anjeun yourselves pinuh sadar yén poé Gusti bakal datang kawas maling dina peuting. Bari jalma nyebutkeun, "Aya katengtreman jeung kaamanan," lajeng karuksakan dadakan bakal datang. ka maranehna sakumaha nyeri ngalahirkeun datang ka awéwé hamil, sarta aranjeunna moal kabur. Tapi anjeun teu di gelap, baraya, pikeun poé éta kaget anjeun kawas maling ".

Lukas 12:36 Jeung maneh yourselves kawas lalaki anu ngantosan lord maranéhanana, nalika anjeunna balik ti kawinan ; supaya lamun manéhna datang jeung knockout, maranéhanana bisa langsung muka manéhna.

Mu'min kudu kawas hamba nungguan Gusti maranéhna, hayang pisan muka panto ka Anjeunna nalika Anjeunna mulih.

1. Hirup Ngaregepkeun Pangersa Gusti

2. Nyiapkeun Hate jeung Pikiran Urang pikeun Poé Pangéran

1. Mateus 25:13, "Ku sabab eta awas, sabab maraneh teu nyaho poe atawa jamna Putra Manusa datang."

2. 1 Tesalonika 5:2-4, “Sabab anjeun sorangan terang pisan yén poé Pangéran bakal datang lir maling dina peuting. Pikeun nalika maranéhna bakal nyebutkeun, Peace jeung kaamanan; lajeng karuksakan dadakan datang kana aranjeunna, sakumaha travail kana hiji awéwé hamil; jeung maranehna moal kabur. Tapi aranjeun, dulur-dulur, teu aya dina poek, nepi ka poe eta bakal nyusul aranjeun kawas maling.”

Lukas 12:37 Bagja jelema-jelema anu didatangan ku tuanna bakal ngawaskeun.

Yésus ngajurung murid-muridna sangkan siap jeung taat waktu mulang, sabab bakal ngaganjar maranéhna ku pésta gedé.

1. Siap-siap: Siap-siap pikeun Mulangna Yesus

2. Jangji Berkah Allah: Diganjar ku pesta

1. Mateus 24: 42-44 - "Ku sabab eta, tetep jagjag, pikeun anjeun teu nyaho dina naon dinten Gusti anjeun datang. Tapi nyaho ieu, yén lamun nu boga imah geus terang dina naon bagian peuting maling éta. datang, anjeunna bakal tetep jagjag sarta moal bakal ngantep imahna dibongkar. Ku sabab kitu anjeun ogé kudu siap, pikeun Putra Manusa datang dina jam anjeun teu nyangka.

2. Yesaya 25: 6 - Di gunung ieu Gusti tina sarwa bakal nyieun pikeun sakabéh jalma hiji salametan dahareun euyeub, hiji salametan anggur well-sepuh, kadaharan euyeub pinuh ku sumsum, tina anggur heubeul well refined.

Lukas 12:38 Sareng upami anjeunna sumping dina awas kadua, atanapi sumping dina awas katilu, sareng mendakan aranjeunna kitu, bagja jalma-jalma éta.

Petikan éta nyarioskeun kaberkahan jalma-jalma anu kapendak siap henteu paduli iraha tuanna sumping.

1: Janten Siap Iraha waé: Nyiapkeun pikeun Pangujian Mulangna

2: Hirup pikeun Juragan: Ngalakukeun Naon Anu Diarepkeun Ka Urang

1: 1 Tesalonika 5: 2-4 - Pikeun anjeun terang pisan yén dinten Gusti bakal sumping sapertos maling dina wengi. Nalika jalma-jalma nyarios, "Katengtreman sareng kaamanan," karusakan bakal datang ka aranjeunna ngadadak, sapertos nyeri ngalahirkeun awéwé hamil, sareng aranjeunna moal luput.

2: Mateus 24: 36-44 - "Tapi ngeunaan dinten sareng jam éta teu aya anu terang, bahkan malaikat-malaikat sawarga, atanapi Putra, sanés ngan ukur Bapa. Sabab sakumaha jaman Nuh, kitu deui bakal datangna Putra Manusa. Sabab sakumaha dina eta poé saméméh caah maranéhanana dahar jeung nginum, nikah jeung méré di nikah, nepi ka poé nalika Nuh diasupkeun kana Parahu, jeung maranehna teu sadar nepi ka caah datang jeung sweep maranéhanana kabéh jauh, kitu ogé bakal datangna tina kapal. Putra Manusa.

Lukas 12:39 Jeung ieu nyaho, lamun nu boga imah geus nyaho jam sabaraha maling bakal datang, manéhna bakal geus lalajo, jeung teu bakal ngidinan imahna dibongkar.

Yésus ngajar murid-muridna pikeun waspada jeung tetep siap, sabab teu nyaho iraha maling datang ka imahna.

1. Siap: Pentingna Persiapan

2. Imah Waspada: Tetep Waspada sareng Aman

1. Mateus 24:42-43 "Ku sabab eta awas: pikeun anjeun teu nyaho jam naon Gusti anjeun doth datang. Tapi nyaho ieu, yén lamun goodman imah geus nyaho di naon jam maling bakal datang, manéhna bakal geus diawaskeun, jeung moal bakal sangsara imahna direcah."

2. 1 Peter 5:8 "Kudu sober, jadi waspada; sabab musuh anjeun Iblis, kawas singa roaring, walketh ngeunaan, néangan saha manéhna bisa devour."

Lukas 12:40 Ku kituna anjeun ogé kudu siap: pikeun Putra Manusa datang dina jam anjeun teu nyangka.

Ayat ieu nekenkeun pentingna nyiapkeun pikeun mulangkeun Putra Manusa, sabab bakal kajadian nalika anu paling henteu ngarepkeunana.

1: Wangsulna anu teu disangka-sangka: Siap-siap pikeun Putra Manusa

2: Pentingna Persiapan: Perhatikeun Kekecapan Lukas 12:40

1: Mateus 24:44 - "Ku sabab kitu anjeun ogé kudu siap, pikeun Putra Manusa datang dina jam anjeun teu nyangka."

2: 1 Tesalonika 5: 2-4 - "Kanggo anjeun yourselves pinuh sadar yén poé Gusti bakal datang kawas maling dina peuting. Bari jalma nyebutkeun, "Aya katengtreman jeung kaamanan," lajeng karuksakan dadakan bakal datang. ka maranehna sakumaha nyeri ngalahirkeun datang ka awéwé hamil, sarta aranjeunna moal kabur. Tapi anjeun teu di gelap, baraya, pikeun poé éta kaget anjeun kawas maling ".

Lukas 12:41 Saur Petrus ka Anjeunna, "Gusti, naha Gusti nyarioskeun misil ieu ka urang atanapi ka sadayana?"

Yésus ngajar murid-muridna ngaliwatan misil pikeun meunangkeun wawasan ngeunaan Karajaan Allah.

1. Urang diajar naon ti Yésus dina Misil?

2. Kumaha urang bisa nerapkeun palajaran tina Misil Yésus dina kahirupan sapopoé?

1. Mateus 13:1-52 - Yesus ngajelaskeun misil ngeunaan Karajaan Sawarga teh.

2. Markus 4:1-34 - Yesus ngajarkeun misil ngeunaan Sower jeung Lampu.

Lukas 12:42 Saur Gusti, "Saha eta steward anu satia tur wijaksana, saha juragan bakal diangkat jadi pangawasa kulawarga-Na, pikeun masihan aranjeunna bagian maranéhanana dahareun dina mangsana?"

Yesus naroskeun saha anu pangurus anu satia sareng wijaksana anu bakal dipasihan wewenang pikeun rumah tangga pikeun nyayogikeun tuangeun dina usumna.

1. Kakuatan Stewardship Satia

2. Ganjaran tina Pengambilan Kaputusan Bijaksana

1. Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, dina kecap atanapi kalakuan, lakukeun sadayana dina nami Gusti Yesus, nganuhunkeun ka Allah Rama ngalangkungan Anjeunna.

2. paribasa 16: 3 - komitmen ka Gusti naon maneh ngalakukeun, sarta anjeunna bakal ngadegkeun rencana anjeun.

Lukas 12:43 Bagja eta hamba, anu lamun tuanna datang bakal manggihan ngalakukeun kitu.

Petikan ieu nekenkeun pentingna nyiapkeun sareng satia dina palayanan.

1. "Siap: Hirup Satia dina Palayanan"

2. "Kaberkahan pikeun Disiapkeun"

1. Mateus 25:21 - dununganana ceuk manéhna, 'Muhun dipigawé, hamba alus tur satia. Anjeun geus satia leuwih saeutik; Kuring bakal nangtukeun anjeun leuwih loba.

'.

2. Ibrani 11: 6 - Jeung tanpa iman mustahil pikeun mangga manéhna, pikeun sakur anu bakal ngadeukeutan ka Allah kudu percaya yén manéhna aya jeung manéhna ganjaran jalma anu néangan manéhna.

Lukas 12:44 Sabenerna Kami nyebutkeun ka anjeun, yén manéhna baris diangkat jadi pangawasa leuwih sagala milik manéhna.

Yésus ngomong ka jalma rea yén hamba nu satia bakal diganjar ku pamaréntahan pikeun sakabéh dununganana.

1. Palayanan anu satia ka Allah diganjar ku berkah anu ageung.

2. Urang kudu usaha nu panghadéna dina sagala lampah, percaya kana jangji Yéhuwa ngeunaan ganjaran.

1. Kolosa 3: 23-24 - "Naon bae anu anjeun laksanakeun, damel di dinya kalayan sagala haté anjeun, sakumaha damel pikeun Gusti, sanés pikeun tuan manusa, sabab anjeun terang yén anjeun bakal nampi warisan ti Gusti salaku ganjaran. nyaéta Gusti Kristus anu anjeun layan."

2. Galata 6: 9 - "Ulah jadi bosen dina ngalakonan alus, pikeun dina waktu ditangtoskeun urang bakal panén a lamun urang teu nyerah."

Lukas 12:45 Tapi lamun eta hamba ngomong dina haténa, 'Tuan abdi nyangsang datangna; jeung bakal mimiti ngéléhkeun budak lalaki jeung maidens, jeung dahar jeung nginum, jeung jadi mabok;

Palayan anu henteu ngakuan kakawasaan sareng kakawasaan tuanna bakal nanggung akibatna.

1. Urang kudu satia jeung taat kana parentah-parentah Allah, sabab Anjeunna Maha Kawasa jeung moal toleran kana maksiat.

2. Malah dina waktu reureuh, urang kudu tetep steadfast dina iman urang jeung kapercayaan dina rencana Allah.

1. Epesus 6: 5-8 - Palayan, jadi nurut ka eta nu Masters Anjeun nurutkeun daging, jeung sieun jeung trembling, dina singleness jantung Anjeun, salaku ka Kristus;

2. Deuteronomy 8:10-11 - Lamun anjeun geus dahar jeung pinuh, mangka anjeun bakal ngaberkahan Gusti Allah anjeun pikeun lahan alus nu manéhna geus dibikeun ka anjeun. Awas yén anjeun teu poho ka Gusti Allah anjeun, dina teu ngajaga nurut-Na, jeung judgments-Na, jeung katetepan-Na, nu kuring paréntah ka anjeun poé ieu.

Lukas 12:46 Nu boga budak eta bakal datang dina poe nu teu dipikanyaah, jeung dina jam nu teu nyahoeun, tuluy dicacah, tuluy ditunjukkeun bagianna jeung nu teu percaya.

Pangéran bakal sumping tanpa disangka-sangka sareng ngahukum jalma-jalma jahat, dipasihkeun ka jalma-jalma anu henteu palercaya.

1: Siap-siap pikeun datangna Gusti sareng hirup satia.

2: Yéhuwa bakal ngahukum jalma jahat jeung ngabales jalma satia.

1: Mateus 25: 31-46 - Yesus speaks ngeunaan judgment Final nalika nu soleh bakal diganjar jeung nu jahat bakal dihukum.

2: Wahyu 20: 11-15 - Judgment Final bakal lumangsung sarta jahat bakal dialungkeun ka lautan seuneu.

Lukas 12:47 Sareng abdi anu terang kana pangersa gustina, sareng henteu nyiapkeun diri, atanapi henteu ngalakukeun nurutkeun kahoyongna, bakal ditumbuk ku seueur belang.

Jalma-jalma nu nyaho kana pangersa Yéhuwa tapi teu nurut kana éta bakal dihukum beurat.

1. Urang Kudu Nurut Pangersa Allah atawa Konsékuansi Nyanghareupan

2. Taat kana parentah Allah mawa berkah jeung ingkar mawa hukuman.

1. Deuteronomy 6:17 - "Anjeun kudu rajin ngajaga nurut PANGERAN Allah anjeun, sarta testimonies-Na jeung katetepan-Na, anu anjeunna geus paréntah ka anjeun."

2. Rum 13: 1-2 - "Kudu unggal jalma tunduk kana otoritas jajahan. Pikeun euweuh otoritas iwal ti Allah, sarta maranéhanana anu aya geus instituted ku Allah. Ku alatan éta sakur anu resists otoritas resists naon Allah geus diangkat. jeung jalma-jalma anu nolak bakal dihukum."

Lukas 12:48 Tapi sing saha anu teu nyaho, sarta ngalakukeun hal-hal anu pantes dihukum, bakal diteunggeul ku saeutik. Pikeun saha waé anu dipasihkeun seueur, ti anjeunna bakal seueur anu diperyogikeun: sareng ka saha anu parantos seueur komitmen, aranjeunna bakal langkung seueur naroskeun ka anjeunna.

Unggal tindakan ngagaduhan akibat, sareng anu ngagaduhan hak husus sareng tanggung jawab bakal dilaksanakeun kana standar anu langkung luhur.

1. Kalawan Kaistimewaan Great Datang Tanggung Jawab Great

2. Sarerea Reas Naon Aranjeunna Sow

1. Mateus 25:14-30 - Pasemon ngeunaan Bakat

2. Yakobus 3:1 - Urang Sadayana Bakal Dihukum Nurutkeun Kecap jeung Kalakuan Urang

Lukas 12:49 Kami datang pikeun ngirim seuneu ka bumi; sareng naon anu bakal kuring, upami éta parantos hurung?

Yesus ngingetkeun murid-muridna yén bakal aya pamisah anu ageung antara anu nampi anjeunna sareng anu nampik anjeunna.

1. Seuneu Divisi: Kumaha Yesus ngabagi Urang sareng Ngahijikeun Urang

2. Seuneu Kristus: Kumaha Ngabales Telepon Allah

1. Mateus 10:34-35 - "Ulah nyangka yén Kami datang pikeun mawa katengtreman ka bumi. Kuring datang lain mawa katengtreman, tapi pedang. Sabab Kami datang rek ngadeudeul lalaki ka bapana, anak awewe ngalawan ka indungna, jeung minantu awewe ngalawan ka mitohana.”

2. Rasul 2: 2-3 - "Jeung ujug-ujug datang sora ti langit, kawas angin kuat rushing, sarta eta ngeusi sakabeh imah dimana maranéhna diuk. Tuluy nembongan ka maranehna basa-basa anu kabagi-bagi, lir tina seuneu, sarta aya nu diuk dina masing-masing.”

Lukas 12:50 Tapi kuring boga baptisan pikeun dibaptis; sareng kumaha kuring kasempitan dugi ka dilaksanakeun!

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan baptisan Yesus anu bakal datang sareng kumaha anjeunna hayang pisan ngalaksanakeunana.

1. "Hirup sareng Antisipasi: Yesus sareng Baptisan Datangna"

2. "Pentingna Nuturkeun Komitmen Urang Sakumaha Ditunjukkeun ku Yesus"

1. Mateus 3:13-17 - Baptisan Yesus di Walungan Yordan

2. Pilipi 2: 8 - komitmen Yesus pikeun humbly taat bakal Rama urang

Lukas 12:51 Naha anjeun nyangka yén kuring sumping pikeun masihan katengtreman di bumi? Abdi nyarioskeun ka anjeun, Nay; tapi rada ngabagi:

Yesus ngajarkeun yén Anjeunna teu datang pikeun mawa karapihan ka bumi, tapi rada division.

1. Biaya Nuturkeun Yesus - examining biaya keur murid leres Kristus na kumaha eta bisa mawa division.

2. Kabutuhan Divisi - ngajalajah kumaha pamisah tiasa janten bagian anu diperyogikeun pikeun milarian kabeneran.

1. Mateus 10: 34-36 - ngabahas potensi division antara anggota kulawarga nu datangna ti nuturkeun Yesus.

2. Rum 16:17-18 - warning ngalawan jalma anu nyieun division di gareja jeung ngabalukarkeun jalma jadi stumbled.

Lukas 12:52 Pikeun ti ayeuna bakal aya lima dina hiji imah dibagi, tilu ngalawan dua, dua ngalawan tilu.

Yésus ngingetkeun murid-muridna yén kulawarga bakal kabagi alatan pangajaranana.

1: Pentingna persatuan dina kulawarga.

2: Kakuatan pangajaran Yésus jeung kumaha éta bisa ngabalukarkeun perpecahan.

1: John 17: 21-23 "Supaya aranjeunna sadayana janten hiji; sakumaha anjeun, Bapa, aya dina kuring, sareng kuring aya dina anjeun, supados aranjeunna ogé janten hiji di urang: supados dunya percaya yén anjeun parantos ngutus kuring. Sareng kamulyaan anu ku Gusti dipasihkeun ka kuring, ku kuring parantos dipasihkeun ka aranjeunna, supados aranjeunna janten hiji, sapertos urang sami: kuring aya di aranjeunna, sareng anjeun aya dina kuring, supados aranjeunna sampurna janten hiji, sareng dunya terang yén anjeun. Anjeun parantos ngutus abdi, sareng mikaasih aranjeunna, sapertos Gusti mikaasih ka abdi."

2: Epesus 4:3 "Endeavoring ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

Lukas 12:53 Bapa bakal kabagi ngalawan putra, jeung anak ngalawan bapana; indung ngalawan putri, jeung putri ngalawan indungna; indung hukum ngalawan minantu awewe, jeung minantu awewe ngalawan mitohana.

Kulawarga dibagi ngalawan silih alatan konflik.

1. Kumaha Asih Ngaliwatan Konflik - Manggihan katengtreman di satengahing kaayaan teu satuju

2. The Beauty of rekonsiliasi - Reuniting kulawarga sanggeus division

1. Mateus 5: 21-26 - Yesus ngajelaskeun kumaha carana reconcile hubungan ngaliwatan forgiving jeung asih karana.

2. Galata 5: 22-26 - Buah-buahan Roh sareng kumaha éta nyumbang kana hubungan reconciling

Lukas 12:54 Saur-Na deui ka jalma-jalma, “Lamun maraneh narenjo aya mega naek ti kulon, geura ngomong, ‘Aya hujan datang; jeung kitu deui.

Yesus nyarios ka jalma-jalma, nyarioskeun yén nalika aranjeunna ningali méga datang ti kulon, aranjeunna terang yén éta bakal mawa hujan.

1. Mikawanoh Tanda-Tanda Rezeki Allah - Kumaha carana ngaidentipikasi jangji-jangji Allah dina kahirupan urang.

2. Awan Ayana Gusti - Ngartos kumaha ayana Gusti salawasna sareng urang.

1. Jabur 65: 9-13 - Anjeun ngadatangan bumi jeung cai eta, Anjeun greatly enrich eta; walungan Allah pinuh ku cai; Anjeun nyayogikeun gandum pikeun jalma-jalma, sabab anjeun parantos nyiapkeun éta.

10 Mantenna nyiram sakedapan, nyiram lajurna, ngalemeskeunana ku hujan, sareng ngaberkahan tumuwuhna.

11 Anjeun makuta taun ku kurnia Anjeun; gerbong Anjeun ngalacak overflow kalawan kaayaanana.

12 Sampalan-sampalan di gurun keusik mapay-mapay, pasir-pasir ngariung ku kabungah,

13 Sawah-sawah ngabajukeun domba-domba, lebak-lebak ngahiang gandum, surak-surak jeung ngahuleng babarengan.

2. Mateus 6:25-34 - "Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, ulah salempang ngeunaan hirup anjeun, naon nu bakal dahar atawa inuman; atanapi ngeunaan awak anjeun, naon anu anjeun pake. Naha hirup henteu langkung ti batan tuang, sareng awak langkung ti batan sandang? 26 Tingali kana manuk awang-awang; maranehna teu sow atawa metik atawa nyimpen jauh di lumbung, jeung can Rama Anjeun sawarga eupan maranehna. Naha anjeun henteu langkung berharga tibatan aranjeunna? 27 Naha aya diantara aranjeun bisa nambahan hirupna sajam ku kahariwang?

28 “Naha maneh hariwang kana pakean? Tingali kumaha kembangan sawah. Aranjeunna teu kuli atawa spin. 29 Tapi Kami ngabejaan ka maneh, sanajan Suleman dina sagala kaagunganana teu make dangdanan kawas salah sahiji ieu. 30 Lamun kitu cara Allah ngagem jukut-jukut tegal anu ayeuna aya di dieu, jeung isukan dibalangkeun kana seuneu, naha Mantenna teu leuwih-leuwih makena ka aranjeun, aranjeun anu kurang iman? 31 Ku kituna ulah hariwang, pokna, 'Naon anu kudu didahar?' atawa 'Naon nu kudu urang inuman?' atawa 'Naon nu bakal urang pake?' 32 Pikeun jalma-jalma anu kafir ngaraosan ieu sadayana, sareng Bapa anjeun di sawarga terang yén anjeun peryogi éta. 33 Tapi teangan heula Karajaana-Na jeung kaadilan-Na, tangtu kabeh eta bakal dipaparinkeun ka aranjeun oge. 34 Ku sabab eta ulah salempang ngeunaan isukan, sabab isukan bakal hariwang ngeunaan dirina sorangan. Unggal dinten gaduh cukup masalah sorangan.

Lukas 12:55 Sareng nalika anjeun ningali angin kidul niup, anjeun nyarios: Bakal panas; sarta eta cometh lumangsung.

Petikan nyarioskeun katepatan ngenalkeun pola cuaca.

1. Kawijaksanaan Allah diwujudkeun di alam sabudeureun urang.

2. Urang bisa ngandelkeun rezeki ti Yéhuwa sanajan ramalanna teu pasti.

1. Jabur 19:1 - "Langit ngumumkeun kamulyaan Allah, langit ngumumkeun karya leungeun-Na."

2. Pandita 11: 5 - "Salaku anjeun teu nyaho jalur angin, atawa kumaha awak kabentuk dina rahim indung urang, jadi anjeun teu bisa ngarti karya Allah, nu Maker sagala hal."

Lukas 12:56 He urang munafik, anjeun bisa discern beungeut langit jeung bumi; tapi kumaha eta nu teu discern waktu ieu?

Ayat ieu mangrupikeun peringatan pikeun ngabédakeun waktos urang hirup.

1. Allah nyauran urang pikeun émut kana jaman ayeuna sareng ningali tanda-tanda jaman urang.

2. Jadi wijaksana jeung ngarti tanda jeung waktu nu urang hirup di.

1. Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna."

2. Epesus 5: 15-17 - "Tingali taliti lajeng kumaha anjeun leumpang, teu sakumaha unwise tapi sakumaha wijaksana, nyieun pamakéan pangalusna waktu, sabab poé téh jahat. Ku sabab eta ulah jadi bodo, tapi ngarti naon kersa Gusti."

Lukas 12:57 Leres, sareng naha anjeun nyalira henteu nangtoskeun naon anu leres?

Yesus naséhat jalma-jalma pikeun henteu ngahukum batur, tapi nganggo muhasabah diri pikeun nangtukeun naon anu leres.

1. Hayu urang ningali ka jero diri urang pikeun ngabédakeun naon anu leres sareng nyingkahan ngahukum batur.

2. Urang tiasa nganggo muhasabah diri sareng iman pikeun nyandak kaputusan anu leres sacara étika.

1. Mateus 7: 1-5 - "Ulah nangtoskeun, nu jadi teu judged. Sabab ku putusan anu anjeun ucapkeun, anjeun bakal dihukum, sareng ku ukuran anu anjeun pake, éta bakal diukur ka anjeun. ”

2. Paribasa 14:12 - "Aya jalan anu sigana leres pikeun manusa, tapi tungtungna nyaéta jalan ka maot."

Lukas 12:58 Lamun anjeun indit jeung musuh anjeun ka hakim, Anjeun keur di jalan, méré karajinan nu Anjeun bisa jadi dikirimkeun ti manéhna; lest anjeunna ngajak anjeun ka hakim, sarta hakim nganteurkeun anjeun ka perwira, sarta perwira nunda anjeun ka panjara.

Yesus ngajurung urang pikeun ati-ati nalika urang nyanghareupan musuh sareng ngalakukeun anu pangsaéna pikeun dibébaskeun ti aranjeunna sateuacan dugi ka hakim.

1. Ngungkulan Kasangsaraan Ngaliwatan Rajin

2. Nalika Nangtukeun Musuh, Tetep Waspada

1. James 1: 2-4 - Anggap eta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun Persib. Sangkan ketekunan ngaréngsékeun pagawéanna supados anjeun asak sareng lengkep, henteu kakurangan nanaon.

2. Siloka 22: 3 - The prudent nilik bahaya sarta hides dirina, tapi basajan nuluykeun sarta sangsara pikeun eta.

Lukas 12:59 Kami nyarioskeun ka anjeun, anjeun moal angkat ti dinya, dugi ka anjeun parantos mayar artos anu terakhir.

Petikan éta nekenkeun pentingna tanggung jawab kana kauangan sareng mayar hutang pinuh.

1: Allah ngingetkeun urang ngeunaan tanggung jawab urang pikeun mayar hutang urang pinuh.

2: Narékahan pikeun jadi pangurus anu hadé pikeun sumber daya Allah sareng mayar hutang.

1: Siloka 22:7 "Nu beunghar marentah ka nu miskin, nu nginjeum mah budak ka nu mere injeuman."

2: Mateus 6:24 "Teu aya anu tiasa ngawula ka dua juragan. Boh anjeun bakal ngabencian ka hiji sareng mikanyaah ka anu sanés, atanapi anjeun bakal bakti ka anu hiji sareng ngahina anu sanés. Anjeun moal tiasa ngawula ka Allah sareng artos."

Lukas 13 nampilkeun ajaran Yesus ngeunaan tobat, Karajaan Allah, sareng nyageurkeun dina dinten Sabat, ogé duka-Na pikeun Yerusalem.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku jalma-jalma nyarioskeun ka Yesus ngeunaan urang Galilea anu getihna dicampur ku Pilatus sareng kurban-kurbanna. Salaku jawaban, Yesus nunjukkeun yén jalma anu ngalaman tragedi sapertos kitu sanés dosa anu langkung parah tibatan batur. Anjeunna negeskeun yén upami aranjeunna henteu tobat, aranjeunna ogé bakal binasa (Lukas 13: 1-5). Anjeunna teras nyarioskeun hiji misil ngeunaan tangkal kondang anu tandus. Nu bogana hayang ditegor sabab teu buahan tapi tukang kebon menta hiji taun deui pikeun ngabuahan jeung miara éta saméméh nyieun kaputusan (Lukas 13:6-9). Perumpamaan ieu negeskeun kasabaran sareng kahayang Gusti pikeun tobat.

Ayat 2: Dina hiji poe Sabat di sinagoga, Yésus nyageurkeun hiji awéwé nu geus dalapan belas taun lumpuh ku roh jahat. Pamingpin Kapernaum éta ambek sabab Yesus nyageurkeun dina Sabat tapi Yesus nyentak anjeunna nyarios, "He urang munafik! Naha henteu unggal anjeun dina Sabat ngabongkarkeun sapi atanapi kalde anjeun tina kandang sareng dibawa kaluar pikeun masihan cai? awewe, anak Ibrahim, anu geus dalapan belas taun dibeungkeut ku Iblis, dibebaskeun dina poe Sabat tina naon anu ngabeungkeutna?" Sadaya lawan-lawanna dihinakeun, tapi jalma-jalma resep kana sagala hal anu saé anu dilakukeun ku anjeunna (Lukas 13: 10-17).

Alinea 3: Sanggeus kajadian ieu, Yesus nyarioskeun dua misil ngeunaan Karajaan Allah, mimitina ngabandingkeun siki sawi anu siki anu pangleutikna, nalika parantos dewasa, janten sarang manuk dahan-dahanna ragi kadua dicampurkeun kana tipung anu ageung dugi ka adonan sadayana ragi. Karajaan sanajan mimiti leutik sigana teu penting (Lukas 13: 18-21). Nalika diteruskeun perjalanan ka Yerusalem, aya anu naros ka anjeunna, "Gusti ngan ukur sababaraha jalma anu bakal disalametkeun?" Anjeunna ngawaler narékahan asup ngaliwatan panto sempit loba Kuring ngabejaan ka maneh bakal coba asupkeun moal bisa sakali master imah bangun nutup panto luar nangtung sambel panto nyebutkeun 'Sir buka kami' jawaban 'Kuring henteu weruh anjeun ti mana.' Jalma anu tinggaleun di luar tiasa ningali Nabi Ibrahim Ishak Yakub karajaan Allah sorangan dibuang nunjukkeun kadesek butuh komitmen pribadi tinimbang ngan ukur ngandelkeun warisan kaagamaan atanapi pergaulan nutup bab laments leuwih Yerusalem hayang ngumpulkeun barudak babarengan hayam bikang ngumpulkeun anak hayam handapeun jangjang tapi maranéhna teu daék prediksi imah ditinggalkeun sepi nyatakeun " Anjeun moal ningali deui kuring dugi ka anjeun nyarios 'Rahayu anu sumping dina nami Gusti.'" nyatakeun kasedih anu jero unresponsiveness panggero-Na longing pangakuan ahirna Anjeunna Al Masih.

Lukas 13: 1 Dina mangsa éta aya sababaraha anu ngawartosan anjeunna ngeunaan urang Galilea, anu getihna Pilatus dicampurkeun sareng kurban-kurbanna.

Yesus ngingetkeun pamiarsa-Na ngeunaan akibat tina henteu tobat tina dosana. Dua 1. Tobat mangrupikeun hiji-hijina jalan pikeun disalametkeun tina murka Allah. 2. Urang kudu nyokot unggal moment salaku kasempetan pikeun ngahurungkeun jauh ti dosa urang jeung balik ka Allah. Dua 1. Yesaya 55:6-7 - Neangan Gusti bari anjeunna bisa kapanggih; nelepon ka manéhna bari manéhna deukeut. Hayu nu jahat forsake jalan maranéhanana jeung unrighteous pikiran maranéhanana. Hayu aranjeunna balik ka Gusti, sarta anjeunna bakal boga rahmat on aranjeunna, sarta ka Allah urang, pikeun anjeunna kalawan bébas bakal hampura. 2. Rasul 2:38 - Peter ngawaler, "Tobat jeung jadi dibaptis, unggal salah sahiji anjeun, dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa anjeun. Jeung anjeun bakal nampa kurnia Roh Suci.

Lukas 13: 2 Jeung Yesus ngawaler ka aranjeunna, "Anggap anjeun yen urang Galilea ieu leuwih loba dosana ti sakabeh urang Galilea, sabab aranjeunna sangsara hal saperti?

Yésus nanyakeun anggapan yén urang Galiléa leuwih loba dosana lantaran sangsara anu ditanggung ku maranéhna.

1: Urang teu kudu nganggap yén kasangsaraan téh tanda Allah ngahukum atawa henteu sugema.

2: Kaasih sareng welas asih Allah tetep aya dina kaayaan sangsara.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana.

2: Yesaya 53: 4-5 - Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang, sarta nanggung sorrows urang: acan urang estee anjeunna stricken, smitten Allah, sarta afflicted. Tapi manéhna tatu pikeun transgressions urang, manéhna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement karapihan urang éta kana manéhna; jeung ku belang-Na urang cageur.

Lukas 13: 3 Kuring ngabejaan ka maneh, Henteu: tapi, iwal anjeun tobat, anjeun bakal kabeh ogé binasa.

Yesus warns urang lamun urang teu tobat, urang bakal binasa.

1. Tobat: Jalan Ka Hirup Langgeng

2. Bahaya Teu Tobat

1. Yehezkiel 18:30-32 - “Ku sabab eta Kami bakal nangtoskeun maraneh, eh bangsa Israil, masing-masing nurutkeun jalan-jalanna, saur PANGERAN Nu Maha Agung. Tobat, sarta ngahurungkeun yourselves tina sagala transgressions Anjeun; jadi iniquity moal jadi uing Anjeun. Tuang jauh ti anjeun sagala transgressions Anjeun, whereby ye geus transgressed; sarta ngajadikeun anjeun haté anyar jeung sumanget anyar: pikeun naha anjeun bakal maot, O turunan Israil?

2. John 3:16 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka Mantenna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng."

Lukas 13:4 Atawa eta dalapan belas, kana saha munara di Siloam murag, sarta slee aranjeunna, Anjeun mikir yén maranéhanana leuwih loba dosana leuwih jalma nu dwelt di Yerusalem?

Yesus naroskeun patarosan ka jalma rea ngeunaan maotna dalapan belas jalma anu tiwas nalika menara di Siloam murag ka aranjeunna, naroskeun naha aranjeunna langkung dosa tibatan jalma-jalma anu cicing di Yerusalem.

1. Asih sareng Welas Asih Gusti sanajan Sangsara Manusa

2. Kakuatan Iman jeung Ketekunan

1. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. 1 Peter 5: 7- Tuang sagala kahariwang anjeun ka Anjeunna sabab anjeunna paduli keur anjeun.

Lukas 13: 5 Kuring ngabejaan ka maneh, Henteu;

Yesus ngingetkeun yén sadaya kedah tobat atanapi nyanghareupan akibat anu sami.

1: Tobat sareng disalametkeun tina hukuman anu langgeng.

2: Kaasih Allah diungkabkeun dina welas asih sareng rahmat-Na pikeun jalma-jalma anu balik deui ka Anjeunna.

1: Yohanes 3:16 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna moal binasa, tapi meunang hirup langgeng.

2: Yesaya 1:18 - "Ayeuna, urang béréskeun masalahna," saur PANGERAN. “Sanajan dosa-dosa aranjeun lir beureum, bakal jadi bodas kawas salju; najan semu beureum siga layung, bakal jadi bulu domba.

Lukas 13:6 Anjeunna ogé nyarioskeun misil ieu; Aya hiji jelema boga tangkal kondang dipelak di kebon anggurna; sarta anjeunna sumping sarta néangan buah dinya, sarta teu kapanggih nanaon.

Perumpamaan ieu ngajarkeun urang ngeunaan balukar tina henteu ngahasilkeun buah. 1: Unggal jalma kudu narékahan pikeun ngahasilkeun buah dina kahirupan maranéhanana, sabab lamun henteu, urang bakal sangsara balukarna. 2: Allah hoyong urang ngahasilkeun buah dina kahirupan urang sareng bakal ngalakukeun tindakan upami henteu. 1: Mateus 3:10 - "Jeung ayeuna ogé kampak geus diteundeun kana akar tangkal: kituna unggal tangkal anu brings mudik buah alus bakal ditegor handap, sarta dibalangkeun kana seuneu." 2: Yakobus 3: 17-18 - "Tapi hikmah anu ti luhur mimitina murni, teras damai, lemah lembut, sareng gampang dipikanyaah, pinuh ku welas asih sareng buah anu saé, tanpa pilih kasih, sareng tanpa munafik."

Lukas 13:7 Saur anjeunna ka tukang kebon anggur, "Behold, geus tilu taun kuring datang neangan buah dina tangkal anjir ieu, tapi teu manggihan nanaon. naha nyusahkeun eta taneuh?

Yésus nyaritakeun hiji misil ngeunaan tangkal kondang anu geus tilu taun teu ngahasilkeun buah, sarta nanya naha tangkal éta kudu terus nyéépkeun rohangan dina taneuh.

1. "Kakuatan Sabar: Ngadagoan Buah dina Kahirupan Urang"

2. "Buah Iman: Panggero Allah pikeun Aksi"

1. Galata 5:22-23 - "Tapi buah Roh teh cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness jeung kontrol diri. Ngalawan hal saperti euweuh hukum."

2. James 5: 7-8 - "Kudu sabar, lajeng, nadya jeung sadulur, nepi ka datangna Gusti urang. Tingali kumaha patani ngantosan lahan pikeun ngahasilkeun pamotongan berharga na, sabar ngantosan usum gugur jeung cinyusu hujan. Anjeun oge, sing sabar jeung sing teguh, sabab datangna Gusti geus deukeut."

Lukas 13:8 Waler-Na, “Juragan, mugi-mugi taun ieu oge, dugi ka sim kuring ngali di sakurilingna sareng ngali.

Perumpamaan ieu nyarioskeun kabutuhan pikeun ngajaga kaséhatan spiritual jiwa.

1: "Usahakeun: Kudu Investasi dina Kaséhatan Spiritual Urang"

2: "Sabar jeung Ketekunan: Kautamaan Rajin dina Ngajaga Kaséhatan Rohani Urang"

1: 2 Peter 3:18 - Tapi tumuwuh dina rahmat, jeung dina pangaweruh Gusti jeung Jurusalamet urang Yesus Kristus.

2: James 1: 4 - Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna nya, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, wanting nanaon.

Lukas 13:9 Jeung lamun eta ngahasilkeun buah, ogé; jeung lamun henteu, mangka sanggeus éta Anjeun kudu ditegor.

Gusti miharep urang ngahasilkeun buah dina kahirupan urang; lamun henteu, urang bakal dipotong.

1: Ngokolakeun Kahirupan anu Berbuah - Ngajalankeun kahirupan anu pikaresepeun ka Allah sareng ngahasilkeun buah anu saé

2: Dipangkas pikeun Buah anu Langkung Gedé - Réla dipotong tina anu henteu ngahasilkeun buah anu saé

1: Kolosa 1:10 Sangkan hidep bisa milampah saluyu jeung karidloan Pangeran, sangkan bisa sugema dina sagala lampah.

2: Yohanes 15:2 Unggal dahan di Kami anu henteu buahan dicabut, sareng unggal dahan anu berbuah, dibersihkeun, supados langkung seueur buah.

Lukas 13:10 Jeung manéhna keur ngajar di salah sahiji synagogues dina Sabat.

Yesus ngajar di sinagoga dina Sabat.

1. Kakuatan Sabat: Kumaha Pangajaran Yesus dina Sabat Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

2. Nyandak Waktos pikeun Gusti: Kumaha Nyiptakeun Waktos pikeun Sabat tiasa mangaruhan Kahirupan Urang

1. Yesaya 58: 13-14 - "Lamun anjeun ngahurungkeun jauh suku anjeun ti Sabat, ti ngalakonan pelesir anjeun dina dinten suci abdi, sarta nelepon Sabat a delight sarta poé suci Gusti menak; lamun ngahargaan eta, moal. Jalan-jalan sorangan, atawa nyiar kasenangan sorangan, atawa omong-omong kosong, mangka anjeun bakal resep ka PANGERAN, sarta ku Kami baris naek anjeun dina jangkung bumi."

2. Kolosa 2: 16-17 - "Ku alatan éta, ulah aya anu ngahukum anjeun dina masalah tuangeun sareng inuman, atanapi ngeunaan festival atanapi bulan énggal atanapi Sabat. Ieu mangrupikeun kalangkang tina hal-hal anu bakal datang, tapi zat milik Kristus."

Lukas 13:11 Jeung, behold, aya hiji awewe anu geus dalapan belas taun kabawa roh infirmity, sarta geus sujud babarengan, sarta dina sagala hal teu bisa nangtung nepi sorangan.

Awéwé éta geus nalangsara ku sumanget kalemahan salila 18 taun sarta teu bisa ngangkat awakna.

1. "Penyembuhan: Iman pikeun Narima"

2. "Kakuatan Yesus Nyageurkeun"

1. James 5: 14-15 - Dupi saha diantara anjeun gering? Hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja, sarta hayu aranjeunna neneda leuwih anjeunna, anointing anjeunna kalawan minyak dina nami Gusti.

2. Yesaya 53: 4-5 - Pasti Anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung dibawa sorrows urang; tapi urang esteemed Anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi Anjeunna tatu pikeun transgressions urang, manéhna bruised pikeun iniquities urang; siksaan pikeun katengtreman urang aya kana Anjeunna, sareng ku belang-Na urang cageur.

Lukas 13:12 Jeung lamun Yesus nempo manéhna, manéhna nelepon manéhna manéhna, sarta ngomong ka dirina, "Wanita, anjeun leupas tina infirmity Anjeun."

Yesus nyageurkeun hiji awéwé tina kalemahanana.

1: Yesus mangrupikeun dukun anu welas asih anu pinuh ku rahmat sareng welas asih.

2: Urang bisa manggihan kabebasan jeung penyembuhan ngaliwatan Yesus.

1: Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna ditindik kusabab pelanggaran urang, anjeunna ditumbuk kusabab kajahatan urang; Hukuman anu nyababkeun urang katengtreman ditibankeun ka Anjeunna, sareng ku tatu-Na urang cageur."

2: Mateus 8:17 - "Ieu pikeun minuhan naon anu diomongkeun ku Nabi Yesaya: "Anjeunna nyandak kalemahan urang sareng nanggung panyakit urang."

Lukas 13:13 Jeung manéhna numpangkeun leungeun dina manéhna, jeung geura manéhna jadi lempeng, sarta muji ka Allah.

Yesus nyageurkeun hiji awéwé anu lumpuh sareng anjeunna ngagungkeun Allah salaku jawaban.

1. Kakuatan Toel Yesus: Kumaha Kaajaiban Penyembuhan Yesus Nyingkabkeun Ketuhanan-Na

2. Rejoicing in the Lord: Kumaha Tanggapan Urang ka Mujijat-Na ngagambarkeun Iman Urang

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna éta chastisement nu mawa urang karapihan, sarta kalawan tatu-Na kami healed ".

2. Mateus 8: 2-3 - "Jeung behold, hiji lepra sumping ka Anjeunna tur knelt saméméh anjeunna, paribasa, "Gusti, lamun kersa, Anjeun bisa nyieun kuring beresih." Sareng Yesus ngacungkeun panangan sareng nyabak anjeunna, saurna, "Kuring bakal; janten beresih." Jeung geura kustana beresih."

Lukas 13:14 Waler kapala tempat ibadah teh ku ambekna, lantaran Yesus nyageurkeun dina poe Sabat, tuluy ngalahir ka jalma rea, "Aya genep poe kudu didamel; henteu dina poe Sabat.

Yesus healed dina poe Sabat jeung ieu patepung jeung indignation.

1. The Power of Grace: Yesus nyageurkeun dina Sabat.

2. Wewenang Allah: Gawé dina Poé-poé Anu Geus Ditetepkeun.

1. Budalan 20: 8-11 - Inget poé Sabat, tetep suci.

2. Mateus 12: 8 - Pikeun Putra Manusa teh Gusti komo Sabat.

Lukas 13:15 Gusti ngawaler anjeunna, sarta ngadawuh, "He munafik, naha unggal anjeun dina Sabat ngabebaskeun sapi atawa buritna tina kandang, sarta dibawa ka jauh ka watering?"

Yésus nyempad saurang lalaki lantaran teu ngidinan awéwé nu geus lumpuh ku roh dicageurkeun dina poé Sabat.

1. Sabat sanes alesan pikeun mungkir karep

2. Kakuatan Cinta sareng Rahmat Yesus

1. Mateus 12:7, "Jeung lamun geus nyaho naon hartina, 'Kuring hayang rahmat, sarta lain kurban,' anjeun moal geus dikutuk nu tanpa dosa."

2. Yakobus 2:13, "Kanggo judgment téh tanpa mercy ka jalma anu geus ditémbongkeun euweuh mercy. Mercy triumphs leuwih judgment."

Lukas 13:16 Jeung naha awéwé ieu, salaku putri Ibrahim, saha Iblis geus kabeungkeut, lo, ieu dalapan belas taun, kudu dileupaskeun tina beungkeut dina poe Sabat?

Petikan ieu nyorot kanyataan yén Yesus naroskeun naha awéwé ieu, salaku putri Ibrahim henteu kedah dibébaskeun tina perbudakan Iblis dina Sabat.

1. Sabat Henteu Ngan pikeun Istirahat, tapi pikeun Pembaharuan

2. Welas Asih Gusti Ka Anu Di Kasundaan

1. Budalan 20: 8-11 - Inget poé Sabat, tetep suci.

2. Rum 6:6-7 - diri urang heubeul ieu disalib jeung Anjeunna dina urutan yén awak dosa bisa dibawa ka euweuh, ku kituna urang moal deui jadi enslaved kana dosa.

Lukas 13:17 Jeung sanggeus manéhna nyebutkeun hal ieu, sadaya lawan-Na isin, sarta sakabeh jalma girang pikeun sagala hal glorious anu dipigawé ku manéhna.

Yesus nyarios ka musuh-musuh-Na sareng jalma-jalma girang pikeun hal-hal anu mulya anu dilakukeun ku Anjeunna.

1. The Power of Firman Allah - Kumaha Yesus spoke kalawan otoritas pikeun mawa kamulyaan ka Allah.

2. Overcoming Adversity - Kumaha Yesus Nyanghareupan adversaries-Na jeung kawani jeung iman.

1. Jabur 19: 7-9 - Hukum Gusti sampurna, reviving jiwa; kasaksian Gusti pasti, ngajadikeun bijaksana nu basajan; nu precepts Gusti bener, rejoicing jantung; parentah Gusti anu murni, enlightening panon;

2. Epesus 6:10-13 - Tungtungna, jadi kuat di Gusti jeung dina kakuatan kakuatan-Na. Pasang sakabeh armor Allah, supaya anjeun bisa nangtung ngalawan schemes Iblis. Pikeun urang teu wrestle ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan pangawasa, ngalawan otoritas, ngalawan kakuatan kosmik leuwih gelap hadir ieu, ngalawan kakuatan spiritual tina jahat di tempat sawarga. Ku sabab kitu nyandak up sakabeh armor Allah, nu bisa bisa tahan dina poé jahat, sarta sanggeus rengse sagala, pikeun nangtung teguh.

Lukas 13:18 Saur anjeunna, "Karajaan Allah sapertos naon?" na whereunto bakal kuring nyarupaan eta?

Karajaan Allah dibandingkeun sareng jumlah anu teu dipikanyaho.

1: Karajaan Allah téh misterius jeung éndah; éta saluareun pamahaman kami, tapi éta henteu hartosna urang teu tiasa nyobian ngartos eta.

2: Karajaan Allah mangrupikeun hal anu urang kedah narékahan ngartos, sanaos kanyataan yén éta mangrupikeun misteri.

1: Yesaya 55: 8-9 "Sabab pikiran kuring sanés pikiran anjeun, sareng jalan anjeun sanés jalan-Ku, saur Gusti. Sabab sakumaha luhurna langit ti batan bumi, cara Kami leuwih luhur ti batan jalan maraneh, jeung pikiran Kami ti batan pikiran maraneh."

2: Jabur 145:3 “Mantenna agung, sarta wajib dipuji; sareng kaagungan-Na teu tiasa dipilarian."

Lukas 13:19 Éta ibarat siki sasawi, anu dicandak ku saurang lalaki, dialungkeun ka kebonna; sarta tumuwuh, sarta waxed tangkal gede; jeung manuk-manuk awang-awang ngagandong dina dahan-dahanna.

Yésus nyaritakeun hiji misil ngeunaan saurang lalaki anu melak siki sasawi di kebonna, nu tumuwuh jadi tangkal gedé, nyadiakeun panyumputan pikeun manuk.

1. "Kakuatan Bibit Mustard: Palajaran dina Iman sareng Kasabaran"

2. "Biji sawi: Ondangan Pikeun Ngabagi Asih Gusti"

1. Mateus 17:20 - "Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Kusabab saeutik iman anjeun. Pikeun sabenerna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman kawas siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, 'Pindah ti dieu. ka ditu, 'sarta bakal pindah, sarta moal aya anu mustahil pikeun anjeun."

2. Markus 4:30-32 - "Jeung cenah, "Ku naon urang bisa ngabandingkeun Karajaan Allah, atawa pasemon naon urang bakal make pikeun eta? Ieu kawas sisikian tina siki mustard, nu, nalika sown dina taneuh. , nyaéta siki pangleutikna di antara sakabeh siki di bumi, tapi lamun geus dipelak, sikina bakal gede jeung leuwih badag batan sakabeh pepelakan kebon, sarta dahan-dahanna dahan-dahanna gede, nepi ka manuk-manuk awang-awang bisa nyieun sayang di tempat teduhna.”

Lukas 13:20 Saur-Na deui, "Naon anu Kami ibaratkeun Karajaan Allah?"

Karajaan Allah teh dibandingkeun jeung siki sasawi.

1: "Biji sawi - Perumpamaan Karajaan Allah"

2: "Karajaan Allah: Bibit Mustard tina Iman"

1: Mateus 17:20 - "Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Kusabab saeutik iman anjeun. Pikeun sabenerna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman kawas siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, 'Pindah ti dieu. ka ditu, 'sarta bakal pindah, sarta moal aya anu mustahil pikeun anjeun."

2: Markus 4:30-32 - "Jeung cenah, "Ku naon urang bisa ngabandingkeun Karajaan Allah, atawa pasemon naon urang bakal make pikeun eta? Ieu kawas sisikian tina siki mustard, nu, nalika sown dina taneuh. , nyaéta siki pangleutikna di antara sakabeh siki di bumi, tapi lamun geus dipelak, sikina bakal gede jeung leuwih badag batan sakabeh pepelakan kebon, sarta dahan-dahanna dahan-dahanna gede, nepi ka manuk-manuk awang-awang bisa nyieun sayang di tempat teduhna.”

Lukas 13:21 Eta teh ibarat ragi, anu ku hiji awewe dicandak tuluy diasupkeun kana tepung tilu sukat, nepi ka jadi ragi.

Perumpamaan ngeunaan ragi ngajarkeun urang yén Karajaan Allah tumuwuh sareng nyebarkeun ngaliwatan tindakan-tindakan anu alit sareng teu katingali.

1. Kakuatan Aksi Leutik: Kumaha Karajaan Allah Sumebarna

2. Ragi Leutik Tapi Perkasa: Ngartos Dampak Karajaan Allah

1. Mateus 13:33 - "Anjeunna ngawartoskeun aranjeunna misil sejen:" Karajaan Sawarga teh ibarat ragi nu hiji awéwé nyandak tur dicampurkeun kana kira genep puluh pon tipung nepi ka digawé kabeh ngaliwatan adonan."

2. 1 Korinta 5: 6-7 - "Boasing anjeun teu alus. Naha anjeun henteu terang yén ragi sakedik ngaragikeun sakumna adonan? Nyingkirkeun ragi anu lami, supados anjeun janten sakumpulan anu teu aya ragi anu énggal, sakumaha anu asli. Pikeun Kristus, domba Paska urang, parantos dikurbankeun."

Lukas 13:22 Jeung manéhna indit ngaliwatan kota jeung desa, ngajarkeun, jeung journeys ka arah Yerusalem.

Petikan ieu ngajelaskeun Yesus iinditan ngaliwatan kota jeung desa, ngajarkeun jeung journeying ka Yerusalem.

1. Kabungahan Nuturkeun Yesus: Diajar Narima Telepon Yesus pikeun Nuturkeun Anjeunna

2. Kakuatan Ngajar: Diajar Ngabagikeun Hikmah Yesus sareng Batur

1. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab eta indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, sarta ngajarkeun aranjeunna pikeun nurut sagalana Kuring geus paréntah ka anjeun."

2. Pilipi 3:12-14 - "Sanes yen kuring geus diala kabeh ieu, atawa geus dijieun sampurna, tapi kuring mencet on nyekel nu keur Kristus Yesus nyandak nyekel kuring. Dulur-dulur, kuring henteu nganggap diri kuring acan parantos nyekel éta. Tapi hiji hal anu kuring laksanakeun: Mopohokeun naon anu aya di tukangeun sareng narékahan ka payun, kuring teras-terasan ka tujuan pikeun kéngingkeun hadiah anu ku Allah parantos nyauran kuring ka surga dina Kristus Yesus.

Lukas 13:23 Saur anu saurang ka Anjeunna, "Gusti, naha aya sakedik anu disalametkeun?" Jeung cenah ka maranehna,

Petikan éta ngungkabkeun yén Yésus ngajarkeun yén kasalametan téh hésé diraih, tapi jalma anu narékahan pikeun éta bakal diganjar.

1. "Kasusah Kasalametan: Narékahan pikeun Hadiah"

2. "Jalan Kabeneran Sempit: Ngagarap Ganjaran Abadi"

1. Pilipi 3: 12-14 - Teu yén kuring geus diala ieu atawa Kami geus sampurna, tapi kuring pencét dina nyieun sorangan, sabab Kristus Yesus geus dijieun kuring sorangan. Baraya, kuring teu nganggap yén kuring geus nyieun sorangan. Tapi hiji hal anu kuring laksanakeun: mopohokeun naon anu aya di tukangeun sareng teras-terasan maju kana naon anu aya di payun, kuring teras-terasan ka arah tujuan pikeun hadiah tina panggero Allah anu luhur dina Kristus Yesus.

2. James 1:12 - Rahayu nyaéta lalaki anu tetep steadfast handapeun percobaan, pikeun nalika anjeunna geus ngadeg test anjeunna bakal nampa makuta kahirupan, nu geus jangji Allah ka jalma anu mikanyaah anjeunna.

Lukas 13:24 Narékahan pikeun asup ka lawang selat: pikeun loba, Kuring nyebutkeun ka anjeun, bakal narékahan pikeun asup, sarta moal bisa.

Petikan ceramah ngeunaan narékahan pikeun asup kana gerbang anu heureut sabab seueur anu bakal milarian tapi henteu tiasa.

1: Yesus ngajurung urang pikeun narékahan pikeun kabeneran, sanajan éta hésé, supados urang tiasa asup kana gapura anu selat.

2: Urang kudu tékad pikeun asup ka Karajaan Allah ngaliwatan gerbang nu heureut, teu paduli halangan-halangan nu bakal disanghareupan.

1: Mateus 7: 13-14 - "Asupkeun ku gerbang anu sempit. Pikeun lawang anu lega tur gampang jalan anu ngabalukarkeun karuksakan, sarta jalma anu asup ku eta loba. Sabab heureut pantona, heureut jalan nu nuju ka kahirupan, jeung nu manggihanna mah saeutik.”

2: Yosua 24:15 - “Lamun aranjeun jahat ngabakti ka PANGERAN, pilih poe ieu ka saha aranjeun rek ngabakti, boh ka allah-allah karuhun maraneh di peuntaseun Walungan, atawa ka allah-allah urang Emor anu tempatna. tanah anjeun cicing. Tapi pikeun abdi sareng sakulawarga abdi, urang bakal ngawula ka Gusti."

Lukas 13:25 Sakali nu boga imah geus risen nepi, sarta geus nutup panto, jeung anjeun mimiti nangtung kaluar, jeung ngetok panto, paribasa, Gusti, Gusti, bukakeun ka kami; sarta anjeunna bakal ngajawab sarta ngomong ka anjeun, Kuring teu nyaho anjeun ti mana anjeun.

Nu boga imah bakal naek jeung nutup panto, jeung nu di luar bakal sambel jeung ménta diidinan, tapi master bakal nyebutkeun manéhna teu nyaho maranehna.

1. Pentingna siap nalika waktuna

2. Kabutuhan pikeun hubungan pribadi sareng Allah

1. Mateus 25: 1-13 - pasemon tina Sapuluh Virgins

2. James 4: 8 - Tarik deukeut ka Allah jeung Anjeunna bakal ngagambar deukeut ka anjeun

Lukas 13:26 Teras anjeun bakal mimiti nyarios, Kami tuang sareng nginum di payuneun anjeun, sareng anjeun parantos ngajar di jalan-jalan kami.

Jalma-jalma bakal ngaku yén Yésus geus ngajar maranéhna di jalan-jalan jeung maranéhna geus dahar jeung nginum di payuneun-Na.

1. Yesus salawasna sareng urang, sanajan dina moments urang godaan jeung dosa.

2. Yesus ngajarkeun urang dina kahirupan urang sapopoé, lamun urang néangan palajaran-Na.

1. Yesaya 55: 1-3 - "Hayu, sakabeh anu haus, datang ka cai; jeung anjeun anu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa ongkos. Naha méakkeun duit keur naon lain roti, jeung gawé anjeun dina naon teu nyugemakeun? Dengekeun, dengekeun kuring, jeung dahar naon alus, sarta jiwa anjeun bakal delighted dina richest ongkos ".

2. John 14: 15-18 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, tetep parentah Kami. Jeung kuring bakal nanya ka Rama, sarta anjeunna bakal masihan anjeun ngajengkeun sejen pikeun mantuan anjeun sarta jadi sareng anjeun salawasna - Roh bebeneran. Dunya teu bisa. Tarima anjeunna, sabab éta henteu ningali sareng henteu terang anjeunna. Tapi anjeun terang anjeunna, sabab anjeunna hirup sareng anjeun sareng bakal aya di anjeun. Kami moal ngantep anjeun yatim, kuring bakal sumping ka anjeun. Sakedap deui, dunya moal ningali Kami deui, tapi maraneh bakal narenjo Kami. Sabab Kami hirup, maraneh oge bakal hirup."

Lukas 13:27 Tapi anjeunna bakal nyebutkeun, Kuring ngabejaan ka maneh, Kuring teu nyaho anjeun ti mana anjeun; nyingkah ti Kami, sakabeh jalma anu ngalakukeun kajahatan.

Seueur jalma anu ditolak ku Allah kusabab jalan-jalanna anu dosa sareng kalakuan jahat.

1. Urang kudu ngajauhan dosa sangkan ditarima ku Allah.

2. Urang kudu narékahan pikeun jadi soleh lamun hayang ditampi di Karajaan-Na.

1. Rum 3:23 - Pikeun sakabéh geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah.

2. Pilipi 2: 12-13 - Ku sabab eta, tercinta, sakumaha anjeun geus salawasna nurut, jadi ayeuna, teu ngan sakumaha dina ayana kuring tapi leuwih dina henteuna abdi, dianggo kaluar kasalametan anjeun sorangan kalawan sieun jeung trembling, pikeun éta Allah. anu damel di anjeun, boh kana kersa sareng damel pikeun kasenangan-Na.

Lukas 13:28 Aya bakal weeping jeung gnashing of huntu, lamun anjeun bakal nempo Ibrahim, jeung Ishak, jeung Yakub, jeung sakabeh nabi, di Karajaan Allah, jeung anjeun yourselves diusir.

Yesus ngingetkeun yén jalma-jalma anu henteu tobat tina dosana bakal dikaluarkeun tina Karajaan Allah, sareng bakal nyaksian Ibrahim, Ishak, Yakub, sareng nabi-nabi di karajaan nalika aranjeunna sorangan dibuang.

1. Pentingna Tobat: Ulah Ditinggalkeun ti Karajaan Allah

2. Balukar Teu Tobat: Nyerengeh jeung Keremet Huntu

1. Mateus 5:3, ”Bagja jalma-jalma anu miskin roh, sabab kagungan Karajaan Sawarga”

2. 2 Korinta 7:10 , “Sabab kasedih ku Allah ngahasilkeun kaduhung nu ngarah ka kasalametan, teu matak kuciwa; tapi kasedihan dunya ngahasilkeun maot."

Lukas 13:29 Maranehna bakal daratang ti wetan, ti kulon, ti kaler, jeung ti kidul, tuluy calik di Karajaan Allah.

Ayat ieu nyarioskeun ngeunaan ngumpulna jalma-jalma ti sagala arah, anu bakal ngahiji di Karajaan Allah.

1. "The Inklusivitas Karajaan: Hiji Uleman pikeun Sadayana"

2. "Kakuatan Ngahijikeun Karajaan: Teu Nyésakeun Anu Ditinggalkeun"

1. Jabur 122: 3-4 - "Demi imah Gusti Allah urang, abdi bakal neangan kamakmuran Anjeun. Peace aya dina tembok Anjeun, jeung kaamanan dina munara Anjeun!"

2. Yesaya 2: 2-3 - "Ieu bakal kajadian dina poé dimungkinkeun yén gunung Bait Allah bakal ngadegkeun salaku pangluhurna gunung, sarta bakal diangkat nepi luhureun pasir; Sarta sakabeh bangsa bakal ngalir ka dinya, sarta loba bangsa bakal datang, sarta ngomong: "Hayu, hayu urang naek ka gunung Gusti, ka imah Allah Yakub, yen Mantenna bisa ngajarkeun urang cara-Na jeung nu. urang bisa leumpang dina jalan-Na."

Lukas 13:30 Jeung, behold, aya tukang nu bakal mimiti, jeung aya nu kahiji nu bakal pamungkas.

Anu panungtung bakal anu pangheulana sareng anu pangheulana bakal anu terakhir.

1: Welas Asih Allah kanggo sadayana sareng tatanan dunya sanes ti urang sorangan.

2: Urang kudu ngandelkeun kapercayaan ka Yéhuwa jeung ngupayakeun nurut kana pangersa-Na, lain kahayang urang.

1: Mateus 20:16 - Jadi nu panungtungan bakal mimiti, jeung nu pangheulana bakal panungtungan.

2: Yakobus 2: 5 - Dengekeun, dulur-dulur kuring anu dipikacinta: Naha Allah henteu milih jalma-jalma anu miskin di mata dunya pikeun beunghar ku iman sareng ngawariskeun Karajaan anu dijangjikeun-Na ka jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna?

Lukas 13:31 Dina poe eta oge aya urang Parisi anu daratang ka Anjeunna, pokna, "Maneh kaluar, tuluy mangkat ti dieu, sabab Herodes rek maehan maneh."

Sababaraha urang Parisi ngingetkeun Yesus pikeun ninggalkeun éta daérah, sabab Herodes badé maéhan anjeunna.

1. Bahaya Otoritas Anu Teu Adil - Kumaha Ngabales Otoritas Anu Teu Adil.

2. Nyiapkeun pikeun awon - Napigasi Situasi Hésé.

1. Rum 13: 1-7 - Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur.

2. Mateus 10: 17-22 - Jadi wijaksana sakumaha serpents na bahya sakumaha doves.

Lukas 13:32 Saur-Na deui ka maranehna, “Ari maneh, bejakeun ka eta rubah, “Tuh, Kami ngusir setan, jeung nyageurkeun poe ayeuna jeung isukan, jeung dina poe katilu Kami bakal disampurnakeun.

Ayat ieu nekenkeun yén Isa téh kawasa jeung sampurna, sabab anjeunna sanggup ngusir sétan-sétan jeung nyageurkeun.

1: Daya jeung Kasampurnaan Yesus - Lukas 13:32

2: The Amazing Miracles of Jesus - Lukas 13:32

1: Mateus 8:16 - Nalika sonten, seueur anu kasurupan sétan dibawa ka Yesus, sareng anjeunna ngusir roh-roh ku kecap sareng nyageurkeun sadayana anu gering.

2: Markus 5: 1-20 - Nalika Yesus turun tina parahu, aya jalma anu kasurupan roh jahat sumping ti kuburan nepungan anjeunna. Ayat ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus nyageurkeun jalma anu najis sareng jalma-jalma di kota kagum ku kakawasaan Yesus.

Lukas 13:33 Najan kitu, poe ieu, isukan, jeung isuk-isuk, jeung isuk-isukna mah kudu jalan-jalan, sabab moal mungkin aya nabi binasa di luar Yerusalem.

Yesus nekenkeun pentingna ngalengkepan misi-Na di Yerusalem sanajan bahaya.

1. Yesus ngajarkeun urang tetep fokus kana misi urang sanajan resiko.

2. Yesus némbongkeun urang kawani jeung kumawula dina ngalengkepan misi-Na.

1. Mateus 10:16-19 - Yésus nitah murid-murid pikeun kaluar jeung nyebarkeun warta hadé.

2. Mateus 16:25 - Yesus exhorts murid-murid pikeun mungkir diri jeung nyokot cross maranéhanana.

Lukas 13:34 Yérusalém, Yérusalém, anu maehan nabi-nabi, jeung mere batu anu diutus ka anjeun; Sabaraha lami Abdi hoyong ngumpulkeun anak anjeun babarengan, sakumaha hayam bikang ngumpulkeun brood nya handapeun jangjang nya, sarta anjeun teu daék!

Yesus nganyatakeun kasedihna kana panolakan Yerusalem ka anjeunna sareng pesen-Na.

1. "Kasedihan tina Panolakan"

2. "Uleman Allah ka Yérusalém"

1. Yeremia 17:13 - "O Gusti, harepan Israil, sadaya nu forsake thee bakal isin, sarta maranéhanana anu indit ti kuring bakal ditulis di bumi, sabab geus forsaken Gusti, nu fountain tina cai hirup. "

2. Yesaya 53: 3 - "Anjeunna hina jeung ditampik tina lalaki; a man of sorrows, sarta acquainted jeung duka: sarta kami nyumputkeun salaku éta rupa urang ti anjeunna; anjeunna hina, sarta kami esteemed anjeunna teu."

Lukas 13:35 Behold, imah anjeun ditinggalkeun ka anjeun sepi, sarta verly Kami nyebutkeun ka anjeun, Anjeun moal ningali kuring, nepi ka datangna waktu nalika anjeun bakal nyebutkeun, Rahayu Anjeunna anu datang dina nami Gusti.

Yésus nyarioskeun ka sakelompok jalma yén imahna bakal ditinggalkeun sepi sareng moal ningali anjeunna deui dugi ka ngaku anjeunna salaku Mésias.

1. Pentingna ngakuan Yesus salaku Mésias.

2. Jangji restorasi jeung panghampura ngaliwatan narima Yesus salaku Gusti.

1. Yesaya 40: 1-3 - Comfort ye, comfort ye umat Kami, nyebutkeun Allah Anjeun.

2. John 14: 6 - Yesus saith ka manéhna, Kami jalan, bebeneran, jeung kahirupan: teu saurang ogé datang ka Rama, tapi ku Kami.

Lukas 14 ngawengku pangajaran Yesus ngeunaan humility, biaya discipleship, jeung misil ngeunaan Banquet Agung jeung Pangwangun Tower.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku Yesus nyageurkeun saurang lalaki anu gering dina dinten Sabat di bumi urang Parisi, nangtang interpretasi legalistikna ngeunaan ngalaksanakeun Sabat (Lukas 14: 1-6). Ningali kumaha para tamu milih tempat-tempat kahormatan dina tuangeun, Anjeunna ngabagikeun hiji pasemon anu naroskeun aranjeunna pikeun nyandak tempat anu langkung handap dina pésta supados aranjeunna tiasa diondang pikeun pindah anu langkung luhur tibatan dipenta pikeun masihan korsi pikeun sémah anu langkung terhormat. pangajaran ieu underscores humility jeung reverses nilai dunya - "Kanggo sakabeh jalma anu exalt diri bakal humbled, jeung saha anu ngarendahkeun diri bakal exalted" (Lukas 14: 7-11).

Ayat 2: Neruskeun pangajaran-Na salila tepung ieu, Yesus nasehat host-Na pikeun teu ngondang babaturan, baraya atawa tatanggana beunghar nu bisa ngabales tapi malah ngondang miskin lumpuh lumpuh buta nu teu bisa males sahingga mastikeun ganjaran jadi soleh. Anjeunna teras nyarioskeun Perumpamaan Perjamuan Agung dimana seueur anu diondang henteu ngahadiran, janten tuan rumah maréntahkeun hamba-hamba kaluar jalan-jalan jalan-jalan nagara maksa jalma-jalma sumping ka bumi kuring bakal pinuh nunjukkeun karajaan undangan inklusif Gusti khususna jalma-jalma anu dipinggirkan ditolak ku masarakat anu sugema diri (Lukas 14). :12-24).

Ayat ka-3: Loba jalma anu nuturkeun Yesus, sarta Anjeunna malik ka aranjeunna nyebutkeun yen saha-saha-saha anu datang ka Anjeunna kudu ngabencian bapa indung pamajikan anak sadulur, enya sanajan hirup sorangan lamun teu bisa jadi murid saha teu mawa salib nuturkeun Anjeunna teu bisa murid-Na. Basa anu kuat ieu dianggo pikeun ngantebkeun total komitmen anu dibutuhkeun salaku murid tina kasatiaan kulawarga relasional anu sanés. Anjeunna salajengna ngagambarkeun ieu ngagunakeun dua perumpamaan - hiji ngeunaan pembina munara raja sejen bade perang duanana ngantebkeun pentingna cacah biaya saméméh ngalakonan komitmen misalna mastikeun kamampuhan ngalengkepan tugas nanganan konflik emphasizing tinimbangan sober timer panolakan diperlukeun nuturkeun Anjeunna (Lukas 14: 25-33). Bab ieu disimpulkeun ku uyah métafora Yesus anu ngajaga kualitasna, tapi upami leungit asinna moal aya deui anu tiasa janten asin deui ku kituna henteu saé taneuh atanapi kandang anu dialungkeun murid-murid ngingetkeun murid-murid ngajaga kualitas anu béda-béda mangaruhan dunya sanés aranjeunna bakal janten teu aya gunana (Lukas 14: 34-35).

Lukas 14:1 Jeung eta kajadian, nalika anjeunna lebet ka imah salah sahiji kapala Parisi keur dahar roti dina poe Sabat, aranjeunna diawaskeun anjeunna.

Yesus angkat ka imah salah sahiji kapala urang Parisi pikeun tuang roti dina dinten Sabat, sareng urang Parisi ningali anjeunna.

1. The Preeminence of Yesus: Kumaha Yesus nangtang norma dina Time-Na

2. Sabat: Hiji Kasempetan pikeun Muhasabah Ayana Yesus dina Kahirupan Urang

1. Mateus 5:17-20 - "Ulah nganggap yen Kami datang pikeun ngancurkeun hukum, atawa nabi-nabi: Kami datang lain ngancurkeun, tapi pikeun minuhan. Pikeun verily Kuring nyebutkeun ka anjeun, Nepi ka langit jeung bumi lulus, hiji. Iota atawa hiji titik moal leupas tina hukum Toret, nepi ka kabeh geus kaeusi."

2. Kolosa 2: 16-17 - "Ku kituna ulah aya anu nangtoskeun anjeun dina daging, atanapi inuman, atanapi ngeunaan liburan, atanapi bulan énggal, atanapi dinten Sabat: Anu mangrupikeun bayangan tina hal-hal anu bakal datang. ; tapi awak teh Kristus."

Lukas 14:2 Jeung, behold, aya hiji lalaki tangtu di hareup manéhna nu kasakit dropsy.

Yesus healed hiji lalaki kalawan dropsy.

1. Kakuatan nyageurkeun Yesus diungkabkeun ngaliwatan tindakan welas asih.

2. Pentingna iman dina mangsa kasangsaraan fisik.

1. Mateus 9:35 "Jeung Yesus indit sakuliah sakabéh kota jeung desa, ngajarkeun di synagogues maranéhanana sarta proclaiming Injil Karajaan jeung nyageurkeun sagala panyakit jeung sagala kasangsaraan."

2. Lukas 18:42 “Jeung Isa ngadawuh ka manéhna, ‘Tampa tetempoan anjeun; iman maneh geus cageur.'”

Lukas 14:3 Yesus ngawaler ka ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi, saurna, "Naha halal nyageurkeun dina poe Sabat?"

Yesus naroskeun ka ahli hukum sareng urang Parisi naha halal nyageurkeun dina dinten Sabat.

1. Kakuatan Nyageurkeun: Ngajalajah Sifat-Sifat Mujijat-mujijat Yesus

2. Ngajaga Sabat: Naliti Paréntah pikeun Istirahat sareng Girang

1. Markus 3:1-6 - Yesus heals a Man With a Withered Hand

2. Yesaya 58: 13-14 - Ngajaga Sabat salaku Act of Ibadah

Lukas 14:4 Jeung maranehna tetep cicing. Sarta anjeunna nyandak anjeunna, sarta healed anjeunna, sarta ngantep manehna balik;

Yésus némbongkeun welas asih jeung welas asih ku cara nyokot hiji lalaki nu panangan layu, nyageurkeun, jeung ngabébaskeun manéhna.

1. Welas Asih sareng Welas Asih Gusti: Kumaha Yesus Ngarobih Kahirupan Lalaki

2. Milarian Kabebasan Ngaliwatan Kakuatan Nyageurkeun Yesus

1. James 5:15 - "Jeung doa iman bakal nyalametkeun hiji anu gering, sarta Gusti bakal ngangkat anjeunna nepi. Sareng upami anjeunna ngalakukeun dosa, anjeunna bakal dihampura."

2. Yesaya 53: 4-5 - "Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung mawa sorrows urang; tapi urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; Anjeunna dihukum anu nyababkeun katengtreman, sareng ku belang-Na urang cageur."

Lukas 14:5 Jeung maranéhna ngajawab, paribasa, "Saha di antara anjeun bakal boga kalde atawa sapi ragrag kana liang, teu langsung ditarik kaluar dina poe Sabat?"

Petikan ieu tina Lukas 14: 5 nunjukkeun ajaran Yesus ngeunaan pentingna welas asih dina ngalaksanakeun Sabat.

1. Welas Asih Gusti langkung ageung tibatan Aturan: Kaasih kana Ritual

2. Pesen Yesus ngeunaan Asih sareng Welas Asih: Netepkeun Prioritas Urang

1. Mateus 12:1-14; Pangajaran Yesus yén kanyaah sareng welas asih kedah ngagentos hukum.

2. Jabur 145:8-9; Asih sareng welas asih Gusti langgeng salamina.

Lukas 14:6 Jeung maranéhna teu bisa ngajawab manéhna deui hal ieu.

Jalma-jalma di balaréa teu bisa ngabales omongan Yésus.

1. Urang teu kudu sieun tangtangan otoritas jeung nanyakeun.

2. Urang kudu rendah haté jeung teu sieun ngaku lamun teu boga jawaban.

1. Siloka 29:20 - "Naha anjeun ningali lalaki anu hasty dina kecap-Na? Aya deui harepan pikeun bodo tibatan anjeunna."

2. Yakobus 1:19 - "Nyaho ieu, dulur kuring tercinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, slow mun nyarita, slow kana anger."

Lukas 14:7 Sarta anjeunna nempatkeun mudik hiji pasemon ka jalma anu ditawaran, nalika anjeunna ditandaan kumaha aranjeunna milih kaluar kamar utama; nyarios ka aranjeunna,

Perumpamaan Yésus ka jalma-jalma di pésta ngajurung karendahan haté jeung ngahargaan batur.

1: "Kakuatan Humility"

2: "Kaberkahan tina Ngahargaan Batur"

1: Pilipi 2: 3-5 - "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Rada, dina humility nilai batur luhureun yourselves, teu pilari ka kapentingan sorangan tapi unggal anjeun pikeun kapentingan batur."

2: Yakobus 4:10 - "Ngarendahkeun diri ka Gusti, sareng Anjeunna bakal ngangkat anjeun."

Lukas 14:8 Lamun anjeun diondang ku hiji lalaki pikeun kawinan, ulah diuk turun di kamar pangluhurna; lest a lalaki leuwih menak ti thou jadi bidded manéhna;

Hiji jalma teu kudu nyokot korsi tina ngahargaan pangluhurna lamun diondang kana kawinan atawa gatherings séjén, sabab meureun aya batur leuwih penting ti diri hadir.

1) Sombong mangrupikeun dosa: ulah ngantepkeun anjeun nyandak langkung ti anu pantes.

2) Ngahargaan batur sateuacan diri anjeun, sareng nyandak korsi anu handap.

1) Pilipi 2: 3-4: "Ulah ulah tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility ngitung batur leuwih pinunjul ti yourselves. Hayu unggal anjeun neuteup teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

2) Siloka 25:27: ”Teu hadé ngadahar loba madu, teu mulya néangan kamulyaan sorangan.”

Lukas 14:9 Jeung nu ngajak anjeun jeung manéhna datang jeung ngomong ka anjeun, Pasihan lalaki ieu tempat; jeung thou dimimitian ku éra nyandak kamar panghandapna.

Yesus ngajarkeun pentingna humility jeung nyokot tempat panghandapna dina gathering.

1. Prioritas Humility: Diajar nyokot tempat panghandapna

2. The Paradox of Sombong: Naha Humility nyaeta Hadiah Greatest

1. Pilipi 2:3-8 "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia, tapi dina humility mertimbangkeun batur leuwih hade tinimbang yourselves. Masing-masing anjeun kudu kasampak teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

2. James 4: 6-10 "Allah opposes nu reueus tapi nembongkeun ni'mat ka nu hina. Hunder yourselves, kituna, handapeun leungeun perkasa Allah, yén anjeunna bisa ngangkat anjeun nepi dina waktuna."

Lukas 14:10 Tapi lamun anjeun diondang, balik jeung diuk turun di kamar panghandapna; yén lamun manéhna nu ngajak anjeun datang, manéhna bisa ngomong ka anjeun, Sobat, naek leuwih luhur: mangka anjeun bakal kudu ibadah di ayana maranéhanana anu diuk di dahar jeung anjeun.

Yésus ngajurung jalma-jalma nu diondang pikeun rendah haté jeung daék narima ondangan ka korsi nu leuwih luhur di hareupeun batur.

1. "Telepon Kristus pikeun Humility: Uleman ka korsi anu langkung luhur"

2. "Kaberkahan Karendahan Hati: Ngaronjat Ganjaran Karendahan Hati"

1. James 4:10 - "Hunder yourselves di payuneun Gusti, sarta anjeunna bakal ngangkat anjeun nepi."

2. Pilipi 2: 3-4 - "Aya ulah dilakukeun ngaliwatan strife atanapi vainglory; tapi dina lowliness of pikiran hayu unggal esteem séjén leuwih hadé ti dirina. Ulah kasampak unggal lalaki dina hal sorangan, tapi unggal lalaki ogé dina hal batur. ."

Lukas 14:11 Pikeun sing saha exaltets dirina bakal abased; jeung sing saha nu ngarendahkeun dirina bakal diluhurkeun.

Yesus ngajarkeun yén jalma anu ngarendahkeun diri bakal diluhurkeun sedengkeun anu ngaluhurkeun dirina bakal direndahkeun.

1. Kakuatan Humility: Kumaha Hirup Kahirupan Kaunggulan

2. kareueus: The halus penghancur Hubungan

1. James 4: 6 - Tapi anjeunna masihan langkung rahmat. Ku sabab kitu cenah, Allah nolak jalma reueus, tapi mere rahmat ka nu hina.

2. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia, tapi dina humility mertimbangkeun batur leuwih hade tinimbang yourselves. Sarerea kudu ningali kaluar teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur.

Lukas 14:12 Lajeng anjeunna ogé ngadawuh ka nu maréntahkeun manéhna, Lamun anjeun nyieun dinner atawa dinner a, ulah nelepon babaturan anjeun, atawa baraya anjeun, boh baraya anjeun, atawa tatangga anjeun beunghar; lest maranéhanana ogé nawar ka maneh, jeung recompence dijieun thee.

Yesus ngajarkeun pikeun jadi berehan ka jalma anu merlukeun tinimbang jalma anu geus diberkahan.

1: "Karunia Generosity"

2: "Kabungahan Méré"

1: 1 John 3: 17-18 "Tapi upami aya anu gaduh harta dunya sareng ningali dulurna butuh, tapi tetep nutup haténa, kumaha asih Allah tetep dina anjeunna? Barudak, hayu urang mikanyaah henteu ku ucap atanapi omongan, tapi dina lampah sareng leres."

2: Yakobus 2:14-17 “Naon gunana, dulur-dulur, lamun aya nu ngaku-ngaku iman tapi teu boga pagawean? Naha iman éta tiasa nyalametkeun anjeunna? Lamun lanceukna atawa lanceukna kurang pakéan sarta kurang dina dahareun sapopoé, sarta salah sahiji anjeun ngomong ka aranjeunna, "Pindah dina karapihan, jadi warmed tur pinuh," tanpa masihan aranjeunna hal diperlukeun pikeun awak, naon gunana? Kitu ogé iman ku sorangan, lamun teu mibanda karya, éta maot ".

Lukas 14:13 Tapi lamun nyieun pésta, sebutkeun nu miskin, nu cacad, nu lumpuh, nu lolong.

Yésus maréntahkeun pikeun ngondang jalma-jalma miskin, cacad, pincang, jeung buta ka pésta.

1. Ngondang Kaum Kakurangan: Ngabayangkeun deui Visi Yesus pikeun Silaturahmi

2. Miara nu Kurang Untung: Panggero Yesus pikeun Silaturahmi

1. Yesaya 58: 7-10 - Bagikeun roti Anjeun jeung lapar, jeung mawa nu miskin homeless ka imah Anjeun.

2. James 1:27 - Agama anu murni tur undefiled saméméh Allah, Rama, nya éta: miara yatim jeung randa dina marabahaya maranéhanana.

Lukas 14:14 Jeung anjeun bakal rahayu; keur maranehna teu bisa recompense thee: for thou shalt be recompensed dina jadian nu adil.

Ayat ieu nyarioskeun ganjaran jalma-jalma anu hirup iman sareng taqwa, sabab bakal diberkahan dina kebangkitan jalma-jalma adil.

1. Ganjaran Kabeneran: Hirup Hirup Iman jeung Taat

2. Berkah tina kiamat: Hirup Langgeng jeung Allah

1. Mateus 6: 19-21 - "Ulah nyimpen nepi pikeun yourselves harta di bumi, dimana renget jeung keyeng ngancurkeun jeung dimana maling megatkeun di jeung maok, tapi nyimpen nepi pikeun yourselves harta di sawarga, dimana teu renget atawa keyeng ngancurkeun na dimana mana. maling ulah ngabobol jeung maling. Sabab dimana harta anjeun, di dinya ogé bakal aya haté anjeun."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus ka jalma anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

Lukas 14:15 Jeung nalika salah sahiji jalma anu diuk dahar bareng anjeunna ngadéngé hal ieu, anjeunna ngadawuh ka anjeunna, Bagja jalma anu bakal dahar roti di Karajaan Allah.

Yesus nyarioskeun kabungahan tuang di Karajaan Allah ka salah sahiji tamu tuangeunana.

1. Kabungahan Dahar di Karajaan Allah

2. Berkah Asup ka Karajaan Allah

1. Rum 14:17 - Pikeun Karajaan Allah teu daging jeung inuman; tapi kabeneran, jeung perdamaian, jeung kabagjaan di Roh Suci.

2. Mateus 6:33 - Tapi neangan ye kahiji Karajaan Allah, jeung bener-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

Lukas 14:16 Lajeng anjeunna nyarios ka anjeunna, "Aya jalma anu ngadamel tuangeun hébat, sareng seueur anu ngajak.

Hiji lalaki tangtu diondang loba jalma kana dahar peuting hébat.

1. Uleman Injil: Panawaran Kasalametan Gusti anu Luhur

2. The Joys of ukhuwah: A Telepon ka Komunitas Kristen

1. Rum 10:13-14 - “Kanggo sakur anu nyebut jenengan Gusti bakal disalametkeun. Tapi kumaha aranjeunna tiasa nyauran anjeunna pikeun nyalametkeun aranjeunna upami henteu percanten ka Anjeunna? Sareng kumaha aranjeunna tiasa percanten ka Anjeunna upami aranjeunna henteu kantos nguping perkawis anjeunna? Sareng kumaha aranjeunna tiasa ngadangu perkawis Anjeunna upami teu aya anu nyarioskeun ka aranjeunna?"

2. Ibrani 10: 24-25 - "Hayu urang pikirkeun cara pikeun ngamotivasi silih pikeun aksi cinta jeung karya alus. Jeung hayu urang ulah ngalalaworakeun pasamoan urang babarengan, sakumaha sababaraha urang ngalakukeun, tapi silih ajak, utamana kiwari yén poé manéhna balik geus deukeut.

Lukas 14:17 Sarta dina waktu dahar peuting, sarta ngirim gandekna ngomong ka nu diondang, "Hayu! pikeun sagala hal ayeuna geus siap.

Juragan parantos nyiapkeun pesta sareng ayeuna ngondang sadaya tamu pikeun sumping sareng tuangeun.

1: Yesus ngajak urang ka jamuan kasalametan.

2: Uleman Gusti kana pesta rahmat.

1: Wahyu 19: 9 - "Saur anjeunna ka kuring, Tulis: Bagja jalma anu ditimbalan kana pesta kawinan Anak Domba."

2: Yesaya 25: 6 - "Sareng di gunung ieu PANGERAN Nu Maha Kawasa bakal ngadamel ka sadaya jalma salametan tuangeun gajih, salametan anggur anu leueur, tuangeun gajih pinuh ku sungsum, anggur anu leueur dimurnikeun. ”

Lukas 14:18 Sarta maranéhanana kabéh kalawan hiji idin mimiti nyieun alesan. Anu kahiji ngomong ka manéhna, Kuring geus meuli sapotong taneuh, sarta kuring kudu indit jeung nempo eta: Kuring neneda thee geus kuring excused.

Jalma-jalma anu diondang kana pésta sadayana ngagaduhan alesan pikeun henteu hadir. Nu kahiji cenah geus meuli sapotong taneuh jeung hayang indit jeung nempo eta.

1: Urang kudu daék ngutamakeun Allah dina kahirupan urang, sanajan leuwih ti kahayang jeung kabutuhan urang sorangan.

2: Urang kudu daék manggul salib urang jeung nuturkeun Yésus, sanajan éta teu genah atawa teu merenah.

1: Mateus 16:24 - Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Saha waé anu hayang nuturkeun kuring, kudu mungkir dirina, sarta manggul salib-Na, sarta nuturkeun Kami.

2: Pilipi 2:3-4 - [Hayu] nanaon [dipigawé] ku pasea atawa vainglory; tapi dina lowliness pikiran hayu unggal ngajen batur leuwih hadé ti dirina. Ulah ningali unggal lalaki dina hal sorangan, tapi unggal lalaki ogé dina hal batur.

Lukas 14:19 Saur anu saurang deui, "Abdi parantos ngagaleuh sapi lima pasang, teras kuring badé ngabuktikeunana.

Perumpamaan ieu nyarioskeun jalma anu parantos ngadamel seueur komitmen sareng ayeuna nuju milarian jalan kaluar.

1: Urang kedah ati-ati pikeun henteu ngalakukeun langkung ti anu tiasa urang laksanakeun.

2: Urang kedah salawasna jujur ka diri sorangan sareng ka batur ngeunaan kamampuan urang.

1: Pandita 5:4-5 - Lamun ikrar ka Allah, ulah ditunda pikeun nedunan; pikeun manéhna hath teu pelesir di fools: mayar nu Anjeun geus vowed. Hadé pisan mun teu ikrar, ti batan nadar tapi teu mayar.

2: Yakobus 4:13-17 - Ayeuna, anjeun anu nyarios: Poé ieu atanapi isukan urang bakal angkat ka kota sapertos kitu, sareng neraskeun di dinya sataun, sareng jual jual, sareng nampi kauntungan: Padahal anjeun henteu terang naon bakal isukan. Keur naon hirup anjeun? Ieu malah uap, anu mucunghul pikeun sakeudeung, lajeng sirna. Pikeun anu anjeun kedah nyarios, Upami Gusti kersa, urang bakal hirup, sareng ngalakukeun ieu atanapi éta. Tapi ayeuna anjeun girang dina boastings anjeun: sagala rejoicing misalna téh jahat. Ku sabab eta jalma anu terang ngalakukeun anu hadé, tapi henteu ngalakukeunana, éta dosa.

Lukas 14:20 Ceuk nu saurang deui, "Kuring geus kawin jeung pamajikan, jadi teu bisa datang."

Petikan ieu nyorotkeun kasusah pikeun ngutamakeun Karajaan Allah tibatan tanggung jawab di bumi.

1: Narima Ondangan Allah pikeun Ngagabung ka Karajaan-Na

2: Utamakeun Karajaan Allah ti batan Tanggung Jawab di Bumi

1: Mateus 6:33 - "Tapi milari heula karajaan-Na sareng kabeneran-Na, sareng sadayana ieu bakal dipasihkeun ka anjeun ogé."

2: Kolosa 3: 1-2 - "Ku sabab kitu, anjeun parantos digugahkeun sareng Kristus, teraskeun manah anjeun kana hal-hal di luhur, dimana Kristus aya, linggih di sisi katuhu Allah. Pikiran anjeun kana hal-hal di luhur, sanés kana hal-hal di bumi."

Lukas 14:21 Eta budak teh datang, terus nerangkeun hal ieu ka juragan. Tuluy nu boga imah keur ambek ngomong ka gandekna, “Geura kaluar ka jalan-jalan jeung jalan-jalan kota, bawa ka dieu nu mariskin, nu cacad, nu lumpuh, jeung nu lolong.

Nu boga imah nitah batur-baturna sina kaluar mawa nu mariskin, nu cacad, nu lumpuh jeung nu lolong.

1. Pentingna ngalayanan anu terpinggirkan di komunitas urang.

2. Kakuatan ngabagéakeun ka luar.

1. James 1:27 - Agama anu murni tur undefiled sateuacan Allah, Rama, nya éta: ngadatangan yatim jeung randa dina kasangsaraan maranéhanana, sarta ngajaga diri unstained ti dunya.

2. Yesaya 58: 6-7 - "Sanes ieu puasa anu abdi pilih: ngaleupaskeun beungkeut kajahatan, ngaleupaskeun tali tina yoke, pikeun ngantep nu tertindas balik bébas, sarta megatkeun unggal yoke? Naha henteu ngabagi roti anjeun sareng anu lapar sareng mawa jalma miskin anu teu boga bumi ka bumi anjeun; lamun ningali taranjang, nutupan anjeunna, jeung teu nyumputkeun diri tina daging sorangan?

Lukas 14:22 Saur hamba, "Gusti, parantos dilakukeun sakumaha anu diparentahkeun ku Gusti, tapi masih aya rohangan."

Hiji hamba dianggo pikeun minuhan paréntah master na, sarta manggihan yén aya kénéh rohangan pikeun leuwih.

1. Kakuatan Taat: Ngalaksanakeun Paréntah Gusti

2. Salawasna Aya Ruang Pikeun Langkung: Poténsi Iman anu Teu Terbatas

1. Epesus 2:10: "Kanggo kami workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun beforehand, urang kudu leumpang di aranjeunna."

2. 1 Tesalonika 5:16-18: "Gumbira salawasna, neneda tanpa ceasing, masihan nuhun dina sagala kaayaan; pikeun ieu wasiat Allah di Kristus Yesus pikeun anjeun."

Lukas 14:23 Jeung juragan ngadawuh ka gandek, Ka luar ka jalan raya jeung hedges, jeung compel maranehna asup, nu imah kuring bisa dieusian.

Yéhuwa nyauran hamba-hamba-Na pikeun kaluar jeung ngondang jalma-jalma asup ka Karajaan Allah sangkan imah-Na kaeusi.

1. Jadi Wani jeung Ajak Batur pikeun Ngagabung ka Karajaan Allah

2. Ulah Leupaskeun Kasempetan Anjeun pikeun Ngabagikeun Injil

1. Mateus 28: 19-20 - Pindah kituna sarta nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah ka anjeun.

2. Yesaya 55: 6 - Neangan Gusti bari anjeunna bisa kapanggih; nelepon ka manéhna bari manéhna deukeut.

Lukas 14:24 Pikeun Kami nyebutkeun ka anjeun, yén salah sahiji jalma anu diondang bakal ngarasakeun dahar peuting kuring.

Petikan ieu ngeunaan kumaha teu saurang ogé anu diondang kana tuangeun tuangeun éta.

1. Ajén Komitmen: Ngartos Konsékuansi tina Nolak Ondangan Allah.

2. Biaya Teu Percaya: Ngakuan Balukar tina Nolak Narima Undangan Gusti.

1. Mateus 22: 2-14 - pasemon ngeunaan banquet kawinan.

2. Rum 11: 17-24 - Rahmat jeung Murka Allah.

Lukas 14:25 Jeung jalma-jalma kacida lobana milu jeung Anjeunna, tuluy malik, tuluy ngalahir,

Yesus nyorong para pengikutna pikeun ngutamakeun hubungan sareng Anjeunna pikeun kanyamanan sareng kaamanan harta bumi.

1. Putting Yesus munggaran: The Prioritas Hubungan

2. Kahirupan loba pisan: Kabebasan Hirup pikeun Yesus

1. Mateus 6:33 — “Tapi neangan heula Karajaan Allah, jeung kaadilan-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.”

2. Pilipi 3:8 — “Sumuhun, tangtos, sareng abdi nganggap sagala hal tapi rugi pikeun kaunggulan pangaweruh Kristus Yesus Gusti abdi: pikeun saha kuring geus nandangan leungitna sagala hal, sarta dianggap salaku kotoran, yén kuring bisa meunang Kristus."

Lukas 14:26 Lamun aya anu datang ka Kami, sarta teu hate bapana, jeung indungna, jeung pamajikanana, jeung anak, jeung baraya, jeung sadulur, enya, jeung nyawa sorangan oge, manéhna teu bisa jadi murid Kami.

Petikan ieu tina Lukas 14:26 ngajarkeun yén murid butuh tingkat komitmen anu langkung luhur tibatan cinta alami urang pikeun kulawarga sareng diri urang sorangan.

1. "Komitmen Pamungkas: Pemuridan Luhureun Kulawarga"

2. "Cinta ka Allah Leuwih ti Sagala: Prioritas Discipleship"

1. Mateus 16: 24-26 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Lamun aya anu hayang nuturkeun Kami, kudu mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na, sarta nuturkeun Kami. Pikeun saha-saha anu hayang nyalametkeun hirupna bakal leungit. eta, tapi sing saha anu leungiteun nyawana karana Kami, bakal manggih nyawana. Naon untungna lamun meunang saalam dunya, nepi ka kaleungitan nyawana?"

2. Markus 8:34-37 - "Sanggeus nyauran jalma-jalma, sareng murid-murid-Na ogé, Anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Sing saha anu hoyong nyusul Kami, sing saha waé anu hoyong nyusul ka Kami, singkirkeun dirina, sareng manggul salibna, teras nuturkeun. Kaula: Sing saha anu hayang nyalametkeun nyawana bakal leungit, tapi sing saha anu leungiteun nyawana demi Kami jeung lantaran Injil Kasalametan, bakal nyalametkeun nyawana. Naon untungna lamun meunang saalam dunya, tapi leungiteun nyawana? Naha manusa bakal mere isin pikeun nyawana?Sabab sing saha anu isin ku Kami sareng pidato Kami dina generasi anu zinah sareng dosa ieu, Putra Manusa ogé bakal isin nalika Anjeunna sumping dina kamulyaan Rama-Na sareng para malaikat suci. ”

Lukas 14:27 Jeung saha-saha-saha anu henteu manggul salib-Na, sarta nuturkeun Kami, moal bisa jadi murid Kami.

Yesus ngajarkeun yén pikeun jadi murid-Na, hiji kudu nanggung salib maranéhanana sarta nuturkeun manéhna.

1. Candak Up Salib anjeun sarta Tuturkeun Yesus - A on pentingna discipleship.

2. Bearing Cross kami - A on tanggung jawab leumpang jeung Kristus.

1. Markus 8:34-37 - Yesus instructs pengikut-Na pikeun nyokot cross maranéhanana jeung nuturkeun manéhna.

2. Galata 5:24 - Urang disebut crucify daging jeung hirup di Roh.

Lukas 14:28 Pikeun saha di antara anjeun, anu badé ngadamel munara, anu henteu calik heula, sareng ngitung biayana, naha anjeunna cekap pikeun ngabéréskeunana?

Petikan ieu nekenkeun pentingna nyiapkeun sateuacanna sareng ngitung biaya usaha naon waé.

1. "Biaya Gedong: Nyiapkeun pikeun Komitmen"

2. "Nyieun Rencana: Ngitung Biaya Ka hareup"

1. Mateus 6:19-21 - "Ulah nyimpen nepi pikeun yourselves harta di bumi, dimana renget jeung keyeng ngaruksak, sarta dimana maling megatkeun di jeung maling. Tapi nyimpen up for yourselves harta di sawarga, dimana renget jeung keyeng teu ngaruksak, jeung dimana maling teu megatkeun jeung maok. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya ogé bakal aya haté anjeun."

2. Paribasa 13:4 - "Jiwa nu kedul craves teu meunang nanaon, bari jiwa getol disadiakeun richly."

Lukas 14:29 Supados, saatos anjeunna parantos netepkeun pondasi, sareng henteu tiasa ngabéréskeunana, sadaya anu ningali éta mimiti nyolok anjeunna,

Petikan éta ngingetkeun pikeun ngamimitian hiji hal tanpa kamampuan pikeun ngabéréskeunana, sabab anu ningali tiasa ngajejek individu.

1. Bahaya nyokot on leuwih ti anjeun tiasa ngadamel

2. Pentingna rengse naon ngamimitian

1. Epesus 6:13 - "Ku sabab eta ditunda armor pinuh Allah, ku kituna lamun poé jahat datang, anjeun bisa bisa nangtung taneuh anjeun, sarta sanggeus anjeun geus rengse sagalana, pikeun nangtung."

2. Siloka 16:3 - "Pasrahkeun ka PANGERAN naon waé anu anjeun lakukeun, sareng anjeunna bakal netepkeun rencana anjeun."

Lukas 14:30 Saurna, "Ieu jalma mimiti ngawangun, tapi teu bisa rengse."

Yésus ngajarkeun misil ngeunaan saurang lalaki nu ngamimitian hiji proyék tapi teu bisa ngaréngsékeunana.

1. Pentingna rengse naon ngamimitian

2. Tabah dina nyanghareupan kasusah

1. Pilipi 3:14 - "Kuring pencét on pikeun ngahontal ahir lomba jeung narima hadiah sawarga pikeun nu Allah, ngaliwatan Kristus Yesus, nyaéta panggero urang."

2. Kolosa 3:23 - "Naon waé anu anjeun laksanakeun, damel sareng sadayana haté anjeun, sapertos damel pikeun Gusti, sanés pikeun tuan manusa."

Lukas 14:31 Atanapi raja mana anu badé perang ngalawan raja anu sanés, anu henteu linggih heula, teras konsultasi naha anjeunna sanggup nepungan sapuluh rébu anu datang ngalawan anjeunna kalayan dua puluh rébu?

Raja kudu nimbang-nimbang sumber dayana samemeh indit perang ngalawan raja sejen anu boga sumber daya dua kali lipat.

1. Allah bakal nyadiakeun urang sumber daya pikeun nungkulan sagala halangan.

2. Urang kedah diajar percanten ka Allah sareng janten bijaksana dina kaputusan urang.

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal naek nepi ka jangjang kawas garuda; aranjeunna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, teu pingsan ".

2. James 1: 5 - "Lamun salah sahiji anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, nu mere ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna."

Lukas 14:32 Atanapi, nalika anu sanés masih jauh, anjeunna ngirim utusan, sareng hoyong kaayaan katengtreman.

Perumpamaan ngeunaan putra anu leungit nekenkeun kabutuhan pikeun milarian anu leungit sareng manjangkeun aranjeunna tawaran rekonsiliasi.

1. Kakuatan Panghampura: Kumaha Manjangkeun Rahmat ka Anu Leungit

2. Rekonsiliasi: Narima jeung Nangkeup Prodigal

1. Mateus 18: 12-14 - Naon anu anjeun laksanakeun lamun jalma leungit datang deui?

2. Rum 5: 8 - The kakuatan cinta Allah dina reconciling urang ka Anjeunna

Lukas 14:33 Kitu oge, sing saha bae di antara aranjeun anu henteu ngantunkeun sagala anu dipiboga, moal bisa jadi murid Kami.

Petikan ieu nekenkeun pentingna ngantunkeun sagala harta banda pikeun janten murid Yesus.

1. Murid Leres: Biaya Ngitung Biaya - Lukas 14:33

2. Nyerahkeun Sagalana pikeun Nuturkeun Yesus - Lukas 14:33

1. Mateus 19:21 - Isa ngadawuh ka manéhna, "Lamun anjeun bakal sampurna, balik, ngajual naon nu mibanda tur masihan ka nu miskin, sarta anjeun bakal boga harta di sawarga; sareng kadieu, tuturkeun abdi."

2. Tandaan 10:21 - Jeung Yesus, nempo manéhna, dipikacinta manéhna, jeung ceuk manéhna, “Anjeun kakurangan hiji hal: indit, ngajual sagala nu Anjeun gaduh jeung méré ka nu miskin, jeung anjeun bakal boga harta di sawarga; sareng kadieu, tuturkeun abdi."

Lukas 14:34 Uyah téh alus;

Uyah mangrupikeun métafora penting dina pangajaran Yesus, ngagambarkeun kabutuhan murid Kristus janten sumber rasa moral sareng spiritual pikeun dunya.

1: Uyah Bumi: Janten Murid Kristus sareng Ngadamel Dampak di Dunya

2: Ngarasakeun Uyah: Kumaha Hirup Kahirupan Rasa Ilahi

1: Mateus 5:13-14 - "Aranjeun teh uyah bumi, tapi lamun uyah geus leungit rasana, kumaha bisa balik asin nya? Teu aya gunana deui, iwal ti dibuang jeung ditincak-tincak jelema.”

2: Kolosa 4: 6 - "Sok ucapan anjeun salawasna marahmay, dibumbui ku uyah, ku kituna anjeun terang kumaha anjeun kedah ngajawab unggal jalma."

Lukas 14:35 Éta henteu pantes pikeun lahan, atanapi henteu acan pikeun dunghill; tapi lalaki ngaluarkeun eta kaluar. Sing saha anu boga ceuli pikeun ngadenge, dengekeun.

Petikan ieu nyarioskeun pentingna janten attentive kana firman Allah sareng ngadangukeun panggerona.

1. "Telepon Pikeun Ngadangukeun: Ngartos Pentingna Perhatosan kana Firman Allah"

2. "Ngusir anu teu pantes: Biaya Ngalanggar Firman Allah"

1. James 1: 19-20 - "Apal ieu, baraya abdi tercinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, slow mun nyarita, slow mun anger; pikeun anger manusa teu ngahasilkeun kaadilan Allah."

2. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

Lukas 15 nampilkeun tilu misil ngeunaan Yesus anu ngagambarkeun kabagjaan Allah pikeun tobat jalma-jalma dosa: Domba Anu Leungit, Koin Leungit, sareng Putra Prodigal.

Ayat ka-1: Bab ieu dimimitian ku tukang mulung pajeg jeung jelema-jelema dosa kumpul ngadarenge Yesus, anu ngabalukarkeun gegeroan di kalangan urang Parisi jeung guru-guru agama, pokna, "Ieu jelema ngabagéakeun jelema-jelema dosa dahar jeung maranéhna." Salaku jawaban, Yesus nyarioskeun Perumpamaan Domba Leungit dimana pangon ngantunkeun salapan puluh salapan domba di nagara terbuka pikeun milarian hiji domba anu leungit. Nalika anjeunna mendakan éta, anjeunna gumbira nahan kana taktakna sareng angkat ka bumi. Lajeng anjeunna nelepon babaturanana tatanggana babarengan nyebutkeun 'Gembira kuring Kuring geus kapanggih domba abdi leungit.' Yesus teras ngécéskeun yén aya leuwih girang di sawarga pikeun hiji jelema nu ngalakukeun dosa anu tobat ti leuwih salapan puluh salapan jalma soleh anu teu perlu tobat (Lukas 15:1-7).

Ayat 2: Saatos misil ieu, Yesus nyarioskeun deui misil ngeunaan hiji awéwé anu ngagaduhan sapuluh uang pérak tapi kaleungitan hiji. Manéhna nyaangan lampu, nyapu imahna nepi ka kapanggih. Kana manggihan eta, manehna nelepon babaturanana tatanggana babarengan nyebutkeun 'Girang kuring Kuring geus kapanggih koin kuring leungit.' Deui Yesus emphasized yén aya gumbira dina ayana malaikat Allah leuwih hiji jelema nu ngalakukeun dosa anu tobat (Lukas 15: 8-10).

Alinea 3: Anu pamungkas, Anjeunna ngabagikeun Perumpamaan ngeunaan Putra Prodigal. Dina carita ieu, hiji putra bungsu ménta bagian warisan ti bapana lajeng squanders sadayana di alam liar hirup jauh-off nagara. Nalika kalaparan parah timbul, anjeunna mimiti kedah nyéwa nyalira janten warga nagara éta ngirim anjeunna sawah pakan babi anu hoyong ngeusian burih buah babi anu ngahakan teu aya anu masihan naon-naon ka anjeunna nalika sadar saurna, 'Sabaraha abdi anu disewa bapa kuring ngagaduhan cadangan tuangeun di dieu kuring maot kalaparan. !' Anjeunna mutuskeun balik ka imah ngaku dosa saméméh bapana nanya diperlakukeun kawas abdi hired. Tapi bari masih jauh bapa nempo manéhna kaeusi karep lumpat threw leungeun kira-kira dicium manéhna anak ngomong 'Bapa dosa ngalawan sawarga maneh am euweuh pantes disebut putra anjeun.' Tapi bapa maréntahkeun hamba-hamba-hamba-hamba-hamba-hamba-hamba-hamba-hamba-hade-hade-hade-hade-hade-hade-hade-sedep-sedep-sendalna suku mawa anak sapi gemuk bunuh, hayu urang salametan salametan pikeun ieu anak abdi geus maot hirup deui leungit kapanggih jadi maranehna mimiti ngagungkeun lanceukna ambek nampik asup jadi bapa kaluar ngabela manéhna ngajawab. 'Tingali sadaya taun ieu kuring geus slaving pikeun anjeun pernah disobeyed pesenan anjeun acan anjeun pernah masihan kuring sanajan embe ngora jadi bisa ngagungkeun jeung babaturan kuring tapi lamun ieu putra anjeun datang deui anu geus devoured harta anjeun palacuran maehan anak sapi fattened pikeun anjeunna!' Bapa nyarios, 'Putra abdi anjeun salawasna sareng abdi sadaya anu abdi gaduh milik anjeun tapi urang kedah ngagungkeun bungah sabab lanceukna anjeun maot hirup deui leungit kapanggih' (Lukas 15:11-32). Perumpamaan ieu ngantebkeun sifat asih Rama anu welas asih ka jalma-jalma dosa anu tobat ogé tangtangan kabeneran diri anu henteu welas asih ka jalma anu sesat.

Lukas 15: 1 Saterusna Drew deukeut ka Anjeunna sakabeh pajeg jeung dosa pikeun ngadéngé manéhna.

Petikan ieu nyarioskeun yén Yesus dikurilingan ku tukang pajeg sareng jalma-jalma dosa anu sumping pikeun ngadangukeun anjeunna.

1: Yesus nunjukkeun ka urang yén unggal jalma ditampi di payuneunana sareng yén teu aya anu kedah diasingkeun.

2: Asih Yesus teu aya saratna sareng anjeunna sayogi pikeun saha waé anu milarian anjeunna.

1: Mateus 11:28 - "Hayu ka Kami, sakabeh anu kuli jeung beurat kabeungbeurat, sarta Kami bakal mere Anjeun sésana."

2: Markus 2:17 - "Waktu Yesus ngadéngé éta, anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, Jalma anu cageur teu merlukeun dokter, tapi maranéhanana anu gering: Kuring datang teu nelepon jalma soleh, tapi sinners kana tobat."

Lukas 15: 2 Jeung urang Parisi jeung scribers murmured, paribasa, Ieu jelema narima dosa, jeung dahar jeung maranehna.

Petikan ieu ngungkabkeun kritik sareng henteu satuju ti urang Parisi sareng ahli Taurat ka Yesus pikeun gaul sareng jalma-jalma dosa.

1. Asih Sarat jeung Kaayaan Yesus sareng Narima Dosa

2. Bahaya Nangtukeun Batur

1. Rum 14:13 - "Ku sabab kitu hayu urang teu lulus judgment on karana deui, tapi mutuskeun pernah nempatkeun hiji stumbling atawa halangan dina jalan dulur."

2. Mateus 7:1-2 - "Ulah nangtoskeun, nu jadi teu judged. Pikeun jeung judgment Anjeun ngucapkeun anjeun bakal judged, sarta kalawan ukuran Anjeun make eta bakal diukur ka anjeun."

Lukas 15:3 Anjeunna nyarioskeun misil ieu ka aranjeunna, saurna,

Perumpamaan ngeunaan Domba anu Leungit: Yésus nyaritakeun hiji misil ngeunaan hiji pangangon anu kaleungitan hiji dombana sarta ninggalkeun 99 domba anu séjén pikeun néangan anu leungit nepi ka kapanggih.

1. Heart The Shepherd urang: Kumaha Yesus paduli keur Lost

2. Domba Anu Leungit: Ngudag-ngudag Gusti Nu Cilaka

1. Ezekiel 34:11-16 - jangji Allah pikeun nyalametkeun domba-Na

2. Jabur 23:1-4 - Gusti teh angon abdi

Lukas 15:4 Saha diantara aranjeun, anu boga saratus domba, lamun leungit hiji, teu ninggalkeun salapan puluh salapan di gurun keusik, terus neangan nu leungit, nepi ka kapanggih?

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan ngungudag Gusti anu teu lirén pikeun anu leungit, nekenkeun welas asih-Na pikeun jalma-jalma dosa.

1. "Kaasih Gusti anu Teu Gagah: Ngudag Anu Leungit"

2. "Angon jeung Domba Leungit: Perumpamaan Kaasih"

1. Yehezkiel 34:11-16 ??Janji Allah Sabagé Angon Sejati

2. Yermia 29:11-14 ??Rencana Allah pikeun Nu Leungit jeung Kapanggih

Lukas 15:5 Jeung lamun manéhna geus kapanggih eta, manéhna lay eta dina taktak-Na, rejoicing.

Petikan ieu nyarioskeun kabagjaan pikeun mendakan anu leungit.

1. Nyungsi kabagjaan di Gusti: Kumaha girang di Gusti ngakibatkeun contentment bener.

2. Tukang Angon? 셲 Asih: Kumaha ngarasakeun kabagjaan panebusan ngaliwatan Allah? 셲 cinta.

1. Yesaya 40:11 ? 쏦 bakal ngangon domba-dombana sapertos angon; manéhna baris ngumpulkeun anak domba dina leungeun-Na; Anjeunna bakal mawa eta dina dada-Na, jeung gently mingpin jalma nu keur ngora.??

2. Jabur 30:5 ? 쏤 atawa amarah-Na ngan sakedap, jeung ni'mat-Na saumur hirup. Tangisan tiasa ngantosan wengi, tapi kabagjaan datang sareng isuk.??

Lukas 15:6 Jeung lamun manéhna datang ka imah, manéhna nyalukan babaturan jeung tatanggana babarengan, nyebutkeun ka maranehna, girang jeung kuring; sabab Kami geus manggihan domba Kami anu leungit.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan saurang lalaki mendakan dombana anu leungit sareng ngagungkeun sareng réréncangan sareng tatanggana.

1. Allah teh Angon anu neangan nu leungit jeung rejoices lamun maranéhanana kapanggih.

2. Kabagjaan manggihan nu leungit téh hal pikeun dibagikeun ka batur.

1. Jabur 23:1-4 ??? 쏷 anjeunna Gusti teh angon abdi; Abdi moal hoyong. Anjeunna ngajadikeun kuring ngagolér di padang rumput hejo. Anjeunna nungtun kuring di sisi cai anu tenang. Anjeunna malikkeun jiwa kuring. Anjeunna nungtun abdi dina jalan kabeneran demi ngaranna.??

2. Yehezkiel 34:11-16 ??? 쏤 atawa ku kituna nyebutkeun Gusti Allah: Behold, Kami, Kami sorangan bakal neangan domba kuring jeung bakal neangan aranjeunna kaluar. Sakumaha angon anu milarian domba-dombana nalika anjeunna aya di antara domba-dombana anu paburencay, kitu ogé kuring bakal milarian domba-domba Kami, sareng kuring bakal nyalametkeun aranjeunna tina sagala tempat dimana aranjeunna paburencay dina dinten mega sareng gelap. Jeung kuring bakal mawa eta kaluar ti bangsa jeung ngumpulkeun eta ti nagara, jeung bakal mawa eta ka tanah sorangan. Sarta kuring bakal eupan aranjeunna dina pagunungan Israel, ku ravines, jeung di sakabeh tempat dicicingan nagara. Kami bakal tuang aranjeunna kalayan padang rumput hejo anu saé, sareng di gunung-gunung Israil bakal janten lahan padang rumput hejo. Di dinya maranéhna bakal ngagolér di lahan angonan anu saé, sareng di sampalan anu subur aranjeunna bakal tuang di pagunungan Israil. Kami sorangan bakal ngangon domba-domba Kami, sareng kuring sorangan bakal ngajantenkeun aranjeunna ngagolér, saur Gusti Allah.??

Lukas 15:7 Kuring nyebutkeun ka anjeun, nu kitu ogé bakal aya kabagjaan di sawarga pikeun hiji jelema nu ngalakukeun dosa nu tobat, leuwih ti salapan puluh salapan jalma adil, nu teu kudu tobat.

Bungah di Surga pikeun jalma anu tobat.

1: Allah rejoices lamun urang tobat jeung balik ka Anjeunna.

2: Yesus??kanyaah ka urang teu bisa diukur jeung Anjeunna rejoices lamun urang ngaku dosa urang jeung balik ka Anjeunna.

1: 2 Babad 7:14 - ? 쐇 f umat Kami, anu disebut ku ngaran Kami, bakal ngarendahkeun diri jeung neneda jeung neangan beungeut Kami jeung ngahurungkeun tina jalan jahat maranéhanana, mangka Kami bakal ngadangu ti sawarga, jeung kuring bakal ngahampura dosa maranéhanana jeung bakal nyageurkeun tanah maranéhanana.??

2: Rum 2:4 - ? Naha anjeun ngahina kana kabeungharan kahadean, kasabaran sareng kasabaran-Na, henteu sadar yén Gusti? 셲 kahadean teh maksudna ngarah tobat???

Lukas 15:8 Atawa naon awewe nu boga sapuluh duit perak, lamun leungit hiji, teu hurung lilin, nyapu imah, sarta néangan rajin nepi ka kapanggih?

Petikan ieu nyarioskeun awéwé anu rajin milarian pérak anu leungit.

1. Rajin Anu Leungit: Kumaha Milarian Anu Leungit Bisa Ngajantenkeun Iman Anu Dibarui

2. Pasemon ngeunaan Potongan Pérak: Kumaha Urang Kudu Tabah Dina Jaman Hésé

1. Siloka 24:10 Lamun pingsan dina poé adversity, kakuatan Anjeun leutik.

2. Mateus 6:33 Tapi neangan heula Karajaan Allah, jeung kaadilan-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

Lukas 15:9 Jeung lamun manéhna geus kapanggih eta, manéhna nyalukan babaturanana jeung tatanggana babarengan, paribasa, girang jeung kuring; keur kuring geus kapanggih sapotong nu Kuring kungsi leungit.

Hiji awéwé anu kaleungitan hal anu penting pikeun dirina bungah nalika mendakan deui sareng ngajak babaturan sareng tatanggana pikeun ngagungkeun sareng anjeunna.

1. The Joy of Restorasi: Celebrating Balikna Hal Lost

2. Gusti? 셲 Cinta dina Hal-hal Leutik: Milarian Kabungahan dina Biasa

1. Jabur 126:3: ? 쏷 anjeunna Gusti parantos ngalaksanakeun hal-hal anu hébat pikeun urang, sareng urang pinuh ku kabagjaan.??

2. Lukas 15:7: ? 쏧 ngabejaan Anjeun yen dina cara nu sarua bakal aya leuwih girang di sawarga pikeun hiji jelema nu ngalakukeun dosa anu tobat ti leuwih salapan puluh salapan jalma soleh anu teu kudu tobat.??

Lukas 15:10 Kitu ogé, kuring nyebutkeun ka anjeun, aya kabagjaan di payuneun malaikat Allah tina hiji jelema nu ngalakukeun dosa anu tobat.

Ayana Allah mawa kabagjaan nalika jalma dosa tobat.

1. Kabagjaan Tobat

2. Manggihan deui Asih Allah ngaliwatan Tobat

1. Yesaya 1:18 - Hayu ayeuna, sarta hayu urang alesan babarengan, nyebutkeun PANGERAN: sanajan dosa anjeun jadi salaku Scarlet, maranéhna bakal jadi bodas kawas salju; najan beureum kawas layung, bakal jadi bulu.

2. Yeremia 31:34 - Jeung maranéhna moal ngajarkeun deui unggal lalaki tatanggana, jeung unggal lalaki dulurna, paribasa, Nyaho PANGERAN: pikeun maranéhanana kabéh bakal nyaho kuring, ti pangleutikna di antarana nepi ka greatest di antarana, nyebutkeun PANGERAN: Kami bakal ngahampura kajahatan maraneh, sarta Kami moal inget deui kana dosa maraneh.

Lukas 15:11 Saur anjeunna, "Aya hiji lalaki dua putra.

Misil Yésus ieu nyaritakeun ngeunaan bapa jeung dua putrana, nu saurang leungit sarta néangan jalan ka imahna.

1: Yesus ngajak urang balik ka bumi sareng dihubungkeun deui sareng Allah.

2: Urang kedah ngakuan kabutuhan urang pikeun Allah sareng milarian hubungan sareng Anjeunna.

1: Lukas 15:20 - Sarta anjeunna hudang, sarta sumping ka bapana. Tapi nalika anjeunna masih jauh jauh, bapana ningali anjeunna, sarta karunya, sarta lumpat, sarta kana beuheung, sarta dicium anjeunna.

2: Yehezkiel 16:63 - Sing inget, sarta jadi confounded, sarta ulah muka sungut anjeun deui kusabab éra anjeun, nalika Kami pacified arah anjeun pikeun sagala rupa nu geus dipigawé, nyebutkeun Gusti Allah.

Lukas 15:12 Anu bungsu ngalahir ka bapana, “Bapa, pasihan abdi bagian tina barang-barang anu kagungan abdi.” Sarta anjeunna dibagi ka aranjeunna hirup-Na.

Bapa ka dua putrana ngabagi-bagi harta banda, anu bungsu menta bagianna.

1. Kaasih Allah ka Anak-Na: Kumaha Kaasih Bapa Ngagambarkeun Haté Bapa Sawarga Urang

2. Kakuatan Nyuhunkeun: Diajar Nyuhunkeun Kandel sareng Narima Berkah Allah

1. Epesus 3:20 - Ayeuna ka Anjeunna anu sanggup ngalakukeun immeasurably leuwih ti sakabeh urang ménta atawa ngabayangkeun, nurutkeun kakuatan-Na anu aya dina karya dina urang.

2. Pilipi 4:6-7 - Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, jeung sukur, nampilkeun requests Anjeun ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

Lukas 15:13 Teu lila ti harita, si bungsu kumpul kabeh, tuluy indit ka hiji nagri anu jauh, sarta di dinya barang-barangna dihambur-hamburkeun ku hirup-huripna.

Putra bungsu ngabuang-buang hartana ku hirup riot di nagara anu jauh.

1. Bahaya Hirup Liar

2. Biaya Tinggi Dosa

1. Paribasa 13:15 - "Alus pamahaman meunang kahadean, tapi jalan anu henteu satia téh uing maranéhanana."

2. Galata 6: 7-8 - "Ulah jadi deceived: Allah teu moyok, pikeun naon sows hiji, éta ogé bakal dipanén. Pikeun hiji anu sows kana daging sorangan bakal tina daging Fedi korupsi, tapi hiji. Anu nyebarkeun kana Ruh, tina Ruh, bakal ngalakeun hirup anu langgeng."

Lukas 15:14 Jeung sanggeus anjeunna geus spent sadayana, aya hiji kalaparan kuat di nagara éta; sarta manéhna mimitian jadi dina kahayang.

Hiji lalaki méakkeun sakabéh duit na jeung kalaparan di nagara éta ngabalukarkeun manéhna jadi malarat.

1. Bahaya Ngabuang Duit

2. Kaberkahan Kasugemaan dina Sagala Kaayaan

1. Siloka 21:20 , "Aya harta berharga jeung minyak di dwelling of wijaksana, tapi hiji foolman squanders eta."

2. 1 Timoteus 6: 6-10, "Tapi godliness kalawan contentment nyaeta gain gede, pikeun urang dibawa nanaon ka dunya, sarta kami moal bisa nyandak nanaon kaluar tina dunya. Tapi lamun urang boga dahareun jeung sandang, kalawan ieu urang bakal jadi . tapi jalma anu hayang jadi beunghar ragrag kana godaan, kana snare, kana loba kahayang boloho jeung ngabahayakeun nu plunge jalma kana karuksakan jeung karuksakan. Pikeun cinta duit mangrupakeun akar tina sagala jinis evils. Ieu ngaliwatan craving ieu. yén aya anu nyimpang tina iman sareng nyiksa diri ku seueur kanyeri."

Lukas 15:15 Jeung manéhna indit jeung ngagabung dirina ka warga nagara éta; sarta anjeunna dikirim anjeunna ka sawah-Na pikeun kadaharan babi.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan putra prodigal anu ninggalkeun bumi sareng nyéépkeun artosna, akhirna janten nekat dugi ka nampi padamelan babi.

1. Bahaya Maksiat: Diajar ti Putra Prodigal

2. Ngahurungkeun ka Allah dina Jaman Desperation: Carita Putra Prodigal

1. Paribasa 13:13-15 "Saha-saha anu nganggap hina kana pangandika bakal ngancurkeun dirina, tapi anu ngahormat kana parentah bakal diganjar. Ajaran jalma wijaksana mangrupikeun sumber kahirupan, anu tiasa ngajauhan tina snares maot. Akal budi meunang kahadean, tapi jalan jalma-jalma anu hianat ngarusak aranjeunna."

2. Mateus 6:24 "Teu aya anu bisa ngawula ka dua juragan. Boh anjeun bakal hate nu hiji jeung mikanyaah ka séjén, atawa anjeun bakal devoted ka hiji jeung nganggap hina nu séjén. Anjeun teu bisa ngawula duanana ka Allah jeung duit."

Lukas 15:16 Jeung manéhna hayang geus ngeusi beuteungna jeung husks nu babi dahar, jeung teu aya nu méré manéhna.

Putra nu prodigal éta pisan asa pikeun kadaharan anu anjeunna daék ngahakan naon babi dahar. Taya nu daék nulungan manéhna.

1. Bahaya Putus Asa: Diajar ti Putra Prodigal

2. Welas Asih Gusti: Kumaha Mantenna Mantenna Nu Rumasa

1. Yesaya 41:10 - Jadi teu sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh. Kami bakal nguatkeun anjeun sareng ngabantosan anjeun; Kami bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu kuring anu soleh.

2. Mateus 6:25 - ? 쏷 ku kituna kuring ngabejaan ka maneh, ulah salempang ngeunaan hirup anjeun, naon bakal dahar atawa inuman; atanapi ngeunaan awak anjeun, naon anu anjeun pake. Naha hirup henteu langkung ti batan tuang, sareng awak langkung ti batan sandang?

Lukas 15:17 Sabot manéhna sadar, manéhna ngomong, "Sabaraha gaw bapa kuring boga dahareun cukup tur luang, sarta kuring binasa ku kalaparan!"

Hiji lalaki sadar yén anjeunna peryogi pisan sareng ngeunteung kana kaayaanana sumber daya anu sayogi pikeun anjeunna.

1. Kalimpahan Rejeki Gusti

2. Mikawanoh Jerona Kabutuhan Urang

1. Mateus 6:31-33 - "Ku sabab eta ulah hariwang, paribasa, 'Naon anu bakal urang tuang?' atawa 'Naon nu kudu urang inuman?' atawa 'Naon nu bakal urang pake?' Pikeun kapir neangan sanggeus sagala hal ieu, sarta Rama Anjeun sawarga weruh yén anjeun peryogi eta sadayana. Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung amal saleh-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun ".

2. 1 John 4:19 - "Urang cinta sabab anjeunna mimiti dipikacinta kami."

Lukas 15:18 Abdi bakal gugah sareng angkat ka bapa, sareng bakal nyarios ka anjeunna, Bapa, abdi parantos dosa ka sawarga, sareng sateuacan anjeun.

Petikan ieu ngeunaan hiji putra anu balik ka bapana sarta confessed dosa anjeunna geus dipigawé.

1. Kaasih Bapa: Kumaha Bapa Urang Ngahampura jeung Ngabagéakeun Urang Ka imah

2. Pangakuan Dosa: Léngkah anu Dipikabutuh pikeun Tobat Sajati

1. 1 John 1: 9 - "Lamun urang ngaku dosa urang, anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness."

2. Mateus 6: 14-15 - "Sabab lamun anjeun ngahampura batur trespasses maranéhanana, Rama sawarga anjeun ogé bakal ngahampura anjeun, tapi lamun anjeun teu ngahampura batur trespasses maranéhanana, Rama anjeun moal bakal ngahampura trespasses Anjeun.??

Lukas 15:19 Abdi henteu pantes deui disebat putra anjeun.

Putra prodigal dina Lukas 15 expresses kaduhung na pikeun kabiasaan kaliwat sarta miwarang bapana pikeun ngidinan anjeunna jadi salah sahiji pagawé hired na.

1. Kakuatan Tobat: Naon Sabenerna Hartosna Nyingkah tina Jalan Anjeun Nu Jahat

2. Welas Asih Gusti: Kumaha Bapa Ngabagéakeun Putra-Na anu Leungit

1. Yehezkiel 18:21-23 - Tapi lamun nu jahat bakal ngahurungkeun tina sagala dosa-Na yén manéhna geus komitmen, jeung ngajaga sagala katetepan mah, jeung ngalakukeun nu mana nu halal jeung bener, manéhna pasti bakal hirup, manéhna moal maot.

2. Rum 5:20 - Sumawona hukum diasupkeun, nu ngalanggar bisa abound. Tapi dimana dosa abounded, rahmat teu leuwih abound.

Lukas 15:20 Geus kitu anjeunna hudang, sarta sumping ka bapana. Tapi nalika anjeunna masih jauh jauh, bapana ningali anjeunna, sarta karunya, sarta lumpat, sarta kana beuheung, sarta dicium anjeunna.

Putra prodigal balik ka bapana sarta disambut ku kanyaah jeung karunya.

1. The Unconditional Love of God - Kumaha asih Allah salawasna-hadir sarta unwavering, euweuh urusan kaayaan.

2. The Power of Tobat - Kumaha tobat bisa mulangkeun malah paling rusak tina hubungan.

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. John 8: 1-11 - Tapi Yesus indit ka Gunung Olives. Subuh-subuh Anjeunna nembongan deui di Bait Allah, di mana jalma-jalma ngarumpul di sakurilingna, sareng anjeunna calik pikeun ngajar aranjeunna.

Lukas 15:21 Saur putrana, "Bapa, abdi parantos dosa ka sawarga sareng ka payuneun Bapa, sareng henteu pantes deui disebat putra anjeun."

Putra ngaku dosana ka bapana sarta kalawan rendah haté ngaku yén manéhna geus teu pantes deui disebut anakna.

1. Kakuatan Pangakuan: Diajar Ngaku Gagal Urang

2. Jerona Asih Gusti: Panghampura Tanpa Sarat pikeun Sadayana

1. 1 John 1: 9 - Lamun urang ngaku dosa urang, anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang, jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness.

2. Epesus 2: 4-5 - Tapi Allah, anu beunghar ku rahmat, pikeun cinta hébat-Na wherewith anjeunna dipikacinta urang, Komo lamun urang maot dina dosa, geus quickened urang babarengan jeung Kristus, (ku rahmat anjeun disimpen;)

Lukas 15:22 Tapi bapana nimbalan ka gandek-gandekna, “Mawakeun jubah anu pangsaena, tuluy pakekeun ka manehna; sarta nempatkeun cingcin dina leungeun-Na, jeung sapatu dina suku-Na:

Bapa dina petikan ieu nunjukkeun kaasih sareng katampi ka putrana sanajan aya kasalahan anu kapungkur.

1: Teu sual sabaraha jauh urang geus strayed, Allah bakal salawasna mikanyaah jeung narima urang kalawan leungeun kabuka.

2: Urang sadaya pantes dipikaasih sareng rahmat Allah, teu paduli kumaha masa lalu urang.

1: Rum 8: 38-39 - Pikeun kuring yakin yén maot atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi pangawasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal tiasa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2: Yesaya 43: 1-3 - Ku kituna nyebutkeun Gusti:? 쏤 ulah ceuli, pikeun kuring geus ditebus anjeun; Kuring geus disebut anjeun ku ngaran, anjeun milik. Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun teu kudu dibeuleum, jeung seuneu teu kudu meakeun anjeun. Sabab Kami teh PANGERAN Allah maraneh, Nu Maha Suci Israil, Jurusalamet anjeun.

Lukas 15:23 Jeung bawa ka dieu anak sapi gajih, sarta peuncit; sarta hayu urang dahar, jeung senang:

Putra Prodigal disambut ka bumi kalayan salametan.

1: Wilujeng sumping di bumi: Kabungahan Panghampura sareng Pamulihan

2: Biaya Panghampura: Kurban Sapi Lemes

1: Epesus 1:7 - ? Kusabab anjeunna urang gaduh panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura tina trespasses urang, nurutkeun riches rahmat-Na.??

2: Rum 5:8 - ? Tapi Allah nembongkeun kanyaah-Na ka urang, nya eta nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.??

Lukas 15:24 Pikeun ieu putra mah geus maot, sarta hirup deui; anjeunna leungit, sarta kapanggih. Jeung maranéhna mimiti jadi gumbira.

Petikan ieu nyarioskeun kabingahan sareng lega tina putra anu kapendak saatos leungit.

1: Urang bisa manggihan kabagjaan jeung katengtreman dina asih Allah waktu urang leungit.

2: Urang bisa ngarasakeun kabagjaan panebusan lamun balik ka Allah.

1: Rum 5: 8 - Tapi Allah nunjukkeun kaasih-Na ka urang: Nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang.

2: Jabur 107:13-14 - Tuluy maranehna sasambat ka PANGERAN dina kasulitan, sarta disalametkeun tina kasangsaraan. Anjeunna ngaluarkeun aranjeunna tina gelap sareng kegelapan anu pangjerona sareng megat ranténa.

Lukas 15:25 Ayeuna putrana anu cikal aya di tegalan, sareng nalika anjeunna sumping sareng caket ka bumi, anjeunna nguping musik sareng nari.

Bapa bungah ngabagéakeun putra prodigal ka bumi kalayan musik sareng tari.

1. Kaasih Gusti Nu Saratna - Ngagungkeun Dipulangkeunna Putra Prodigal

2. Embracing Kadua Chances - The Redemptive Power of Tobat

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Yesaya 43:25 - Kuring, malah kuring, anjeunna anu blots kaluar transgressions Anjeun, demi kuring sorangan, sarta inget dosa anjeun euweuh.

Lukas 15:26 Anjeunna nyauran salah sahiji gandek, naroskeun naon maksudna.

Putra nu prodigal balik sarta disambut deui ku bapana.

1: Rahmat Allah langkung ageung tibatan dosa urang.

2: Urang moal jauh teuing tina kanyaah Allah.

1: Jabur 103:12 - Sajauh wétan ti kulon, sajauh ieu anjeunna ngaleungitkeun kajahatan urang ti urang.

2: Yeremia 31:3 - PANGERAN nembongan ka urang jaman baheula, saurna: "Kami mikanyaah anjeun kalayan asih anu langgeng; Kami parantos narik anjeun kalayan kahadean anu teu luntur.

Lukas 15:27 Saur anjeunna ka anjeunna, "Adi anjeun sumping; jeung bapa anjeun geus maehan anak sapi fatted, sabab manéhna geus narima manéhna aman jeung cageur.

Petikan ieu nyarioskeun kabingahan bapa nalika ngabagéakeun putrana saatos lami teu aya. Kabagjaanana kacida gedéna nepi ka ngorbankeun anak sapi nu digemuk-gemuk pikeun ngagungkeun mulang anakna anu salamet.

1: Allah girang nalika urang balik ka Anjeunna.

2: Kabungahan Yéhuwa téh kakuatan urang.

1: Yesaya 40:31 - Tapi jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2: Jabur 51:12 - Pulihkeun ka abdi kabagjaan kasalametan anjeun; sareng jungjung abdi kalayan roh bébas anjeun.

Lukas 15:28 Anjeunna ambek, teu kersaeun lebet.

Bapana putra prodigal urang kaluar pikeun menta anjeunna balik ka imah.

1. Kaasih sareng Kasabaran manah Bapa

2. Kakuatan Rekonsiliasi

1. Epesus 4:32 ? Maranehna bageur jeung welas asih, silih hampura, sakumaha dina Kristus Allah ngahampura ka aranjeun.

2. Rum 8:35-39 ? Naha bakal misahkeun urang tina asih Kristus? Naha bakal kasulitan atanapi kasusah atanapi kasusah atanapi kalaparan atanapi katelanjangan atanapi bahaya atanapi pedang? Sakumaha anu kaserat: ? 쏤 atawa demi anjeun urang nyanghareupan maot sapopoe; Kami dianggap domba anu kudu dipeuncit.??Henteu, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conqueror ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta kami. Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa sétan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, boh kakuatan, boh jangkungna atawa jero, boh nu sejenna dina sadaya ciptaan, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah nu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

Lukas 15:29 Waler-Na ka bapana, "Lah, mangtaun-taun ieu abdi ngawula ka anjeun, sareng henteu kantos ngalanggar parentah anjeun, tapi anjeun henteu kantos masihan kuring budak budak, supados kuring tiasa bungah sareng babaturan.

Putra ngaku ka ramana yén anjeunna henteu kantos ngalanggar salah sahiji paréntahna, tapi henteu kantos dipasihan budak pikeun ngagungkeun sareng réréncangan na.

1: Kaasih sareng rezeki bapa henteu kedah dipasihkeun.

2: Rahmat jeung welas asih Allah henteu dumasar kana kinerja urang.

1: Epesus 2:8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2: Rum 5: 8 - Tapi Allah némbongkeun kanyaah-Na ka urang dina waktu urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.

Lukas 15:30 Tapi pas ieu putra anjeun datang, nu geus devoured hirup anjeun jeung harlots, Anjeun geus meuncit pikeun manéhna anak sapi fatted.

Saurang bapa kagungan putra lalaki anu ngabubarkeun kabeungharanna pikeun palacur, tapi ramana tetep ngabagéakeun anjeunna ka bumi sareng ngagungkeun anjeunna ku cara maehan anak sapi anu gemuk pikeun anjeunna.

1. Kaasih Bapa Kami anu Teu Saratna - Ngagungkeun Balikna Putra Prodigal

2. Harti Sajatining Tobat - Diajar Narima Panghampura jeung Welas Asih

1. Mateus 18: 21-35 - The pasemon ngeunaan hamba Unforgiving

2. Hosea 14: 1-3 - Uleman Allah pikeun Tobat sareng Pamulihan

Lukas 15:31 Saur anjeunna ka anjeunna, "Putra, anjeun salawasna sareng abdi, sareng sadaya anu abdi gaduh kagungan anjeun."

Hiji bapa jeung anak anu reconciled, sarta bapana ngabejaan putrana yén anjeunna salawasna mibanda anjeunna sarta yén sakabéh anjeunna boga milik.

1. Putra Prodigal: Milarian Rekonsiliasi Ngaliwatan Panghampura

2. Asih Bapa: Hiji Ikatan Sarat jeung Kaayaan

1. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Epesus 3:14-17 - Ku sabab kitu kuring sujud ka Rama, ti saha unggal kulawarga di sawarga jeung di bumi ieu ngaranna, nu nurutkeun riches of kamulyaan-Na, manéhna bisa mere Anjeun pikeun jadi strengthened jeung kakawasaan ngaliwatan. Roh-Na dina mahluk batin anjeun, ku kituna Kristus bisa Huni dina hate anjeun ngaliwatan iman? 봳 hat anjeun, keur rooted jeung grounded dina cinta, bisa boga kakuatan pikeun ngarti jeung sakabeh wali naon breadth jeung panjang jeung jangkungna jeung jero, jeung nyaho cinta Kristus nu surpasses pangaweruh, nu bisa ngeusi sagala kasampurnaan Allah.

Lukas 15:32 Urang kudu bungah jeung bungah, sabab ieu adi anjeun geus maot, sarta hirup deui; sarta leungit, sarta kapanggih.

Petikan ieu ngajarkeun urang kabagjaan pikeun ngahijikeun deui sareng anu dipikacinta anu leungit.

1: Girang dina Kabungahan Reuni

2: Nyaho Ajén Naon Urang Mibanda

1: Rum 12:15 - Girang jeung nu ngalakukeun girang, jeung ceurik jeung nu wew.

2: Yohanes 14:27 - Katengtreman Kami tinggalkeun sareng anjeun, katengtreman Kami masihan ka anjeun: henteu sakumaha anu dipasihkeun ku dunya, kuring masihan ka anjeun. Entong hariwang haté anjeun, ulah sieun.

Lukas 16 ngandung ajaran Yesus ngeunaan stewardship, kabeungharan, jeung akhirat, kaasup pasemon ngeunaan Manajer Srewd jeung pasemon Lasarus jeung nu Beunghar.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus nyarioskeun ka murid-murid-Na Perumpamaan ngeunaan Pangurus anu Bijaksana. Dina pasemon ieu, manajer hiji jalma beunghar dituduh ngancurkeun harta banda. Nalika anjeunna terang yén anjeunna badé kaleungitan padamelan, anjeunna nyauran masing-masing anu ngahutangkeun dununganana sareng ngirangan hutangna supados aranjeunna ngabagéakeun anjeunna ka bumi nalika anjeunna kaleungitan jabatanna. Juragan muji anjeunna pikeun kalakuan anu licik. Yesus ngagunakeun pasemon ieu pikeun ngajarkeun murid-murid-Na ngagunakeun kabeungharan dunya pikeun meunangkeun babaturan pikeun diri sorangan, ku kituna lamun éta musna, maranéhna bakal disambut ka dwellings langgeng (Lukas 16:1-9). Anjeunna salajengna negeskeun yén saha waé anu tiasa dipercaya ku sakedik ogé tiasa dipercaya ku seueur, tapi saha waé anu teu jujur dina sakedik ogé bakal henteu jujur dina seueur (Lukas 16: 10-12).

Ayat 2: Neruskeun pangajaran-Na ngeunaan kabeungharan jeung stewardship, Isa ngadawuh "Teu aya hamba bisa ngawula dua juragan. Boh anjeun bakal hate hiji cinta sejen atawa anjeun bakal devoted hiji hina batur teu bisa ngawula duanana duit Allah." Urang Parisi anu mikacinta duit ngadéngé kabéh ieu sneering ka Anjeunna tapi Anjeunna ngawartoskeun aranjeunna naon kacida hargana diantara jalma detested di payuneun Allah (Lukas 16:13-15). Saterusna Anjeunna nunjuk kaluar nabi hukum anu diproklamasikeun nepi ka Yohanes ti harita warta alus Karajaan Allah keur diajarkeun everyone forcing jalan kana eta leuwih gampang langit bumi ngaleungit ti sahenteuna stroke hurup hukum leupaskeun kaluar nunjukkeun enduring alam Firman Allah standar moral (Lukas 16:16-18).

Alinea 3: Panungtungan dina bab ieu, Yesus nyarioskeun Perumpamaan Lasarus Jalma Beunghar ngagambarkeun akibat pilihan anu aya hubunganana kabeungharan karep di akherat Lalaki miskin anu namina Lasarus ditutupan kutukan anu disimpen di gerbang jalma beunghar ngarep-ngarep tuang anu murag tina méja jalma beunghar bahkan anjing sumping ngaletak borokna waktos Lasarus maot. malaikat mawa manéhna sisi Abraham urang beunghar oge maot dikubur naraka dimana sangsara melong ka luhur nempo Ibrahim jauh Lasarus ku samping disebut 'Rama Ibrahim hapunten abdi kirim Lasarus dip ujung ramo cai tiis létah kuring sabab Kami kanyeri seuneu.' Tapi Ibrahim ngawaler 'Anaking inget hirupna narima hal alus bari Lasarus narima hal goréng ayeuna comforted dieu anjeun kanyeri sagigireun sadayana antara kami anjeun chasm hébat geus diatur tempat jalma anu rék indit ti dieu moal bisa atawa saha meuntas ngaliwatan kami.' Saterusna lalaki beunghar ditanya bapana ngirim Lasarus ngingetkeun lima sadulur ngarah teu datang ka tempat siksaan tapi Ibrahim ceuk 'Maranéhanana boga Nabi Musa hayu aranjeunna ngadangukeun aranjeunna.' 'Henteu bapa Ibrahim,' saur anjeunna 'tapi upami aya anu maot, aranjeunna bakal tobat.' Tapi ngawaler, 'Lamun teu ngadengekeun Nabi Musa moal bakal yakin lamun aya jalma hudang tina maot' (Lukas 16:19-31). Ieu carita starkly kontras destinies langgeng dumasar earthly sikap kabiasaan utamana ka possessions bahan perlakuan kurang untung ogé underscores pentingna ngabales wahyu Allah kitab suci tinimbang néangan spektakuler tanda mujijat.

Lukas 16:1 Saur-Na deui ka murid-murid-Na, “Aya hiji jelema beunghar, nu boga pangurus; Jeung sarua ieu dituduh manéhna yén manéhna geus wasted barang-barang na.

Yesus nyarioskeun misil ka murid-murid-Na ngeunaan hiji jalma beunghar sareng pangurusna anu dituduh ngabuang-buang barang-barangna.

1. Bahaya Boros

2. Tanggung jawab Steward

1. Paribasa 21:20 - "Aya harta bisa dipikahoyong tur minyak di dwelling of wijaksana; tapi hiji lalaki foolish spendeth eta up."

2. 2 Korinta 8:7 - "Ku sabab eta, sakumaha ye abound dina sagala hal, dina iman, jeung utterance, jeung pangaweruh, sarta dina sagala karajinan, sarta dina cinta anjeun ka urang, tingali yen ye abound dina rahmat ieu ogé."

Lukas 16:2 Anjeunna nyauran anjeunna, saurna, "Kumaha kuring nguping perkawis anjeun?" masihan hiji akun stewardship thy; pikeun anjeun meureun moal deui steward.

A steward disebut pertanggungjawaban ku master na pikeun manajemén na possessions master urang.

1. The Akuntabilitas of Stewardship

2. Amanah Guru ka Abdina

1. Mateus 25:14-30, misil ngeunaan talenta

2. Siloka 3:4-5, Percaya ka Yéhuwa kalayan sagemblengna haté, sarta ulah ngandelkeun pangarti sorangan.

Lukas 16: 3 Lajeng steward ceuk dina dirina sorangan, "Naon nu kudu kuring ngalakukeun?" pikeun lord mah taketh jauh ti kuring stewardship nu: Abdi teu bisa ngagali; mun menta mah isin.

Steward kedah terang naon anu kedah dilakukeun ayeuna yén master na parantos ngaleungitkeun anjeunna tina jabatanana. Anjeunna henteu mampuh kuli manual sareng isin ngemis.

1. Allah bakal nyadiakeun jalan kaluar tina kaayaan paling hese urang.

2. Percanten ka Gusti nalika nyanghareupan éra sareng hina.

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun: ulah dismayed; pikeun Kami Allah anjeun: Kuring baris nguatkeun anjeun, enya, Kuring baris nulungan anjeun, enya, kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu. tina kabeneran abdi."

2. Jabur 50:15 - "Jeung nelepon kana kuring dina poé kasulitan: Kuring baris nyalametkeun anjeun, jeung anjeun bakal muji kuring."

Lukas 16:4 Kuring geus mutuskeun naon anu kudu dipigawé, yén, nalika kuring kaluar tina stewardship, aranjeunna bisa nampa kuring ka imah maranéhanana.

Steward dina Lukas 16: 4 mutuskeun naon anu kudu dilakukeun pikeun ngantosan dileungitkeun tina kalungguhanana, supados babaturanana bakal ngabagéakeun anjeunna ka bumi.

1. Pentingna perencanaan hareup

2. Kakuatan hubungan dina kali kasusah

1. Mateus 6:33 - "Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung kaadilan-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun."

2. Siloka 6:6-8 - “Ari ka sireum, heh nu kedul; pertimbangkeun cara dirina, sareng janten bijaksana. Tanpa boga kapala, perwira, atawa pangawasa, manehna nyiapkeun rotina dina usum panas jeung ngumpulkeun dahareunana keur panen."

Lukas 16:5 Ku sabab kitu anjeunna nyauran unggal anu ngahutang ka juragan, saurna ka anu kahiji, "Sabaraha hutang anjeun ka gusti abdi?"

Perumpamaan ngeunaan steward anu teu adil nekenkeun pentingna ngagunakeun sumber daya urang kalayan bijaksana.

1. Ngamangpaatkeun naon anu dipasihkeun ku urang

2. The stewardship sumberdaya

1. Mateus 25: 14-30 - The pasemon ngeunaan Bakat

2. 1 Corinthians 4: 1-2 - dipercayakeun jeung mysteries Allah

Lukas 16:6 Saur anjeunna, "Minyak saratus liter." Saur anjeunna ka anjeunna, Candak tagihan anjeun, sareng calik gancang, sareng nyerat lima puluh.

Hiji lalaki beunghar ménta steward na settles rekening na, sarta steward diusulkeun ngurangan jumlah hutang ku debtor ku satengah.

1. Urang kudu berehan jeung mikawelas ka nu ngahutang ka urang.

2. Urang kedah percanten ka Allah, sanés kauangan nyalira, pikeun rezeki.

1. Jabur 37:25 - Kuring geus ngora, jeung ayeuna am heubeul; acan Kuring geus teu katempo nu soleh ditinggalkeun, atawa anak-anakna menta roti.

2. Mateus 6:33 - Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung amal saleh-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

Lukas 16:7 Saurna ka nu saurang deui, “Sabaraha hutang anjeun? Saur anjeunna, Saratus ukuran gandum. Saur anjeunna ka anjeunna, Candak tagihan anjeun, sareng nyerat dalapan puluh.

Nu beunghar nanya ka budak nu kadua sabaraha hutangna, bari ngawaler yen hutangna saratus ukuran gandum. Nu beunghar nitah manéhna ngurangan hutangna jadi dalapan puluh ukuran.

1. Gusti mangrupikeun Gusti anu welas asih sareng pangampura, sareng ngarep-ngarep urang maparin rahmat anu sami ka batur.

2. Urang kudu narékahan pikeun jadi stewards wijaksana sumberdaya urang geus dibikeun.

1. Lukas 16:7-8

2. Epesus 4: 7-8 "Tapi ka unggal urang kurnia geus dibikeun sakumaha Kristus apportioned eta. Ieu naha eta nyebutkeun: "Nalika Anjeunna ascended di luhur, Anjeunna nyandak loba captives sarta masihan hadiah ka umat-Na."

Lukas 16:8 Jeung lord commended steward adil, sabab geus dipigawé bijaksana: pikeun barudak dunya ieu dina generasi maranéhanana leuwih wijaksana ti barudak cahaya.

Yéhuwa muji pangurus nu teu adil lantaran bijaksana dina lampahna. Anjeunna nunjukkeun yén jalma-jalma dunya tiasa langkung cerdik tibatan jalma anu iman.

1. Bahaya Hikmah Kadunyaan: Ngagunakeun Sumberdaya Urang sareng Panginten

2. Nilai Stewardship Satia: Ngamangpaatkeun Waktos jeung Bakat Urang

Rujukan silang:

1. Epesus 5:15-17 - Jadi ati pisan, lajeng, kumaha anjeun hirup-moal sakumaha unwise tapi sakumaha wijaksana, nyieun paling unggal kasempetan, sabab poé téh jahat.

2. Siloka 11:30 - Buah jalma soleh téh tangkal kahirupan, jeung hiji saha wijaksana ngaheéat nyawa.

Lukas 16:9 Jeung kuring nyebutkeun ka anjeun: Jieun ka yourselves babaturan tina mammon of unrighteousness; yén, nalika anjeun gagal, aranjeunna bisa nampa anjeun kana habitations langgeng.

Yésus ngajurung murid-muridna pikeun ngagunakeun sumber daya nu dipibanda pikeun ngawangun hubungan jeung nu lian, ku kituna maranéhna bisa boga sambungan nu langgeng sanajan sumberdaya sorangan gagal.

1. "Nyieun Babaturan sareng Mammon: Kumaha Ngawangun Sambungan Anu Terakhir"

2. "Maké Sumberdaya Kami kalawan Bijak: Kumaha Ngabina Hubungan Abadi"

1. Ecclesiastes 4: 9-12 - "Dua leuwih hade tinimbang hiji; sabab boga ganjaran alus pikeun pagawean maranéhanana. Pikeun lamun maranéhna ragrag, hiji bakal ngangkat sasama-Na: tapi woe mun anjeunna anu nyalira nalika anjeunna ragrag; Sabab teu boga nu lian pikeun nulungan manehna. Kitu deui lamun duaan ngagoler, tangtu panas, tapi kumaha nu saurang bisa haneut sorangan? Lamun nu saurang ngéléhkeun manéhna, dua bakal nahan manéhna, sarta tali tilu kali ganda moal gancang putus. ".

2. Mateus 6:24 - "Teu aya lalaki bisa ngawula dua Masters: pikeun boh anjeunna bakal hate hiji, jeung cinta nu séjén; atawa nu sejenna anjeunna bakal tahan ka hiji, sarta hina nu séjén. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung Mammon ".

Lukas 16:10 Anu satia dina hal anu saeutik oge satia dina hal anu loba;

Petikan negeskeun yén jalma anu satia dina urusan leutik ogé bakal satia dina urusan anu langkung penting sareng jalma anu henteu adil dina urusan anu leutik ogé bakal henteu adil dina urusan anu langkung penting.

1. Ajén Kasatiaan dina Hal Leutik Kahirupan

2. Nyieun Pilihan katuhu dina Hal Little

1. Siloka 21:3 - Pikeun ngalakukeun kaadilan jeung judgment leuwih ditarima ku PANGERAN ti batan kurban.

2. 1 Corinthians 4: 2 - Sumawona eta diperlukeun dina stewards, nu lalaki kapanggih satia.

Lukas 16:11 Ku kituna lamun anjeun geus teu satia dina Mamon unrighteous, saha bakal komitmen ka anjeun kapercayaan riches sabenerna?

Yesus negeskeun pentingna pikeun satia sanajan ku hal-hal anu teu adil, sabab ieu nunjukkeun kapercayaan urang pikeun dipasihan kabeungharan anu leres.

1. "Hirup Satia dina Dunya Anu Teu Soleh"

2. "Nilai Satia sareng Mamon Anu Teu Soleh"

1. 1 Corinthians 4: 2 - "Ayeuna eta diperlukeun yen jalma anu geus dibikeun amanah kudu ngabuktikeun satia."

2. Titus 2: 7-8 - "Dina sagalana masihan aranjeunna conto ku ngalakonan naon alus. Dina pangajaran anjeun némbongkeun integritas, seriousness jeung soundness ucapan anu teu bisa dikutuk, ku kituna maranéhanana anu nentang Anjeun bisa isin sabab geus euweuh goréng ngomong ngeunaan urang."

Lukas 16:12 Sareng upami anjeun henteu satia dina naon anu milik batur, saha anu bakal masihan anjeun milik anjeun?

Yésus ngajarkeun yén penting pikeun satia kana naon anu geus dipercayakeun ka urang, sabab Allah bakal ngaganjar kasatiaan urang.

1. Kakuatan Kasatiaan - Kumaha Kasatiaan Urang Bisa Ngaronjatkeun Berkah Allah

2. Kaberkahan Janten Satia - Kumaha Janten Satia Mawa Ganjaran Ti Allah

1. Paribasa 3: 9-10 - Ngahormatan Gusti kalawan kabeungharan anjeun sarta kalawan firstfruits sadaya hasil anjeun; mangka lumbung anjeun bakal pinuh ku loba, sarta tong anjeun bakal bursting ku anggur.

2. Mateus 25:23 - dunungan-Na ceuk manéhna, 'Muhun dipigawé, hamba alus tur satia. Anjeun geus satia leuwih saeutik; Kuring bakal nangtukeun anjeun leuwih loba. Lebetkeun kana kabagjaan master anjeun.

Lukas 16:13 Moal aya hamba anu bisa ngawula ka dua dunungan; atawa nu sejenna anjeunna bakal nyekel hiji, sarta hina nu séjén. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung Mamon.

Petikan negeskeun yén saurang teu tiasa ngalayanan dua tuan, sabab bakal nyababkeun konflik kapentingan sareng henteu satia.

1: Urang kudu milih pikeun ngawula Yéhuwa kalayan sakabéh haté, pikiran, jeung jiwa, sarta ulah kaganggu ku daya pikabitaeun dunya.

2: Urang kudu ati-ati ulah kagoda ku karanjingan jeung materialisme ku dunya, tapi tetep fokus kana ngawula ka Allah.

1: Matt 6:24 Teu aya anu tiasa ngawula ka dua juragan, sabab anjeunna bakal ngabencian anu hiji sareng mikanyaah ka anu sanés, atanapi anjeunna bakal bakti ka anu hiji sareng ngahina anu sanés.

2: Yakobus 4:4 Eh jelema-jelema zinah! Naha anjeun henteu terang yén sosobatan sareng dunya mangrupikeun musuhan sareng Gusti? Ku sabab kitu sing saha anu hayang jadi sobat dunya ngajadikeun dirina musuh Allah.

Lukas 16:14 Jeung urang Parisi ogé, anu covetous, ngadéngé sagala hal ieu, sarta aranjeunna erided anjeunna.

Urang Parisi moyok Yésus lantaran ngajarkeun ngeunaan duit jeung harta banda.

1: Harta urang henteu kedah ngahartikeun urang.

2: Ngudag kabeungharan material sanes jalan pikeun kabagjaan atanapi kasugemaan anu langgeng.

1: Mateus 6: 19-21 "Ulah nyimpen up for yourselves harta di bumi, dimana renget jeung vermin ngaruksak, jeung dimana maling megatkeun di jeung maok. Tapi nyimpen up for yourselves harta di sawarga, dimana renget jeung vermin teu ngancurkeun. di mana maling ulah ngabobol jeung maling, sabab dimana harta anjeun, di dinya ogé bakal aya haté anjeun.

2: 1 Timoteus 6: 6-10 "Tapi godliness kalawan contentment nyaeta gain gede. Pikeun urang dibawa nanaon kana dunya, sarta kami bisa nyandak nanaon kaluar ti dinya. Tapi lamun urang boga dahareun jeung pakean, urang bakal eusi kalawan éta. Jalma anu hayang beunghar ragrag kana godaan jeung bubu sarta kana loba kahayang bodo jeung ngabahayakeun, nu terjun kana karuksakan jeung karuksakan, sabab cinta duit mangrupakeun akar tina sagala rupa kajahatan. tina iman sareng nyiksa diri ku seueur kasedihan."

Lukas 16:15 Saur-Na ka maranehna, “Maraneh teh anu ngabenerkeun diri sorangan di hareupeun manusa; tapi Allah weruh hate anjeun: pikeun nu mana anu kacida esteemed diantara manusa nyaéta abomination di payuneun Allah.

Yesus ngingetkeun murid-murid-Na yén jalma-jalma tiasa ningali kalakuanana leres, tapi Gusti ningali kaayaan haté sareng naon anu dihargaan pisan ku jalma-jalma mangrupikeun kajahatan ka Allah.

1. Bahaya neangan persetujuan ti lalaki tinimbang Allah.

2. Urang kudu ningali ka Allah pikeun standar urang bener.

1. Siloka 16: 2 - "Sagala cara manusa murni dina panonna sorangan, tapi Gusti beuratna sumanget."

2. 1 Samuel 16:7 - "Tapi PANGERAN nimbalan ka Samuel, 'Ulah nganggap penampilan na jangkungna na, pikeun Kami geus ditolak anjeunna. Yéhuwa henteu ningali kana hal-hal anu ditingali ku jalma. Jalma ningali ka luar, tapi Yéhuwa ningali kana haté.’”

Lukas 16:16 Toret jeung kitab nabi-nabi aya nepi ka Yohanes: ti saprak harita Karajaan Allah diuarkeun, sarta unggal jalma ngadesek kana eta.

Toret jeung kitab nabi-nabi teh lumaku nepi ka Yohanes Pembaptis, sanggeus harita Karajaan Allah teh diuarkeun jeung ditarima ku lobaan.

1. Karajaan Allah: Narima jeung Asup ka Tanah Perjangjian

2. The Times of John the Baptist: Transisi ti Covenant Old ka Anyar

1. Mateus 3: 2 - "Tobat, pikeun Karajaan Sawarga geus deukeut"

2. Mateus 4:17 - "Ti harita Yesus mimiti ngawartakeun, 'Tobat, sabab Karajaan Sawarga parantos caket.'"

Lukas 16:17 Jeung leuwih gampang langit jeung bumi dileungitkeun, ti batan hiji titik tina hukum gagal.

Yésus negeskeun yén sanajan bagian pangleutikna tina hukum Allah teu bisa dipaliré.

1. Kakuatan Firman: Ngarti jeung Ngalarapkeun Hukum Allah

2. Taat kana Hukum: Konci pikeun Kahirupan Rahayu

1. Jabur 19: 7-8 - "Hukum Gusti sampurna, reviving jiwa; kasaksian Gusti pasti, ngajadikeun bijaksana nu basajan; nu precepts Gusti bener, rejoicing jantung; parentah Pangeran teh murni, manceran panon.”

2. James 1: 22-25 - "Tapi jadi doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Pikeun upami saha anu ngadangukeun kecap sareng sanés ngalaksanakeun, anjeunna sapertos jalma anu neuteup wajah alamina dina eunteung. Pikeun manéhna nempo dirina jeung indit jauh jeung sakaligus poho kumaha manéhna kawas. Tapi sing saha anu ningali kana hukum anu sampurna, hukum kamerdikaan, sareng terus-terusan, anu henteu ngadangukeun anu mopohokeun tapi anu ngalakukeun anu ngalakukeun, anjeunna bakal rahayu dina ngalaksanakeunana."

Lukas 16:18 Saha waé anu ngantunkeun pamajikanana, teras kawin ka anu sanés, zinah;

Yésus ngajarkeun yén cerai jeung kawin deui téh duanana laku zinah.

1. Pangaruh Zina dina Hubungan

2. Balukar tina Talak

1. Malachi 2: 13-16 - peringatan Allah ngeunaan bahaya cerai

2. Mateus 19: 4-9 - pangajaran Yesus ngeunaan nikah jeung cerai

Lukas 16:19 Aya hiji jelema beunghar, anu anggoanana ku lawon wungu jeung lenen alus, saban poe kameumeutna.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan hiji jalma beunghar anu ngagem ageman anu mewah sareng tuang tuangeun anu beunghar unggal dinten.

1: Penting pikeun émut kana berkah anu urang gaduh, sareng ngagunakeun sumber daya urang kalayan tanggung jawab.

2: Urang kedah émut pikeun nganuhunkeun kana berkah anu dipasihkeun dina kahirupan, sareng ngagunakeun éta pikeun ngawula ka batur.

1: Yakobus 1:17 - Unggal kurnia alus jeung unggal kurnia sampurna téh ti luhur, sarta turun ti Rama cahaya, jeung saha teu robah-robah, atawa kalangkang péngkolan.

2: 1 Timoteus 6:17-19 - Parentahkeun ka jalma-jalma anu beunghar di dunya ieu, supaya aranjeunna henteu sombong, sareng henteu percanten kana kakayaan anu teu pasti, tapi ka Allah anu hirup, anu masihan urang seueur pisan pikeun dinikmati; Anu aranjeunna ngalakukeun anu hadé, sing beunghar ku pagawéan anu hadé, siap ngadistribusikaeun, daék komunikasi; Nyimpen pikeun dirina hiji yayasan anu hadé pikeun mangsa nu bakal datang, supaya maranéhna bisa nyekel hirup langgeng.

Lukas 16:20 Aya hiji pengemis anu ngaranna Lasarus, anu diteundeun di lawang panto, pinuh ku borok.

Lasarus, tukang ngemis, diteundeun di gapura hiji jalma jegud, nalangsara ti borok.

1. Kakuatan Welas Asih: Kumaha Ngabales Anu Ngabutuhkeun

2. Hirup Soleh: Pentingna Berehan

1. Mateus 25:35-40 - Pikeun kuring lapar jeung anjeun masihan kuring dahareun, kuring haus jeung anjeun masihan kuring inuman, kuring éta muhrim jeung anjeun ngabagéakeun kuring.

2. Deuteronomy 15: 7-11 - Lamun di antara anjeun, salah sahiji sadulur anjeun bakal jadi miskin, di salah sahiji kota anjeun dina tanah anjeun anu Gusti Allah anjeun masihan anjeun, anjeun moal harden haté anjeun atawa nutup leungeun anjeun ngalawan Anjeun. lanceuk goréng.

Lukas 16:21 Jeung hayang didahar ku remah-remah nu murag tina meja jelema beunghar, komo deui anjing-anjing daratang jeung ngaletak borok-borokna.

Si miskin teh asa-asa nyusup kana remah-remah nu murag tina meja si beunghar, malah anjing-anjing datang ngaletak borokna.

1. Kakuatan Iman dina Jaman Nekat

2. Welas Asih Yesus ka Nu Miskin jeung Sangsara

1. Ibrani 11: 6 - "Jeung tanpa iman mustahil mangga anjeunna, pikeun sakur anu bakal ngadeukeutan ka Allah kudu yakin yén manéhna aya sarta yén manéhna ganjaran jalma anu neangan manehna."

2. Mateus 15: 22-28 - "Jeung behold, awéwé Kanaanite ti wewengkon éta kaluar sarta ceurik, "Kudu welas asih ka abdi, Nun Gusti, Putra Daud, putri abdi parah ditindes ku sétan." Tapi Anjeunna henteu ngawaler sakecap, murid-murid-Na sumping sareng menta ka Anjeunna, saurna, "Unggalkeun anjeunna, sabab anjeunna sasambat ka urang." Waler-Na, "Kuring diutus ngan ka domba-domba anu leungit ti urang Israil." Tapi anjeunna sumping sareng nyembah payuneun anjeunna, saurna, "Gusti, tulungan abdi." Anjeunna ngawaler, "Teu pantes nyandak roti murangkalih sareng maledog ka anjing." Saur anjeunna, "Leres, Gusti, sanajan anjing ngahakan remah-remah anu murag tina méja juragan." Lajeng Yesus ngawaler ka dirina, "Eh awewe, gede iman anjeun! Jadi laksana pikeun anjeun sakumaha kahayang anjeun." Sareng putrina langsung cageur."

Lukas 16:22 Jeung eta kajadian, nu ngemis maot, sarta dibawa ku malaikat kana bosom Ibrahim;

Petikan ieu nyaritakeun hiji kajadian di mana saurang pengemis maot sarta dibawa ka pangkuan Ibrahim bari jalma beunghar maot sarta dikubur.

1. "Hirup Kahirupan Berehan: Palajaran tina Dada Ibrahim"

2. "Kanyataanana Maot jeung Harepan Surga"

1. Rum 8:18-25 - Pikeun kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan nu bakal diungkabkeun ka urang.

2. Yakobus 2:14-17 - Naon gunana, dulur-dulur, upami aya anu ngaku iman tapi henteu ngagaduhan padamelan? Naha iman éta tiasa nyalametkeun anjeunna?

Lukas 16:23 Jeung di naraka manéhna nempo panon-Na, keur di torments, sarta nempo Ibrahim jauh jauh, jeung Lasarus dina dada-Na.

Di Naraka, saurang lalaki disiksa nempo Ibrahim jeung Lasarus di Surga.

1: Urang kudu narékahan pikeun hirup nurutkeun pangersa Allah sangkan bisa babarengan jeung Ibrahim jeung Lasarus di Sawarga.

2: Hirup urang di Bumi pondok, sareng urang sadayana bakal nyanghareupan hukuman saatos maot.

1: Mateus 25:31-46 - Perumpamaan ngeunaan domba sareng embe.

2: Pandita 9:10 - Naon waé anu kapendak ku tangan anjeun, laksanakeun kalayan sakuat tenaga.

Lukas 16:24 Anjeunna ngajerit, saurna, "Rama Ibrahim, hampura ka abdi, sareng kirimkeun Lasarus, supados anjeunna nyelupkeun ujung ramo kana cai, sareng niiskeun létah abdi; keur Kami tormented dina seuneu ieu.

Nu beunghar di naraka menta ka Bapa Ibrahim pikeun ngutus Lasarus pikeun méré lega tina kasangsaraanana.

1. Pentingna Karep: Hiji Pangajaran ngeunaan Lukas 16:24

2. Balukar tina Karanjingan: Pangajaran Lukas 16:24

1. James 2:13-17 - Iman tanpa karya nyaeta maot

2. Mateus 25: 31-46 - The pasemon ngeunaan Domba jeung Embe

Lukas 16:25 Tapi Ibrahim ngawaler, "Anaking, inget yen anjeun dina hirup anjeun geus narima hal alus anjeun, sarta Lasarus ogé hal goréng.

Abraham nyarios ka jalma beunghar di alam baka, nyarioskeun yén anjeunna gaduh hal-hal anu saé dina kahirupan samentawis Lasarus ngagaduhan hal-hal anu jahat, tapi ayeuna Lasarus dihibur sareng jalma beunghar disiksa.

1. Kaadilan Allah katempo di alam baka - Lukas 16:25

2. Émut janten béréhan sareng welas asih ka jalma-jalma anu kurang beruntung tibatan anjeun - Lukas 16:25

1. Ibrani 9:27 - Jeung sakumaha eta geus diangkat pikeun lalaki maot sakali, tapi sanggeus ieu judgment

2. James 2: 13-17 - Pikeun judgment nyaeta tanpa rahmat ka hiji anu geus ditémbongkeun euweuh rahmat. Mercy triumphs leuwih judgment.

Lukas 16:26 Jeung sagigireun sadaya ieu, antara kami jeung anjeun aya hiji teluk gede tetep: ambéh maranéhanana anu bakal balik ti dieu ka anjeun teu bisa; ogé moal bisa ngaliwat ka urang, nu bakal datang ti dinya.

Teluk gedé tetep antara anu disimpen sareng anu henteu disimpen, nyegah aranjeunna nyebrang.

1: Urang kedah nganggo waktos urang di bumi pikeun investasi dina jiwa langgeng urang, sakumaha sakali urang maot, euweuh kasempetan kadua pikeun panebusan.

2: Hiji kudu narékahan pikeun disalametkeun saméméh maot, sakumaha sakali teluk hébat geus dibereskeun, euweuh kasempetan ngaliwatan ti hiji sisi ka séjén.

1: Yohanes 3:16 - “Karana kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.”

2: Rasul 16:31 - "Jeung ceuk maranehna, "Percanten ka Gusti Yesus Kristus, sarta anjeun bakal disalametkeun jeung kulawarga anjeun."

Lukas 16:27 Saur anjeunna, "Punten, bapa, mugia anjeunna dikirimkeun ka bumi bapa.

Nu beunghar menta Allah ngirim utusan ka imah bapana.

1. Sagala hal anu mungkin ku Allah, euweuh urusan kumaha hésé kaayaan bisa sigana.

2. Allah téh Bapa nu asih nu ngadéngékeun doa urang jeung ngajawabna.

1. Mateus 7:7-8 - "Menta, tangtu bakal dibere; neangan, jeung anjeun bakal manggihan; sambel, sarta eta bakal dibuka ka anjeun: Pikeun unggal saha nu nanya narima; jeung saha anu néangan manggihan; jeung Anu ngetok bakal dibuka."

2. Pilipi 4: 6-7 - "Ati-ati pikeun nanaon; tapi dina unggal hal ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu ngaliwatan sagala pamahaman, bakal tetep haté anjeun sarta. pikiran ngaliwatan Kristus Yesus."

Lukas 16:28 Pikeun kuring boga lima sadulur; supaya Anjeunna bisa mere kasaksian ka maranehna, lest maranéhanana ogé datang ka ieu tempat siksaan.

Yésus nyarita ngeunaan lima sadérék-sadérékna sarta ngingetkeun maranéhna pikeun nyingkahan tempat siksaan.

1. Kakuatan Peringatan: Ngaregepkeun Kecap Yesus

2. Ajén Kulawarga: Ngahiji Ngaliwatan Asih jeung Iman

1. Paribasa 22:3 - Jantung jalma wijaksana nungtun sungutna, sareng biwirna ngamajukeun pangajaran.

2. Galata 6: 1-2 - Dulur-dulur, lamun aya anu bray dina dosa, anjeun anu hirup ku Roh kudu mulangkeun jalma éta gently. Tapi jaga diri anjeun, atanapi anjeun ogé tiasa kagoda. Nanggung beban masing-masing, sareng ku cara ieu anjeun bakal minuhan hukum Kristus.

Lukas 16:29 Saur Ibrahim ka anjeunna, "Aranjeunna gaduh Musa sareng nabi-nabi; hayu aranjeunna ngadangu aranjeunna.

Ibrahim nyarioskeun ka jalma beunghar dina misil yén aranjeunna kedah ngadangukeun Musa sareng nabi-nabi.

1. Diajar Ngadangukeun: Hikmah Nabi Musa sareng Para Nabi

2. Nganjang ka Batur: Kakuatan Ngadenge Firman Allah

1. Jabur 119:105: ”Sabda Gusti teh lampu pikeun suku abdi, nyaangan jalan abdi.”

2. Yosua 1:8: “Ieu Kitab Hukum Taurat ulah nyimpang tina sungut anjeun, tapi anjeun kudu tapa dina eta beurang jeung peuting, ku kituna anjeun bisa ati-ati pikeun ngalakonan nurutkeun sagala anu ditulis dina eta. Kusabab kitu anjeun bakal ngamajukeun jalan anjeun, teras anjeun bakal suksés."

Lukas 16:30 Saur anjeunna, "Henteu, bapa Abraham, tapi upami aya anu angkat ka aranjeunna tina maot, aranjeunna bakal tobat."

Nu beunghar miharep yén jalma-jalma di kampung halamanna bakal tobat upami aya anu maot nganjang ka aranjeunna.

1. Kakuatan Kabangkitan: Kumaha Asih Allah Ngalawan Sadayana

2. Kadesekna Tobat: Neangan Panghampura Samemeh Kasep

1. Yehezkiel 18:30-32 - “Ku sabab eta Kami bakal nangtoskeun maraneh, eh bangsa Israil, masing-masing nurutkeun jalan-jalanna, saur PANGERAN Nu Maha Agung. Tobat, sarta ngahurungkeun yourselves tina sagala transgressions Anjeun; jadi iniquity moal jadi uing Anjeun. Tuang jauh ti anjeun sagala transgressions Anjeun, whereby ye geus transgressed; sarta ngajadikeun anjeun haté anyar jeung sumanget anyar: pikeun naha anjeun bakal maot, O turunan Israil? Sabab Kami henteu resep kana pupusna jalma anu maot, saur Pangéran Pangéran: ku sabab kitu, balikkeun diri anjeun, sareng hirup anjeun.

2. Rasul 2: 36-38 - "Ku sabab eta hayu sakabeh urang Israil nyaho assuredly, yen Allah geus dijieun Yesus sarua, saha anjeun geus crucified, duanana Gusti jeung Kristus. Ayeuna, nalika aranjeunna ngadéngé hal ieu, aranjeunna nyeri hate, sarta ngomong ka Petrus jeung ka rasul-rasul sejenna, "Saderek, naon anu kudu urang pigawé?" Saur Petrus ka aranjeunna, "Tobat, sareng dibaptis masing-masing dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa, sareng anjeun bakal nampi kurnia Roh Suci."

Lukas 16:31 Saur anjeunna ka anjeunna, "Upami aranjeunna henteu ngadangukeun Musa sareng nabi-nabi, aranjeunna moal bakal diyakinkeun, sanaos aya anu gugah tina maot."

Yesus nyarioskeun hiji misil pikeun ngagambarkeun kumaha jalma-jalma moal balik ka Allah upami henteu ngadangukeun ajaran Musa sareng nabi-nabi.

1. Kabutuhan Taat kana Firman Allah

2. Kakuatan Persuasi dina Nuturkeun Pangersa Allah

1. Yesaya 55: 3 - "Condongkeun ceuli anjeun, sarta datang ka kuring: ngadangu, sarta jiwa anjeun bakal hirup; sarta kuring baris nyieun hiji covenant langgeng sareng anjeun, sanajan mercies yakin Daud."

2. Rum 10:17 - "Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah."

Lukas 17 ngawengku pangajaran Yesus ngeunaan panghampura, iman, palayanan, jeung datangna Karajaan Allah. Éta ogé ngandung carita ngeunaan Yésus nyageurkeun sapuluh lepra.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus ngingetkeun murid-murid-Na ngeunaan nyababkeun batur dosa. Anjeunna mamatahan aranjeunna yén éta bakal leuwih hadé mun boga batu panggilingan ngagantung dina beuheung maranéhanana sarta dialungkeun ka laut ti ngabalukarkeun hiji saeutik titajong (Lukas 17:1-2). Manéhna ogé maréntahkeun maranéhna ngeunaan pentingna rebuking a lanceukna atawa sadulur anu dosa sarta forgiving aranjeunna nalika aranjeunna tobat, sanajan kajadian tujuh kali dina sapoé (Lukas 17:3-4). Nalika murid-murid-Na naroskeun ka Anjeunna pikeun ningkatkeun imanna, Anjeunna nyarioskeun ka aranjeunna yén upami aranjeunna gaduh iman sakedik sapertos siki mustard, aranjeunna tiasa nitah tangkal mulberry pikeun dicabut sareng dipelak di laut sareng éta bakal nurut (Lukas 17: 5-6). ).

Ayat 2: Neruskeun pangajaran-Na ka murid-murid-Na, Yesus nyarioskeun kawajiban nganggo analogi ngeunaan hamba-hamba anu sadinten sadinten di sawah atanapi ngangon domba, teras diharepkeun nyiapkeun tuangeun tuangeun pikeun juragan sateuacan tuang istirahat nyalira. Juragan henteu nganuhunkeun ka abdi-abdina pikeun ngalaksanakeun naon anu dipiharep. Nya kitu, lamun urang geus rengse sagala hal anu diparentahkeun kami ngalakukeun kudu nyebutkeun 'Kami teh abdi damang; kami geus ngan dipigawé tugas urang 'emphasizing humility ta'at tanpa ekspektasi pangakuan ganjaran (Lukas 17: 7-10).

Alinea 3: Nalika Anjeunna angkat ka Yerusalem, anjeunna ngalangkungan wates antara Samaria Galilea, patepang sareng sapuluh lepra anu nangtung di kajauhan, sasambat, 'Gusti Yesus, hampura ka kami!' Nalika ningal aranjeunna anjeunna nyarios, 'Pémbongkeun diri anjeun imam.' Salaku indit maranéhanana cleansed tapi ngan hiji balik bersyukur ka Allah Samaritan threw dirina dina suku Yesus thanked manéhna nu dipingpin Yesus nanya, 'Naha teu kabeh sapuluh cleansed? Mana salapan deui? Naha teu aya anu mulang muji ka Allah iwal ti ieu urang asing?' Lajeng anjeunna ngadawuh anjeunna 'Naek balik jalan anjeun iman anjeun geus cageur anjeun' némbongkeun rasa sukur bagian integral wholeness penyembuhan paduli backgrounds agama étnis (Lukas 17:11-19). Dina jawaban patarosan urang Parisi ngeunaan iraha Karajaan Allah bakal sumping ngawaler Karajaan Allah henteu aya anu dititénan atanapi jalma-jalma nyarios 'Ieu' 'Aya' sabab Karajaan Allah di antara anjeun nunjukkeun sifat spiritual Karajaan tinimbang alam geografis fisik (Lukas 17:20). -21). Tungtungna masihan wacana datang Putra Manusa dibandingkeun dinten Nuh Lot dimana jalma-jalma tuang nginum kawin dipasihan nikah ngagaleuh ngajual gedong penanaman dugi ka karusakan ngadadak sumping ngingetkeun murid-murid supaya henteu kersaeun harta dunya balik deui saatos aranjeunna nyetél bajak tangan nyimpulkeun saha waé anu nyobian ngajaga kahirupan bakal rugi. sing saha nu leungit bakal ngajaga eta nunjuk alam paradoks hirup bener kapanggih kaleungitan diri demi Karajaan Putra Manusa datang deui bakal kawas kilat kedip-kedip sakuliah langit katempo dulur kawas poé Nuh Lot ngadadak kaduga nangtang complacency unpreparedness Lukas 17:22-37).

Lukas 17: 1 Lajeng anjeunna ngadawuh ka murid-murid, "Moal mungkin lamun kasalahan bakal datang: tapi cilaka manéhna, ku saha eta datangna!

Kajahatan bakal datang, sareng cilaka pikeun anu nyababkeunana.

1. Bahaya Nyinggung: Kumaha Ngahindarkeun Janten Sumber Kasulitan

2. Pentingna Humility: Ngajaga Egos Urang di Pariksa

1. Yakobus 3:1-12 - Kakuatan Basa

2. paribasa 16:18 - Sombong Goes saméméh karuksakan

Lukas 17:2 Eta leuwih hade pikeun manéhna nu keur millstone ngagantung dina beuheung-Na, terus dialungkeun ka laut, ti manéhna kudu nyigeung salah sahiji leuwih leutik ieu.

Ngalanggar jalma polos teu matak dianggap enteng, tapi konsékuansi parna kudu diperkirakeun lamun dipigawé.

1: Allah nyandak sacara serius panangtayungan nu polos; urang kudu lakonan hal nu sarua.

2: Urang ulah pernah nganggap enteng jalma nu teu salah, sabab bakal mawa balukar anu parah.

1: Mateus 18: 6-7 "Tapi sing saha anu nyinggung salah sahiji budak leutik ieu anu percaya ka Kami, langkung saé pikeun anjeunna digantung dina beuheungna ku batu panggilingan, teras dilelepkeun di jero laut."

2: Siloka 17:15 "Sing saha anu ngabenerkeun anu jahat, sareng anu ngahukum anu adil, aranjeunna duanana pikasieuneun ka Gusti."

Lukas 17:3 Awas ka diri anjeun: Lamun dulur anjeun trespass ngalawan anjeun, rebuked anjeunna; jeung lamun manéhna tobat, hampura manéhna.

Petikan ieu ngajarkeun urang pikeun ngahampura jalma anu salah ka urang sareng ngahukum aranjeunna upami aranjeunna salah.

1. Kakuatan Panghampura - Kumaha Milarian Kakuatan pikeun Ngahampura sareng Nyageurkeun

2. Teguran kalawan Cinta - Kumaha Nangtung jeung Nyarita Out kalawan Kahadean

1. Mateus 18:21-22 - Lajeng Petrus sumping ka Yesus sarta nanya, "Gusti, sabaraha sering abdi kedah ngahampura jalma anu dosa ka abdi? Tujuh kali?” Waler Yesus, “Henteu tujuh kali, tapi tujuh puluh tujuh kali!

2. Rum 12:17-19 - Ulah repay saha jahat pikeun jahat. Sing ati-ati pikeun ngalakukeun naon anu leres dina panon sadayana. Lamun mungkin, sajauh eta gumantung ka anjeun, hirup rukun jeung dulur. Ulah males dendam, dulur-dulur, tapi tinggalkeun rohangan pikeun murka Allah, sabab aya tulisan: “Males ka Kami; Kami bakal ngabales," saur Gusti.

Lukas 17:4 Jeung lamun manéhna trespass ngalawan Anjeun tujuh kali dina sapoé, jeung tujuh kali dina poé balik deui ka anjeun, nyebutkeun, Kuring tobat; anjeun bakal ngahampura anjeunna.

Yesus ngajarkeun urang pikeun ngahampura jalma anu ngalakukeun dosa ka urang, sanaos kajadian sababaraha kali dina sadinten.

1. "Kakuatan Panghampura"

2. "Kumaha Panghampura Ngabébaskeun Urang"

1. Epesus 4:32 - "Jeung kudu hade ka silih, tenderhearted, forgiving karana, sakumaha Allah di Kristus forgave anjeun."

2. Kolosa 3:13 - "bearing kalawan karana, sarta forgiving karana, lamun saha boga keluhan ngalawan sejen; malah sakumaha Kristus forgave anjeun, jadi Anjeun ogé kudu ngalakukeun."

Lukas 17:5 Jeung rasul-rasul ngadawuh ka Gusti, Ningkatkeun iman kami.

Para rasul naroskeun ka Yésus pikeun ningkatkeun iman maranéhna.

1. Iman mangrupa kurnia ti Allah anu ngamungkinkeun urang percaya jeung percaya ka Anjeunna.

2. Urang kedah rendah haté dina pamenta ka Gusti, sareng nyuhunkeun pitulung ka Anjeunna pikeun nungtun urang dina iman.

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2. James 1: 5-6 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta Allah, anu mere generously ka sadaya tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun anjeunna. Tapi hayu anjeunna menta dina iman, kalawan teu doubting, pikeun jalma anu mamang téh kawas gelombang laut anu disetir jeung tossed ku angin.

Lukas 17:6 Jeung Gusti ngadawuh, Lamun anjeun boga iman sakumaha sisikian tina siki mustard, Anjeun bisa ngomong ka tangkal sycamine ieu, Anjeun dicabut nepi ku akar, jeung jadi thou dipelak di laut; jeung kudu nurut ka anjeun.

Yesus nyorong jalma-jalma percaya pikeun iman kana kakawasaan Allah, nyarioskeun yén upami aranjeunna gaduh iman sakedik sapertos siki mustard, aranjeunna tiasa nyarios ka tangkal sycamine sareng éta bakal nurut ka aranjeunna.

1. Iman Saleutikna Siki Sawi: Kakawasaan Allah Pikeun Mindahkeun Gunung

2. Kakuatan Iman: Percaya sareng Anjeun Bakal Ningali Kaajaiban

1. Mateus 17:20 - "Anjeunna ngawaler, "Kusabab anjeun boga jadi saeutik iman. Satemenna Kami ngabejaan ka maraneh, lamun maraneh boga iman sahenteuna siki sasawi, maraneh bisa ngomong ka ieu gunung, 'Pindah ti dieu ka ditu,' tangtu bakal pindah. Teu aya anu mustahil pikeun anjeun. ”

2. Rum 4:17– "Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci: "Maneh ku Kami geus dijadikeun bapa loba bangsa." Anjeunna teh bapa urang di payuneun Allah, anu dipercaya ku Anjeunna — Allah anu ngahirupkeun nu geus maraot jeung ngajadi mahluk anu lain.”

Lukas 17:7 Tapi saha di antara aranjeun, anu boga budak keur ngawuluku atawa ngangon sapi, anu bakal ngadawuh ka manéhna, sabot balik ti sawah, ‘Geura linggih ka dahar?

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun mikirkeun conto juragan anu meryogikeun hambana pikeun digawé di sawah, sarta henteu ngarep-ngarep hambana langsung asup ka jero jeung diuk dahar.

1. Hirup Dines: Naon Anu Urang Bisa Diajar tina Conto Yésus

2. Émut kana Tempat Urang sareng Syukur kana Ni'mat Anu Ditampi

1. Galata 6: 9-10 - "Jeung hayu urang ulah bosen dina ngalakukeun ogé; pikeun dina mangsa nu bakal datang urang bakal panén, lamun urang teu pingsan. Ku kituna urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun alus ka sakabeh jalma, utamana ka aranjeunna. anu kaasup kana kulawarga anu percaya."

2. Kolosa 3: 23-24 - "Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos ka Gusti, sanés ka manusa; Nyaho yén Gusti anjeun bakal nampi ganjaran tina warisan: pikeun anjeun ngawula ka Gusti Kristus. "

Lukas 17:8 Jeung moal malah ngomong ka manéhna, Nyiapkeun mana kuring bisa dahar peuting, jeung sabuk diri, jeung ngawula ka kuring, nepi ka kuring geus dahar jeung nginum; teras anjeun kedah tuang sareng nginum?

Saurang juragan maréntahkeun hambana pikeun nyiapkeun tuangeun pikeun aranjeunna sareng ngalayanan aranjeunna dugi ka bérés tuang sareng nginum.

1. The Power of Servanthood: Diajar nempatkeun batur saméméh urang sorangan.

2. Mangpaat Taat: Ngartos kana ganjaran kasatiaan.

1. Mateus 25:23, “Juragan ngadawuh ka manéhna, “Hadé, budak anu bageur jeung satia; Anjeun parantos satia dina sababaraha hal, abdi bakal ngajantenkeun anjeun pangawasa kana seueur hal: lebetkeun kana kabagjaan Gusti."

2. Mateus 20:26-28, “Tapi moal kitu di antara aranjeun; Sareng saha waé anu hoyong janten panglima di antara anjeun, kedah janten abdi anjeun: Sapertos Putra Manusa sumping sanés pikeun dilayanan, tapi pikeun ngawula, sareng masihan nyawa-Na pikeun tebusan seueur jalma.

Lukas 17:9 Naha anjeunna ngahaturkeun nuhun ka éta budak sabab anjeunna ngalaksanakeun hal-hal anu diparéntahkeun ka anjeunna? Abdi henteu.

Yesus nyarioskeun misil ngeunaan hiji hamba anu ngalakukeun naon anu dipénta ku dununganana sareng henteu nampi syukur.

1. Hargaan Usaha Batur - Lukas 17:9

2. Ngalayanan kalawan Humility - Lukas 17: 9

1. Pilipi 2:3-4 - "Teu aya anu dilakukeun ngaliwatan pasea atanapi vainglory; tapi dina lowliness of pikiran hayu unggal esteem séjén leuwih hadé ti dirina. ."

2. Kolosa 3: 23-24 - "Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos ka Gusti, sanés ka manusa; Nyaho yén Gusti anjeun bakal nampi ganjaran tina warisan: pikeun anjeun ngawula ka Gusti Kristus. "

Lukas 17:10 Kitu ogé aranjeun, lamun geus ngalakonan sagala hal anu diparentahkeun ka aranjeun, ucapkeun, Kami teh hamba anu teu nguntungkeun.

Urang kedah ngaku yén sadaya anu urang laksanakeun nyaéta kawajiban urang sareng urang hamba anu henteu nguntungkeun.

1: Ngakuan Kawajiban Urang ka Allah dina Sagala Anu Urang Laksanakeun

2: Ngakukeun Kauntungan Urang ka Allah

1: Pandita 12:13-14 - Hayu urang ngadangu kacindekan tina sakabeh perkara: Sieun ka Allah, sarta tetep parentah-Na: pikeun ieu sakabeh kawajiban manusa. Pikeun Allah bakal mawa unggal karya kana judgment, jeung unggal hal rusiah, naha éta alus, atawa naha éta jadi jahat.

2: Mateus 25: 14-30 - Pikeun Karajaan Sawarga teh ibarat hiji jalma iinditan ka nagara jauh, anu nelepon abdi-abdi sorangan, sarta barang-barangna dibikeun ka aranjeunna. Jeung ka hiji anjeunna masihan lima talenta, ka nu sejen dua, jeung ka nu sejen hiji; ka unggal lalaki nurutkeun sababaraha kamampuhna; sarta langsung nyandak lalampahanana.

Lukas 17:11 Jeung eta kajadian, waktu manéhna indit ka Yerusalem, manéhna ngaliwatan satengahing Samaria jeung Galilea.

Yesus ngumbara ngaliwatan Samaria jeung Galilea dina jalan ka Yerusalem.

1. Perjalanan Iman sareng Ta'at Yesus

2. Nyambung sareng Batur dina Perjalanan Rohani Urang

1. Mateus 8: 1-4 - Yesus heals a lumpuh

2. Markus 6: 30-34 - Yesus Feed nu Lima Rébu

Lukas 17:12 Jeung nalika anjeunna lebet ka hiji désa, aya sapuluh urang anu lepra, anu nangtung jauh.

Yesus nepungan sapuluh urang lepra basa asup ka hiji desa.

1. Kakawasaan Yésus: Nyaho yén Yésus boga kakuatan pikeun nyageurkeun kalépra jasmani, émosional, jeung rohani urang.

2. Kakuatan Komunitas: Ngartos kumaha urang tiasa ngumpul pikeun silih ngabantosan dina waktos peryogi.

1. Mateus 14:14 - "Waktu Yesus landed tur nempo riungan badag, manéhna karunya ka aranjeunna sarta healed maranéhanana gering."

2. Rum 12:15 - "Gumbira jeung jalma anu girang; milu sedih jeung jalma anu milu sedih."

Lukas 17:13 Maranehna ngagorowok, pokna, "Yesus, Guru, mugi karunya ka abdi!"

Sakelompok jalma lepra sasambat ka Yesus menta ampun.

1. Kakuatan Iman: Diajar ti penderita lepra dina Lukas 17:13

2. Ceurik ka Yesus: Diajar ti lepra dina Lukas 17:13

1. Mateus 9:27-28 - Dua lalaki buta crying kaluar ka Yesus pikeun rahmat

2. Mateus 15: 22-28 - A awéwé Canaanite crying kaluar ka Yesus pikeun rahmat

Lukas 17:14 Jeung nalika anjeunna ningali aranjeunna, anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Geura ningalikeun diri ka imam." Sarta eta kajadian, éta, nalika maranéhna indit, aranjeunna cleansed.

Jalma anu lepra dicageurkeun nalika nuturkeun paréntah Yésus pikeun indit némbongkeun diri ka imam-imam.

1: Iman ka Yesus ngakibatkeun nyageurkeun.

2: Nurut ka Yésus mawa berkah.

1: Yesaya 53: 5 "Tapi anjeunna ditindik kusabab pelanggaran urang, anjeunna ditumbuk kusabab kajahatan urang; Hukuman anu nyababkeun urang katengtreman ditibankeun ka Anjeunna, sareng ku tatu-Na urang cageur."

2: Yakobus 5:14-15 “Naha di antara aranjeun aya nu gering? Hayu aranjeunna nelepon sesepuh gareja pikeun ngado'a pikeun aranjeunna sareng males aranjeunna ku minyak dina nami Gusti. Jeung do’a anu ku iman bakal nyageurkeun anu gering; Gusti bakal ngangkat aranjeunna. Upama geus nyieun dosa, tangtu dihampura.”

Lukas 17:15 Jeung salah sahijina, sanggeus manéhna nempo manéhna cageur, balik deui, jeung sora tarik muji ka Allah,

Lalaki éta muji ka Allah pikeun mujijat penyembuhan-Na.

1: Urang ogé kudu ngamulyakeun Allah pikeun sagala mujijat anu geus dipigawé pikeun urang.

2: Nalika urang nampi penyembuhan, urang kedah nyandak waktos pikeun muji sareng muji ka Allah.

1: Jabur 150: 6 - Sadaya anu gaduh napas muji Gusti.

2: Jabur 107:1 - Puji sukur ka PANGERAN, sabab Anjeunna teh hade; Asih-Na langgeng.

Lukas 17:16 Sarta anjeunna sujud dina suku-Na, ngahaturkeun nuhun ka Anjeunna, sarta anjeunna urang Samaria.

Hiji lalaki Samaria sujud dina suku Yesus sarta ngahatur nuhun ka Anjeunna.

1. Hate Syukur: Conto Syukur Urang Samaria

2. Daya Puji: Ngahormatan Yesus ku Ibadah Urang

1. James 1:17 - Unggal kado alus jeung unggal kado sampurna nyaeta ti luhur, turun ti Rama cahaya.

2. Epesus 5:20 - Méré nuhun salawasna jeung pikeun sagalana ka Allah Rama dina nami Gusti urang Yesus Kristus.

Lukas 17:17 Yesus ngawaler, "Naha teu aya sapuluh anu beresih? tapi mana anu salapan?

Petikan éta nyarioskeun kumaha Yesus naroskeun dimana salapan jalma lepra anu diberesihkeun tina panyakit.

1. "Kakuatan Syukur" - Kumaha kurangna sukur salapan urang lepra nunjukkeun pentingna nunjukkeun rasa syukur pikeun berkah.

2. "The Power of Iman" - Kumaha iman brings penyembuhan kana kahirupan urang, sakumaha dibuktikeun ku penyembuhan nu lepers.

1. Jabur 103: 2-3 - Ngaberkahan PANGERAN, O jiwa kuring, sarta ulah poho sagala kauntungan-Na: Anu ngahampura sagala iniquities Anjeun; anu nyageurkeun sagala panyakit anjeun.

2. Kolosa 3:15 - Jeung hayu karapihan Allah aturan dina hate anjeun, nu ogé anjeun disebut dina hiji awak; jeung kudu bersyukur.

Lukas 17:18 Teu aya deui anu balik deui pikeun ngamulyakeun ka Allah, iwal ti ieu urang asing.

Petikan ieu nyorot pentingna masihan kamulyaan ka Allah, sareng kumaha éta jarang kajadian.

1. "Kasenian Hilap Ngamulyakeun Gusti"

2. "Nilai Syukur Ka Gusti"

1. Kolosa 3:17 - "Jeung naon anu anjeun lakukeun, dina kecap atawa amal, ngalakukeun sagalana dina nami Gusti Yesus, mere nuhun ka Allah Rama ngaliwatan anjeunna."

2. Yesaya 12: 4 - "Jeung anjeun bakal nyebutkeun dina poé éta: "Bersyukur ka Gusti, nelepon kana ngaranna, sangkan dipikawanoh lampah-Na diantara bangsa, ngumumkeun yén ngaranna geus Maha Agung."

Lukas 17:19 Saur anjeunna ka anjeunna, "Geura, balik ka jalan anjeun, iman anjeun geus cageur anjeun."

Ayat ieu nunjukkeun yén Yesus nyageurkeun éta lalaki sareng nyarioskeun ka anjeunna yén imanna parantos nyageurkeun anjeunna.

1: Urang kudu inget yén iman urang ka Yésus nu bakal nyageurkeun jeung nyageurkeun urang.

2: Yesus tiasa nyageurkeun sareng kasampurnaan pikeun urang upami urang percanten ka Anjeunna sareng iman.

1: Yermia 17:14 - Dudung kuring, O Lord, sarta kuring bakal healed; nyalametkeun kuring, sarta kuring bakal disimpen: pikeun anjeun muji abdi.

2: James 5:15 - Jeung doa iman bakal nyalametkeun nu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi; jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, maranéhanana baris dihampura manéhna.

Lukas 17:20 Jeung nalika anjeunna ditaros ku urang Parisi, iraha Karajaan Allah bakal sumping, anjeunna ngawaler aranjeunna, saurna, "Karajaan Allah sumpingna henteu kalayan ningali.

Yesus ngawaler patarosan urang Parisi ngeunaan iraha Karajaan Allah bakal sumping, nyarios yén éta moal datang kalayan observasi.

1. "Karajaan Allah Geus Deukeut"

2. "Kahaluman Karajaan Allah"

1. Rum 14:17 - Pikeun Karajaan Allah teu masalah dahar jeung nginum tapi kabeneran jeung perdamaian jeung kabagjaan di Roh Suci.

2. Kolosa 1:13 - Anjeunna geus dikirimkeun urang ti domain tina gelap jeung mindahkeun urang ka Karajaan Putra-Na tercinta.

Lukas 17:21 Moal aya anu nyebatkeun, 'Tuh di dieu! atawa, aya! pikeun, behold, Karajaan Allah aya dina anjeun.

Karajaan Allah sanes tempat fisik, tapi aya di jero urang sadayana.

1. ”Karajaan Allah Aya Dina Anjeun: Pesen Pangharepan sareng Panglipur”

2. "Kumaha Ngaksés Karajaan Allah: Léngkah Praktis Pikeun Ningkatkeun Iman Anjeun"

1. Mateus 18:20 "Sabab dimana dua atawa tilu kumpul dina ngaran Kami, di dinya Kami diantara aranjeunna."

2. Kolosa 1: 27 "Ka aranjeunna Allah milih pikeun terang kumaha agungna di antara bangsa-bangsa lain anu kabeungharan kamulyaan tina misteri ieu, nya éta Kristus dina anjeun, harepan kamulyaan."

Lukas 17:22 Saur-Na deui ka murid-murid, “Bakal datang mangsana, lamun maraneh hayang ningali salah sahiji poena Putra Manusa, tapi maraneh moal nenjo.

Poé Yesus bakal datang nalika murid-murid bakal hoyong ningali aranjeunna, tapi aranjeunna moal tiasa.

1. Kakuatan Karinduan: Kumaha Milarian Kasugemaan dina Kahayang anu Teu Kacumponan

2. Karajaan Allah: Karajaan Kaajaiban Ghaib

1. Rum 8: 18-19 - "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman ayeuna henteu pantes dibandingkeun sareng kamulyaan anu bakal diungkabkeun ka urang. Sabab ciptaan-ciptaan teh ngadago-dago pisan katembongna putra-putra Allah.”

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

Lukas 17:23 Jeung maranéhna bakal nyebutkeun ka anjeun, Tempo di dieu; atawa, tingali aya: indit teu sanggeus aranjeunna, atawa nuturkeun aranjeunna.

Yésus naséhat supaya ulah nuturkeun guru-guru palsu anu bakal ngajauhkeun jalma-jalma tina ajaran-ajaran-Na.

1. Pentingna Nuturkeun Yesus: Diajar Ngabedakeun Guru Palsu

2. Netepkeun Kursus: Tetep Sasuai kana Ajaran Yesus

1. Rasul 17:11 - Ieu leuwih mulya ti maranéhanana di Tesalonika, di yén maranéhna narima kecap kalayan sagala kesiapan pikiran, sarta searched Kitab Suci poean, naha éta hal éta kitu.

2. John 14: 6 - Yesus saith ka manéhna, Kami jalan, bebeneran, jeung kahirupan: teu saurang ogé datang ka Rama, tapi ku Kami.

Lukas 17:24 Pikeun sakumaha kilat, nu lighteneth kaluar ti hiji bagian handapeun langit, shith ka bagian séjén handapeun langit; kitu ogé bakal Putra Manusa dina poé-Na.

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan datangna Putra Manusa sareng kumaha ayana-Na bakal sapertos kilat.

1. Datangna Putra Manusa - Nyiapkeun pikeun Mulih-Na

2. Cahya Pangéran - Suka bungah dina kaagungan-Na

1. Yesaya 60: 1 - Bangun, caang; pikeun cahaya anjeun geus datang, jeung kamulyaan Gusti geus risen kana thee.

2. 2 Corinthians 4: 6 - Pikeun Allah, anu maréntahkeun caang ka caang kaluar tina gelap, geus caang dina hate urang, pikeun méré cahaya pangaweruh ngeunaan kamulyaan Allah dina nyanghareupan Yesus Kristus.

Lukas 17:25 Tapi mimitina anjeunna kudu sangsara loba hal, sarta ditolak ku generasi ieu.

Petikan ieu nyarioskeun kasangsaraan sareng panolakan anu disanghareupan ku Yesus sateuacan kamulyaan-Na.

1. Sangsara Yesus: Hiji Model pikeun Kahirupan Kristen

2. Panolakan: Nalika Dunya Nyarios 'Henteu'

1. Yesaya 53: 3-5 - Anjeunna hina jeung ditampik ku umat manusa, hiji lalaki sangsara, sarta wawuh jeung nyeri. Sapertos hiji jalma anu nyumputkeun wajahna, anjeunna hina, sareng urang nganggap anjeunna rendah.

2. Ibrani 12: 2 - Hayu urang museurkeun panon urang kana Yesus, pangarang jeung perfecter iman urang, anu pikeun kabagjaan diatur saméméh anjeunna endured salib, scorning éra na, sarta diuk turun di leungeun katuhu tahta Allah. .

Lukas 17:26 Jeung sakumaha dina poé Noe, jadi bakal jadi ogé dina poé Putra Manusa.

Ari Nuh bakal sarua jeung jaman Yésus.

1. Banjir: Palajaran ngeunaan Nyiapkeun Pikeun Datangna Allah

2. Jangji Allah ngeunaan panebusan dina Jaman Nuh

1. Yesaya 43:18-19 - Inget ye teu hal baheula, atawa nganggap hal heubeul. Behold, kuring bakal ngalakukeun hiji hal anyar; ayeuna bakal spring mudik; Naha anjeun moal terang?

2. 2 Peter 3: 3-4 - Nyaho ieu mimitina, nu aya bakal datang dina poé panungtung scoffers, leumpang nurutkeun lusts sorangan, Jeung paribasa, Dimana jangji datangna-Na? pikeun saprak bapa murag saré, sagala hal terus sakumaha aranjeunna ti mimiti ciptaan.

Lukas 17:27 Maranehna dahar, nginum, kawin, dikawinkeun, nepi ka poe Noe asup kana Parahu, jeung caah datang, ngancurkeun kabeh.

Petikan ieu nyorot akibat tina teu malire kana peringatan Allah ngeunaan pengadilan. 1: Urang kudu merhatikeun pépéling Allah jeung ngajauhan dosa saméméh telat. 2: Urang kudu nganuhunkeun kana welas asih jeung kurnia Allah sarta hirup hirup anu nyenangkeun Mantenna. 1: Rum 6:23 - "Kanggo upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang." 2: Mateus 7: 13-14 - "Asupkeun ku Gerbang heureut. Pikeun Gerbang lega sarta jalan anu gampang nu ngarah ka karuksakan, sarta jalma anu asup ku eta loba. Pikeun Gerbang sempit jeung jalan anu teuas. anu nungtun kana kahirupan, sareng anu mendakan éta sakedik."

Lukas 17:28 Kitu ogé sakumaha dina jaman Lot; maranehna dahar, nginum, meuli, ngajual, melak, ngawangun;

Dina jaman Lot, jalma-jalma ngalaksanakeun kahirupan sareng kagiatan sapopoé sapertos biasa.

1. Bahaya Kasugemaan: Pangajian Lukas 17:28

2. Hirup dina Momen: Conto Lot dina Lukas 17:28

1. Kajadian 19:14-17 - Lot jeung kulawargana ngungsi ti Sodoma jeung Gomora.

2. Amos 6: 1-7 - Warning ngalawan complacency na ignoring nu plight nu miskin.

Lukas 17:29 Tapi dina dinten anu sami anu Lot kaluar ti Sodoma hujan seuneu jeung walirang ti langit, sarta ancur kabeh.

Lot ninggalkeun Sadumu dina dinten anu sami hujan seuneu jeung walirang turun ti langit, ngancurkeun kota jeung dulur di dinya.

1. Hirup kalawan Perspéktif Abadi

2. Kabur Godaan

1. Ibrani 13:14 - Pikeun di dieu urang teu boga kota langgeng, tapi urang neangan kota nu bakal datang.

2. 2 Timoteus 2:22 - Ku kituna ngungsi karep youthful jeung ngudag kaadilan, iman, cinta, jeung karapihan, babarengan jeung jalma anu nelepon ka Gusti ti jantung murni.

Lukas 17:30 Malah bakal jadi dina poé nalika Putra Manusa wangsit.

Yésus ngajar murid-muridna yén poé mulangna bakal siga jaman Nuh jeung Elut.

1. Poé Pangéran: Nyiapkeun Haté Urang Pikeun Datangna

2. Hirup Soleh di Dunya Kafir

1. Rum 13:11-14 : “Salian ti éta, aranjeun geus nyaho kana waktuna, yén waktuna geus datang pikeun aranjeun hudang tina saré. Pikeun kasalametan leuwih deukeut ka urang ayeuna ti mimiti urang percaya. Peuting geus jauh; poé geus deukeut. Ku kituna hayu urang tuang kaluar karya gelap sarta ngagem armor cahaya. Hayu urang leumpang anu bener sakumaha dina beurang, ulah dina pesta-pesta jeung mabok, ulah dina cabul jeung sensuality, ulah gelut jeung dengki."

2. 1 Tesalonika 5:1-5 : ”Ayeuna ngeunaan jaman jeung usum, dulur-dulur, aranjeun teu kudu aya anu dituliskeun ka aranjeun. Pikeun anjeun sorangan sadar pinuh yén poé Gusti bakal datang kawas maling dina peuting. Nalika jalma-jalma nyarios, 'Aya katengtreman sareng kaamanan,' maka aranjeunna bakal kabinasaan ngadadak, sapertos kanyeri ngalahirkeun ka ibu hamil, sareng aranjeunna moal luput. Tapi anjeun teu di gelap, baraya, pikeun poé éta kaget anjeun kawas maling. Pikeun anjeun sadaya barudak cahaya, barudak poé. Urang lain peuting atawa gelap. Ku kituna hayu urang ulah sare, kawas batur, tapi hayu urang tetep jagjag jeung jadi sover ".

Lukas 17:31 Dina poe eta, saha anu aya di luhur imah, jeung barang-barangna di imah, hayu manéhna turun pikeun nyokot eta, jeung nu aya di sawah, hayu manéhna ogé ulah balik deui.

Dina poé éta, Yésus ngingetkeun urang pikeun tetep aya di tempat urang, teu sual kaayaanana.

1. Tetep Teguh dina Iman: Kecap-kecap Yésus dina Lukas 17:31 ngingetkeun urang pikeun tetep iman jeung percaya ka Yéhuwa, sanajan aya cobaan.

2. Sing Teguh dina Kateupastian: Kecap-kecap Yésus dina Lukas 17:31 ngajurung urang pikeun tetep satia sanajan hirup sigana teu pasti.

1. Ibrani 10:35-36 - Ku kituna ulah buang jauh kapercayaan anjeun; eta bakal richly diganjar. Anjeun kedah tabah supados nalika parantos ngalaksanakeun pangersa Allah, anjeun bakal nampi naon anu dijangjikeun-Na.

2. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa setan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, atawa kakuatan nu mana wae nu, boh jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sadaya ciptaan, bakal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

Lukas 17:32 Inget pamajikan Lot.

Petikan ieu mangrupikeun peringatan ti Yesus ngeunaan bahaya ningali ka tukang. Anjeunna carita pamajikan Lot urang nu nempo ka tukang sarta robah jadi rukun uyah.

1. "Bahaya Neuteup Ka Belakang"

2. "Kakuatan Taat: Carita Pamajikan Elut"

1. Ibrani 12: 1-2 "Ku sabab eta, ku sabab kami dikurilingan ku méga anu ageung saksi, hayu urang nyingkirkeun unggal beurat, sareng dosa anu caket pisan, sareng hayu urang lumpat kalayan sabar dina balapan anu ditunjukkeun sateuacanna . Kami, ningali ka Yesus, anu ngadegkeun sareng nyampurnakeun iman urang, anu ku kabungahan anu dititipkeun sateuacan Anjeunna nanggung salib, nganggap éra, sareng linggih di sisi katuhu tahta Allah."

2. Rum 8:13-14 "Kanggo lamun hirup nurutkeun daging anjeun bakal maot, tapi lamun ku Roh anjeun maéhan amal awak, anjeun bakal hirup. Pikeun sakabéh anu dipingpin ku Roh Allah. nyaeta putra-putra Allah."

Lukas 17:33 Sing saha anu hayang nyalametkeun nyawana bakal leungit; jeung sing saha anu leungiteun nyawana, bakal ngajaga nyawana.

Sing saha anu museur kana ngajaga diri ahirna bakal ancur, sedengkeun anu ngorbankeun dirina bakal disalametkeun.

1. Paradoks Pangorbanan Diri: Diajar Asih Ka Diri Ku Ngantunkeun

2. Kakuatan nyerah: Kumaha Milarian Kahirupan Leres ngalangkungan Pasrah

1. Markus 8:34-38 - panggero Yesus pikeun mungkir diri hiji urang jeung nyandak up cross-Na.

2. Mateus 16:24-27 - warning Yesus ngeunaan naon hartina nuturkeun manéhna.

Lukas 17:34 Kami ngabejaan ka maneh, dina peuting eta bakal aya dua lalaki dina hiji ranjang; nu hiji bakal dicokot, jeung nu sejenna bakal ditinggalkeun.

Dua bakal dibagi dina ranjang tunggal: hiji bakal dicokot sarta séjén ditinggalkeun.

1. Dikotomi Penghakiman: Kumaha Allah Ningali Penampilan Kapungkur

2. Perumpamaan Jalma Satia jeung Kafir: Leumpangna Taat ka Allah

1. Mateus 24:40-41 - "Lajeng dua lalaki bakal di sawah; hiji bakal dicokot jeung hiji ditinggalkeun. Ku sabab kitu sing waspada, sabab anjeun henteu terang dinten mana Gusti anjeun sumping."

2. Mateus 25:31-34 - “Lamun Putra Manusa datang dina kamulyaan-Na, jeung sakabeh malaikat suci jeung Anjeunna, mangka Anjeunna bakal linggih dina tahta kamulyaan-Na. Sakabeh bangsa bakal karumpul di payuneuna-Na, sarta Mantenna bakal misah-misahkeun hiji-hiji, saperti pangon anu ngabagi domba jeung embe. Jeung Anjeunna bakal nangtukeun domba dina leungeun katuhu-Na, tapi embe di kénca. Geus kitu Raja bakal nimbalan ka nu aya di katuhueuna-Na, ‘Hayu, aranjeun anu diberkahan ku Rama Kami, warisan Karajaan anu geus disayagikeun pikeun maraneh ti mimiti dunya dijadikeun.’”

Lukas 17:35 Dua awéwé bakal grinding babarengan; nu hiji bakal dicokot, jeung nu saurang deui ditinggalkeun.

Dua jalma bakal dihukum, hiji bakal disalametkeun sareng hiji bakal ditinggalkeun.

1: Urang kudu salawasna siap pikeun poé pangadilan urang jeung tetep deukeut ka Allah.

2: Teu sual kaayaan urang, Allah boga rencana pikeun sarerea jeung bakal ngahukum urang sasuai.

1: Mateus 24:40-41 “Terus aya dua jelema di tegal; hiji bakal dicokot jeung hiji bakal ditinggalkeun. Dua awéwé bakal grinding di ngagiling; anu saurang bakal dicandak, anu saurang bakal ditinggalkeun."

2: 2 Korinta 5: 10 "Kanggo urang sadayana kedah némbongan sateuacan korsi pengadilan Kristus, supados masing-masing tiasa nampi naon anu parantos dilakukeun dina awak, naha saé atanapi anu jahat."

Lukas 17:36 Dua lalaki bakal di sawah; nu hiji bakal dicokot, jeung nu saurang deui ditinggalkeun.

Dua lalaki bakal boga pangalaman kontras, hiji dibawa kabur sarta séjén ditinggalkeun balik.

1. Pentingna disiapkeun pikeun anu teu disangka-sangka.

2. Kakuatan kersa Allah pikeun ngawujud dina kahirupan urang.

1. Mateus 25: 1-13 - pasemon tina Sapuluh Virgins.

2. James 4: 13-15 - Planning keur mangsa nu bakal datang kalawan hikmah jeung humility.

Lukas 17:37 Jawabna, “Di mana, Gusti? Saur-Na ka aranjeunna, "Di mana wae awak aya, di dinya bakal garuda dikumpulkeun babarengan."

Yesus nyarioskeun ka murid-muridna yén dimana waé aya awak, garuda bakal sumping.

1. Panggero Gusti: Ngawalon Ondangan Gusti

2. Kakuatan Ngumpul: Naha Urang Kudu Silih

1. John 15: 5 - "Kami anggur; anjeun dahan. Sing saha anu tetep di Kami sarta Kami di Anjeunna, nya eta anu ngahasilkeun loba buah, pikeun pisah ti Kami anjeun teu bisa ngalakukeun nanaon."

2. Ibrani 10:25 - "Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus."

Lukas 18 ngandung ajaran Yesus ngeunaan doa, rendah haté, sareng biaya nuturkeun Anjeunna. Éta kalebet Perumpamaan ngeunaan Janda Pengkuh sareng urang Parisi sareng Pemungut Pajak, ogé interaksi Yesus sareng pangawasa anu beunghar sareng ramalan-Na ngeunaan pupusna.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus nyarioskeun misil ka murid-murid-Na pikeun nunjukkeun yén aranjeunna kedah salawasna ngadoa sareng henteu nyerah. Dina misil ieu, randa anu pengkuh terus datang ka hakim anu teu adil nungtut kaadilan ngalawan musuhna. Sanajan mimitina horéam, hakim ahirna ngabulkeun kaadilan nya jadi manehna moal ngagem anjeunna kaluar ku kegigihan nya. Yesus ngagunakeun carita ieu pikeun ajak doa pengkuh tur iman dina kaadilan pamungkas Allah (Lukas 18: 1-8). Anjeunna teras nyarioskeun misil anu sanés ngeunaan dua lalaki anu angkat ka Bait Allah pikeun ngadoa - anu saurang urang Parisi sareng anu saurang deui mulung pajeg. Urang Parisi reueus muji sukur ka Allah anjeunna henteu sapertos jalma-jalma anu sanés-rampog, tukang jahat, jinah-atanapi sapertos tukang mulung pajeg ieu bari tukang mulung pajeg nangtung di kajauhan bahkan moal neuteup ka langit tapi neunggeul dadana nyarios, 'Gusti ampun ka abdi jalma dosa.' Yesus muji tukang mulung pajeg humility leuwih timer righteousness Parisi nyebutkeun unggal exalts dirina bakal hina saha humbles dirina bakal exalted (Lukas 18: 9-14).

Ayat 2: Jalma-jalma ogé mawa orok-orok ka Yesus pikeun dirampa, tapi nalika murid-murid narenjo, tapi Yesus nyauran murangkalih sumping, saur-Na, 'Hayu murangkalih sumping, ulah ngahalangan aranjeunna Karajaan Allah anu sapertos kitu. anu moal narima Karajaan Allah kawas budak leutik moal asup ka dinya' emphasizing perlu iman childlike humility asup ka Karajaan (Lukas 18:15-17). Hiji pangawasa tangtu naroskeun ka Anjeunna naon anu kedah anjeunna laksanakeun pikeun mewarisi hirup anu langgeng anu ngarahkeun diskusi paréntah panguasa anu diklaim dijaga saprak budak ngora, tapi nalika dicaritakeun ngajual sagala hal anu masihan jalma miskin ngagaduhan harta karun surga nuturkeun Anjeunna janten sedih pisan sabab jegud pisan ngagambarkeun tantangan kabeungharan nunjukkeun komitmen pemuridan anu leres. ( Lukas 18:18-25 ). Nalika murid-murid ditaroskeun saha anu tiasa nyalametkeun réspon kasusah anu beunghar asup ka Karajaan Allah ngawaler naon anu mustahil manusa mungkin Allah nunjukkeun kasalametan ahirna rahmat polah Ilahi saluareun prestasi usaha manusa (Lukas 18:26-27).

Alinea ka-3: Petrus tuluy nunjukeun yen maranehna geus ninggalkeun sagala nu dipiboga pikeun nuturkeun Anjeunna. Anu dijawab ku Yesus, saleresna moal aya anu ninggalkeun bumi atanapi istri atanapi dulur-dulur atanapi indung bapa atanapi murangkalih demi Karajaan Allah anu bakal gagal nampi sababaraha kali langkung seueur dina jaman ieu dina umur anu bakal datang, hirup anu langgeng negeskeun deui ganjaran pangorbanan anu dilakukeun pikeun Karajaan duanana. hirup kahareup ayeuna (Lukas 18:28-30). Nalika nuju ka Yerusalem Anjeunna nyandak dua belas ka aranjeunna nyarioskeun ka aranjeunna sadayana anu diserat ngeunaan Nabi-Nabi ngeunaan Putra Manusa bakal digentos, kalebet diserahkeun ka bangsa-bangsa sanés anu dihina, dihina nyiduh dina disebat, dipaéhan dinten katilu naék deui, sanaos ramalan anu jelas, aranjeunna gagal ngartos hartosna hal-hal ieu sabab disumputkeun ti aranjeunna . henteu terang naon anu diomongkeun ku Anjeunna nunjukkeun pangertian anu terbatas pikeun ngalaksanakeun misi mesianik dina waktosna (Lukas 18: 31-34). Panungtungan bab ditungtungan ku nyageurkeun pengemis buta deukeut Yerikho ngajerit 'Yesus Putra Daud ampun ka abdi!' Sanajan jalma rebuking anjeunna tetep jempé ngagorowok sagala beuki 'Putra Daud ampun ka abdi!' Yesus dieureunkeun maréntahkeun lalaki dibawa manéhna nanya ka manéhna naon manéhna hayang. Cenah 'Gusti abdi hoyong ningali.' Yesus ngadawuh ka manéhna 'Tampa tetempoan anjeun iman anjeun geus healed anjeun.' Geuwat manéhna narima tetempoan na dituturkeun Yesus muji ka Allah sakabeh jalma nempo eta masihan pujian Allah signifying otoritas mesianic ketuhanan leuwih afflictions fisik kakuatan iman mawa ngeunaan penyembuhan (Lukas 18: 35-43).

Lukas 18:1 Jeung manéhna spoke hiji misil ka maranehna nepi ka tujuan ieu, nu lalaki kudu salawasna solat, jeung teu pingsan;

Parabel ngeunaan randa pengkuh ngadorong urang pikeun salawasna ngadoa sareng henteu nyerah.

1. "Kakuatan Kegigihan dina Sholat"

2. "Entong nyerah: Kaberkahan Sholat Tanpa Pingsan"

1. James 5:16 - "The solat jalma soleh boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

2. Rum 12:12 - "Gumbira dina harepan, kudu sabar dina tribulation, tetep dina solat."

Lukas 18:2 Saurna, "Di hiji kota aya hakim anu henteu sieun ka Allah, henteu nganggap ka manusa.

Yésus nyaritakeun hiji misil ngeunaan hakim nu teu percaya ka Allah jeung teu paduli ka jalma-jalma.

1. Allah Manggil Urang Kudu Iman jeung Némbongkeun Welas Asih

2. Entong Sieun atanapi Mamang Ngalanglang Ngalakukeun Anu Bener

1. Yakobus 2:14-18 - Naon gunana, dulur-dulur, lamun aya nu ngaku-ngaku iman tapi teu boga amal? Naha iman sapertos kitu tiasa nyalametkeun aranjeunna?

2. Paribasa 3: 5-6 - Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun sareng henteu lean kana pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

Lukas 18:3 Di eta kota aya hiji randa; sarta manéhna datang ka manéhna, paribasa, Males kuring tina musuh kuring.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan randa anu naroskeun ka Yesus pikeun males ka musuhna.

1. "Kakuatan Iman: Panawaran Hiji Randa ka Yesus"

2. "Kakuatan Pengkuh: Panawaran randa ka Gusti"

1. Mateus 5: 5 - "Bagja anu lemah lembut: pikeun maranéhna bakal inherit bumi."

2. Siloka 21:31 - "Kuda geus disiapkeun ngalawan poé perang: tapi kaamanan nyaeta ti Gusti."

Lukas 18:4 Sarta manéhna teu daék bari: tapi sanggeus manéhna ngomong dina dirina sorangan, Sanajan kuring teu sieun Allah, atawa teu paduli manusa;

Perumpamaan randa pengkuh ngagambarkeun pentingna pengkuh dina solat.

1: Kakuatan pengkuh dina solat bisa mindahkeun gunung jeung muka panto surga.

2: Urang bisa ngagunakeun conto randa anu pengkuh pikeun nunjukkeun pentingna teguh dina doa.

1: Yakobus 5:16 - "Doa jalma soleh gaduh kakuatan anu ageung nalika dianggo."

2: Lukas 11:5-8 - “Saur-Na deui, ‘Saha di antara aranjeun anu boga sobat, anu bakal datang ka manéhna tengah peuting, sarta ngomong ka manéhna, ‘Sobat, nginjeumkeun roti tilu, sabab babaturan kuring geus datang. dina lalampahan, sarta kuring teu boga naon-naon pikeun diadegkeun ka anjeunna'?'”

Lukas 18:5 Tapi ku sabab randa ieu nyusahkeun kuring, kuring bakal ngabales anjeunna, supados anjeunna henteu sering sumping anjeunna nyéépkeun kuring.

Yesus nyarioskeun hiji misil ngeunaan randa anu pengkuh anu milarian kaadilan ti hakim anu teu adil. Anjeunna ngajarkeun yén Gusti bakal ngajawab doa jalma-jalma anu terus-terusan milarian Anjeunna.

1. Ketekunan dina Sholat: Kumaha Iman Sang Randa Bisa Ngahirupkeun Urang

2. The Power of Persistence: Kumaha Kateguhan randa urang Transforms Us

1. Yakobus 5: 16-18 - "Ku sabab eta, ngaku dosa anjeun ka silih jeung neneda keur karana, nu bisa healed. Doa hiji jalma soleh boga kakuatan hébat sakumaha gawéna. Elias éta hiji lalaki jeung a alam kawas urang, sarta anjeunna neneda fervently supaya teu hujan, sarta salila tilu taun genep bulan teu hujan di bumi. Lajeng anjeunna neneda deui, sarta langit masihan hujan, sarta bumi ngahasilkeun buah na."

2. 1 Tesalonika 5:17 - "Neneda tanpa ceasing."

Lukas 18:6 Saur Gusti, "Dengekeun naon anu diomongkeun ku hakim anu teu adil."

Hakim nu teu adil nunjukkeun kumaha Allah ngajawab doa.

1. Allah salawasna ngadangukeun doa urang jeung bakal ngajawab dina waktu-Na sorangan.

2. Urang teu kudu nyerah harepan atawa iman ka Allah, teu paduli kaayaanana.

1. 1 Peter 5: 7 - "casting sakabeh anxieties Anjeun on Anjeunna, sabab Anjeunna paduli keur anjeun."

2. James 5:16 - "Ku sabab eta, ngaku dosa anjeun karana jeung neneda keur karana, nu bisa healed."

Lukas 18:7 Jeung moal Allah bakal males kapilih sorangan, anu beurang peuting ceurik ka Mantenna, sanajan manéhna tega jeung maranehna?

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan kasatiaan Allah dina ngawalon doa umat-Na, sanaos butuh waktos anu lami.

1. Waktu Allah: Sabar dina Nyanghareupan Sholat

2. Kasatiaan Allah: Kayakinan dina Nyanghareupan Kateupastian

1. 1 Tesalonika 5:17 - Neneda tanpa ceasing.

2. Habakuk 2:3 - Pikeun visi masih keur waktu nu tangtu, tapi dina tungtungna eta bakal nyarita, sarta moal bohong: sanajan eta nyangsang, antosan eta; sabab pasti datang, moal reureuh.

Lukas 18: 8 Kuring ngabejaan ka maneh yén anjeunna bakal gancang ngabales aranjeunna. Tapi lamun Putra Manusa datang, naha manéhna manggihan iman di bumi?

Yésus ngingetkeun murid-muridna yén Allah bakal gancang ngabales jalma-jalma soleh, tapi anjeunna heran naha masih aya iman di bumi nalika anjeunna uih deui.

1. Kabutuhan pikeun Pengkuh dina Iman

2. Kapastian Pamalesan Gusti

1. Ibrani 10: 36-39 - "Kanggo anjeun peryogi kasabaran, ku kituna nalika anjeun parantos ngalaksanakeun pangersa Allah anjeun tiasa nampi naon anu dijangjikeun. Sabab, “Sakedap deui, nu bakal datang bakal datang jeung moal reureuh; Tapi jalma bener Kami bakal hirup ku iman, sareng upami anjeunna mundur, jiwa Kami henteu resep ka anjeunna." Tapi kami lain jalma anu nyusut deui jeung ancur, tapi jalma anu iman jeung ngajaga jiwa maranéhanana.

2. Rum 12:19-21 - "Kakasih, ulah males kanyeri, tapi pasrahkeun kana murka Allah, sabab aya tulisan, "Pamales ka kuring, kuring bakal ngabales, saur Gusti." Sabalikna, ”Upami musuh anjeun lapar, tuang anjeunna; lamun manéhna haus, méré manéhna nginum; sabab ku cara kitu maneh bakal nimbulkeun bara api kana sirahna." Ulah kaéléhkeun ku jahat, tapi éléh jahat ku kahadéan.

Lukas 18: 9 Anjeunna nyarioskeun misil ieu ka sababaraha jalma anu percanten ka dirina yén aranjeunna leres, sareng ngahina batur.

Perumpamaan ieu ngajarkeun yén éta salah mun nganggap hina ka batur jeung nganggap leuwih luhur ka diri sorangan.

1: Sombong téh musuh hina.

2: Humility mangrupakeun pondasi bener bener.

1: Pilipi 2: 3-4 - "Ulah ulah ku ambisi egois atanapi sombong sia. Sabalikna, dina karendahan diri hargakeun batur di luhur diri anjeun, henteu ningali kapentingan anjeun sorangan, tapi masing-masing pikeun kapentingan batur."

2: Yakobus 4: 6 - "Allah ngalawan anu sombong, tapi mikanyaah ka anu rendah haté."

Lukas 18:10 Dua lalaki naék ka Bait Allah pikeun neneda; nu saurang urang Parisi, nu saurang deui tukang pajeg.

Perumpamaan ngeunaan urang Parisi sareng Tukang Punggawa nunjukkeun pentingna rendah haté nalika ngadeukeutan ka Allah.

1. Kakuatan Karendahan Hati: Diajar tina Perumpamaan Urang Parisi sareng Tukang Publikasi

2. Sombong vs Karendahan Hati: Naon Anu Urang Bisa Diajar ti Urang Parisi jeung Tukang Publikasi

1. Yakobus 4: 6 "Tapi anjeunna masihan langkung rahmat. Ku sabab kitu eta nyebutkeun, "Allah ngalawan kareueus, tapi maparin rahmat ka nu hina."

2. Siloka 16:18-19 “Kasombongan miheulaan ancur, jeung sumanget sombong saméméh ragrag. Leuwih hade ari hate hina jeung nu miskin, ti batan ngabagi rampasan jeung nu reueus.”

Lukas 18:11 Urang Parisi nangtung bari ngadoa kieu, "Nun Gusti, abdi muji sukur ka Gusti, abdi teu sapertos jalma séjén, extortioners, teu adil, adulterers, atawa malah salaku tukang pajeg ieu.

Urang Parisi muji sukur ka Allah pikeun kaunggulan-Na ti batur.

1: Urang kudu sadar kana berkah anu geus dipaparinkeun ku Allah, tapi kudu rendah hati jeung ulah ngabandingkeun diri jeung batur.

2: Urang kudu narékahan pikeun hirup bener jeung syukur kana kurnia Allah.

1: Yakobus 4:10 - Ngarendahkeun diri ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngaluhuran anjeun.

2: Kolosa 3:12 - Ku sabab eta, salaku umat pilihan Allah, suci tur dearly dipikacinta, pakean yourselves kalawan asih, kahadean, humility, gentleness jeung kasabaran.

Lukas 18:12 Abdi puasa dua kali saminggu, abdi masihan perpuluhan tina sagala anu abdi gaduh.

Petikan ieu tina Lukas 18:12 nyarioskeun ngeunaan jalma anu bakti ka puasa rutin sareng masihan ka garéja tina sagala anu dipiboga.

1: Urang kudu ibadah puasa rutin jeung mere ka gereja kaluar tina sagala nu urang boga.

2: Allah geus masrahkeun harta urang jeung urang kudu satia dina ngagunakeun eta pikeun ngawula ka Anjeunna.

1: 1 Corinthians 4: 2 - "Leuwih ti éta diperlukeun dina stewards, yén lalaki kapanggih satia."

2: Paribasa 3: 9-10 - "Ngahormatan Gusti kalayan harta anjeun, sareng ku hasil pangheulana tina sagala paningkatan anjeun; ku kituna lumbung anjeun bakal pinuh ku seueur, sareng tong-tong anjeun bakal pinuh ku anggur anyar."

Lukas 18:13 Jeung tukang pajeg, nangtung jauh jauh, teu hayang nepi ka saloba panon-Na ka langit, tapi neunggeul kana dada-Na, pokna, “Alhamdulillah, mugi-mugi abdi teh jalmi dosa!”

Hiji tukang pajeg, nangtung jauh ti balaréa, neneda ka Allah pikeun rahmat, teu bisa neuteup ka langit.

1. Panggero pikeun Ngaku - ngaku dosa sareng kakurangan urang sateuacan Gusti sareng milarian rahmat-Na.

2. Doa Hate - nyiar rahmat Allah kalayan hina sareng haté anu kaduhung.

1. Jabur 51:17 - The kurban Allah anu roh pegat, a patah hati jeung contrated, O Allah, Anjeun moal hina.

2. James 4: 6-7 - Tapi Anjeunna masihan langkung rahmat. Ku sabab kitu Anjeunna nyarios: "Allah nolak jalma anu sombong, tapi masihan rahmat ka anu rendah haté." Ku sabab kitu pasrahkeun ka Allah. Nolak Iblis sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

Lukas 18:14 Kami ngabejaan ka maneh, ieu lalaki indit ka imahna diyakinkeun tinimbang séjén: pikeun unggal hiji anu exalteth dirina bakal abased; jeung sing saha nu ngarendahkeun dirina bakal diluhurkeun.

Petikan ieu nyarioskeun pentingna humility, negeskeun yén jalma anu ngarendahkeun diri bakal diluhurkeun.

1. "Kakuatan Karendahan Hati: Diajar tina Perumpamaan Urang Parisi sareng Pemungut Pajak"

2. "Kaluhuran Karendahan Hati: Berkah tina Ngarendahkeun Diri"

1. James 4:10 - "Hunder yourselves sateuacan Gusti, sarta anjeunna bakal ngangkat anjeun nepi."

2. Siloka 16:18 - "Sombong mana saméméh karuksakan, jeung sumanget haughty saméméh ragrag."

Lukas 18:15 Jeung maranéhna dibawa ka Anjeunna ogé orok, anjeunna bakal nyabak aranjeunna;

Baris Anyar: Murid-murid Yesus nyaah ka jalma-jalma anu mawa orok ka Anjeunna pikeun berkah.

1. Pentingna humility jeung reverence dina approaching Yesus.

2. cinta Yesus sarta ditampa barudak.

1. Markus 10:13-16 , “Jeung maranehna mawa murangkalih ka Anjeunna supaya Anjeunna bisa nyabak eta, jeung murid-murid rebuked eta. Tapi waktu Yesus ningali eta, Anjeunna indignant sarta ngadawuh ka aranjeunna, 'Kéngingkeun barudak datang ka Kami; Ulah ngahalangan aranjeunna, pikeun sapertos milik Karajaan Allah. Satemenna, Kami nyebutkeun ka anjeun, anu saha teu narima Karajaan Allah kawas budak leutik moal asup ka dinya.' Sareng anjeunna nyandak aranjeunna dina panangan sareng ngaberkahan aranjeunna, numpangkeun panangan ka aranjeunna."

2. Mateus 19:13-15, “Lajeng murangkalih dibawa ka Anjeunna, supados anjeunna numpangkeun panangan sareng neneda. Murid-murid nyarahoeun ka jelema-jelema, tapi Isa ngadawuh, 'Mugi-mugi murangkalih sumping ka Kami, ulah dihalang-halang, margi anu kagungan Karajaan Sawarga teh.' Sarta anjeunna nempatkeun leungeun-Na dina aranjeunna sarta indit."

Lukas 18:16 Tapi Yesus manggil aranjeunna ka anjeunna, sarta ngadawuh, "Biasa barudak leutik datang ka Kami, sarta ulah dilarang aranjeunna, pikeun maranéhanana anu Karajaan Allah."

Yésus ngajurung urang sangkan siga budak jeung narima Karajaan Allah.

1: Urang kudu jadi kawas barudak pikeun asup ka Karajaan Allah.

2: Urang kudu narima Karajaan Allah saperti barudak.

1: Mateus 18:3 - Jeung cenah, Verily Kami nyebutkeun ka anjeun, iwal anjeun dirobah, sarta jadi kawas budak leutik, anjeun moal asup ka Karajaan Sawarga.

2: Markus 10:14 - Tapi nalika Yesus ningali eta, anjeunna loba displeased, sarta ngadawuh ka aranjeunna, "Biasa barudak leutik datang ka Kami, sarta ulah dilarang aranjeunna: pikeun sapertos ieu Karajaan Allah."

Lukas 18:17 Sabenerna Kami nyebutkeun ka anjeun, Saha waé anu henteu nampi Karajaan Allah sapertos budak leutik, moal aya anu asup ka dinya.

Karajaan Allah kedah ditampi kalayan iman sapertos budak leutik.

1: Urang kudu asup ka Karajaan Allah jeung iman sarua jeung innocence anak, percanten ka asih jeung rezeki Allah.

2: Lamun urang hayang asup ka Karajaan Allah, urang kudu nyerah kareueus urang jeung narima eta kalawan iman basajan.

1: Mateus 18: 3 - "Satemenna, kuring nyarioskeun ka anjeun, upami anjeun henteu baralik sareng janten sapertos murangkalih, anjeun moal pernah asup ka Karajaan Sawarga."

2: Galata 5: 22-23 - "Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, lemah lembut, kadali diri; ngalawan hal-hal kitu teu aya hukum.

Lukas 18:18 Jeung hiji pamingpin tangtu nanya ka manéhna, paribasa, “Guru nu hade, naon anu kudu kuring pigawé pikeun inherent hirup langgeng?

Petikan ieu ngajelaskeun patarosan pangawasa ka Yesus ngeunaan kumaha carana kéngingkeun hirup langgeng.

1. Ngartos ajén-inajén anu teu dihargaan tina kahirupan langgeng sareng kumaha carana nampi éta ngalangkungan Yesus Kristus.

2. Daék sumping ka Yesus kalayan patarosan anu jujur sareng komitmen anu tulus pikeun nuturkeun Anjeunna.

1. John 14: 6 - Yesus ngadawuh ka manéhna, "Kami jalan, bebeneran, jeung kahirupan. Moal aya anu datang ka Rama kajaba ngaliwatan Kami.

2. Rum 10: 9-10 - Nu lamun ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus jeung percaya dina haté anjeun yen Allah geus diangkat Anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté hiji percaya kana amal saleh, jeung jeung sungut syahadat dijieun pikeun kasalametan.

Lukas 18:19 Saur Yesus ka anjeunna, "Naha anjeun nyebat abdi saé?" taya nu alus, iwal hiji, nyaeta, Allah.

Ayat ieu nunjukkeun yén Yesus nekenkeun yén ngan ukur Allah anu saé sareng teu aya anu kedah disebat saé.

1. Kaagungan Allah - Kumaha urang kudu salawasna masihan kamulyaan ka Allah nyalira sakumaha teu aya alus iwal Anjeunna.

2. The humility Yesus - Kumaha Yesus humbly ngaku yen ngan Allah anu sabenerna alus.

1. Jabur 116: 5 - Gusti teh welas asih, jeung adil; enya, Allah urang teh welas asih.

2. Mateus 19:17 - Jeung cenah manéhna, Naha anjeun nelepon kuring alus? teu aya anu alus iwal hiji, nyaeta, Allah.

Lukas 18:20 Anjeun terang kana parentah, Ulah zinah, Ulah maehan, Ulah maling, Ulah saksi palsu, Hormat bapa jeung indung anjeun.

Petikan éta nekenkeun pentingna nuturkeun Sapuluh Paréntah, khususna ngarujuk kana ulah zinah, ulah maehan, ulah maok, ulah saksi palsu, sareng hormat ka bapa sareng indung anjeun.

1. "Hirup Kahirupan Ta'at: Sapuluh Paréntah"

2. "Kakuatan Paréntah: Ngahormatan Bapa sareng Indung anjeun"

1. Budalan 20:1-17

2. Epesus 6:1-3

Lukas 18:21 Saur anjeunna, "Ieu sadayana ku kuring di jaga ti budak leutik."

Yesus impressed ku komitmen pangawasa ngora beunghar pikeun nuturkeun hukum ti umur ngora.

1: Urang kudu narékahan pikeun néangan pangersa Allah pas mungkin dina kahirupan urang.

2: Urang kudu satia jeung konsisten dina kanyaah jeung taat ka Allah.

1: Siloka 22:6 - "Ajar murangkalih kana jalan anu sakuduna dituju, sareng nalika sepuh anjeunna moal nyimpang."

2: Rum 12: 2 - "Ulah jadi conforming jeung dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun, ku kituna anjeun bisa discern naon kahayang Allah - naon alus, ditarima jeung sampurna."

Lukas 18:22 Ayeuna Yesus ngadéngé hal ieu, manéhna ngadawuh ka manéhna, “Acan kakurangan Anjeun hiji hal: ngajual sagala nu boga, jeung bagikeun ka nu miskin, jeung anjeun bakal boga harta di sawarga: jeung datang, nuturkeun kuring.

Petikan ieu nembongkeun panggero Yesus kana discipleship radikal: nyerah sagala possessions tur turutan Anjeunna.

1. "Biaya Pemuridan"

2. "Iman Radikal: Ngajual Sadayana sareng Nuturkeun Yesus"

1. Mateus 19:27-30 - "Lajeng Peter ngawaler, "Tingali, kami geus ninggalkeun sagalana tur nuturkeun anjeun. Yesus ngadawuh ka maranehna, "Satemenna, Kami nyebutkeun ka anjeun, dina dunya anyar, nalika Putra Manusa bakal linggih dina tahta kamulyaan-Na, anjeun anu geus nuturkeun Kami ogé bakal diuk dina dua belas tahta, nangtoskeun dua belas kaom Israil. Saha-saha anu ninggalkeun imahna, boh dulur-dulur, bapa, indung, anak, atawa lahan, demi ngaran Kami, bakal meunang saratus kali lipat sarta bakal meunang hirup langgeng.”

2. Markus 10:17-31 - "Jeung nalika anjeunna nuju kaluar dina lalampahan-Na, hiji lalaki lumpat nepi na knelt saméméh anjeunna jeung nanya ka manéhna, "Guru alus, naon anu kudu kuring pigawé pikeun inherit hirup langgeng?" ...Sareng Yesus, neuteup ka anjeunna, mikaasih anjeunna, sarta ngadawuh ka anjeunna, "Anjeun kakurangan hiji hal: balik, ngajual sagala milik anjeun sarta masihan ka nu miskin, sarta anjeun bakal boga harta di sawarga; sarta datang, turutan Kami. .” Ku kesel ku omonganana, manéhna indit ku sedih, sabab boga harta loba pisan."

Lukas 18:23 Jeung nalika anjeunna ngadéngé éta, anjeunna pisan sedih, sabab anjeunna pisan beunghar.

Hiji jalma beunghar kacida sedihna waktu Yésus ngomong yén jalma beunghar mah hésé asup ka Karajaan Sawarga.

1. Ngadopsi Pola Pikir Karajaan: Diajar Ngalayanan sareng Kurban di Karajaan Allah

2. Berkah jeung Beungbeurat Kabeungharan: Nangkeup Tantangan Pangurus

1. Mateus 19: 21-24 - Yesus ngabejaan pangawasa ngora beunghar ngajual sagala possessions sarta nuturkeun Anjeunna.

2. James 5: 1-5 - A warning ka beunghar tobat tina ketidakadilan maranéhanana sarta balik deui ka Gusti.

Lukas 18:24 Jeung nalika Yesus ningali yén anjeunna kacida hanjelu, anjeunna ngadawuh, "Sabaraha héséna jalma anu beunghar asup ka Karajaan Allah!

Yésus ngajarkeun ngeunaan héséna jalma-jalma jegud asup ka Karajaan Allah.

1. Kabeungharan jeung Karajaan Allah: Tantangan Umat-Iman Beunghar

2. Ngawangun Iman Henteu Rejeki: Jalan ka Karajaan Allah

1. Mateus 6: 19-21 "Ulah nyimpen harta karun pikeun diri anjeun di bumi, dimana renget sareng keyeng ngaruksak, sareng dimana maling ngabongkar sareng maling. Tapi nyimpen up for yourselves harta karun di sawarga, dimana moal renget atawa keyeng ngancurkeun, jeung dimana maling teu megatkeun atawa maok; sabab dimana harta anjeun, di dinya ogé haté anjeun.

2. Yakobus 2:1-7 Dulur-dulur kuring, ulah nyepeng iman ka Gusti urang Yesus Kristus, Gusti nu Maha Suci, kalawan pilih kasih. Sabab lamun aya nu asup ka gempungan maneh aya jelema anu make cingcin emas, pakeanana alus, jeung aya oge anu asup ka jelema miskin make pakean kotor, jeung maneh merhatikeun nu make pakean alus jeung ngomong ka manehna, "Anjeun linggih. di dieu, di tempat anu alus," sarta ngomong ka nu miskin, "Anjeun nangtung di dinya," atawa, "Linggih di dieu di footstool Kami," naha anjeun teu némbongkeun partiality antara anjeun sorangan, sarta jadi hakim jeung pikiran jahat?

Lukas 18:25 Pikeun leuwih gampang pikeun onta nembus panon jarum urang, ti pikeun jalma beunghar asup ka Karajaan Allah.

Hésé pikeun jalma anu beunghar asup ka Karajaan Allah.

1: "Nu Beunghar jeung Karajaan Allah" - Alkitab ngingetkeun urang yén hésé pikeun jalma jegud asup ka Karajaan Allah.

2: "Kakuatan Kabeungharan" - Urang kedah waspada kana kakuatan kabeungharan sareng kamampuanana pikeun ngajauhkeun urang tina Karajaan Allah.

1: James 1:11 - Pikeun panonpoe naék kalayan panas scorching sarta withers jukut; kembangna ragrag, jeung kageulisanana binasa. Kitu ogé jalma beunghar bakal luntur di tengah-tengah usahana.

2: Siloka 28:20 - Jalma anu satia bakal loba berkah, tapi sing saha anu gancang-gancang beunghar moal luput dihukum.

Lukas 18:26 Jeung anu ngadarenge eta, ngaromong, “Saha nu bisa disalametkeun?

Passage Jalma ngadéngé pangajaran Yesus jeung nanya saha lajeng bisa disimpen.

1. Panggero Pikeun Kasalametan: Kumaha Narima Panawaran Yesus ngeunaan Hirup Langgeng

2. Ngahindarkeun Dosa Nu Teu Dihampura: Pentingna Ngabales Ondangan Yesus

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2. Rum 10: 9-10 - Lamun ngaku jeung sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung percaya dina haté anjeun yen Allah diangkat manéhna ti nu maraot, Anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté hiji percaya jeung diyakinkeun, jeung sungut hiji confesses jeung disimpen.

Lukas 18:27 Saur-Na, "Hal-hal anu mustahil ku manusa mungkin ku Allah."

Yésus ngajarkeun palajaran ngeunaan kakawasaan doa jeung iman, negeskeun yén ku Allah, sagala hal téh mungkin.

1. "Hirup Kahirupan Iman: Kakuatan Doa"

2. "Mustahil sareng Lalaki, Mungkin sareng Gusti"

1. Rum 4:17-21 - Iman Ibrahim dianggap kabeneran.

2. James 2: 14-26 - Iman tanpa karya nyaeta maot

Lukas 18:28 Lajeng Petrus ngawaler, "Tuh, kami geus ninggalkeun sagala, sarta nuturkeun anjeun."

Murid-murid ninggalkeun sagalana pikeun nuturkeun Yesus.

1. The Power of Discipleship: Naon hartina nuturkeun Yesus

2. Biaya Nuturkeun Yesus: Naon Anu Urang Rék Ninggalkeun?

1. Markus 10:28-31 - Panggero Yesus pikeun pamuda anu beunghar pikeun ninggalkeun sadayana sareng nuturkeun Anjeunna.

2. Ibrani 11: 8 - kahayang Abraham ninggalkeun tanah air sarta nuturkeun panggero Allah

Lukas 18:29 Saur-Na deui ka maranehna, “Satemenna Kami nyebutkeun ka maraneh: Moal aya anu ninggalkeun imah, atawa kolot, atawa dulur-dulur, atawa pamajikan, atawa anak-anak, demi Karajaan Allah.

Teu aya lalaki anu daék ngorbankeun kulawargana demi Karajaan Allah.

1. Allah leuwih penting batan hubungan earthly.

2. Pertimbangkeun biaya nuturkeun Gusti.

1. Mateus 10:37-38 - “Anu leuwih nyaah ka bapa atawa ka indung ti batan ka Kami, teu pantes keur Kami, jeung sing saha anu mikanyaah ka putra atawa ka awewe leuwih ti Kami, henteu pantes pikeun Kami. Jeung saha-saha-saha anu henteu manggul salib-Na sarta nuturkeun Kami, henteu pantes pikeun Kami.”

2. Deuteronomy 6: 5 - "Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun."

Lukas 18:30 Anu moal nampi langkung seueur dina waktos ayeuna, sareng di dunya anu bakal datang, hirup anu langgeng.

Petikan nyarioskeun kana jangji hirup anu langgeng sareng berkah manifold di ayeuna sareng ka hareup.

1. Jangji Hirup Abadi: Tingali dina Lukas 18:30

2. Panén Manifold Berkah: Hiji Ujian Lukas 18:30

1. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. Mateus 19:29 - Jeung dulur anu geus ninggalkeun imah atawa baraya atawa sadulur atawa bapa atawa indung atawa barudak atawa sawah pikeun demi kuring bakal narima saratus kali leuwih jeung bakal inherit hirup langgeng.

Lukas 18:31 Lajeng Anjeunna nyandak dua belas ka Anjeunna, sarta ngadawuh ka aranjeunna, Behold, urang indit ka Yerusalem, sarta sagala hal anu ditulis ku nabi-nabi ngeunaan Putra Manusa bakal dilaksanakeun.

Yesus nyiapkeun dua belas murid pikeun kajadian anu bakal datang nalika aranjeunna angkat ka Yerusalem.

1: Rencana Allah sampurna sareng teu aya kasalahan, kersa-Na bakal dilakukeun.

2: Yesus satia kana misi anu dipasihkeun ku Allah ka Anjeunna, sareng urang kedah narékahan pikeun ngalakukeun éta.

1: Pilipi 2: 8 - Sareng kapendak dina penampilan sapertos manusa, anjeunna ngarendahkeun diri kalayan taat dugi ka maot - bahkan maot dina kayu salib!

2: Yesaya 53:12 - Ku sabab kuring bakal ngabagi anjeunna bagian jeung loba, sarta anjeunna bakal ngabagi rampasan jeung kuat, sabab anjeunna dituang kaluar jiwa-Na nepi ka maot sarta wilanganana jeung transgressors; tapi anjeunna nanggung dosa seueur, sareng ngadamel syafaat pikeun anu ngalanggar.

Lukas 18:32 Sabab Anjeunna bakal diserenkeun ka bangsa-bangsa sejen, sarta bakal dipoyok, dihina, jeung diciduh.

Yesus bakal dikirimkeun ka kapir jeung sangsara humiliation jeung panyiksaan.

1. Nyandak Salib Kami: Pentingna Pangorbanan Diri

2. Kakuatan Panghampura: Conto Yesus ngeunaan Cinta Tanpa Sarat

1. Yesaya 53: 3-5 - Anjeunna hina jeung ditampik lalaki; a man of sorrows, jeung acquainted jeung grief: jeung urang nyumput salaku éta beungeut urang ti manéhna; anjeunna hina, sarta kami esteemed anjeunna henteu.

2. 1 Peter 2: 21-25 - Pikeun malah hereunto anjeun disebut: sabab Kristus ogé sangsara pikeun urang, ninggalkeun urang conto, nu kudu nuturkeun léngkah-Na: Anu teu ngalakukeun dosa, atawa ieu guile kapanggih dina sungut-Na.

Lukas 18:33 Jeung maranehna bakal scourage manéhna, jeung maehan manéhna, sarta dina katilu poé manéhna bakal gugah deui.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus disebat sareng dipaehan dina dinten katilu, teras gugah deui.

1. "Nungkulan Pupusna: Kabangkitan Yesus"

2. "Kakuatan Panebusan Ngaliwatan Pangorbanan Yesus"

1. 1 Korinta 15: 55-57 ( "Dimana, o maot, kameunangan anjeun? Dimana, o maot, nyeureud anjeun?")

2. Yesaya 53: 5 ( "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.")

Lukas 18:34 Maranehna teu ngarti naon-naon hal ieu, sarta omongan ieu disumputkeun ti maranehna, sarta aranjeunna henteu terang naon anu diomongkeun.

Murid-murid Yesus henteu ngartos naon anu diomongkeun ku Yesus ka aranjeunna.

1. Kakuatan Iman: Diajar Percanten ka Gusti dina Situasi anu Teu Wawuh

2. Mangpaat Jadi Murid Saumur Hirup

1. Epesus 4:20-21 - Tapi nu bisa jadi ngeusi pangaweruh bakal-Na dina sagala hikmah jeung pamahaman spiritual; Sing bisa leumpang pantes Gusti ka sadaya pleasing, jadi fruitful dina unggal karya alus.

2. Paribasa 2: 2-5 - Ku kituna anjeun condong ceuli anjeun kana hikmah, sarta nerapkeun haté anjeun kana pamahaman; Leres, upami anjeun ngageroan pangaweruh, sareng ngangkat sora anjeun pikeun pangertian; Upami anjeun milarian anjeunna sapertos pérak, sareng milarian anjeunna sapertos harta anu disumputkeun; Lajeng anjeun bakal ngartos sieun PANGERAN, sarta manggihan pangaweruh Allah.

Lukas 18:35 Geus kitu, waktu Anjeunna geus deukeut ka Yeriho, aya hiji lolong diuk sisi jalan ngemis.

Petikan éta nyaritakeun ngeunaan hiji lalaki lolong anu ngemis di deukeut Yériho.

1: Yesus nyageurkeun Buta - Lukas 18:35

2: Kakuatan Iman - Lukas 18:35

1: Yesaya 35: 5-6 - "Lajeng panon nu lolong bakal dibuka, sarta Ceuli tina pireu bakal unstopped. Lajeng bakal lalaki lumpuh kabisat kawas hart, jeung létah nu bisu nyanyi: pikeun di gurun keusik bakal caina kaluar, jeung walungan di gurun keusik."

2: Mateus 9:27-28 - "Jeung nalika Yesus undur ti dinya, dua lalaki lolong nuturkeun anjeunna, ceurik, sarta ngomong, "Anjeun Putra Daud, karunya ka kami. Jeung nalika anjeunna lebet ka imah, lalaki lolong datang. ka anjeunna: sarta Isa ngadawuh ka aranjeunna, "Aranjeun percaya yen Kami bisa ngalakukeun ieu?"

Lukas 18:36 Sareng ngadangu jalma-jalma ngaliwat, anjeunna naroskeun naon hartosna.

Petikan éta ngajelaskeun Yesus naroskeun naon éta jalma-jalma anu ngaliwat.

1. Kakuatan Panasaran: Kumaha Naroskeun Pananya Bisa Ngajurung Urang ka Allah

2. Kakuatan Dengekeun: Kumaha Nengetan Dunya Sabudeureun Urang Bisa Ngadeukeutkeun Urang ka Yesus

1. Yermia 33: 3 - "Telepon ka Kami sarta kuring bakal ngajawab anjeun, sarta bakal ngabejaan Anjeun hal hébat sarta disumputkeun nu teu acan uninga."

2. Deuteronomy 4:29 - "Tapi ti dinya anjeun bakal neangan Gusti Allah anjeun sarta anjeun bakal manggihan Anjeunna, lamun neangan sanggeus Anjeunna kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun."

Lukas 18:37 Jeung maranéhna ngabejaan manehna, yen Isa urang Nasaret ngaliwatan.

Jalma-jalma ngomong ka hiji lalaki yen Isa urang Nasaret ngaliwat.

1. Ayana Yesus mawa kahirupan - Lukas 18:37

2. Nilai recognizing Yesus - Lukas 18:37

1. John 11:25 - "Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan anjeunna maot, acan anjeunna bakal hirup,"

2. Markus 10:45 - "Kanggo malah Putra Manusa sumping teu dilayanan tapi ngawula, sarta pikeun masihan nyawa-Na salaku tebusan pikeun loba."

Lukas 18:38 Anjeunna ngajerit, saurna, "Yesus, Putra Daud, hampura ka abdi!"

Petikan ieu ngajelaskeun saurang lalaki anu ngagero Yesus pikeun welas asih ka anjeunna.

1. Urang kudu salawasna balik ka Yesus di moments urang merlukeun.

2. Sadayana anu nganuhunkeun ka Yesus kalayan iman bakal dijawab.

1. Mateus 7:7-8 - "Menta, tangtu bakal dibere; neangan, jeung anjeun bakal manggihan; sambel, sarta eta bakal dibuka ka anjeun: Pikeun unggal saha nu nanya narima; jeung saha anu néangan manggihan; jeung Anu ngetok bakal dibuka."

2. Yesaya 55:6 - "Neangan PANGERAN bari anjeunna bisa kapanggih, nelepon ka anjeunna bari anjeunna deukeut:"

Lukas 18:39 Jeung jalma-jalma anu miheulaan ngaheureuyan anjeunna, supaya anjeunna cicingeun .

Lalaki buta terus-terusan nyuhunkeun penyembuhan ti Yesus, sanaos ditegor ku jalma-jalma di sakurilingna.

1. The Power of Persistence: Pernah nyerah dina Allah

2. Jaga Iman: Ngandelkeun Yesus pikeun Nyageurkeun

1. Ibrani 11: 6 - Tanpa iman mustahil pikeun mangga Anjeunna, pikeun manéhna anu datang ka Allah kudu percaya yen Anjeunna aya, sarta yén Anjeunna ganjaran jalma anu rajin neangan Anjeunna.

2. James 5: 16-18 - Ngaku trespasses anjeun karana, sarta neneda keur silih, nu bisa healed. Doa anu mujarab, fervent ti jalma soleh avails loba.

Lukas 18:40 Yesus ngadeg, sarta maréntahkeun manéhna dibawa ka manéhna.

Yésus nyageurkeun saurang buta sarta ngajarkeun ngeunaan iman.

1. Iman dina Aksi: Diajar tina Conto Yesus

2. Ngandelkeun Kakuatan Allah: Nungkulan Buta Jasmani jeung Rohani

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

2. Rum 15:13 - "Mugi Allah harepan ngeusi anjeun kalayan sagala kabagjaan jeung katengtreman dina percanten, ku kituna ku kakawasaan Roh Suci anjeun bisa abound dina harepan."

Lukas 18:41 Pokna, "Naon anu ku Kami rek laksanakeun ka maneh?" Saur anjeunna, "Gusti, abdi tiasa nampi tetempoan abdi."

Yesus nyageurkeun jalma lolong: Yesus nunjukkeun welas asih sareng welas asih ka jalma lolong ku naroskeun naon anu dipikahoyong.

1. Kakuatan Welas Asih: Ningali Kapungkur Kabutuhan Anu Sakedapan Batur

2. Kakuatan Iman: Percanten kana Kamampuhan Anu Langkung Luhur pikeun Nyageurkeun

1. Mateus 9:27-30 - Yesus heals dua lalaki lolong

2. James 5: 14-16 - Doa pikeun penyembuhan jeung kakuatan iman

Lukas 18:42 Saur Yesus ka anjeunna, "Tampilkeun tetempoan anjeun, iman anjeun parantos nyalametkeun anjeun."

Ayat tina Injil Lukas ieu nyatakeun yén iman ka Yesus mangrupikeun anu nyalametkeun urang.

1. "Kakuatan Iman: Penyembuhan Bartimeus Buta"

2. "Kasalametan Iman: Yesus sareng Bartimeus"

1. Tandaan 10:46-52 - Yesus nyageurkeun lalaki lolong di Jericho

2. Rum 10: 9 - "Éta lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun."

Lukas 18:43 Sarta geura-giru manéhna nempo, sarta nuturkeun manéhna, muji ka Allah: jeung sakabeh jalma, sanggeus maranéhanana nempo eta, muji ka Allah.

Petikan ieu ngeunaan hiji lalaki anu cageur tina lolongna sarta nuturkeun Yesus, muji ka Allah.

1. Kakawasaan Yesus: Kumaha Yesus Bisa Nyageurkeun Urang Sacara Rohani sareng Jasmani

2. Manggihan Paningal jeung Manggihan Iman: Kumaha Urang Bisa Neangan Jalan Ka Yesus

1. Mateus 9:27-30 - "Sareng Yesus angkat ti dinya, dua lalaki lolong nuturkeun anjeunna, ceurik, sareng saurna, "Anjeun Putra Daud, karunya ka kami. Sareng nalika anjeunna lebet ka bumi, éta lolong sumping. Saur Isa ka maranehna, "Kumaha aranjeun percaya yen Kami sanggup ngalakukeun kitu?" Jawab maranehna, "Leres, Gusti!" Anjeunna nyabak panon maranehna, pokna, "Tuh nurut ka iman aranjeun. ; sarta ku Isa ngageroan ka maranehna, saur-Na, "Teu aya anu terang."

2. Yesaya 35: 5-6 - "Lajeng panon nu lolong bakal dibuka, sarta Ceuli tina pireu bakal unstopped. Lajeng bakal lalaki lumpuh kabisat kawas hart, sarta basa belet nyanyi: pikeun di gurun keusik bakal caina kaluar, jeung walungan di gurun keusik."

Lukas 19 ngawengku carita Zacchaeus, pasemon ngeunaan Sapuluh Minas, asupna triumphal Yesus ka Yerusalem, sarta lament-Na ngeunaan Yerusalem.

Alinea 1: Bab ieu dimimitian ku Yesus asup ka Yeriho dimana Anjeunna papanggih jeung Zakheus, tukang mulung pajeg jegud anu naek kana tangkal sycamore pikeun ningali Yesus. Yesus nyauran anjeunna ka handap sareng ngumumkeun yén Anjeunna bakal cicing di bumina. Hal ieu ngabalukarkeun grumming diantara jalma nu nempo ieu alatan maranéhanana nganggap Zacchaeus hiji jelema nu ngalakukeun dosa. Tapi, Zakheus jangji bakal masihan satengah hartana ka jalma miskin sareng males opat kali ka saha waé anu ditipu. Yesus nyatakeun yén kasalametan parantos sumping ka bumina sabab anjeunna ogé putra Ibrahim sareng nekenkeun misi-Na: "Kanggo Putra Manusa sumping milarian nyalametkeun anu leungit" (Lukas 19: 1-10).

Alinea 2: Sabot maranehna ngadengekeun eta, Anjeunna terus nyaritakeun hiji misil, sabab Anjeunna geus deukeut ka Yerusalem, jeung jelema-jelema nganggap Karajaan Allah baris geura-giru nembongan. Sateuacan angkat anjeunna nyauran sapuluh palayan masihan aranjeunna masing-masing mina nyarios ka aranjeunna 'Padamelkeun artos ieu dugi ka kuring uih deui.' Tapi subjék hated anjeunna dikirim delegasi sanggeus anjeunna nyebutkeun 'Kami teu hayang lalaki ieu jadi raja urang.' Balik deui, raja maréntahkeun ka hamba-hamba anu dibéré duit disebut anjeunna maréntahkeun manggihan naon anu maranéhanana meunang ku eta sababaraha mina dikalikeun, tapi hiji nyumputkeun lawon mina-Na, sieun raja nyokot ti anjeunna masihan hiji anu boga sapuluh mina, nyebutkeun, 'Kuring ngabejaan ka maneh sakur anu boga wasiat. dipasihan deui, tapi sing saha anu henteu ngagaduhan naon-naon anu dipiboga, bakal dicandak ti aranjeunna.' Lajeng diurus warga anu nampik anjeunna (Lukas 19: 11-27). Pasemon ieu highlights tanggung jawab stewardship satia kasempetan sumberdaya Allah entrusts kami ogé konsékuansi nolak lordship Kristus.

Alinea 3: Sanggeus nyaritakeun misil ieu, Yesus terus miang ka Yerusalem deukeut Betfage Betania Gunung Zaitun ngutus dua murid nyokot kalde nu teu kungsi ditunggangi ditanya naha ngalakukeun eta kudu nyebutkeun 'Gusti butuh eta.' Maranéhna mawa anak burit nyéépkeun jubahna di dinya, keur Anjeunna diuk jalma-jalma ngabeberkeun jubahna di jalan batur-batur neukteuk dahan-dahan tangkal-tangkal ngabeberkeun jalan-jalan murid-murid-murid-murid-murid bungah-bungah muji ka Allah sorana nyaring, sagala kaajaiban-kaajaiban katempo, nyebutkeun, 'Rahayu Raja anu asalna ngaran Gusti! Damai surga kamulyaan pangluhurna!' Sababaraha urang Parisi ngadawuh ka Anjeunna, 'Guru, tegor murid-murid Anjeun!' Tapi dijawab 'Kuring ngabejaan ka maneh lamun maranehna tetep batu quiets bakal ceurik kaluar' nunjukkeun sifat ketuhanan-Na kingship dilawan pujian alatan ciptaan (Lukas 19:28-40). Salaku ngadeukeutan kota wept leuwih eta ngaramal datang karuksakan sabab teu ngakuan waktu visitation karapihan lamenting lolong unbelief sanajan ayana Al Masih di tengah (Lukas 19: 41-44). Bab ditungtungan ku Anjeunna lebet ka Bait Allah ngusir jalma-jalma anu ngajual barang-barang di dinya nyatakeun 'Imah Kami bakal didoakeun di bumi, tapi anjeun parantos ngadamel den begal' mulih unggal dinten ngajar Bait Allah bari imam-imam kapala guru-guru agama ngarah jalma-jalma narékahan pikeun maéhan Anjeunna, tapi henteu mendakan jalan. ngalakukeun kitu sabab sakabeh jalma ngagantung dina kecap signifying tumuwuh tegangan antara Anjeunna otoritas agama antisipasi acara markisa caket unfold bab salajengna (Lukas 19: 45-48).

Lukas 19:1 Yesus lebet sarta ngaliwatan Yericho.

Yesus ngaliwatan Yeriho.

1. Kakuatan Ayana Yesus

2. Dampak Yesus Ngaliwatan

1. Lukas 5:17-26 - Yesus nyageurkeun lalaki lumpuh

2. Markus 10:46-52 - Yesus nyageurkeun Bartimeus buta

Lukas 19:2 Jeung, behold, aya hiji lalaki ngaranna Zacchaeus, nu éta kapala pajeg, jeung manéhna beunghar.

Zakheus nyaéta tukang mulung pajeg jegud anu ogé pohara boga pangaruh di kotana.

1. Allah boga rencana pikeun dulur, paduli stasion maranéhanana dina kahirupan.

2. Rahmat sareng rahmat Allah sayogi pikeun sadayana, henteu paduli kabeungharan atanapi statusna.

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah.

2. Mateus 19:26 - Tapi Yesus melong aranjeunna sarta ngadawuh, "Kalayan manusa ieu mustahil, tapi ku Allah sagala hal anu mungkin."

Lukas 19:3 Jeung manéhna néangan ningali Yesus saha manéhna; jeung teu bisa pikeun pencét, sabab manéhna saeutik stature.

Zakheus, saurang lalaki leutik, teu bisa nempo Yesus alatan loba jelema.

1. Allah nelepon ka urang sadayana henteu paduli ukuran atanapi dedeganana.

2. Yésus nunjukkeun ka urang yén unggal jalma berharga pikeun Allah.

1. Yesaya 64: 6 - Sadaya urang geus jadi kawas hiji anu najis, sarta sagala kalakuan soleh urang téh kawas rags kotor; Urang kabeh layu kawas daun, jeung kawas angin, dosa urang nyapu urang jauh.

2. 1 Korinta 12: 12-27 - Pikeun sagampil awak hiji tur mibanda loba anggota, sarta sakabeh anggota awak, sanajan loba, mangrupakeun hiji awak, kitu deui jeung Kristus.

Lukas 19:4 Anjeunna lumpat ti payun, naek kana tangkal sycomore ningali anjeunna, sabab anjeunna bakal ngaliwatan éta jalan.

Sakeus lumpat ka hareup, naek kana tangkal sikomoro, supaya bisa nempo Yesus anu leuwih alus waktu Anjeunna ngaliwat.

1. Pentingna Humility - Zacchaeus ngajarkeun urang pentingna humility sakumaha anjeunna daék indit ka tebih rongkah saukur pikeun meunangkeun pintonan hadé ngeunaan Yesus.

2. Moving Out of Comfort to Follow Jesus - Kalakuan Zakéus nunjukkeun yén urang kudu daék kaluar tina kanyamanan urang pikeun nuturkeun Yesus.

1. Mateus 5: 3-4 - "Rahayu anu miskin di roh: keur theirs nyaeta Karajaan Sawarga. Rahayu maranéhanana anu mourn: pikeun maranéhanana baris comforted ".

2. Pilipi 2: 3-4 - "Aya ulah dilakukeun ngaliwatan strife atanapi vainglory; tapi dina lowliness of pikiran hayu unggal esteem séjén leuwih hadé ti dirina. Ulah kasampak unggal lalaki dina hal sorangan, tapi unggal lalaki ogé dina hal batur. ."

Lukas 19:5 Jeung nalika Yesus sumping ka tempat, anjeunna neuteup ka luhur, sarta nempo manehna, sarta ngadawuh ka manehna, "Sakeus, geura turun; pikeun poé ieu kuring kudu abide di imah thy.

Zacchaeus éta hiji lalaki kabeungharan hébat anu hina ku masarakat, acan Yesus ningali manehna keur saha anjeunna sabenerna sarta ditawarkeun anjeunna rahmat sarta ditampa.

1. Kaasih Gusti Nu Saratna jeung Pikeun Sarerea

2. Nangkeup nu teu dipikanyaah jeung nu teu dipikahayang

1. Rum 5:8 - Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina eta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Mateus 25:40 - Jeung Raja bakal ngajawab sarta ngomong ka aranjeunna, Verily Kuring nyebutkeun ka anjeun, Inasmuch sakumaha anjeun geus dipigawé ka salah sahiji sahenteuna ieu duduluran kuring, anjeun geus dipigawé ka kuring.

Lukas 19:6 Geus kitu anjeunna buru-buru lungsur, sarta narima anjeunna kalawan gumbira.

Petikan ieu ngajelaskeun Yesus turun ka jalma-jalma kalayan bungah.

1. Kabungahan Yesus: Diajar Narima Kabungahan ti Yéhuwa

2. Kakuatan Gancang: Ngarespon Gancang kana Panggero Gusti

1. Jabur 100:2: Ngawula ka Gusti kalayan bungah; datang ka payuneunana kalayan nyanyi!

2. Pilipi 4:4: Girang salawasna dina Gusti; deui kuring bakal nyebutkeun, girang!

Lukas 19:7 Barang narenjo eta, kabeh gegelendeng, pokna, "Anjeunna teh rek tatamu ka hiji jelema doraka."

Petikan ieu nyarioskeun réaksi jalma-jalma nalika ningali Yesus badé janten tamu sareng jalma anu dosa.

1. Yesus Nyaah ka Sarerea: Ningali Lukas 19:7 pikeun Témbongkeun Kaasih Allah anu Teu Sarat

2. Jadi Caang dina Poek: Mariksa Kumaha Lampah Yesus Bisa Ngabimbing Urang

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Mateus 5:14-16 - “Anjeun teh caangna dunya. Kota anu aya dina pasir teu tiasa disumputkeun. Jalma-jalma ogé teu nyaangan lampu terus disimpen dina karanjang, tapi dina stand, sarta eta mere caang ka sadaya di imah. Dina cara nu sarua, hayu caang anjeun caang saméméh batur, ku kituna maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun sarta masihan kamulyaan ka Rama anjeun anu di sawarga.

Lukas 19:8 Jeung Zacchaeus nangtung, sarta ngomong ka Gusti; Behold, Gusti, satengah tina barang abdi abdi masihan ka nu miskin; jeung lamun kuring geus nyokot nanaon ti saha wae ku tuduhan palsu, Kuring mulangkeun manéhna fourfold.

Zakheus nunjukkeun tobat anu leres nalika anjeunna nawiskeun masihan satengah tina hartana sareng ngabalikeun opat kali lipat tina anu dicandak sacara teu adil.

1. Kakuatan Tobat

2. Rahmat Allah dina Panghampura

1. Epesus 4:32 - "Jeung kudu hade ka silih, tenderhearted, forgiving karana, sakumaha Allah di Kristus forgave anjeun."

2. Rum 6:23 - "Kanggo gajih dosa maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang."

Lukas 19:9 Saur Yesus ka anjeunna, "Poé ieu kasalametan sumping ka bumi ieu, sabab anjeunna ogé putra Ibrahim."

Kasalametan geus datang ka jalma anu percaya ka Yesus jeung anak Ibrahim.

1. Urang kabeh turunan Ibrahim, sarta Gusti brings urang Kasalametan.

2. Percaya ka Yesus sareng nampi Kasalametan Gusti.

1. Rum 4:11-12 - Sarta anjeunna nampi tanda sunat, a segel tina amal saleh yén manéhna ku iman bari anjeunna masih uncircumcised. Ku kituna, anjeunna teh bapa sakabeh jalma anu percaya tapi teu disunat, dina urutan nu bener bisa credited ka aranjeunna.

2. Galata 3: 6-7 - Sagampil Abraham "dipercaya Allah, sarta ieu credited ka anjeunna salaku amal saleh," jadi ngarti yén jalma anu percaya téh barudak Ibrahim. Kitab Suci ningali yén Allah bakal ngabenerkeun bangsa-bangsa sanés ku iman, sareng sateuacanna ngumumkeun Injil ka Ibrahim: "Sagala bangsa bakal diberkahan ku anjeun."

Lukas 19:10 Pikeun Putra Manusa datang pikeun neangan jeung nyalametkeun nu leungit.

Yesus sumping pikeun milarian sareng nyalametkeun jalma-jalma anu leungit.

1. Domba Anu Leungit: Kakuatan Asih sareng Welas Asih Yesus

2. A Jalan Anyar: Yesus salaku Guide ka Kasalametan

1. John 3:17 - Pikeun Allah teu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya, tapi pikeun nyalametkeun dunya ngaliwatan manéhna.

2. Mateus 18:11 - Pikeun Putra Manusa sumping ka nyalametkeun nu leungit.

Lukas 19:11 Jeung salaku maranéhanana ngadéngé hal ieu, manéhna ditambahkeun jeung spoke hiji pasemon, sabab manéhna deukeut ka Yerusalem, jeung ku sabab maranéhanana mikir yén Karajaan Allah bakal geuwat muncul.

Yesus geus deukeut ka Yerusalem jeung jalma-jalma ngarep-ngarep Karajaan Allah bakal datang geura-giru, ku sabab eta Isa nyarioskeun misil ka maranehna.

1. "Ngadagoan Karajaan Allah"

2. "Kakuatan Perumpamaan"

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal naek nepi ka jangjang kawas garuda; aranjeunna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, teu pingsan ".

2. Mateus 13:34 - "Sadaya hal ieu nyarioskeun Yesus ka balaréa dina misil; sareng tanpa misil anjeunna henteu nyarios ka aranjeunna:"

Lukas 19:12 Ku sabab kitu saur-Na, "Aya bangsawan anu angkat ka nagara anu jauh pikeun nampi karajaan, teras uih deui."

Yesus nyarioskeun misil ngeunaan saurang bangsawan anu angkat ka nagara anu jauh pikeun nampi karajaan teras mulih.

1: Gusti masihan tugas penting ka urang sareng urang kedah satia ka Anjeunna supados nampi berkah-Na.

2: Kahirupan Yésus téh conto kumaha satia ngawula ka Allah ku cara nurut jeung tabah.

1: Mateus 25:14-30 - Perumpamaan ngeunaan talenta.

2: Yosua 1:8 - Sing kuat jeung wani, sabab PANGERAN bakal nyarengan ka mana-mana.

Lukas 19:13 Geus kitu anjeunna nyalukan sapuluh gandekna, sarta dibikeun aranjeunna sapuluh mina, sarta ceuk maranehna, "Neangan nepi ka Kami datang."

Yésus méré sapuluh pagawé sapuluh pon, sarta nitah maranéhna ngagunakeun éta nepi ka Anjeunna mulang.

1. Tanggung jawab Steward a - Diajar Ngatur naon Kami geus dibikeun

2. Satia dugi ka wangsulna Kristus - Ngokolakeun Kahirupan Pengkuh

1. Mateus 25:14-30 - Pasemon ngeunaan Bakat

2. 1 Kor. 4: 1-2 - Pangurus anu dipercaya tina rahmat Allah

Lukas 19:14 Tapi warga-wargana benci ka anjeunna, sarta ngirim pesen sanggeus anjeunna, paribasa, Kami moal boga lalaki ieu jadi raja kami.

Warga Yerusalem nampik Yesus salaku raja maranéhanana.

1. Pamarentahan Yesus anu Soleh - Kumaha Yesus teh Pangawasa Anu Saleh Urang Kudu Tuturkeun

2. Panolakan Yesus - Kumaha Urang Teu Kudu Nolak Otoritas Yesus

1. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

2. Pilipi 2: 9-11 - Ku sabab eta Allah geus kacida Maha Agung manéhna jeung bestowed on manéhna ngaran anu luhur unggal ngaran, ku kituna dina ngaran Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

Lukas 19:15 Jeung hal éta, nalika manéhna balik, sanggeus narima karajaan, tuluy manéhna maréntahkeun ieu pagawé pikeun dipanggil ka manéhna, ka saha manéhna geus dibikeun duit, manéhna bisa nyaho sabaraha unggal lalaki geus meunang. ku dagang.

Yesus balik deui sarta maréntahkeun hamba-hamba-Na pikeun ngalaporkeun ka anjeunna sabaraha duit maranéhanana geus meunang ngaliwatan dagang.

1. Ganjaran pikeun Rajin Dina Dinas: Yésus ngajénan hamba-hamba nu satia lantaran rajin maranéhna.

2. Kagumbiraan tina Berehan: Yesus ngagungkeun kamurahan hamba-hamba-Na.

1. 1 Korinta 4: 2 ("Leuwih ti éta ogé diperlukeun dina stewards, yén lalaki kapanggih satia.")

2. 2 Corinthians 9:6-7 ("Tapi ieu mah nyebutkeun, Anjeunna anu soweth sparingly bakal panén ogé sparingly; jeung saha soweth bountifully bakal Fedi ogé bountifully. Unggal lalaki nurutkeun sakumaha anjeunna purposets dina haténa, jadi hayu anjeunna masihan; ulah hanjelu, atawa ku kawajiban: sabab Allah mikanyaah nu mere girang.")

Lukas 19:16 Saterusna datang kahiji, nyebutkeun, Gusti, mina Anjeun geus meunang sapuluh mina.

Yesus nyorong pengikut-Na pikeun investasi bakat maranéhanana sarta jadi stewards wijaksana sumberdaya Allah geus dibikeun aranjeunna.

1. Steward Satia: Hirup a Kahirupan Tujuan kaeusi.

2. Panén Naon Anjeun Sow: The Berkah tina Satia Investasi.

1. Mateus 25:14-30 - Pasemon ngeunaan Bakat.

2. Siloka 13:11 - Kabeungharan gains hastily bakal dwind, tapi saha gathers saeutik-saeutik bakal nambahan.

Lukas 19:17 Saur anjeunna ka anjeunna, "Muhun, abdi alus! Ku sabab anjeun geus satia dina saeutik pisan, anjeun boga kakawasaan ka sapuluh kota."

Palayan anu satia diganjar ku kakawasaan pikeun sapuluh kota.

1. Palayanan Satia Nyababkeun Ganjaran Anu Gede

2. Ni’mat Kasatiaan

1. Mateus 25:21 - dununganana ceuk manéhna, 'Muhun dipigawé, hamba alus tur satia. Anjeun geus satia leuwih saeutik; Kuring bakal nangtukeun anjeun leuwih loba.

2. Siloka 12:24 - Leungeun anu getol bakal marentah, sedengkeun anu malas bakal didamel paksa.

Lukas 19:18 Nu kadua datang, nyebutkeun, "Gusti, mina Anjeun geus meunang lima mina."

Yesus muji lalaki éta pikeun nyieun investasi wijaksana jeung bakat dibikeun ka manéhna.

1: Gusti parantos masihan urang sadaya bakat sareng kamampuan anu béda. Urang kudu ngagunakeun karunia-karunia éta kalayan bijaksana pikeun ngamulyakeun Anjeunna.

2: Urang kudu narékahan pikeun jadi pangurus satia tina berkah anu dipasihkeun ku Allah.

1: Mateus 25: 14-30 - Perumpamaan ngeunaan Bakat.

2: 1 Petrus 4:10 - Masing-masing urang kedah nganggo naon waé kurnia anu ditampi pikeun ngawula ka batur, satia ngalaksanakeun kurnia Allah.

Lukas 19:19 Saur anjeunna kitu ogé ka anjeunna, "Anjeun oge jadi penguasa lima kota."

Yésus maréntahkeun salah saurang muridna pikeun ngawasa lima kota.

1. Kakuatan Kecap Yesus: Kumaha parentah Yesus bisa ngakibatkeun hal hébat.

2. Kaagungan Dines: Kumaha ngawula ka batur bisa mawa berkah.

1. Mateus 20: 25-28 - Yesus ngajarkeun ngeunaan kaagungan kapanggih dina ngawula batur.

2. 1 Peter 5:6-7 - Hunder yourselves saméméh Gusti, sarta Anjeunna bakal ngangkat anjeun nepi.

Lukas 19:20 Nu saurang deui datang, pokna, "Gusti, ieu mina Ama, anu ku abdi disimpen dina napkin.

Yesus ngajarkeun pelajaran anu kuat ngeunaan pentingna investasi sumber daya anu dipasihkeun ku Allah ka urang.

1: Investasi Sumberdaya Allah Pasihan Kami

2: Kudu Satia jeung Naon Nu Mibanda

1: Mateus 25: 14-30 - Perumpamaan ngeunaan Bakat

2: Siloka 3: 9-10 - Ngahormatan Gusti ku Harta Anjeun

Lukas 19:21 Pikeun kuring sieun anjeun, sabab anjeun lalaki austere: Anjeun nyokot nu teu Anjeun layed turun, jeung reapes nu teu Anjeun sow.

Yesus ngingetkeun urang ngeunaan akibat tina hirup tanpa tanggung jawab.

1: Urang kedah tanggung jawab kana tindakan urang sorangan sareng tanggung jawab kana kaputusan urang sorangan.

2: Allah nanggung tanggung jawab urang kana hal-hal anu urang lakukeun, ku kituna hayu urang narékahan pikeun hirup kalayan integritas sareng rendah haté.

1: 1 Corinthians 10:12 - Ku alatan éta hayu saha anu nyangka yen anjeunna nangtung nyandak heed lest anjeunna ragrag.

2: Pandita 11: 9 - Girang, O nonoman, dina nonoman anjeun, sarta hayu haté anjeun surak anjeun dina poé ngora anjeun. Leumpang dina jalan haté anjeun sareng pandangan panon anjeun.

Lukas 19:22 Saur anjeunna ka anjeunna, Tina sungut anjeun sorangan kuring bakal ngahukum anjeun, budak jahat. Anjeun terang yén kuring mangrupikeun jalma anu keras, nyandak anu henteu diturunkeun, sareng metik anu henteu ditaburkeun.

Yesus warns urang jadi stewards satia tina hadiah-Na.

1. Allah nelepon urang janten stewards satia tina naon Anjeunna geus rahayu urang kalawan.

2. Urang kudu ngagunakeun sumber daya pikeun ngamulyakeun Allah jeung ngamajukeun karajaan-Na.

1. Mateus 25: 14-30 - The pasemon ngeunaan Bakat.

2. 1 Corinthians 4: 2 - Ku alatan éta, éta diperlukeun tina stewards yén hiji kapanggih satia.

Lukas 19:23 Ku naon anjeun henteu masihan artos abdi ka bank, supados nalika kuring sumping, kuring bakal nyuhunkeun artos milik kuring sareng riba?

Ayat ieu ngeunaan Yesus naroskeun naha budak éta henteu nganggo artos anu dipasihkeun ka anjeunna pikeun kéngingkeun bunga.

1. Kakuatan Investasi: Kumaha Investasi Wijaksana Bisa Ngahasilkeun Ganjaran anu Langkung Saé

2. Perumpamaan Bakat: Kunaon Urang Kudu Ngagunakeun Karunia jeung Bakat Urang Pikeun Ngawula ka Allah

1. Mateus 25:14-30 - Pasemon ngeunaan Bakat

2. Paribasa 22:7 - Nu Beunghar Ngawasaan Nu Miskin, Nu nginjeum Jadi Budak Ka Nu Nginjeum

Lukas 19:24 Saur-Na ka nu araya di dinya, “Cepetkeun duitna ti manehna, pakeun ka nu bogana sapuluh mina.”

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus maréntahkeun jalma-jalma anu nangtung pikeun nyandak ti anu ngagaduhan hiji pon sareng masihan ka anu ngagaduhan sapuluh pon.

1. Kakuatan Generosity: Carita ngeunaan parentah Yesus ka jalma-jalma anu nangtung di dinya nyarioskeun kakuatan loma sareng kumaha éta tiasa dianggo pikeun ngaberkahan batur.

2. Kalimpahan Allah: Parentah Yesus ka jalma-jalma anu nangtung di dinya nyarioskeun kalimpahan rizki Allah sareng kumaha éta tiasa dianggo pikeun nyumponan kabutuhan batur.

1. 2 Corinthians 9: 7-8 - "Masing-masing anjeun kedah masihan naon anu anjeun parantos mutuskeun dina haté anjeun pikeun masihan, henteu kedul atanapi dipaksa, sabab Allah mikanyaah anu masihan anu riang. Dina sagala hal sepanjang waktos, gaduh sadayana anu anjeun peryogikeun, anjeun bakal seueur dina unggal padamelan anu saé."

2. Galata 6: 9-10 - "Ulah bosen dina migawe kahadean, sabab dina waktuna urang bakal panén lamun urang henteu nyerah. , khususna pikeun jalma-jalma anu kagolong kana kulawarga anu percaya."

Lukas 19:25 (Saur maranehna ka anjeunna, "Gusti, anjeunna gaduh sapuluh mina.)

Petikan tina Lukas 19:25 ieu nyarioskeun kumaha sababaraha murid Yesus naroskeun ka anjeunna naon anu kedah dilakukeun ka lalaki anu ngagaduhan sapuluh pon.

1. Kakuatan Ngabogaan: Kumaha ngagunakeun Berkah Allah pikeun Ngadamel Béda di Dunya

2. Kautamaan Berehan: Kumaha Hirup Pangorbanan sareng Pangurus

1. Mateus 25: 14-30 - The pasemon ngeunaan Bakat

2. 2 Korinta 8: 1-15 - Generosity tina Garéja Makédonia

Lukas 19:26 Pikeun kuring nyebutkeun ka anjeun, yén unggal jalma nu boga bakal dibere; jeung ti nu teu boga, malah nu bogana bakal dicokot jauh ti manéhna.

Sadayana bakal diganjar atanapi dihukum dumasar kana kalakuanana.

1: Kalakuan urang aya akibatna, sarta urang kudu ngusahakeun hirup nu nyenangkeun Allah.

2: Urang kedah émut kana lampah urang sareng kumaha pangaruhna ka diri urang sareng ka batur, sabab éta bakal mangaruhan masa depan urang.

1: Yakobus 4:17 - Ku alatan éta, pikeun saha anu terang ngalakukeun anu hadé sareng henteu ngalakukeun éta, éta dosa.

2: Siloka 11:18 - Jalma jahat meunang upah anu nipu, tapi anu nyebarkeun kabeneran bakal nampi ganjaran anu pasti.

Lukas 19:27 Tapi musuh-musuh Kami, anu henteu hoyong kuring ngarajaan aranjeunna, bawa ka dieu, paéhan sateuacan kuring.

Yésus nitah murid-muridna mawa musuh-musuhna ka hareupeunana jeung maéhan maranéhna.

1. Kakuatan Cinta Tanpa Sarat: Diajar Asih Musuh Anjeun

2. Hampura Dina Nyanghareupan Kanyeri: Nyeungseurikeun Pipi Lain

1. Mateus 5: 43-44 "Anjeun geus ngadéngé éta ceuk, 'Cinta tatangga anjeun sarta hate musuh anjeun.' 44 Tapi Kami nyarioskeun ka anjeun, nyaah ka musuh anjeun sareng ngadoakeun anu ngaaniaya ka anjeun."

2. Rum 12:17-21 "Ulah males kajahatan ka saha-saha. Sing ati-ati, lampahkeun anu bener di payuneun sarerea. 18 Lamun bisa, sabisa-bisa, hirup rukun jeung sarerea. 19 Ulah males dendam, dulur-dulur, tapi tinggalkeun bendu Allah, sabab geus ditulis kieu: “Kaula males, Kami rek males,” timbalan PANGERAN.” 20 Sabalikna: “Lamun musuh maneh lapar, eupan manehna; mun manehna halabhab, pasihan nginum. Ku jalan kitu, maneh bakal nimbulkeun bara api kana sirahna." 21 Ulah kaelehkeun ku nu jahat, tapi éléhkeun nu jahat ku kahadéan."

Lukas 19:28 Sanggeus nyarios kitu, anjeunna angkat ti payun, naék ka Yerusalem.

Yesus nyarios ka jalma-jalma teras angkat ka Yerusalem.

1. Yesus nunjukkeun kakuatan iman ngaliwatan lalampahan ka Yerusalem.

2. Lalampahan Yésus ka Yérusalém téh conto kumaha urang bisa ngungkulan halangan-halangan dina kahirupan urang sorangan.

1. Ibrani 11: 1-3 - "Ayeuna iman mangrupikeun jaminan tina hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali. Pikeun ku éta jalma-jalma baheula nampi pujian. Ku iman urang ngartos yén jagat raya diciptakeun ku kecap. ti Allah, supaya anu katembong ulah dijieun tina anu katingali."

2. Pilipi 3:13-14 - "Dulur-dulur, kuring henteu nganggap yén kuring parantos ngajantenkeun éta sorangan. hadiah tina panggero luhur Allah dina Kristus Yesus."

Lukas 19:29 Geus kitu, waktu Anjeunna geus deukeut ka Betfage jeung Betania, di gunung nu disebut Gunung Olives, Anjeunna ngutus dua murid-Na,

Passage Yesus ngutus dua murid-Na ka kampung Betfage jeung Betania, anu perenahna di Gunung Jetun.

1. Kakuatan Dua: Kumaha Yesus Empowers Murid-Na

2. Pentingna Gunung Zaitun: Peranna dina Palayanan Yesus

1. Lukas 10: 1-2 - Sarta sanggeus hal ieu Gusti diangkat tujuh puluh séjén ogé, sarta dikirim aranjeunna dua jeung dua saméméh nyanghareupan-Na ka unggal kota jeung tempat, dimana manéhna sorangan bakal datang. Ku sabab kitu Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, Panén sabenerna gede, tapi kuli saeutik.

2. Mateus 28:18-20 - Jeung Yesus sumping sarta spoke ka aranjeunna, paribasa, "Sagala kakawasaan geus dibikeun ka Kami di sawarga jeung di bumi." Ku sabab kitu, angkat, sareng ajarkeun ka sadaya bangsa, baptis aranjeunna dina nami Rama, sareng Putra, sareng Roh Suci: Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal anu ku Kami paréntahkeun ka anjeun: sareng, lo, Kami sareng anjeun salawasna. , malah nepi ka ahir dunya. Amin.

Lukas 19:30 Pokna, “Ari maneh ka kampung beulaheun maneh; di mana di anjeun ngasupkeun anjeun bakal manggihan hiji kalde dihijikeun, whereon acan pernah lalaki diuk: leupas anjeunna, sarta bawa anjeunna ka dieu.

Ayat ieu ngajelaskeun paréntah Yésus ka murid-muridna pikeun manggihan hiji anak kalde, teu ditunggangan ku nu séjén, tuluy dibawa ka manéhna.

1. Yesus nelepon urang pikeun taat kana parentah-Na, euweuh urusan kumaha aneh maranéhanana bisa sigana.

2. Urang tiasa percanten ka Yesus pikeun nyayogikeun sagala kabutuhan urang.

1. Mateus 17:27 - "Tapi mun urang teu nyigeung aranjeunna, balik ka laut, jeung tuang hook a, sarta nyandak nepi lauk nu pangheulana datangna up; jeung lamun geus muka sungut-Na, anjeun bakal manggihan sapotong. duit: éta nyokot, sarta masihan ka aranjeunna keur kuring jeung anjeun."

2. Yesaya 40:11 - "Anjeunna bakal eupan domba-Na kawas angon a: manéhna baris ngumpulkeun anak domba jeung panangan-Na, jeung mawa eta dina bosom-Na, jeung gently bakal ngakibatkeun maranéhanana anu jeung ngora.”

Lukas 19:31 Sareng upami aya anu naros ka anjeun, Naha anjeun ngaleupaskeun anjeunna? ku kituna anjeun bakal ngomong ka manéhna, Sabab Gusti geus merlukeun manéhna.

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun ngajawab pananya naon-naon naha maranéhna ngabébaskeun kalde, ku cara ngaku yén Yéhuwa butuh manéhna.

1. Hirup urang kudu dibaktikeun kana tujuan Allah.

2. Urang kudu daék ngorbankeun kaperluan sorangan pikeun Allah.

1. Pilipi 2: 3-5 "Ulah ulah ku ambisi egois atawa kaangkuhan sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur anjeun, henteu ningali kapentingan anjeun sorangan, tapi masing-masing pikeun kapentingan batur. Dina hubungan anjeun sareng anu sanés, gaduh pola pikir anu sami sareng Kristus Yesus."

2. Markus 10:45 "Kanggo malah Putra Manusa datang lain pikeun dilayanan, tapi pikeun ngawula, sarta pikeun masrahkeun nyawa-Na salaku tebusan pikeun loba."

Lukas 19:32 Nu diutus indit, sarta kapanggih sakumaha anjeunna geus ngomong ka aranjeunna.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan murid-murid mendakan naon anu dicarioskeun ku Yesus.

1: Allah salawasna satia kana jangji-Na.

2: Firman Allah bisa dipercaya.

1: Yosua 23:14 - "Jeung, behold, dinten ieu Kami bakal jalan ka sakuliah bumi, sarta anjeun terang dina sakabéh haté anjeun sarta dina sakabéh jiwa anjeun, yén teu aya hiji hal anu gagal tina sagala hal alus anu PANGERAN Allah maraneh geus nimbalan ka maraneh; kabeh geus kajadian ka maraneh, teu aya hiji hal anu gagal."

2: Yesaya 55:11 - "Jadi bakal kecap Kami anu kaluar tina sungut kuring: eta moal balik deui ka Kami batal, tapi bakal ngalengkepan naon anu kuring pikahoyong, sarta eta bakal makmur dina hal whereto Kami dikirim eta. "

Lukas 19:33 Sajeroning ngabebaskeun kalde, nu bogana naranyakeun ka maranehna, “Ku naon maraneh ngabongkar eta kalde?

Pamilik éta colt nanya naha éta dibongkar.

1: Allah aya dina detil leutik kahirupan urang. Anjeunna merhatikeun unggal gerak urang sareng paduli kana lampah urang, boh anu ageung atanapi anu alit.

2: Yésus téh pantes dipercaya jeung diturut ku urang. Anjeunna miwarang murid-murid-Na pikeun ngabébaskeun kalde, sarta maranehna ngalakukeun kitu kalawan iman.

1: Mateus 10:28-31 - Jeung ulah sieun ka jalma anu maéhan awak, tapi teu bisa maehan jiwa: tapi rada sieun anjeunna anu bisa ngancurkeun duanana jiwa jeung awak di naraka.

2: Siloka 3: 5-6 - Percaya ka PANGERAN kalayan sadayana haté anjeun; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku manéhna, sarta manéhna bakal ngarahkeun jalan Anjeun.

Lukas 19:34 Saur maranehna, "Gusti butuh ka Anjeunna."

Jalma-jalma nyatakeun yén Yesus peryogi kalde.

1: Yesus peryogi kalde pikeun nunjukkeun yén Anjeunna Putra Allah.

2: Urang ogé bisa némbongkeun iman ka Yésus ku cara méré naon nu dipiboga.

1: Pilipi 2: 8 - Sareng kapendak dina penampilan sapertos manusa, anjeunna ngarendahkeun diri kalayan taat dugi ka maot - bahkan maot dina kayu salib!

2: Mateus 11:29 - Candak yoke Kami kana anjeun sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung hina haté, sarta anjeun bakal manggihan istirahat pikeun jiwa anjeun.

Lukas 19:35 Jeung maranéhna dibawa ka Yesus, sarta aranjeunna ngalungkeun garments maranéhanana kana éta kalde, sarta aranjeunna nempatkeun Yesus kana eta.

Jalma-jalma teh mawa kalde ngora ka Yesus, tuluy diasupkeun kana eta. Aranjeunna ditutupan ku garments maranéhanana.

1. "Kakuatan Iman: Pengikut Yesus anu Satia"

2. "Kakuatan Palayanan: Ngadatangkeun Batur Sateuacan Anjeun Diri"

1. Mateus 21: 1-11 - The Triumphal Entry Yesus

2. Pilipi 2: 3-7 - Conto Yesus ngeunaan Humility jeung Service

Lukas 19:36 Jeung bari manéhna indit, maranehna meberkeun pakean maranéhanana di jalan.

Sabot Yesus ngumbara, murid-murid-Na ngabeberkeun pakean di jalan minangka tanda hormat.

1. Tanggapan Urang ka Yesus: Hormat jeung Hormat

2. Ngahormatan Yesus Ngaliwatan Aksi Urang

1. Pilipi 2: 5-11 - Boga pikiran ieu diantara yourselves, nu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan manéhna dina wujud Allah, teu kaétang sarua jeung Allah hiji hal bisa grasped, tapi emptied dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki.

2. Markus 6:34-44 - Lamun manéhna indit ka darat manéhna nempo hiji riungan gede, jeung manéhna karunya ka maranehna, sabab maranéhanana éta kawas domba tanpa angon; sarta anjeunna mimiti ngajarkeun aranjeunna loba hal.

Lukas 19:37 Jeung lamun manéhna datang deukeut, komo ayeuna di turunan Gunung Olives, sakabeh multitude murid mimiti girang jeung muji ka Allah jeung sora tarik pikeun sadaya karya perkasa nu maranéhanana geus katempo;

Murid-murid Yesus girang sarta muji ka Allah kalawan tarik pikeun mujijat-mujijat aranjeunna geus katempo waktu Yesus ngadeukeutan ka turunan Gunung Olives.

1. Kakuatan Puji: Diajar Bungah sareng Ngahaturkeun nuhun ka Gusti pikeun Karya-Na anu Maha Kawasa

2. Gunung Zaitun: Harti Turunna Yesus dina Lukas 19:37

1. Jabur 145: 3-4 - Agung nyaeta PANGERAN, sarta greatly kudu dipuji; jeung kaagungan-Na teu bisa diteangan. Hiji generasi bakal muji karya Anjeun ka nu sejen, sarta bakal ngumumkeun lampah perkasa Anjeun.

2. Ibrani 13:15 - Ku Anjeunna kituna hayu urang nawiskeun kurban pujian ka Allah terus-terusan, nyaeta, buah biwir urang muji sukur ka ngaranna.

Lukas 19:38 Pokna, “Mugia Raja anu sumping dina nami Gusti: katengtreman di sawarga, jeung kamulyaan di nu pangluhurna.

Jalma-jalma di Yérusalém ngabagéakeun Isa kalayan surak gumbira jeung berkah.

1: Urang kudu ngabagéakeun Yésus kalayan bungah jeung berkah, saperti jalma-jalma di Yérusalém.

2: Urang kedah ngumumkeun Yesus salaku Raja urang sareng masihan kamulyaan anu pantes pikeun Anjeunna.

1: Epesus 2:14 Pikeun anjeunna teh katengtreman urang, anu geus ngajadikeun duanana hiji.

2: Kolosa 3:17 Sareng naon waé anu anjeun lakukeun ku kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, muji sukur ka Allah sareng Rama ku Anjeunna.

Lukas 19:39 Jeung sababaraha urang Parisi ti antara jalma rea ngadawuh ka Anjeunna, "Guru, tegor murid-murid."

Urang Parisi naroskeun ka Yesus pikeun ngahukum murid-murid-Na.

1: Yésus ngajarkeun yén urang kudu sabar jeung ngajénan kapercayaan batur.

2: Yésus ngajar urang yén lain tempat urang pikeun ngahukum jeung nyempad batur lantaran imanna.

1: Rum 12: 9-10 - "Kéngingkeun kanyaah anu tulus. Aborsi naon jahat; cekel anu hade. Silih asih ku kaasih duduluran. Silih éléhkeun dina némbongkeun kahormatan.”

2: Markus 12:31 - "Anu kadua ieu: 'Anjeun kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan.' Teu aya parentah sejen anu leuwih gede ti ieu.”

Lukas 19:40 Anjeunna ngawaler ka aranjeunna, "Kuring ngabejaan ka maneh yén, lamun ieu tetep cicing, batu bakal geuwat ceurik kaluar."

Jalma-jalma kacida harudangna ku omongan Yésus, nepi ka lamun maranéhna teu nyarita kaluar, batu-batu éta bakal.

1: Hayu urang diideuan ku kecap Yesus pikeun nyarios sareng ngabagi Injil.

2: Hayu urang ulah kawas batu, tapi hayu urang jadi kawas jalma digerakkeun ku kecap Yesus pikeun babagi warta harepan.

1: Pilipi 2:15-16 “Supaya aranjeun taya cacad jeung teu cilaka, jadi putra-putra Allah, tanpa cacad, di tengah-tengah bangsa anu bengkok jeung bencong, di antara maranehna jadi caangna cahaya di dunya; Nyepengkeun kecap kahirupan."

2: Yesaya 43:10 "Aranjeun teh saksi Kami, saur PANGERAN, sareng abdi-abdi anu ku Kami parantos dipilih: supados anjeun terang sareng percanten ka Kami, sareng ngartos yén Kami Anjeunna: sateuacan kuring henteu aya Allah anu dibentuk, sareng moal aya. ngiring abdi.”

Lukas 19:41 Sanggeus deukeut, anjeunna ningali eta kota, terus ceurik.

Yesus ceurik di kota Yerusalem nalika Anjeunna ngadeukeutan.

1: Welas Asih Yesus: Ningali saluareun Ayeuna

2: Duka pikeun Nu Leungit: Conto Cinta Yesus

1: Mateus 23:37-38 - "Eh Yerusalem, Yerusalem, kota anu maehan nabi-nabi sareng batu anu diutus ka dinya! Sabaraha lami Kami hoyong ngumpulkeun anak-anak anjeun sapertos hayam bikang ngumpulkeun anakna dina jangjangna, sareng anjeun henteu daék!"

2: Ibrani 4: 15-16 - "Kanggo urang henteu gaduh Imam Agung anu teu tiasa simpati kana kalemahan urang, tapi anu dina sagala hal parantos digoda sapertos urang, tapi henteu dosa. Ku kituna hayu urang kalawan kapercayaan ngadeukeutkeun ka tahta rahmat, supaya urang bisa nampa rahmat sarta manggihan rahmat pikeun mantuan dina waktu merlukeun ".

Lukas 19:42 Saurna, "Upami anjeun terang, sanaos anjeun, sahenteuna dina dinten anjeun ieu, naon anu janten katengtreman anjeun! tapi ayeuna aranjeunna disumputkeun tina panon thine.

Yesus laments kurangna pamahaman di Yerusalem.

1. Nempatkeun kapercayaan anjeun ka Allah jeung buka panon anjeun kana bebeneran.

2. Ulah sono kana hal-hal anu bisa mawa anjeun katengtreman.

1. Mateus 6:25-34 - Ulah salempang, percanten ka Allah.

2. Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan.

Lukas 19:43 Sabab bakal datang mangsana, musuh-musuh maneh bakal nyieun lombang ngurilingan maneh, ngurilingan maneh, jeung ngajaga anjeun di unggal sisi.

Poé-poéna bakal datang nalika musuh-musuh bakal ngepung sareng nangkep urang.

1: Allah bakal jadi kakuatan jeung pangungsian urang lamun urang dikurilingan.

2: Urang bisa ngandelkeun Allah pikeun nangtayungan urang sanajan di tengah-tengah musuh urang.

1: Yesaya 43: 2 "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun moal kaduruk, sarta seuneu moal bisa ngaduruk anjeun. "

2: Jabur 18:2 "Gusti teh batu abdi, benteng abdi, sarta deliverer abdi, Allah abdi, batu abdi, di saha abdi nyandak ngungsi, tameng abdi, sarta tanduk kasalametan abdi, stronghold abdi."

Lukas 19:44 Jeung bakal nempatkeun maneh sanajan dina taneuh, jeung anak anjeun dina jero anjeun; jeung maranehna moal ninggalkeun di thee hiji batu kana sejen; sabab anjeun henteu terang waktos kunjungan anjeun.

Urang Yérusalém jeung anak-anakna bakal ditumpes, sabab teu nyahoeun yen Isa teh Al Masih maranehna.

1. Mikawanoh Kunjungan Allah dina Kahirupan Urang

2. Balukar tina Kakafiran

1. Yesaya 48: 17-19 - Ku sabab kitu nyebutkeun Gusti, Redeemer anjeun, nu Maha Suci Israil: "Kami Gusti Allah anjeun, anu ngajarkeun maneh kauntungan, Anu ngabalukarkeun anjeun ku jalan anjeun kudu indit.

2. Rum 1: 18-20 - Pikeun murka Allah geus wangsit ti sawarga ngalawan sagala ungodliness jeung unrighteousness manusa, anu suppress bebeneran dina unrighteousness, sabab naon bisa dipikawanoh Allah geus manifest di antarana, pikeun Allah geus nembongkeun eta. ka aranjeunna.

Lukas 19:45 Jeung manéhna indit ka Bait Allah, sarta mimiti nundung kaluar nu ngajual eta, jeung nu meuli;

Yésus ngabersihkeun bait jeung némbongkeun amarah-Na ka jalma-jalma korup anu ngamangpaatkeun anu rentan.

1: Pangadilan Allah gancang sareng pasti.

2: Urang kedah salawasna émut janten pangurus iman urang.

1: Siloka 21:3 - Migawe kabeneran jeung kaadilan leuwih dipikaresep ku PANGERAN ti batan kurban.

2: Mika 6:8 - Anjeunna geus ngabejaan ka maneh, O man, naon alus; sareng naon anu diwajibkeun ku Gusti pikeun anjeun tapi ngalakukeun kaadilan, sareng mikacinta kahadean, sareng leumpang kalayan hina sareng Gusti anjeun?

Lukas 19:46 Anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Aya Kitab Suci: "Imah Kami mangrupikeun tempat sembahyang."

Yésus ngajarkeun urang yén imah Allah kudu dijadikeun tempat solat, lain tempat lampah nu hina.

1. Imah Ibadah Urang Kudu Ngeunteung Kasucian Allah

2. Kakuatan Kabeneran vs Karusakan Dosa

1. Jabur 24:3-4 - Saha anu bakal naek ka gunung PANGERAN? atawa saha nu bakal nangtung di tempat suci-Na? Anjeunna anu ngagaduhan leungeun anu beresih, sareng manah anu bersih; anu henteu ngangkat jiwana kana kasombongan, atanapi sumpah bohong.

2. Yesaya 56: 7 - Malah aranjeunna bakal Kuring mawa ka gunung kuring suci, sarta nyieun aranjeunna gumbira di imah kuring solat: kurban beuleuman maranéhanana sarta kurban maranéhna bakal ditarima kana altar kuring; pikeun imah kuring bakal disebut imah solat pikeun sakabéh jalma.

Lukas 19:47 Jeung unggal poé manéhna ngajar di Bait Allah. Tapi imam-imam kapala, ahli-ahli Kitab, jeung kapala-kapala rahayat narékahan pikeun ngancurkeun Anjeunna.

Yesus nolak panganiaya-Na terus ngawawar di Bait Allah unggal dinten.

1: Urang kudu nuturkeun conto Yésus jeung tetep tabah dina kapercayaan urang sanajan nyanghareupan oposisi.

2: Urang kudu ngandelkeun panangtayungan Allah jeung wani ngalaksanakeun pangersa-Na dina sagala kaayaan.

1: Rasul 5:29 - "Urang kudu taat ka Allah tinimbang manusa!"

2: Jabur 27: 1 - "Gusti teh lampu kuring jeung kasalametan kuring; saha kuring kudu sieun? Gusti teh stronghold hirup abdi; saha kuring kudu sieun?"

Lukas 19:48 Jeung teu manggihan naon bisa maranehna ngalakukeun, pikeun sakabéh jalma pisan attentive ngadéngé manéhna.

Yesus nyarios ka jalma-jalma sareng aranjeunna nengetan pisan.

1. Kakuatan Dengekeun: Kumaha Ngadeukeutan ka Yesus

2. Seni Dédéngéan Attentive: Diajar ti Yesus

1. Yakobus 1:19 - Ku kituna, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal lalaki gancang ngadéngé, slow mun nyarita, slow kana murka.

2. Paribasa 10:19 - Dina multitude of kecap aya wanteth teu dosa: tapi saha refraineth biwir na wijaksana.

Lukas 20 nunjukkeun sababaraha pertemuan antara Yesus sareng para pamimpin agama di Yerusalem. Ieu ngawengku pasemon-Na ngeunaan Panyewa, ajaran ngeunaan mayar pajeg ka Kaisar, diskusi ngeunaan kebangkitan, sareng peringatan ngalawan guru-guru agama.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus ngajar di Bait Allah sareng ngawawar Injil nalika para sesepuh ahli-ahli Kitab kapala imam sumping ka anjeunna naroskeun otoritas anu anjeunna lakukeun ieu. Salaku jawaban, Anjeunna naroskeun patarosan ngeunaan baptisan Yahya - naha éta ti sawarga atanapi ti manusa. Nalika aranjeunna henteu tiasa ngajawab kusabab sieun réaksi jalma, Yesus ogé nampik nyarioskeun ka aranjeunna ku otoritas naon Anjeunna ngalakukeun hal-hal ieu (Lukas 20: 1-8). Anjeunna teras nyarioskeun Perumpamaan Panyewa Jahat anu gaduh kebon anggur anu nyéwakeun kebon anggurna, angkat lami-lami nalika waktosna ngumpulkeun buah anu dikirimkeun panyewa, tapi aranjeunna neunggeul anjeunna ngusir anjeunna kosong. Ieu kajantenan dua kali deui lajeng tungtungna dikirim putrana tercinta pamikiran maranéhna bakal hormat anjeunna tapi gantina lapak maéhan putra nyandak warisan. Yesus nunjukkeun yen nu boga bakal datang ngancurkeun eta lapak masihan kebon anggur batur nu provoked pamimpin agama 'sarta sadar pasemon ngalawan aranjeunna indicative tampikan maranéhanana utusan Allah pamustunganana Putra-Na (Lukas 20: 9-19).

Ayat ka-2: Engké-engké mata-mata diutus ku para pamimpin agama pikeun ngajebak omongan-Na sangkan bisa masrahkeun Anjeunna ka gubernur kakuasaan nanya ka Anjeunna naha bener mayar pajeg ka Kaisar. Recogninging craftiness maranéhanana, manéhna ménta koin denarius jeung nanya nu prasasti gambar eta bore. Nalika aranjeunna ngawaler 'Caesar urang,' Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna 'Lajeng masihan deui ka Kaisar naon Caesar urang jeung ka Allah naon Allah' kukituna Ngahindarkeun bubu maranéhanana affirming kawajiban duanana tugas civic tanggung jawab spiritual tanpa konflik (Lukas 20:20-26). Saterusna Saduki anu nyebutkeun euweuh jadian deui sumping Anjeunna nanya ngeunaan awéwé anu geus tujuh salaki nurutkeun hukum nikah levirate Musa anu pamajikan manehna bakal jadi kebangkitan saprak kabeh geus nikah ka dirina. Dina respon Yesus netelakeun yen jalma pantes attain jadian teu nikah dibikeun nikah moal bisa maot deui sabab kawas malaikat téh barudak Allah jadi barudak jadian ditambahkeun malah Musa némbongkeun maot diangkat ngarujuk petikan ngaduruk rungkun dimana nelepon Gusti 'Allah Abraham Isaac Jacob.' Ku sabab eta teu Allah maot hirup nunjukkeun yen sakabeh hirup Anjeunna sahingga affirming kanyataanana jadian akherat (Lukas 20:27-38).

Paragrap 3: Lajeng giliran meja on questioning pamingpin nanya aranjeunna kumaha Kristus bisa jadi Putra Daud lamun Daud sorangan nyatakeun dina buku Psalms 'Gusti ngandika Gusti abdi linggih di leungeun katuhu kuring nepi ka Kami nyieun musuh anjeun footstool. Ku kituna Daud nyebut manéhna 'Gusti.' Kumaha teras anjeunna tiasa janten putrana? Teu aya anu tiasa ngajawab patarosan ieu sareng teu aya anu wani naroskeun ka Anjeunna deui patarosan anu nunjukkeun kaunggulan kabijaksanaan-Na ngajempékeun kritik anu netepkeun Al Masih Putra Ilahi saluareun garis keturunan fisik (Lukas 20:41-44). Panungtungan bari sakabeh jalma ngadengekeun murid-murid waspada guru-guru hukum anu resep leumpang ngurilingan jubah panjang mikacinta salam hormat pasar tempat-tempat korsi pangsaena sinagoga tempat ngahormatan banquets ngahakan imah randa-randa pikeun pintonan nyieun solat panjang. ( Lukas 20:45-47 ).

Lukas 20:1 Dina hiji poe, waktu Anjeunna ngajar jalma-jalma di Bait Allah, jeung ngawawarkeun Injil, imam-imam kapala jeung ahli-ahli Kitab nareangan ka Anjeunna jeung para kokolot.

Passage Yesus ngajar jalma di Bait Allah jeung ngahutbah Injil, nalika imam-imam kapala, scribes, jeung sesepuh datang ka Anjeunna.

1. Kakuatan Dakwah: Kumaha Yesus Ngawartakeun Injil di Bait Allah

2. Nganjang ka Nu Kafir: Imam-imam Kapala, Ahli Kitab, jeung Sesepuh Nangtang Yesus

1. Rasul 4: 11-12 - "Ieu Yesus teh batu anu ditolak ku anjeun, tukang bangunan, anu geus jadi cornerstone. Sareng aya kasalametan dina saha waé, sabab teu aya nami sanés di handapeun langit anu dipasihkeun ka manusa anu ku kami disalametkeun."

2. John 8: 31-32 - "Lamun anjeun abide dina kecap Kami, anjeun bener murid Kami. Jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bebas.”

Lukas 20:2 Jeung nyarita ka manéhna, paribasa, Bejakeun ka kami, ku otoritas naon Anjeun ngalakukeun hal ieu? atanapi saha anjeunna anu masihan wewenang ieu ka anjeun?

Jalma-jalma naroskeun ka Yesus ku wewenang naon anjeunna ngalakukeun sareng saha anu masihan wewenang pikeun ngalakukeunana.

1. Yesus: The Authoritative Voice of Truth

2. Ngagambar Otoritas tina Firman Allah

1. John 8: 31-32 - "Ku kituna Yesus ngadawuh ka urang Yahudi anu geus dipercaya anjeunna, "Upami anjeun abide dina kecap kuring, anjeun sabenerna murid Kami, sarta anjeun bakal nyaho bebeneran, sarta bebeneran bakal ngabebaskeun anjeun. ”

2. Mateus 7:29 - "Kanggo anjeunna ngajar aranjeunna salaku hiji ngabogaan otoritas, teu sakumaha scribes."

Lukas 20:3 Anjeunna ngawaler ka aranjeunna, "Kuring ogé bakal nanya ka anjeun hiji hal; sareng jawab kuring:

Para pamingpin agama ditanya ku Yésus.

1. Urang kudu salawasna siap ngajawab pananya-pananya ku Yésus.

2. Urang kudu rendah haté jeung daék ngajawab pananya waktu Yésus nanya.

1. Mateus 22: 37-40 - "Yesus ngawaler: "'Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.' Ieu parentah nu kahiji jeung nu pang gedena, jeung nu kadua nya eta: 'Nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan.' Sakabeh Toret jeung kitab nabi-nabi ngagantung dina dua parentah ieu."

2. Yakobus 1:19 - Dulur-dulur, perhatikeun ieu: Sarerea kudu gancang ngadenge, lambat nyarita jeung lambat ambek.

Lukas 20:4 Baptisan Yohanes, naha ti sawarga atawa ti manusa?

Yesus ditaroskeun ku imam-imam kapala sareng sesepuh ngeunaan sumber baptisan Yohanes Pembaptis.

1. Kakuatan naroskeun Iman Urang

2. Kumaha Cara Ngabédakeun Pangersa Allah dina Kahirupan Urang

1. Mateus 3: 16-17 - Jeung nalika Yesus dibaptis, geuwat anjeunna angkat ti cai, sarta behold, langit dibuka pikeun anjeunna, sarta manéhna nempo Roh Allah lungsur kawas japati jeung datang ka beristirahat on manéhna. ; Jeung behold, a soara ti sawarga ngomong, "Ieu teh Putra kaasih, jeung saha Kami kacida remen."

2. 1 John 4: 1-3 - tercinta, ulah percanten unggal roh, tapi nguji arwah ningali naha aranjeunna ti Allah, pikeun loba nabi palsu geus Isro kaluar ka dunya. Ku ieu anjeun terang kana Roh Allah: unggal roh anu ngaku yén Yesus Kristus parantos sumping dina daging asalna ti Allah, sareng unggal roh anu henteu ngaku Yesus sanés ti Allah. Ieu sumanget Dajjal, anu anjeun uningaeun sumping sareng ayeuna parantos aya di dunya.

Lukas 20:5 Jeung maranéhna alesan sorangan, paribasa, Lamun urang bakal nyebutkeun: Ti sawarga; Anjeunna bakal nyarios, Naha teras henteu percanten ka anjeunna?

Imam-imam kapala jeung ahli-ahli Kitab narékahan pikeun ngajebak Yésus ku pananya anu hésé.

1: Sanajan urang nyanghareupan pananya-pananya nu hésé, Yésus tetep bisa ngabantu jeung nungtun urang kana jawaban nu bener.

2: Urang kudu iman ka Allah sanajan nyanghareupan pananya jeung kaayaan nu hésé.

1: Yesaya 41:10 - Ulah sieun; keur Kami jeung thee: jadi teu dismayed; keur Kami Allah thy: Kuring baris nguatkeun thee; enya, kuring baris nulungan anjeun; enya, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu kabeneran abdi.

2: Pilipi 4: 6-7 - Kudu hariwang keur nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication, jeung sukur, hayu requests Anjeun jadi dipikawanoh ka Allah; Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun ngaliwatan Kristus Yesus.

Lukas 20:6 Tapi lamun urang nyebutkeun, ti lalaki; Urang sadaya bakal dirajam ku batu: sabab yakin yén Yohanes éta nabi.

Jalma-jalma teh yakin yen Yohanes teh nabi, jeung bakal mere batu ka saha-saha anu nyebutkeun kitu.

1: Urang kedah salawasna kabuka pikeun kamungkinan yén Allah tiasa dianggo ngaliwatan urang dina cara teu kaduga.

2: Urang kudu narékahan pikeun hirup iman urang kalawan integritas, sanajan nyanghareupan oposisi.

1: Galata 5: 22-23 "Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, lemah lembut, kadali diri; ngalawan hal-hal sapertos teu aya hukum."

2: Ibrani 13: 20-21 "Muga-muga Allah katengtreman anu ngahirupkeun deui Yesus Gusti urang tina pupusna, angon anu agung domba, ku getih tina perjangjian anu langgeng, nyayogikeun anjeun kalayan sagala anu hadé anu anjeun tiasa laksanakeun. kersa, damel di urang naon anu pikaresepeun dina paningal-Na, ngaliwatan Yesus Kristus, ka saha kamulyaan salalanggengna. Amin."

Lukas 20:7 Jeung maranéhna ngajawab, yén maranéhna teu bisa ngabejaan ti mana éta.

Jalma-jalma teu bisaeun terang ti mana asalna wewenang imam-imam kapala jeung ahli-ahli Kitab.

1: Urang boga tanggung jawab pikeun maluruh bebeneran, nyaho sumber wewenang urang, jeung nyekel diri kana eta.

2: Urang kudu salawasna narékahan pikeun nyaho asal-usul wewenang urang, sarta siap pikeun membela eta lamun ditantang.

1: Mateus 22:21 - "Ku sabab kitu, pasihankeun ka Kaisar anu kagungan Kaisar, sareng ka Allah anu kagungan Allah."

2: Siloka 2: 2 - "Supaya anjeun condong ceuli anjeun kana hikmah, sarta nerapkeun haté anjeun kana pamahaman."

Lukas 20:8 Yesus ngadawuh ka aranjeunna, "Kuring ogé teu ngabejaan ka maneh ku otoritas naon Kuring ngalakukeun hal ieu.

Yésus nolak nyaritakeun para pamingpin agama ti mana asalna otoritas-Na pikeun kalakuanana.

1. Wewenang Allah: Diajar Hormat jeung Taat kana Wewenang Allah

2. Ngalakukeun Hal anu Bener: Hirup Kukituna kana Pangersa Allah

1. 1 Peter 2: 13-15 - kaluman ka otoritas jajahan

2. Epesus 6: 5-7 - Taat tur ngahargaan Masters urang

Lukas 20:9 Saterusna manéhna mimitian nyarita ka jalma ieu misil; Aya hiji jalma anu melak kebon anggur, tuluy diserenkeun ka tukang tani, tuluy indit ka nagri anu jauh pikeun lila.

Ringkesan: Aya saurang lalaki anu melak kebon anggur sareng disewakeun ka anu nyewa sateuacan angkat dina perjalanan anu jauh.

1. Pasemon ngeunaan Nyewa: Kumaha Urang Kudu Ngawas Sumberdaya Allah

2. Tanggung jawab Stewardship Satia

1. Mateus 21:33-44 - pasemon Yesus ngeunaan nyewa di kebon anggur

2. 1 Korinta 4: 2 - stewards satia tina rahmat Allah

Lukas 20:10 Dina mangsana anjeunna ngirim hiji gandek ka tukang-tukang tani, supaya maranehna mere hasil tina kebon anggur.

Aya nu boga tanah ngutus gandekna ka kebon anggurna pikeun ngumpulkeun buahna, tapi nu boga tanah teh ngagebugan gandekna, tuluy diusir teu mawa nanaon.

1. Urang teu kudu ngamangpaatkeun jalma-jalma nu teu boga daya.

2. Urang kudu némbongkeun kahadean jeung loma ka nu merlukeun.

1. Epesus 4:32 - "Kudu bageur jeung welas asih ka silih, forgiving silih, sakumaha dina Kristus Allah forgave anjeun."

2. Lukas 6:38 - "Pasihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. A ukuran alus, dipencet handap, shaken babarengan jeung ngalir ngaliwatan, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun jeung ukuran nu Anjeun pake, éta bakal diukur nepi ka anjeun."

Lukas 20:11 Jeung deui anjeunna dikirim deui hiji batur, sarta aranjeunna digebugan, sarta entreated anjeunna éra, sarta dikirim anjeunna kosong.

Petikan ieu ngungkabkeun panganiayaan hamba ku tuanna.

1. Bahaya Ambisi Egois

2. Kakuatan Panghampura

1. Yakobus 4:1-10

2. Lukas 23:32-34

Lukas 20:12 Jeung deui anjeunna dikirim katilu, sarta aranjeunna tatu anjeunna ogé, sarta diusir kaluar.

Petikan ieu ngajelaskeun panolakan hiji utusan anu dikirim ku Gusti, kalayan utusan éta tatu sareng dibuang.

1: Henteu masalah kumaha teuas urang nyobian, urang bakal nyanghareupan tampikan. Urang kudu tetep satia ka Allah sanajan urang ditolak ku dunya.

2: Utusan-utusan Allah sering ditolak, tapi ieu henteu matak ngahalangan urang nyebarkeun pangandika-Na sareng ngalaksanakeun padamelan-Na.

1: Yesaya 55:11 "Jadi bakal kecap kuring jadi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon anu kuring resep, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta."

2: John 15: 18-19 "Lamun dunya hate anjeun, anjeun terang yen eta hate Kami sateuacan eta hate anjeun. Lamun anjeun ti dunya, dunya bakal bogoh ka milikna: tapi ku sabab anjeun lain dunya, tapi Kami geus milih anjeun ti dunya, jadi dunya hates anjeun."

Lukas 20:13 Lajeng nu boga kebon anggur ngadawuh, "Naon anu kudu dipigawé?" Abdi bakal ngutus putra abdi anu dipikacinta: meureun aranjeunna bakal hormat ka anjeunna nalika aranjeunna ningali anjeunna.

Juragan kebon anggur naroskeun naon anu kedah anjeunna laksanakeun pikeun ngahormatan umat-Na, sareng mutuskeun pikeun ngirim putrana anu dipikacinta.

1. Hakikat Kaasih Allah: Ngartos Kaasih Gusti ngalangkungan Kalakuan-Na

2. Ngamangpaatkeun Rahmat Alloh: Ngaku jeung Ngahargaan Rahmat Alloh

1. Rum 5: 8 "Tapi Allah nunjukkeun asih-Na ka urang dina ieu: Nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang."

2. Rum 3: 23-24 "Kanggo sakabeh geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah, sarta diyakinkeun kalawan bébas ku rahmat-Na ngaliwatan panebusan anu sumping ku Kristus Yesus."

Lukas 20:14 Tapi lamun tani nempo manéhna, maranéhanana alesan antara sorangan, paribasa, Ieu teh ahli waris;

Petikan ieu ngeunaan pasemon ngeunaan tukang tani, di mana tukang tani maéhan ahli waris pikeun ngawasaan warisan.

1. Bahaya sarakah jeung balukar tina mentingkeun diri

2. Pentingna ngakuan otoritas sajati

1. Paribasa 28:25 Jalma anu bageur haténa ngabalukarkeun pasea, tapi sing saha anu percaya ka Yéhuwa bakal jadi gendut.

2. Yakobus 4:1-3 Ti mana datangna perang jeung gelut di antara anjeun? Naha aranjeunna henteu sumping, bahkan tina hawa nafsu anjeun anu perang dina anggota anjeun? Napsu anjeun, sareng henteu gaduh: maehan, sareng hoyong gaduh, sareng teu tiasa nampi: tarung sareng perang, tapi henteu gaduh, sabab henteu naroskeun. Aranjeun naroskeun, tapi teu nampi, sabab naroskeun anu salah, supados anjeun tiasa tuang kana hawa nafsu anjeun.

Lukas 20:15 Ku sabab kitu anjeunna diusir ti kebon anggur, teras dipaehan. Ku kituna, naon anu kudu dilakukeun ku nu boga kebon anggur ka aranjeunna?

Pangéran Kebon Anggur naroskeun naon anu kedah Anjeunna laksanakeun ka jalma-jalma anu ngusir budak sareng maéhan anjeunna.

1. Konsékuansi tina karanjingan: A Refleksi on Lukas 20:15

2. Perluna Kaadilan: Palajaran ti Lukas 20:15

1. Pandita 8:11-12 - Lamun hukuman pikeun kajahatan teu gancang dilaksanakeun, hate jalma pinuh ku schemes mun ngalakukeun salah.

2. Rum 12:19 - Ulah males dendam, babaturan abdi dear, tapi ninggalkeun rohangan pikeun murka Allah, sabab geus ditulis: "Ieu milik kuring pikeun males; Kami bakal ngabales," saur Gusti.

Lukas 20:16 Anjeunna bakal datang jeung ngancurkeun ieu tani, sarta bakal masihan kebon anggur ka batur. Jeung nalika maranéhna ngadéngé éta, maranéhna ngomong, Allah nyaram.

Jalma-jalma ngadéngékeun pasemon Yésus ngeunaan Kebon Anggur jeung reuwaseun ku ahirna waktu nu boga kebon ngancurkeun nu boga kebon anggur jeung méré kebon anggur ka batur.

1. Perumpamaan ngeunaan Kebon Anggur: Manggihan Kaadilan Allah di Tempat-Tempat Anu Teu Wawuh

2. Perumpamaan Kebon Anggur: Kadaulatan Allah

1. Mateus 21: 33-46 - The pasemon ngeunaan nyewa di kebon anggur

2. Yesaya 5: 1-7 - The pasemon ngeunaan kebon anggur TUHAN sarwa

Lukas 20:17 Anjeunna neuteup ka maranehna, tuluy ngalahir, "Naon ieu anu aya tulisan: Batu anu ditampik ku tukang-tukang bangunan teh, geus jadi batu juru?

Yésus merhatikeun guru-guru agama jeung nanya ka maranéhna ngeunaan hiji ayat tina Alkitab.

1. Kumaha Batu Ditampik Jadi Cornerstone Garéja

2. Kakuatan Panebusan Allah Ngaliwatan Firman-Na

1. Rasul 4: 11-12 - Ieu batu nu ieu diatur dina naught anjeun tukang, nu geus jadi kapala sudut.

12 Sanes aya kasalametan dina anu sanés, sabab teu aya deui nami sanés di handapeun langit anu dipasihkeun ka manusa, anu ku urang kedah disalametkeun.

2. Yesaya 28:16 - Ku sabab kitu saith Gusti Allah, Behold, Kuring iklas di Sion pikeun pondasi hiji batu, hiji batu diusahakeun, a batu sudut mulia, hiji yayasan pasti: manéhna nu believeth moal nyieun rurusuhan.

Lukas 20:18 Saha-saha anu ragrag kana batu eta bakal pegat; tapi ka saha waé anu tumiba, éta bakal ngagiling kana bubuk.

Batu bisa mawa karuksakan boh ka jalma anu tumiba kana eta atawa ka saha eta ragrag.

1: Kakawasaan Kristus pikeun Nangtoskeun sareng Nyalametkeun

2: Bahaya Nolak Kristus

1: Yesaya 8:14-15 - Sarta anjeunna bakal pikeun sanctuary a; tapi pikeun batu stumbling jeung pikeun batu nyinggung pikeun duanana imah Israil, pikeun gin jeung pikeun snare ka pangeusi Yerusalem.

2: Rum 9:30-32 - Naon anu bakal urang carioskeun? Anu kapir, anu henteu nuturkeun kabeneran, parantos ngahontal kabeneran, bahkan kabeneran tina iman. Tapi urang Israil, anu nuturkeun kana hukum kabeneran, henteu ngahontal kana hukum kabeneran. Kunaon? Kusabab aranjeunna ditéang éta henteu ku iman, tapi sakumaha anu kasebut ku karya hukum.

Lukas 20:19 Sareng imam-imam kapala sareng ahli-ahli Kitab dina waktos anu sami narékahan pikeun nangkep anjeunna; jeung maranehna sieun jalma: pikeun maranéhanana perceived yén manéhna geus diucapkeun pasemon ieu ngalawan maranehna.

Imam-imam kapala jeung ahli-ahli Kitab narékahan pikeun nangkep Yesus, sabab ngarasa yen Anjeunna nyarioskeun misil ngalawan aranjeunna.

1: Urang kedah ati-ati pikeun sadar kana tindakan urang sareng akibatna.

2: Urang kudu tetep rendah haté jeung ulah nganyenyeri waktu batur nantang urang.

1: Siloka 16:18-19 ”Kasombongan miheulaan kabinasaan, jeung sumanget sombong samemeh ragrag. Leuwih hade ari hate hina jeung nu miskin, ti batan ngabagi rampasan jeung nu reueus.”

2: Pilipi 2: 3-4 "Ulah ulah ku ambisi egois atanapi kaangkuhan, tapi dina humility hitung batur langkung penting tibatan anjeun. Masing-masing urang ulah ngan ukur ningali kana kapentingan dirina, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

Lukas 20:20 Jeung maranéhna diawaskeun anjeunna, sarta dikirim kaluar nenjo, anu kudu nyamar dirina jalma adil, ambéh maranéhanana bisa nyekel nyekel kecap-Na, ambéh maranéhanana bisa nyerah anjeunna ka kakawasaan jeung wewenang gupernur.

Pamingpin agama ngarencanakeun ngalawan Yesus ku ngirim mata-mata pikeun nyobaan pikeun nuduh anjeunna sareng ditéwak ku gubernur Romawi.

1. Bahaya Penipuan: Mariksa Usaha Pamimpin Agama Pikeun Ngajebak Yesus

2. Kakuatan Kaleresan: Kumaha Yesus Nyanghareupan Penipuan Sareng Kasatiaan

1. Mateus 22: 15-22 - Yesus Confronts urang Parisi ku pasemon

2. Jabur 34:13 - "Jaga létah anjeun tina jahat jeung biwir anjeun tina diomongkeun tipu daya."

Lukas 20:21 Jeung maranéhna nanya ka manéhna, paribasa, "Guru, urang terang yen Anjeun ngomong jeung ngajarkeun bener, teu narima pribadi saha wae, tapi ngajarkeun jalan Allah bener.

Yesus ngajarkeun truthfully tanpa bias atawa p pikeun saha wae.

1. Urang kedah ngalaksanakeun naon anu diwartakkeun sareng konsisten dina ucap sareng lampah.

2. Yésus nunjukkeun ka urang kumaha carana hirup integritas jeung jujur.

1. Paribasa 12:17 - Anjeunna anu speaks bebeneran sheweth mudik bener, tapi saksi palsu tipu daya.

2. Mateus 22:37-40 - Isa ngadawuh ka manéhna, Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate, jeung sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun. Ieu parentah kahiji jeung agung. Sareng anu kadua sapertos kitu, anjeun kedah nyaah ka tatangga anjeun sapertos ka diri anjeun sorangan. Dina dua parentah ieu ngagantung sakabeh Toret jeung nabi-nabi.

Lukas 20:22 Naha urang sah masihan upeti ka Kaisar, atanapi henteu?

Para pamingpin agama nanya ka Yesus naha éta halal mayar upeti ka Kaisar.

1. Ajaran Yésus ngeunaan Taat kana Hukum Pamaréntah

2. Kakuatan Kecap Yesus dina Situasi Hésé

1. Rum 13: 1-7 - Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur. Pikeun euweuh kakuatan tapi ti Allah: kakuatan nu aya anu ordained Allah.

2. Mateus 22:15-22 - Render kituna ka Caesar hal nu Caesar urang; sareng ka Allah hal-hal anu kagungan Allah.

Lukas 20:23 Tapi anjeunna uninga kana licik maranéhanana, sarta ngalahir ka aranjeunna, "Naha anjeun ngagoda kuring?"

Petikan éta nunjukkeun yén Yesus sadar kana niat licik otoritas agama sareng nyauran aranjeunna pikeun ngeureunkeun nyobian anjeunna.

1. ”Allah Ningali Niat Urang Licik”: Hiji palajaran ngeunaan cara Yésus ningali kana niat licik para pangawasa agama jeung nantang maranéhna pikeun ngeureunkeun nyoba nipu manéhna.

2. "Gusti Nyaho Hearts Urang": A ngeunaan kumaha Allah weruh sagala pikiran jeung niat urang, sarta kumaha pangaweruh ieu kudu ngakibatkeun urang tobat.

1. Mateus 22:15-22: Perumpamaan ngeunaan pesta kawinan, anu nunjukkeun kumaha Yesus sadar kana niat licik otoritas agama sareng kumaha anjeunna nangtang aranjeunna.

2. Rum 2:17-24: pangajaran Paul ngeunaan pangaweruh Allah ngeunaan pikiran urang jeung kumaha eta kudu ngakibatkeun urang tobat.

Lukas 20:24 Tembongkeun sapeser. Saha gambar sareng superskripsina? Aranjeunna ngawaler sareng saurna, Kang Kaisar.

Jalma-jalma ditaros saha gambar sareng prasasti anu aya dina sapeser, sareng aranjeunna ngawaler yén éta milik Caesar.

1. "Pasihankeun ka Kaisar barang-barang anu kagungan Kaisar"

2. "Kakuatan jeung Wewenang Pamaréntah"

1. Mateus 22:21 - "Ku sabab kitu masihan ka Kaisar hal anu Caesar urang; sareng ka Allah anu kagungan Allah."

2. Rum 13: 1 - "Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur. Sabab teu aya deui kakawasaan salian ti Allah: kakawasaan anu aya geus ditangtukeun ku Allah.”

Lukas 20:25 Saur anjeunna ka aranjeunna, "Ku sabab kitu, masihan ka Kaisar naon anu kagungan Kaisar, sareng ka Allah anu kagungan Allah."

Pasihan ka Gusti naon anu kagungan Allah: Pentingna ngakuan tugas spiritual urang.

1:

Kudu bakti ka Yéhuwa: Hirup bakti kana pangersa-Na.

2:

Méré deui ka Allah: Ngartos tanggung jawab urang salaku mukmin.

1:

Rum 12:1-2 - Ku sabab eta, dulur-dulur, ku sabab asih-Na, pangbaktikeun raga aranjeun sabage kurban anu hirup, suci, jeung pikabetaheun ka Allah — ieu teh ibadah aranjeun anu bener jeung bener. Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun. Teras anjeun bakal tiasa nguji sareng nyatujuan naon pangersa Allah — pangersa-Na anu saé, pikaresepeun sareng sampurna.

2:

Mateus 22:37-40 - Yesus ngawaler: "'Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.' Ieu parentah kahiji jeung greatest. Sareng anu kadua sapertos kieu: 'Nyaah ka tatangga sapertos ka diri anjeun sorangan.' Sakabeh Toret jeung kitab nabi-nabi ngagantung dina dua parentah ieu."

Lukas 20:26 Maranehna teu bisa nahan omongan-Na di hareupeun jalma-jalma;

Jalma-jalma kacida héraneunana ku jawaban Yésus sarta henteu bisa ngabantah.

1: Inget pikeun ngandelkeun jeung ngandelkeun Allah dina sagala hal, sabab Mantenna sumber hikmah jeung kakuatan urang.

2: Urang kudu siap ngajawab pananya-pananya nu hésé ku rahmat jeung hikmat ti Yéhuwa.

1: James 1: 5 - "Lamun aya di antara anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraidets; sarta eta bakal dibikeun anjeunna."

2: paribasa 2: 6-7 - "Kanggo PANGERAN masihan hikmah: tina sungut-Na datang pangaweruh jeung pamahaman. Anjeunna layeth up hikmah sora pikeun jalma taqwa: anjeunna a buckler ka jalma anu leumpang uprightly."

Lukas 20:27 Saterusna datang ka Anjeunna sababaraha Sadukies, anu mungkir yen aya jadian naon; jeung maranehna nanya ka manéhna,

Urang Saduki naroskeun ka Yesus ngeunaan kamungkinan kebangkitan.

1. Urang kedah percanten kana kakawasaan kabangkitan sareng henteu pernah kaleungitan iman.

2. Urang kudu iman kana jangji-jangji Allah, utamana dina pihudangeunana.

1. 1 Korinta 15: 12-26 - pangajaran Paul ngeunaan jadian tina maot.

2. Yesaya 26:19 - jangji Allah tina jadian pikeun umat-Na.

Lukas 20:28 Pokna, "Juragan, Musa nyerat ka urang, "Lamun dulur lalaki maot, boga pamajikan, sarta maot teu boga anak, lanceukna kudu nyokot pamajikanana, sarta ngaronjatkeun turunan pikeun lanceukna."

Ayat ieu nyarioskeun syarat anu ditulis ku Musa yén upami saurang lalaki maot tanpa budak, lanceukna kedah nyandak pamajikanana pikeun ngagedekeun murangkalih atas nama lanceukna.

1. Pentingna Kulawarga: Naha Urang Kudu Ngurus Anu Dipikanyaah

2. Ajén Warisan: Ninggalkeun Dampak Positip pikeun Generasi Kahareup

1. Kajadian 2:24, ”Ku sabab eta lalaki bakal ninggalkeun bapana jeung indungna, sarta ngahiji jeung pamajikanana, sarta maranéhanana baris jadi hiji daging”.

2. 1 Yohanes 3:17 , “Tapi sing saha anu boga banda dunya, sarta ningali dulur-dulurna keur butuh jeung nutup haténa ngalawan manéhna, kumaha carana asih Allah tetep aya dina manéhna?”

Lukas 20:29 Aya tujuh sadulur, nu kahiji kawin jeung maot teu boga anak.

Petikan nyaritakeun carita tujuh sadulur, dimana lanceukna anu kahiji nyandak pamajikan sareng maot tanpa budak.

1. Pentingna cherishing leuwih dipikacinta dina kahirupan; 2. Pangajaran ngeunaan kameumeutna hirup.

1. Pandita 3: 2 - "A waktos lahir, sareng waktos maot"; 2. 1 Peter 1: 24-25 - "Kanggo sakabeh daging téh salaku jukut, sarta sakabeh kamulyaan manusa salaku kembang jukut. jukut withereth, sarta kembang eta ragrag jauh."

Lukas 20:30 Jeung nu kadua ngajak manéhna pamajikan, sarta manéhna maot teu boga anak.

Petikan ieu nyarioskeun dua lalaki anu nikah ka awéwé anu sami. Lalaki nu kahiji maot teu boga anak, sedengkeun nu kadua teu boga anak.

1: Rencana Allah Sok Pangalusna - Rum 8:28

2: Pentingna Iman - Ibrani 11: 6

1: Pandita 9:11 - Perlombaan henteu kanggo anu gancang, atanapi perang pikeun anu kuat, atanapi roti pikeun anu wijaksana, atanapi kabeungharan pikeun anu cerdas, atanapi kabeungharan pikeun anu gaduh pangaweruh, tapi waktos sareng kasempetan kajadian ka aranjeunna sadayana.

2: Siloka 16:9 - Haté manusa ngarencanakeun jalanna, tapi Gusti netepkeun léngkah-léngkahna.

Lukas 20:31 Jeung nu katilu nyokot manéhna; sarta dina ragam sarua tujuh ogé: sarta aranjeunna henteu ninggalkeun anak, sarta maot.

Tujuh sadulur masing-masing giliran kawin ka randa, tapi teu aya anu ngagaduhan budak sareng aranjeunna maot.

1: Gusti gaduh rencana pikeun urang sadayana, sanaos éta henteu ngakibatkeun gaduh budak.

2: Pangersa Allah kadang hese kaharti, tapi salawasna pikeun kapentingan urang.

1: Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2: Pandita 3:1-8 - "Aya waktuna pikeun sagala rupa, aya mangsana pikeun unggal kagiatan di handapeun langit: aya waktuna lahir, aya waktuna paeh, aya waktuna melak, aya waktuna miceun, aya waktuna. Aya waktuna maehan, aya waktuna nyageurkeun, aya waktuna ngaruntuhkeun, aya waktuna ngawangun, aya waktuna ceurik, aya waktuna seuri, aya waktuna ngasedih, aya waktuna nari, aya waktuna ngaburkeun batu, aya waktuna ngumpulkeun batu. , Aya waktuna nangkeup, aya waktuna pikeun ngareuah-reuah, aya waktuna neangan jeung aya waktuna nyerah, aya waktuna pikeun ngajaga jeung aya waktuna miceun, aya waktuna nyerek, aya waktuna ngabebenah, aya waktuna jempe. jeung waktu keur nyarita, hiji waktu pikeun mikanyaah jeung waktu pikeun hate, hiji waktu pikeun perang jeung waktu pikeun katengtreman.

Lukas 20:32 Anu pamungkas, awéwé éta ogé maot.

Petikan ngajelaskeun pupusna hiji awéwé.

1: Urang kedah émut pikeun ngahargaan waktos urang di bumi, sabab maotna mangrupikeun panginget kana karugian urang.

2: Urang kudu hirup kalawan tujuan jeung harti, nyaho yén urang sadayana hiji poé bakal tunduk kana maot.

1: Pandita 7:2 - “Leuwih alus indit ka imah duka ti batan indit ka imah pesta, sabab maot téh takdir unggal jalma; anu hirup kedah ngémutan ieu kana haté."

2: Ibrani 9:27 - "Sakumaha jalma-jalma ditakdirkeun pikeun maot sakali, teras dihukum."

Lukas 20:33 Ku sabab eta dina jadian teh pamajikan saha manehna? keur tujuh geus nya pamajikan.

Dina petikan éta, Yésus ngajukeun pananya ngeunaan hiji awéwé nu geus boga tujuh salaki saumur hirupna. Anjeunna heran naon anu bakal kajadian ka anjeunna dina jadian, sabab tujuh salaki ogé bakal dihirupkeun deui.

1. Hikmah Allah nu teu kaduga: Ngajalajah Misteri Kahirupan Sanggeus Maot

2. Beungkeut Abadi Nikah: Negeskeun Komitmen Urang Ka Asih sareng Kasatiaan

1. 1 Korinta 15:35-45; Ngajalajah misteri kahirupan saatos maot

2. Epesus 5:21-33; Beungkeut langgeng nikah jeung significance spiritual na

Lukas 20:34 Waler Yesus ka maranehna, “Anak-anak di dunya ieu kawin jeung dikawinkeun.

Yésus ngajelaskeun kumaha jalma-jalma di dunya kawin jeung dikawinkeun.

1. Nikah téh lain kaputusan basajan pikeun dianggap enteng.

2. Kasucian nikah kudu dihormat.

1. Epesus 5: 22-33 - Pamajikan kudu tunduk ka salaki maranéhanana di reverence pikeun Kristus.

2. Ibrani 13:4 - Nikah kudu dilaksanakeun di ngahargaan ku sadayana.

Lukas 20:35 Tapi jalma-jalma anu bakal dianggap pantes pikeun meunangkeun dunya éta, sareng kahudangkeun deui tina anu maraot, henteu kawin, atanapi dikawinkeun.

Petikan nyarios yén pantes pikeun meunangkeun dunya sareng kabangkitan tina maot, anu datang sareng kaayaan henteu nikah.

#1: Pikeun meunangkeun dunya jeung hudangna ti nu maraot, urang Kristen kudu forgo nikah jeung fokus ka Allah.

# 2: Nikah mangrupa kado Allah-dibikeun, tapi teu hal pangpentingna dina kahirupan; tinimbang, urang kudu narékahan pikeun hirup langgeng jeung jadian deui.

# 1: Mateus 19:12 - "Aya sababaraha eunuchs anu lahir ti rahim indungna, sareng aya sababaraha eunuchs, anu janten eunuchs manusa, sareng aya eunuchs, anu ngajantenkeun dirina eunuchs pikeun karajaan. ti sawarga. Sing saha anu bisa narima, kudu narima."

# 2: 1 Korinta 7: 32-34 - "Tapi kuring hoyong anjeun tanpa ati-ati. Saha anu teu kawin paduli kana hal-hal anu kagungan Gusti, kumaha anjeunna tiasa nyenangkeun Gusti: Tapi saha waé anu kawin paduli kana hal-hal anu kagungan Gusti. Anu ti dunya, kumaha anjeunna tiasa nyenangkeun pamajikanana. Aya bédana ogé antara istri sareng parawan. Awéwé anu teu kawin paduli kana hal-hal Gusti, supados anjeunna suci, boh awak sareng roh: geus nikah ngurus hal dunya, kumaha manehna bisa nyugemakeun salakina."

Lukas 20:36 Maranehna moal bisa paeh deui, sabab sarua jeung para malaikat; sarta mangrupakeun barudak Allah, jadi barudak tina jadian.

Putra-putra Allah sami sareng para malaikat sareng bakal hirup salamina kumargi janten putra-putra kebangkitan.

1. Hirup Langgeng: Jangji Allah ngeunaan Kalanggengan

2. Barudak Allah: Ditebus ku Asih-Na

1. Mateus 22:30 - "Kanggo dina jadian maranehna teu nikah, atawa dibere kawin, tapi sakumaha malaikat Allah di sawarga."

2. Rum 8:17 - "Sareng upami murangkalih, maka ahli waris; ahli waris Allah, sareng ahli waris sareng Kristus; upami kitu urang sangsara sareng anjeunna, urang ogé tiasa dimulyakeun babarengan."

Lukas 20:37 Ayeuna nu maraot dihudangkeun, malah Musa némbongkeun dina rungkun, nalika anjeunna nyebut Gusti Allah Ibrahim, jeung Allah Ishak, jeung Allah Yakub.

Nu maot dihudangkeun, sarta Musa némbongkeun ieu dina rungkun ngaduruk, nalika anjeunna disebut Gusti Allah Ibrahim, Ishak, jeung Yakub.

1. Kakawasaan Allah dina Kiamat

2. Kasatiaan Allah dina Perjangjian

1. Rum 4: 16-17 - Jadi jangji katampi ku iman. Éta dipasihkeun salaku kado gratis. Sareng urang sadayana pasti bakal nampi éta, naha urang hirup nurutkeun hukum Musa atanapi henteu. Pikeun jangji dibikeun ngaliwatan iman ka Yesus Kristus.

2. Ibrani 11: 17-19 - Ku iman Abraham, nalika anjeunna diuji, ditawarkeun up Ishak, sarta anjeunna anu geus narima jangji ieu maturan nepi putra hiji-hijina; Anjeunna anu disarioskeun, "Dina Ishak bakal disebat turunan anjeun." Anjeunna nganggap yen Allah sanggup ngangkat jalma malah ti nu maraot, ti mana anjeunna ogé nampi anjeunna deui salaku tipe a.

Lukas 20:38 Sabab Anjeunna lain Allah nu maraot, tapi Allah nu hirup;

Petikan ieu ngajarkeun yén Allah nyaéta Allah anu hirup, sanés anu maot, sareng sadaya jalma hirup ka Anjeunna.

1. Hirup pikeun Gusti: Pesen Lukas 20:38

2. Nangkeup Hirup Abadi dina Kristus: Berkah Lukas 20:38

1. Rum 14:8-9 - Pikeun naha urang hirup, urang hirup ka Gusti; jeung naha urang maot, urang maot ka Gusti: naha urang hirup, atawa maot, urang teh Gusti.

2. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh.

Lukas 20:39 Sawatara guru-guru agama ngawaler, pokna, "Guru, leres pisan pidawuh anjeun."

Kecap-kecap anu bijaksana Yesus dipuji ku ahli-ahli Kitab.

1: Hikmah kapanggih dina terang bebeneran firman Allah sareng ngalaksanakeunana.

2: Yesus nyarioskeun kalayan wibawa sareng urang kedah ngupingkeun pidato-Na salaku bebeneran.

1: Paribasa 1: 7 - Sieun ka Gusti mangrupikeun awal pangaweruh: tapi jalma bodo nganggap hina hikmah sareng pangajaran.

2: John 8:32 - Jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bébas.

Lukas 20:40 Sanggeus kitu maranehna teu wani nanya ka Anjeunna.

Jalma-jalma teu wani nanya deui ka Isa sanggeus Anjeunna ngajawab salah sahiji pananya.

1. Urang bisa diajar tina conto Yésus sangkan yakin kana jawaban urang jeung teu sieun ngomong nu bener.

2. Sanajan bisa pikasieuneun mun ditanyakeun pertanyaan-pertanyaan nu hésé, urang kudu percaya kana pituduh Allah jeung iman kana jawaban urang.

1. Jabur 46:10: "Kudu tenang, sarta nyaho yen Kami Allah."

2. Mateus 11: 28-29: "Hayu ka Kami, sakabeh anu kuli sarta beurat kabeungbeurat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke Kami kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, jeung anjeun bakal mendakan istirahat pikeun jiwa anjeun."

Lukas 20:41 Saur-Na ka maranehna, “Kumaha maranehna nyebutkeun yen Al Masih teh Putra Daud?

Yésus nanya ka para pamingpin agama di jamanna ngeunaan detil iman maranéhna.

1: Idéntitas Kristus mangrupikeun aspék utama iman urang, sareng urang kedah yakin yén urang ngartos leres.

2: Yésus tangtangan urang pikeun nanya kayakinan urang jeung mastikeun yén urang ngalaksanakeun naon anu urang percaya.

1: Rum 10:14-15 - Na kumaha aranjeunna bakal nelepon ka Anjeunna anu aranjeunna henteu percanten? na kumaha maranéhna bakal percaya ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu acan uninga? na kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a? Na kumaha maranéhna bakal ngahutbah, iwal aranjeunna dikirim?

2: Mateus 7:21-23 - Henteu unggal jalma anu nyebutkeun ka kuring, Gusti, Gusti, bakal asup ka Karajaan Sawarga; tapi manéhna nu ngalakukeun kahayang Rama Kami nu di sawarga. Seueur anu bakal nyarios ka kuring dina dinten éta, Gusti, Gusti, naha kami henteu ngaramal dina nami anjeun? sareng ku nami anjeun parantos ngaluarkeun setan? sareng ku nami anjeun parantos seueur padamelan anu saé? Terus kuring bakal ngaku ka aranjeunna, Kuring henteu pernah terang anjeun: angkat ti kuring, anjeun anu damel iniquity.

Lukas 20:42 Sareng Daud nyalira nyarios dina kitab Jabur, "PANGERAN ngandika ka Gusti abdi, linggih di sisi katuhu abdi!

Yéhuwa nitah Gusti Daud linggih di sisi katuhu-Na.

1: Urang kudu salawasna daék nuturkeun paréntah Yéhuwa.

2: PANGERAN ngaluhuran jalma-jalma anu ta’at ka Mantenna.

1: Yesaya 42: 1 - "Lah abdi Kami, saha abdi uphold; abdi pilihan, di saha jiwa abdi delights; Kuring geus nempatkeun sumanget Kami ka anjeunna: anjeunna bakal mawa mudik judgment ka kapir."

2: Yohanes 15:14 - "Maranéh téh sobat-sobat Kami, lamun ngalakonan naon-naon anu ku Kami paréntahkeun ka maraneh."

Lukas 20:43 Nepi ka Kami ngajadikeun musuh maneh jadi tapak suku maneh.

Petikan ieu nyarioskeun jangji Yesus pikeun ngajantenkeun musuh-musuhna janten tapak suku dugi ka anjeunna uih deui.

1. Hirup dina Harepan Nu Ngarep-ngarep: Ngadagoan Datangna Yesus

2. Nangtung Teguh dina Iman: Yesus teh Juara Urang

1. Jabur 110: 1 - "Pangeran nyebutkeun ka Gusti abdi: "Linggih di leungeun katuhu kuring nepi ka Kami nyieun musuh anjeun footstool pikeun suku anjeun."

2. Ibrani 10: 12-13 - "Tapi lamun imam ieu geus kurban pikeun sakabéh waktu hiji kurban pikeun dosa, manéhna diuk turun di leungeun katuhu Allah, sarta saprak waktu éta manéhna waits pikeun musuh-Na pikeun dijadikeun footstool-Na.”

Lukas 20:44 Ku sabab eta Daud nyebat Anjeunna Gusti, kumaha upami anjeunna putrana?

Urang Parisi naroskeun ka Yesus ngeunaan hubungan Daud sareng Al Masih, naroskeun kumaha Daud tiasa nyauran Al Masih "Gusti" upami aranjeunna bapa sareng putra.

1: Hubungan Yésus jeung Allah téh unik, jeung urang kudu ngakuan kakawasaan déwa Yésus.

2: Urang kudu rendah haté jeung narima Yésus sabagé Gusti jeung Jurusalamet urang.

1: Jabur 110: 1 - "Gusti ngandika ka Gusti abdi, 'Linggih di leungeun katuhu Kami, nepi ka Kami nyieun musuh anjeun footstool Anjeun.'"

2: Kolosa 2: 9 - "Kanggo di anjeunna sakabeh fullness of déity dwelling ragana."

Lukas 20:45 Di payuneun jalma-jalma, Anjeunna nyarios ka murid-murid-Na,

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun ati-ati ngeunaan cara méakkeun duit maranéhanana sarta méré ka Allah tinimbang sorangan.

1. Kakuatan Selflessness: Kumaha Méré ka Allah Brings Berkah

2. Kabutuhan pikeun Kasugemaan: Milarian Kabungahan dina Anu Geus Kami Mibanda

1. 2 Corinthians 9: 7 - "Unggal anjeun kedah masihan naon geus mutuskeun dina haté anjeun pikeun masihan, teu reluctantly atawa dina paksaan, pikeun Allah mikanyaah hiji giver riang."

2. 1 Timoteus 6: 6-8 - "Tapi godliness kalawan contentment nyaeta gain gede. Pikeun urang dibawa nanaon ka dunya, sarta kami bisa nyandak nanaon kaluar ti dinya. Tapi lamun urang boga dahareun jeung pakean, urang bakal eusi kalawan eta. ."

Lukas 20:46 Awas ka ahli-ahli Kitab, anu hayang leumpang dina jubah panjang, jeung cinta salam di pasar, jeung korsi pangluhurna di synagogues, jeung kamar utama dina feasts;

Waspada jalma anu neangan kakawasaan jeung status.

1. Nolak godaan kareueus jeung kakawasaan.

2. Narékahan pikeun humility tinimbang status.

1. John 13: 12-17 - Yesus ngumbah suku murid-Na.

2. Siloka 16:18 - Sombong mana saméméh karuksakan.

Lukas 20:47 Anu ngahakan imah randa-randa, sarta ngadoa lila-lila.

Petikan éta ngingetkeun jalma-jalma anu ngagunakeun doa panjang pikeun ngamangpaatkeun randa pikeun kauntungan sorangan.

1. Kaadilan Allah bakal dilayanan ka jalma-jalma anu ngamangpaatkeun anu rentan.

2. Sholat kalayan ihlas, lain pikeun pamohalan.

1. 1 John 3: 17-18 - "Tapi lamun saha boga barang dunya sarta nilik lanceukna merlukeun, acan nutup haténa ngalawan anjeunna, kumaha cinta Allah abide di anjeunna? barudak leutik, hayu urang ulah cinta dina kecap atawa omongan tapi dina amal jeung bener."

2. Siloka 22: 22-23 - "Ulah ngarampog nu miskin, sabab anjeunna miskin, atawa naksir afflicted di Gerbang, pikeun Gusti bakal ngabela ngabalukarkeun maranéhanana sarta ngarampog hirup jalma anu ngarampog aranjeunna."

Lukas 21 nunjukkeun ajaran Yesus ngeunaan kurban randa, tanda-tanda akhir jaman, sareng karusakan Yerusalem.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus ningali jalma beunghar nempatkeun hadiahna ka perbendaharaan Bait Allah ogé randa miskin nempatkeun dua koin tambaga anu leutik pisan. Saur anjeunna, 'Satemenna Kami nyarioskeun ka anjeun randa miskin ieu parantos masihan langkung seueur tibatan sadayana. Kabéh jalma ieu méré hadiah maranéhanana kaluar tina kabeungharan maranéhanana; tapi manéhna kaluar tina kamiskinan nya nempatkeun sagala manéhna hirup dina 'nyorot méré kurban dirina salaku conto generosity leres (Lukas 21: 1-4).

Ayat 2: Nalika aya anu nyarioskeun ngeunaan Bait Suci anu dihias ku batu-batu anu éndah sareng hadiah anu dibaktikeun ka Allah, Yesus ngaramalkeun karusakanana, saurna moal aya hiji batu anu tinggaleun kana batu anu sanés anu moal dilungkeun, anu nyababkeun murid-murid naroskeun iraha hal-hal ieu bakal kajadian. tanda maranéhna ngeunaan lumangsung. Dina réspon Anjeunna ngingetkeun yén aranjeunna henteu ditipu seueur anu sumping nami-Na ngaku waktos caket tapi henteu kedah nuturkeun aranjeunna ogé dikaitkeun perang révolusi bangsa rising ngalawan karajaan bangsa ngalawan gempa karajaan kalaparan pestilences kajadian fearful tanda hébat ti sawarga saméméh hal ieu lumangsung (Lukas 21: 5- 11). Anjeunna salajengna ngaramalkeun panganiayaan jalma mukmin sateuacan sadayana ieu tapi ngajamin yén éta bakal nyababkeun kasempetan pikeun masihan kasaksian anu dijanjikeun hikmah nyarioskeun musuh anu teu tiasa nolak kontradiksi ogé ngingetkeun panghianatan bahkan hatred maot ka sadaya bangsa sabab nami-Na parantos nyorong aranjeunna tahan teguh pikeun nampi kahirupan (Lukas 21: 12-19). ).

Alinea 3: Neruskeun nubuat-Na, Anjeunna ngaramalkeun karuksakan Yerusalem, dikepung ku tentara, ngingetkeun yén Yudea kabur ka pagunungan, kota-kota éta ninggalkeun nagara éta henteu lebet ka kota pikeun dinten-dinten ieu pamalesan tinekanan naon anu diserat kasangsaraan anu ageung, murka tanah, jalma-jalma tiwas ku pedang, dipingpin ku bangsa-bangsa tawanan, Yérusalém diinjak-injak bangsa-bangsa sanés dugi ka ayeuna. kali kapir kaeusi (Lukas 21: 20-24). Lajeng nyarios gangguan kosmis tanda panonpoe bulan béntang bumi marabahaya bangsa-bangsa kabingungan gumuruh tossing laut jalma pingsan teror pikahariwangeun naon datang dunya awak sawarga oyag tuluy maranehna bakal nempo Putra Manusa datang mega jeung kakawasaan agung kamulyaan lamun hal ieu dimimitian lumangsung nangtung nepi angkat huluna sabab gambar panebusan. deukeut encouraging murid maca tanda kali kawas tangkal anjir budding nyaho Karajaan Allah deukeut cautioning eta ati ati teu ditimbang turun carousing drunkenness anxieties hirup poé nutup disangka bubu neneda kakuatan kabur sadaya ngeunaan kajadian nangtung saméméh Putra Manusa (Lukas 21:25-36). Bab menyimpulkan kalayan Anjeunna ngajarkeun kuil poean bari méakkeun peuting Gunung Olives jeung mimiti isuk-isuk jalma datang Anjeunna ngadangu Anjeunna kuil nunjukkeun tumuwuhna pangaruh amidst escalating tegangan ngarah ka acara markisa ahir bab salajengna (Lukas 21: 37-38).

Lukas 21:1 Jeung manéhna neuteup ka luhur, jeung nempo jelema beunghar tuang hadiah maranéhanana ka perbendaharaan.

Yésus niténan jalma-jalma beunghar méré béréhan ka perbendaharaan Bait Allah.

1: Berehan langkung ti ngan ukur artos - Rum 12: 8

2: Pasihan urang kedah janten pangorbanan - 2 Korinta 8: 1-2

1: Siloka 3: 9-10 - Ngahormatan Gusti ku harta anjeun, sareng ku hasil munggaran tina sagala hasil anjeun.

2: Malachi 3:10 - Bawa sadaya perpuluhan ka gudang, supados aya tuangeun di bumi Kami.

Lukas 21:2 Jeung manéhna nempo hiji randa miskin tangtu tuang dua leutes.

Petikan éta ngeunaan Yesus ningali hiji randa miskin masihan dua mites ka Bait Allah.

1. Kakuatan Pangorbanan Leutik: Kumaha Urang Bisa Ngabédakeun Saeutik

2. Haté randa: Allah Ningali jeung Ngahargaan Palayanan Urang

1. Markus 12:41-44 - Yesus muji kurban randa urang

2. 2 Korinta 8: 1-5 - Paul nyorong urang Korinta méré generously nurutkeun kamampuhan maranéhanana.

Lukas 21:3 Saur anjeunna, "Saleresna kuring nyarioskeun ka anjeun, randa miskin ieu tuang langkung seueur tibatan sadayana.

Ieu randa miskin geus berehan nyumbangkeun leuwih ti batur.

1. Kakuatan Generosity

2. Pentingna Pangorbanan

1. Markus 12: 41-44 - Yesus commends randa pikeun generosity nya.

2. 2 Korinta 8: 1-5 - Paul nyorong Korinta méré kurban.

Lukas 21: 4 Pikeun sakabéh ieu boga kaayaanana maranéhna ngalungkeun kana kurban Allah: tapi manehna tina poorer dirina geus tuang di sakabeh hirup nya éta.

Petikan ieu nyorotkeun pangorbanan anu ekstrim sareng kasatiaan saurang randa anu masihan sagala milikna pikeun kurban Allah.

1. The Power of Generosity: Diajar Kurban kalawan Iman

2. Mite randa: Percanten kana Panyadia Gusti

1. Tandaan 12: 41-44 - Yesus commends randa pikeun iman jeung kurban nya.

2. Deuteronomy 15: 7-11 - parentah Allah pikeun berehan jeung openhanded ka jalma merlukeun.

Lukas 21:5 Jeung sababaraha anu nyarioskeun ngeunaan Bait Allah, kumaha éta dihias ku batu anu saé sareng hadiah, saurna,

Bait Allah dihias ku batu anu saé sareng hadiah.

1: Gusti hoyong urang ngahias diri urang ku hadiah anu saé sareng dianggo pikeun kamulyaan-Na.

2: Kaéndahan bait téh ngagambarkeun kamulyaan Allah.

1: 1 Petrus 3:3-4 ? 쏡 atanapi henteu ngantep adorning anjeun janten éksternal? 봳 anjeunna ngajalin rambut sareng nganggo perhiasan emas, atanapi pakean anu anjeun anggo?? tapi ngantepkeun hiasan anjeun janten jalma anu disumputkeun tina ati kalayan kaéndahan anu teu rusak tina roh anu lemah lembut sareng tenang, anu di payuneun Allah éta berharga pisan. ??

2: Jabur 45:13-14 ? 쏷 anjeunna raja téh enthralled ku kageulisan anjeun; ngahargaan manéhna, pikeun manéhna lord anjeun. Sadayana mulya nyaéta putri di kamarna, sareng jubah anu dijalin sareng emas.??

Lukas 21: 6 Sedengkeun pikeun hal-hal anu anjeun tingali, bakal datang dinten-dinten, anu moal aya anu tinggaleun hiji batu dina batu anu sanés, anu moal aya anu dirugrugkeun.

Bakal datang poe-poe Bait Allah bakal diancurkeun, teu aya hiji-hiji batu anu tinggaleun.

1. Pentingna hirup dina waktos ayeuna sareng percanten kana rencana Gusti.

2. The transience struktur fisik sarta permanence tina firman Allah.

1. Jabur 146: 3-4 - "Ulah nempatkeun kapercayaan anjeun ka pangéran, dina putra manusa, di saha teu aya kasalametan. Nalika napas-Na departs, anjeunna mulih deui ka bumi; dina poé éta pisan rencana-Na binasa."

2. Ibrani 13: 8 - "Yesus Kristus sarua kamari jeung kiwari sarta salawasna."

Lukas 21:7 Jeung maranéhna nanya ka Anjeunna, paribasa, "Guru, tapi iraha hal ieu bakal kajadian?" jeung naon tanda bakal aya lamun hal ieu bakal lumangsung?

Jalma-jalma nanya ka Yesus iraha karusakan Bait Allah sareng tanda-tanda anu aya hubunganana bakal kajadian.

1: Nyaho Tanda-tanda Jaman: Ajaran Yesus dina Ahir Jaman

2: Cara Nyiapkeun pikeun Ahir: Palajaran ti Yésus ngeunaan Karuksakan nu Bakal Datang

1: Mateus 24:3-14 ??Yesus??ajaran ngeunaan tanda-tanda ahir jaman

2: Mateus 24:36-44 ??Yesus??ajaran ngeunaan kasiapan pikeun ahir jaman.

Lukas 21:8 Saur-Na, “Awas maraneh ulah katipu, sabab loba anu bakal datang dina ngaran Kami, pokna, Kami teh Kristus; sareng waktosna caket: ku kituna anjeun henteu angkat ka aranjeunna.

Petikan ieu nekenkeun pentingna waspada kana nabi-nabi palsu anu sumping dina nami Yesus sareng ngaku janten Mésias.

1. Nyiapkeun pikeun Datangna Gusti: Tetep Waspada ka Nabi Palsu

2. Ulah Ditipu: Ngabedakeun Nabi Palsu di Dunya Kiwari

1. Yermia 29: 8-9 "Sabab kieu timbalan PANGERAN Nu Maha Kawasa, Allah Israil: Ulah ngantep nabi anjeun sarta diviners anjeun, anu aya di satengahing anjeun, nipu anjeun, atawa ngadéngékeun impian anjeun anu anjeun ngabalukarkeun. jadi ngimpi. Pikeun maranéhna nubuat falsely ka anjeun dina ngaran Kami: Kami henteu ngutus aranjeunna, nyebutkeun Gusti."

2. 2 Petrus 2:1,3 "Tapi aya nabi palsu ogé di antara jalma-jalma, sakumaha ogé bakal aya guru-guru palsu di antara anjeun, anu sacara pribadi bakal mawa bid'ah-bid'ah anu cilaka, bahkan nolak Gusti anu ngagaleuh aranjeunna, sareng nyababkeun diri sorangan. karuksakan gancang ... Jeung ngaliwatan covetousness maranéhanana baris nyieun dagangan anjeun ku kecap pura-pura".

Lukas 21: 9 Tapi lamun anjeun bakal ngadéngé perang jeung commotions, ulah terrified: pikeun hal ieu kudu mimiti datang ngaliwatan; tapi tungtungna teu ku na ku.

Yésus ngingetkeun yén bakal aya perang jeung kaributan tapi teu kudu sieun sabab ahirna can deukeut.

1. Hiji palajaran ti Yesus ngeunaan nanganan sieun jeung kahariwang.

2. Diajar percanten ka Allah dina mangsa kasulitan.

1. Jabur 46: 1-3 "Gusti mangrupikeun pangungsian sareng kakuatan urang, pitulung anu salawasna aya dina kasusah. Ku sabab éta urang moal sieun, sanaos bumi lirén, gunung-gunung murag ka tengah laut, sanaos cai ngaguruh. jeung buih jeung gunung-gunung gogonjakan jeung oyagna."

2. Rum 8: 28-29 "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah migawe kahadean pikeun jalma anu mikanyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na. Pikeun maranéhanana Allah foreknew anjeunna ogé predestined jadi conformed kana gambar tina. Putra-Na, supaya Anjeunna jadi cikal diantara loba dulur-dulur."

Lukas 21:10 Lajeng anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Bangsa bakal narajang bangsa, jeung karajaan ngalawan karajaan.

Ayat ieu nyarioskeun waktos anu bakal datang nalika bangsa-bangsa bakal pasea.

1. Konflik nu bakal datang: Kumaha Nyiapkeun Karusuhan di hareup

2. Neangan Katengtreman di Tengah Rusuh: Kumaha Ngandelkeun Gusti dina Jaman Kasusah

1. Mateus 24: 6-7 - "Jeung anjeun bakal ngadéngé perang jeung rumor perang. Tempo nu teu troubled; pikeun sakabéh hal ieu kudu datang ka lulus, tapi tungtungna teu acan. Pikeun bangsa bakal naek ngalawan bangsa. , jeung karajaan ngalawan karajaan."

2. Jabur 46:1-2 - "Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, A pitulung pisan hadir dina kasulitan. Ku sabab eta urang moal sieun, sanajan bumi dipiceun, sarta sanajan gunung dibawa ka tengah laut."

Lukas 21:11 Jeung lini gede bakal di divers tempat, jeung famines, jeung pestilences; jeung tetempoan fearful jeung tanda gede bakal aya ti sawarga.

Kitab Suci ngaramalkeun bencana alam, kalaparan, pageblug jeung tetempoan pikasieuneun jeung tanda-tanda hébat ti sawarga.

1: Allah nu ngatur sagala musibah alam, sanajan urang teu? 셳 ngarti.

2: Urang kudu percaya ka Allah jeung iman sanajan nyanghareupan bencana alam.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana.

2: Yesaya 41:10 - Ulah sieun; keur Kami jeung thee: jadi teu dismayed; keur Kami Allah thy: Kuring baris nguatkeun thee; enya, kuring baris nulungan anjeun; enya, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu kabeneran abdi.

Lukas 21:12 Tapi samemeh kabeh ieu, maranéhanana bakal nyekel leungeun maranéhna dina anjeun, jeung nganiaya anjeun, delivering anjeun nepi ka synagogues, jeung kana panjara, keur dibawa ka raja jeung pangawasa demi ngaran Kami.

Urang Kristen bakal dikaniaya, ditéwak, malah dibawa ka payuneun pangawasa lantaran iman ka Yésus.

1. Tong sieun tetep kuat dina iman teu paduli biayana.

2. Urang ulah poho yén Yésus sorangan dikaniaya pikeun ngahutbah talatah Injil.

1. Rasul 5:41 - The rasul rejoiced yén maranéhanana diitung pantes sangsara éra pikeun Ngaran-Na.

2. 1 Peter 4:12-16 - tercinta, pikir eta teu aneh ngeunaan percobaan fiery nu nyoba anjeun, saolah-olah sababaraha hal aneh kajadian ka anjeun.

Lukas 21:13 Sarta eta bakal ngahurungkeun ka anjeun pikeun kasaksian.

Petikan ieu nyatakeun yén sadaya pangalaman dina kahirupan bakal janten kasaksian ngeunaan padamelan Gusti dina kahirupan urang.

1. "Kasaksian ngeunaan Karya Allah dina Kahirupan Urang"

2. "Hirup Kahirupan Kasaksian"

1. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, ka aranjeunna anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. James 1: 2-4 - "Dulur-dulur kuring, cacah eta kabeh kabagjaan lamun digolongkeun kana rupa-rupa cobaan, nyaho yén uji iman anjeun ngahasilkeun kasabaran. Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna na, ku kituna anjeun bisa sampurna jeung lengkep. kurang nanaon."

Lukas 21: 14 Ku kituna netepkeun éta dina haté anjeun, ulah mikir sateuacan naon anu bakal dijawab.

Yésus maréntahkeun urang pikeun ngandelkeun bingbingan Allah jeung teu hariwang ngeunaan kumaha urang bakal ngabales kaayaan hésé.

1: ? 쏱 ut Iman Anjeun ka Allah jeung Percaya kana Hidayah-Na??

2: ? 쏡 o Teu Hariwang Ngeunaan Tanggapan Anjeun, Boga Iman ka Allah??

1: Mateus 6:25-34 ??Ulah Hariwang

2: Siloka 3:5-6 ??Percaya ka Yéhuwa kalayan Sadérék

Lukas 21:15 Pikeun kuring bakal masihan anjeun sungut sareng hikmah, anu henteu tiasa dilawan atanapi dilawan ku sadaya musuh anjeun.

Yésus jangji ka murid-muridna yén manéhna bakal méré sungut jeung hikmah nu teu bisa dilawan atawa dibantah ku musuhna.

1. Yesus teh Pangagung urang: Ngandelkeun Hikmah Allah dina Jaman Kasangsaraan

2. Wani Dina Nyanghareupan Oposisi: Percaya kana Jangji Yéhuwa

lintas-

1. Yohanes 14:26 - ? Sabalikna anu nulungan, nyaéta Roh Suci, anu ku Bapa bakal diutus ku nami kuring, anjeunna bakal ngajar ka anjeun sagala hal sareng ngingetkeun anjeun kana sagala anu kuring parantos nyarioskeun ka anjeun.??

2. 1 Korinta 1:25-27 - ? 쏤 atanapi kabodoan Gusti langkung wijaksana tibatan manusa, sareng kalemahan Gusti langkung kuat tibatan manusa. Mertimbangkeun panggero anjeun, baraya: teu loba anjeun anu wijaksana nurutkeun standar dunya, teu loba anu kawasa, teu loba anu lahir mulya. Tapi Allah milih naon foolish di dunya pikeun éra wijaksana; Gusti milih anu lemah di dunya pikeun ngerakeun anu kuat.??

Lukas 21:16 Jeung anjeun bakal betrayed boh ku kolot, jeung baraya, jeung kinsfolks, jeung babaturan; sarta sababaraha anjeun bakal aranjeunna ngakibatkeun pati.

Yésus ngingetkeun yén sababaraha muridna bakal dihianat jeung maot ku kulawarga, babaturan, jeung nu séjénna.

1. Milarian Kakuatan dina Jaman Panghianatan

2. Kakuatan Tabah Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Rum 8:35-39 - Saha anu bakal misahkeun urang tina cinta Kristus?

2. Ibrani 12: 1-2 - Hayu urang ngajalankeun kalawan endurance lomba anu diatur saméméh urang.

Lukas 21:17 Jeung anjeun bakal hated sakabeh jalma pikeun demi ngaran Kami.

Nu percaya ka Yesus bakal dikaniaya ku jalma-jalma nu teu boga iman.

1. Waragad Murid: Nangtung Teguh Sanajan Dikaniaya

2. Berkah tina Panganiayaan: Kumaha Tabah Ngaliwatan Kanyeri

1. James 1: 2-4 - Anggap eta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun Persib.

2. 1 Peter 4: 12-13 - tercinta, ulah reuwas di trial fiery lamun datang ka anjeun pikeun nguji anjeun, saolah-olah hal aneh anu lumangsung ka anjeun.

Lukas 21:18 Tapi moal aya hiji bulu tina sirah anjeun binasa.

Petikan nyatakeun yén henteu aya hiji untaian rambut dina sirah urang anu bakal binasa.

1: Allah nu ngatur hirup urang, jadi percaya kana panyalindungan-Na jeung anjeun moal cilaka.

2: Allah bakal salawasna ngajaga urang aman tur nyadiakeun keur urang, euweuh urusan naon tantangan urang nyanghareupan.

1: Jabur 91:4 - ? 쏦 bakal nutupan anjeun ku bulu-Na, sarta dina jangjang-Na anjeun bakal manggihan ngungsi; kasatiaan na bakal jadi tameng jeung benteng anjeun.??

2: Yesaya 41:10 - ? 쏤 ulah ceuli, sabab Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku leungeun katuhu Kami anu soleh.??

Lukas 21:19 Dina kasabaran anjeun, anjeun gaduh jiwa anjeun.

Ayat ieu nyorong kasabaran sareng katekunan dina nyanghareupan kasusah, percanten ka Gusti pikeun ngadukung urang.

1. Kakuatan Allah dina Jaman Kasangsaraan

2. Nyepeng Harepan dina Jaman Hese

1. Yesaya 40: 28-31 - "Naha anjeun henteu terang? Naha anjeun henteu ngadéngé? Pangéran nyaéta Allah anu langgeng, anu nyiptakeun tungtung bumi. Anjeunna henteu pingsan atanapi bosen; pamahaman-Na henteu tiasa dipilarian. mere kakuatan ka nu pingsan, jeung nu teu boga kakuatan anjeunna ngaronjatkeun kakuatan."

2. Rum 5: 3-5 - "Henteu ngan éta, tapi urang girang dina sangsara urang, nyaho yén sangsara ngahasilkeun kasabaran, jeung kasabaran ngahasilkeun karakter, sarta karakter ngahasilkeun harepan, sarta harepan teu nempatkeun urang éra, sabab cinta Allah boga. geus dituang kana hate urang ngaliwatan Roh Suci anu geus dibikeun ka urang."

Lukas 21:20 Jeung lamun anjeun bakal nempo Yerusalem dikurilingan ku tentara, mangka nyaho yen desolation eta geus deukeut.

Yésus ngingetkeun jalma-jalma di Yérusalém yén maranéhna bakal dikepung ku tentara, nu bakal jadi tanda karuksakan kota.

1. Allah ngagunakeun waktu susah pikeun mawa ngeunaan rencana pamungkas-Na.

2. Rencana Allah salawasna leuwih badag batan rencana urang.

1. Yermia 29:11 - ? 쏤 atawa Kami nyaho rencana Kami pikeun anjeun,??nyatakeun Gusti, ? 쐏 lans pikeun makmur anjeun teu ngarugikeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan jeung mangsa nu bakal datang.??

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

Lukas 21:21 Saterusna hayu nu aya di Yudea ngungsi ka pagunungan; jeung hayu eta nu aya di satengahing eta indit kaluar; jeung ulah nepi ka maranehna anu aya di nagara-nagara asup ka dinya.

Yésus ngingetkeun yén jalma-jalma nu hirup di Yudéa kudu kabur ka pagunungan jeung ulah asup ka kota-kota, sedengkeun nu aya di kota-kota kudu ninggalkeun maranéhna.

1. Pentingna persiapan pikeun jaman anu teu pasti.

2. Kumaha carana ngabales pépéling Allah dina Alkitab.

1. Mateus 24:16-18 - "Lajeng sing saha anu aya di Yudea ngungsi ka pagunungan. Sing saha anu aya di luhur imah ulah turun nyandak naon di imahna, sarta sing saha anu di tegalan ulah turun. ulah balik deui nyokot jubah-Na. Jeung behold, Kami ngirim anjeun kaluar salaku domba di satengahing ajag, jadi wijaksana saperti oray jeung polos saperti japati.??

2. Yesaya 26:20-21 - ? 쏥 o, umat kuring, asup ka kamar anjeun, teras tutup panto anjeun di tukangeun anjeun; sumputkeun diri sakeudeung nepi ka amarah geus kaliwat. Pikeun behold, Gusti bakal kaluar ti tempat-Na pikeun ngahukum pangeusi bumi pikeun iniquity maranéhanana, jeung bumi bakal nyingkab getih héd dina eta, jeung moal deui nutupan slain na.??

Lukas 21:22 Pikeun ieu poé pamales kanyeri, supaya sagala hal anu ditulis bisa kaeusi.

Poé pamales kanyeri di dieu pikeun minuhan sagala anu geus ditulis.

1. Rencana Allah pikeun Panebusan: Naon Hartosna Poé Pamalesan Pikeun Urang

2. Kakuatan Ngalaksanakeun: Ngartos Pentingna Lukas 21:22

1. Rum 12:19 - "Kakasih, ulah males kanyeri, tapi serahkeun kana murka Allah, sabab geus ditulis, ? 쏺 engeance milik kuring, Kuring bakal males, nyebutkeun Gusti.??

2. Yesaya 35: 4 - "Ucapkeun ka jalma anu boga hiji haté hariwang, ? 쏝 e kuat; ulah sieun! Behold, Allah anjeun bakal datangna kalawan pamales kanyeri, jeung recompense Allah. Anjeunna bakal datang jeung nyalametkeun anjeun.??

Lukas 21:23 Tapi cilaka pikeun anu hamil, sareng anu nyusu, dina jaman éta! pikeun bakal aya marabahaya gede di tanah, jeung murka kana jalma ieu.

Kasangsaraan sareng murka anu ageung bakal sumping ka jalma anu reuneuh atanapi nyusu dina dinten-dinten anu bakal datang.

1. Ngandelkeun Gusti dina Jaman Kasangsaraan

2. Némbongkeun Karunya Dina Jaman Hésé

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal Gunung nepi ka jangjang sakumaha garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, sarta moal pingsan ".

2. James 1: 2-4 - "Dulur-dulur kuring, cacah eta kabeh kabagjaan mun anjeun digolongkeun kana divers temptations; Nyaho ieu, yén cobaan iman anjeun gawéna kasabaran. Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna nya, nu bisa jadi sampurna jeung sadayana, teu hoyong nanaon."

Lukas 21:24 Jeung maranéhna bakal tumpur ku ujung pedang, sarta bakal dipingpin jauh captive kana sagala bangsa, sarta Yerusalem bakal trodden handap ku kapir, nepi ka jaman kapir jadi kaeusi.

Waktos bangsa-bangsa lain bakal lekasan nalika pangersa Allah laksana.

1: Rencana Gusti mangrupikeun rencana anu pangsaéna.

2: Percanten ka Allah sareng kahoyong-Na pikeun masa depan.

1: Yermia 29: 11-13 - "Kanggo kuring terang rencana kuring pikeun anjeun, nyatakeun PANGERAN, rencana pikeun karaharjaan sareng henteu pikeun jahat, pikeun masihan anjeun masa depan sareng harepan. Lajeng anjeun bakal nyauran kuring sareng sumping sareng neneda ka Kami, sarta Kami bakal ngadéngé anjeun.

2: Siloka 16:3 - "Pasrahkeun pagawéan anjeun ka Gusti, sareng rencana anjeun bakal ditetepkeun."

Lukas 21:25 Jeung bakal aya tanda di panonpoé, jeung bulan, jeung béntang; jeung kana marabahaya bumi bangsa, kalawan perplexity; laut jeung ombak ngaguruh;

Dunya aya dina marabahaya sareng huru-hara, dibuktikeun ku tanda-tanda di langit sareng laut ngaguruh.

1. Allah aya dina kadali sanajan dunya sabudeureun urang ngarasa kaluar kontrol.

2. Urang bisa manggihan katengtreman dina percanten ka Allah di satengahing rusuh.

1. Yesaya 26: 3-4 - "Anjeun tetep anjeunna dina karapihan sampurna anu pikiran tetep dina anjeun, sabab anjeunna percanten ka anjeun. Percanten ka Gusti salawasna, pikeun Gusti Allah mangrupa batu langgeng."

2. Jabur 46:10-11 - "Kudu tetep, sarta nyaho yen Kami Allah. Kami bakal Maha Agung diantara bangsa, Kuring bakal Maha Agung di bumi!"

Lukas 21:26 Haté jalma-jalma lungsur-langsar lantaran kasieunan, jeung ku lantaran ngaharéwos hal-hal nu bakal datang di bumi, sabab kakawasaan sawarga bakal goncang.

Dunya pinuh ku kateupastian sareng kasieunan, sareng kakawasaan Allah tungtungna bakal unggul.

1: "Ulah Sieun: Gusti Anu Ngadalikeun"

2: "Kakawasaan Allah Nulis Sieun"

1: Yesaya 41:10 - "Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah jadi dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2: 2 Timoteus 1: 7 - "Kanggo Allah henteu masihan urang sumanget kasieun, tapi kakuatan, sareng cinta, sareng pikiran sehat."

Lukas 21:27 Jeung saterusna maranéhanana baris nempo Putra Manusa datang dina awan jeung kakawasaan jeung kamulyaan gede.

Yesus Kristus bakal sumping dina awan jeung kakuatan hébat sarta kamulyaan.

1. Wangsulna Yesus: Naon Anu Bisa Urang Harepkeun

2. Kakawasaan jeung Kamulyaan Yesus??Balik

1. Daniel 7:13-14 ? 쏧 nempo dina visions peuting, jeung, behold, hiji kawas Putra Manusa datang jeung awan langit, jeung datang ka Purba poé, jeung maranehna dibawa manéhna deukeut saméméh manéhna. Sareng anjeunna dipasihan kakawasaan, sareng kamulyaan, sareng karajaan, supados sadaya jalma, bangsa, sareng basa, kedah ngawula ka anjeunna: kakawasaanana mangrupikeun kakawasaan anu langgeng, anu moal musna, sareng karajaanana anu moal ancur. ??

2. Wahyu 19:11-16 ? 쏛 nd kuring nempo langit muka, jeung behold a kuda bodas; sarta anjeunna anu linggih kana anjeunna disebut Satia tur Leres, sarta dina amal saleh anjeunna doth nangtoskeun jeung nyieun perang. Panon-Na lir seuneu seuneu, sarta dina sirah-Na aya loba makuta; sarta manéhna ngaran ditulis, nu teu saurang ogé terang, tapi manéhna sorangan. Sarta anjeunna dipakena ku vest dipped dina getih: sarta ngaranna disebut Firman Allah. Jeung tentara nu aya di sawarga nuturkeun manéhna dina kuda bodas, dipakena dina linen rupa, bodas jeung beresih. Jeung tina sungut-Na kaluar pedang seukeut, nu jeung eta manéhna kudu sight bangsa: jeung manéhna bakal marentah maranehna ku rod beusi, jeung manéhna treadeth nu winepress tina fierceness jeung murka Allah Nu Maha Kawasa. Jeung dina jubah-Na jeung dina pingping-Na ditulis ngaran, RAJA OF RAJA, JEUNG TUHAN PANGERAN.??

Lukas 21:28 Jeung lamun hal ieu mimiti datang ka lulus, mangka kasampak up, sarta angkat sirah anjeun; sabab panebusan anjeun caket.

Yésus nitah murid-murid-Na pikeun neuteup ka luhur jeung ngarep-ngarep sabab katebusan maranéhna geus deukeut.

1. Harepan ka Gusti: Titingalian ka hareup pikeun panebusan

2. Neuteup Ka luhur: Inget yen Panebusan Geus Deukeut

1. Yesaya 25:9 - Sarta eta bakal ceuk dina poé éta, Lo, ieu Allah urang; kami geus waited pikeun manéhna, sarta manéhna baris nyalametkeun urang: ieu Gusti; Kami geus ngantosan anjeunna, urang bakal bungah jeung girang dina kasalametan-Na.

2. Rum 13:11 - Sareng éta, terang waktosna, yén ayeuna waktosna hudang tina bobo: pikeun ayeuna kasalametan urang langkung caket tibatan nalika urang percanten.

Lukas 21:29 Jeung manéhna spoke ka maranehna hiji misil; Behold tangkal anjir, jeung sakabeh tangkal;

Yésus ngajarkeun yén Allah bakal nyadiakeun sagala nu urang butuhkeun.

1: Urang tiasa percanten ka Allah pikeun nyayogikeun urang dina sagala aspek kahirupan urang.

2: Urang kudu iman ka Allah jeung jangji-Na, nyaho yen Mantenna bakal nyadiakeun keur urang.

1: Mateus 6:25-34 - Yesus ngajarkeun urang pikeun percanten ka Allah pikeun nyayogikeun urang di Gunung.

2: Pilipi 4:19 - Allah nyadiakeun sagala kaperluan urang nurutkeun richer di kamulyaan-Na.

Lukas 21:30 Lamun maranehna ayeuna némbak mudik, anjeun nempo jeung nyaho diri sorangan yén usum panas ayeuna deukeut di leungeun.

Usum geus deukeut.

1: Urang kedah nyiapkeun usum panas anu bakal datang sareng henteu nganggap hal éta.

2: Nangkeup kabagjaan usum panas sareng waktosna pikeun ngaraosan éta.

1: Pandita 3:1-8 - Sagala rupa aya waktuna, unggal kagiatan di handapeun langit aya mangsana.

2: Jabur 65:9-13 - Anjeun miara taneuh jeung cai eta; Anjeun enrich eta abundantly. Anjeun makuta taun ku bounty Anjeun, jeung carts Anjeun overflow ku kaayaanana.

Lukas 21:31 Kitu ogé aranjeun, lamun ningali hal-hal ieu kajadian, nyaho yen Karajaan Allah geus deukeut.

Karajaan Allah geus deukeut.

1: Allah caket, janten angkat sareng ngajak Anjeunna kana haté anjeun.

2: Sareng Allah caket, urang kedah narékahan pikeun kabeneran sareng kasucian.

1: Mateus 6:33 - Milarian heula Karajaan Allah sareng kaadilan-Na.

2: Jabur 34:18 - PANGERAN caket ka sadaya anu nganuhunkeun ka Anjeunna, ka sadaya anu nyambat ka Anjeunna kalayan leres.

Lukas 21:32 Satemenna Kami nyebutkeun ka anjeun, generasi ieu moal musna, nepi ka sadayana kaeusi.

Petikan ieu ngungkabkeun yén kajadian-kajadian anu diramalkeun ku Yesus bakal kajantenan sateuacan generasi ayeuna maot.

1. Urang kudu tetep satia dina nyanghareupan mangsa nu bakal datang nu teu pasti, percaya ka Yéhuwa jeung jangji-jangji-Na.

2. Nubuat-nubuat Yesus pasti bakal kajadian; urang kudu disiapkeun pikeun datangna-Na.

1. Mateus 24:34 - "Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, generasi ieu pasti moal maot nepi ka sagala hal ieu geus kajadian."

2. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa setan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, atawa kakuatan mana wae, boh jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, bakal tiasa misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang."

Lukas 21:33 Langit jeung bumi bakal musna, tapi pangandika Kami moal musna.

Ayat ieu nekenkeun kalanggengan firman Allah.

1: Firman Allah Langgeng

2: Permanén Firman Allah

1: 1 Peter 1:25 - "Tapi kecap Gusti endureth salawasna. Jeung ieu kecap nu ku injil geus diajarkeun ka anjeun."

2: Yesaya 40:8 - "Jukut layu, kembang layu, tapi pangandika Allah urang bakal langgeng."

Lukas 21:34 Jeung kudu ati-ati ka diri sorangan, ulah nepi ka iraha wae hate anjeun bakal overcharged ku surfeiting, jeung mabok, jeung ngurus kahirupan ieu, sarta jadi poé éta datang ka anjeun tanpa disadari.

Diringkeskeun: Waspada kana bahaya kaleuleuwihan sareng kasibukkeun kahirupan, pikeun nyegah kareuwas ku dinten anu bakal datang.

1. Bahaya tina Overindulgence - Lukas 21:34

2. Nempatkeun Kahirupan dina Perspéktif - Lukas 21:34

1. Siloka 23:20-21 - Ulah jadi diantara drunkards atawa eaters gluttonous daging; Sabab nu mabok jeung nu glutton bakal jadi kamiskinan, jeung drowsiness bakal make rags lalaki.

2. Pilipi 4:11-13 - Teu yén kuring nyarita dina hal perlu, pikeun kuring geus diajar dina kaayaan naon Kami , janten eusi: Kuring nyaho kumaha jadi abased, sarta kuring nyaho kumaha abound. Di mana-mana jeung dina sagala hal kuring geus diajar boh jadi kenyang jeung jadi lapar, boh keur loba jeung sangsara kabutuhan. Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ku Kristus anu nguatkeun abdi.

Lukas 21:35 Pikeun sakumaha snare bakal datang ka sakabeh jalma anu Huni di beungeut sakabeh bumi.

Sakabeh bumi bakal bray dina bubu.

1: Allah ngadamel bubu pikeun jalma-jalma pikeun ngingetkeun supaya tetep satia ka Mantenna.

2: Urang kudu salawasna sadar kana perangkap dunya jeung tetep kuat dina iman urang.

1: Ibrani 10:36 - Pikeun anjeun peryogi kasabaran, supados nalika anjeun parantos ngalaksanakeun pangersa Allah anjeun tiasa nampi jangji.

2: 1 Korinta 10:13 - Taya godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah téh satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun kamampuhan anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur, yén anjeun bisa endure eta.

Lukas 21:36 Ku sabab kitu, awas, sareng neneda salawasna, supados anjeun tiasa dianggap pantes pikeun luput tina sagala hal anu bakal kajantenan, sareng nangtung di payuneun Putra Manusa.

Petikan tina Lukas ieu nyorong pamiarsa pikeun tetep waspada sareng neneda salawasna, supados aranjeunna tiasa dipendakan pantes nangtung di payuneun Yesus.

1. Nyiapkeun pikeun Nangtung Sateuacan Yesus: Kakuatan Waspada sareng Doa

2. Panggero pikeun Tetep Pantes: Uleman pikeun Tetep dina Hadir Kristus

1. Mateus 24:42-44; ? Ku sabab kitu sing waspada, sabab anjeun henteu terang dina dinten naon Gusti anjeun sumping. Tapi ngarti kieu: Lamun nu boga imah geus nyaho dina bagian mana peuting nu maling datang, manéhna bakal tetep jagjag jeung teu bakal ngantep imahna direcah. Ku kituna anjeun ogé kudu siap, pikeun Putra Manusa datang dina jam anjeun teu nyangka.??

2. 1 Tesalonika 5:17; ? 쏱 ray tanpa henti.??

Lukas 21:37 Jeung dina waktu beurang manéhna ngajar di Bait Allah; jeung peuting manéhna indit kaluar, jeung abode di Gunung nu disebut Gunung Olives.

Yésus ngajar beurang jeung peuting di Gunung Zaitun.

1. Pentingna conto Yésus pikeun ditiru.

2. Percaya ka Yesus salaku guru sareng Gusti urang.

1. Mateus 5:16 - "Hayu caang anjeun jadi caang saméméh lalaki, ambéh maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun, sarta muji Rama anjeun nu aya di sawarga."

2. John 14: 6 - "Yesus saith ka manéhna, Kami jalan, bebeneran, jeung kahirupan: teu saurang ogé datang ka Rama, tapi ku Kami."

Lukas 21:38 Isuk-isuk pisan jalma-jalma daratang ka Anjeunna di Bait Allah, rek ngadarenge ka Anjeunna.

Jalma-jalma daratang ka Bait Allah isuk-isuk pikeun ngadéngékeun Yésus.

1. Firman Allah Kudu Diutamakeun Urang: Diajar tina conto jalma-jalma di Lukas 21:38 .

2. Jieun Waktu pikeun Yesus: Pentingna prioritas waktos ngadangu ti Anjeunna.

1. Jabur 119:105 - "Sabda anjeun lampu pikeun suku kuring, jeung lampu ka jalan abdi."

2. Kolosa 3:16 - "Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly dina sagala hikmah; ngajarkeun jeung admonishing karana dina psalms na hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung rahmat dina haté anjeun ka Gusti."

Lukas 22 nyertakeun plot ngalawan Yesus, Perjamuan Terakhir, doa sareng ditahan Yesus di Gunung Olives, panolakan Petrus ka Yesus, sareng sidang Yesus sateuacan Sanhedrin.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku para pamimpin agama ngarencanakeun pikeun maéhan Yesus tanpa nyababkeun huru-hara. Yudas Iskariot, salah sahiji murid-Na, sapuk pikeun ngahianat ka Anjeunna demi duit (Lukas 22:1-6). Waktu Paska geus deukeut, Yésus nitah Pétrus jeung Yohanes nyiapkeun kamar di Yérusalém pikeun maranéhna dahar Paska. Salila Perjamuan Terakhir ieu sareng murid-murid-Na, Anjeunna ngabagi roti sareng ngabagi anggur salaku simbol awak sareng getih-Na anu bakal dipasihkeun pikeun aranjeunna. Anjeunna ogé ngaramalkeun yén hiji diantara aranjeunna bakal ngahianat ka Anjeunna (Lukas 22: 7-23).

Paragraf 2nd: A sengketa timbul diantara murid ngeunaan saha nu bakal dianggap greatest tapi Yesus ngajarkeun aranjeunna yen greatest kudu kawas bungsu anu maréntah kawas hiji anu ngawula emphasizing kapamimpinan hamba kontras konsep dunyawi kakawasaan otoritas (Lukas 22:24-27). Anjeunna teras ngadamel perjanjian sareng aranjeunna yén aranjeunna bakal tuang inuman dina méja-Na di Karajaan-Na linggih dina tahta nangtoskeun dua belas kaom Israil anu ngaku kana percobaan silaturahim anu terus-terusan tapi ogé ngaramalkeun panolakan Simon Petrus sanaos negeskeun yén anjeunna siap dipenjara sanajan maot Anjeunna ngajamin anjeunna sakali anjeunna. balik deui sanggeus ragrag kudu nguatkeun baraya (Lukas 22:28-34). Parentah salajengna kaasup mawa sendal kantong dompet ogé meuli pedang nunjukkeun kaayaan robah payun dimana maranéhna nyanghareupan mumusuhan oposisi teu kawas misi saméméhna (Lukas 22: 35-38).

Ayat 3: Saatos ieu, aranjeunna angkat ka Gunung Zaitun dimana Anjeunna ngadoakeun ka Allah ngeunaan sangsara anu bakal datang, tapi masih nyerahkeun Diri-Na kana kersa Allah bari malaikat muncul ti sawarga nguatkeun kesang Anjeunna janten sapertos tetes getih anu murag kana taneuh nunjukkeun intensitas kanyeri-Na anu diantisipasi salib (Lukas 22). :39-44). Sanggeus solat, murid-murid balik kapendak sare kasedih ngingetkeun aranjeunna neneda ulah ragrag kana godaan dina waktos anu sareng riungan sumping Yudas ngarah aranjeunna ngahianat Anjeunna nyium ngarah ditewak sanajan lalawanan sakeudeung ku murid anu neunggeul hamba Imam Agung neukteuk ceuli katuhu-Na nu cageur nyebutkeun, 'Henteu deui ieu. !' nunjukkeun panolakan lalawanan telenges jalur sangsara dipilih rencana ketuhanan bentang (Lukas 22: 45-53). Sésana bab ngarékam panolakan Petrus tilu kali lipat nyaho Yesus minuhan prediksi saméméhna hayam jago ngingetkeun manéhna kecap ngarah pait weeping tobat ogé akun ejekan nyiksa fisik Nyanghareupan penjaga hujat questioning saméméh Sanhedrin naha Kristus Putra Allah affirmed bebeneran nyebutkeun 'Anjeun nyebutkeun Kami' salajengna nyatakeun 'Tapi ti ayeuna Putra Manusa bakal linggih di leungeun katuhu Allah.' Nalika ditaroskeun langsung upami anjeunna Putra Allah ngawaler 'Anjeun nyarioskeun yén Kami éta' anu aranjeunna nyimpulkeun henteu aya kasaksian deui anu diperyogikeun saprak ngadéngé pitenah sorangan netepkeun tahap panghukuman formal maot dinten salajengna (Lukas 22: 54-71).

Lukas 22:1 Ayeuna geus deukeut Pesta Roti Teu Ragi, anu disebut Paska.

Harita Roti Teu Ragi, anu disebut oge Paska, geus deukeut.

1. Pentingna Paska dina Kahirupan Yesus

2. Harti Roti Teu Ragi dina Kitab Suci

1. Budalan 12:14-20; konteks: Parentah pikeun ngajaga Paska

2. 1 Korinta 5:7-8; konteks: The significance tina roti unleavened dina kahirupan Kristen

Lukas 22:2 Jeung imam-imam kapala jeung scribes ditéang kumaha maranehna bisa maehan manéhna; sabab sieun ku rahayat.

Petikan ieu ngajelaskeun kasieunan imam-imam kapala sareng ahli-ahli Taurat ka Yesus sareng kahayangna pikeun maéhan anjeunna.

1. Sieun ka Yéhuwa: Ngartos Sieun anu diilhamkeun ku Yesus

2. Bahaya Kapamingpinan Anu Teu Adil: Mariksa Sieun ku Imam Kapala sareng Ahli Kitab.

1. Siloka 1:7 - “Sieun ka Yéhuwa téh mimiti pangaweruh; Jalma bodo nganggap hina hikmah jeung pangajaran."

2. Mateus 7:24-27 - “Ku sabab eta, sing saha anu ngadenge ieu omongan Kami, jeung nurut kana eta, Kami bakal nyarupaan manehna jeung hiji jalma wijaksana, anu ngadegkeun imahna dina batu: jeung hujan turun, caah datang, jeung angin. niup jeung neunggeul eta imah; sarta eta henteu ragrag, pikeun eta diadegkeun dina batu. Tapi sakur anu ngadéngé ieu paribasa tina Tambang, sarta henteu ngalakukeun eta, bakal kawas lalaki foolish anu ngawangun imahna dina pasir: jeung hujan turun, caah datang, sarta angin blew sarta ngéléhkeun on imah éta; sarta eta murag. Jeung hébat éta ragrag na ".

Lukas 22:3 Saterusna Iblis diasupkeun kana Yudas ngaranna Iskariot, nu jumlahna dua belas.

Iblis asup ka Yudas Iskariot, salah sahiji dua belas murid.

1. Bahaya Ngawenangkeun Dosa dina Kahirupan Urang

2. Kakuatan Musuh dina Kahirupan Urang

1. Yakobus 4: 7 "Ku sabab kitu, pasrahkeun diri ka Allah. Tantang Iblis, anjeunna bakal kabur ti anjeun."

2. Epesus 6:10-12 “Tungtungna, sing kuat di Gusti jeung dina kakuatan kakuatan-Na. Pasang sakabeh armor Allah, supaya anjeun bisa nangtung ngalawan schemes Iblis. Pikeun urang henteu gelut ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan pangawasa, ngalawan otoritas, ngalawan kakuatan kosmik leuwih poek kiwari ieu, ngalawan kakuatan spiritual tina jahat di tempat sawarga.

Lukas 22:4 Geus kitu anjeunna angkat, teras ngobrol sareng imam-imam kapala sareng kapala-kapala, kumaha anjeunna tiasa ngahianat ka aranjeunna.

Panghianatan Yesus ka Yesus ku Yudas diramalkeun.

1: Panghianatan teu pernah gampang pikeun nungkulan - malah Yesus ieu betrayed.

2: Pangorbanan pamungkas Yesus nyaéta alatan panghianatan Yudas.

1: John 15: 13- "Asih anu langkung ageung teu aya anu langkung ti batan ieu, nyaéta yén hiji jalma nyerahkeun nyawana pikeun babaturanana."

2: Jabur 55: 12-14 - "Sabab éta sanés musuh anu ngahina ka abdi; teras abdi tiasa nanggung éta: sareng sanés anjeunna anu ngabencian ka abdi anu ngagedékeun dirina ngalawan kuring; teras kuring bakal nyumput ti anjeunna. Tapi éta anjeun, hiji lalaki sarua milik kuring, pituduh kuring, jeung kenalan kuring. Urang nyandak nasehat amis babarengan, sarta walked ka Bait Allah di parusahaan ".

Lukas 22:5 Jeung maranéhna bungah, sarta covenants bakal mere duit manéhna.

Murid-murid resep méré duit ka Yésus.

1. The Power of Generosity: Kumaha Méré bisa ngakibatkeun kabagjaan

2. Ajén Syukur: Kumaha Aprésiasi Bisa Nguatkeun Hubungan

1. 2 Corinthians 9: 7 - Masing-masing anjeun kedah masihan naon anu anjeun parantos mutuskeun dina haté anjeun pikeun masihan, henteu reluctantly atanapi dina paksaan, sabab Allah mikanyaah hiji giver riang.

2. Pilipi 4:6 - Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, jeung sukur, nampilkeun requests Anjeun ka Allah.

Lukas 22:6 Sarta anjeunna jangji, sarta néangan kasempetan pikeun ngahianat anjeunna ka aranjeunna dina henteuna multitude.

Yésus dihianat ku Yudas, sanajan manéhna geus jangji moal ngalakukeunana.

1. Panghianatan ka Yesus: Ngartos Tujuan sareng Palajaranna

2. Ngajaga Iman Dina Nyanghareupan Panghianatan

1. Yesaya 53:3-5

2. Yohanes 13:18-30

Lukas 22:7 Geus kitu datang poé Roti Teu Ragi, waktu Paska kudu dipaehan.

Dina poé Roti Teu Ragi, domba Paska kudu dikurbankeun.

1. Kurban Domba Paska: Ngartos Harti Panebusan

2. Kakuatan Simbolisme: Ngajalajah Pentingna Roti Teu Ragi dina Kitab Suci

1. Budalan 12:1-14 (Parentah Allah ka urang Israil pikeun ngurbankeun domba Paska)

2. Yohanes 1:29 (Yesus salaku Anak Domba Allah anu ngaleungitkeun dosa dunya)

Lukas 22:8 Sarta anjeunna ngutus Petrus jeung Yohanes, paribasa, "Pindah, nyiapkeun Paska, urang dahar."

Yésus ngutus Petrus jeung Yohanes pikeun nyiapkeun jamuan Paska.

1. "Kakuatan Palayanan: Kumaha Pétrus sareng Yohanes Nuturkeun Paréntah Yesus"

2. "Harti Paska: Pangorbanan Yesus sareng Panebusan Urang"

1. Mateus 26:17-30 - Yesus institutes dahar peuting Gusti urang

2. Budalan 12: 1-14 - Paska kahiji digambarkeun

Lukas 22:9 Jeung maranéhna nanya ka anjeunna, "Dimana anjeun kersa urang nyiapkeun?"

Yésus maréntahkeun murid-murid-Na pikeun nyiapkeun jamuan Paska.

1: Pentingna nuturkeun parentah Yesus dina kahirupan urang.

2: Persiapan pikeun hirup ngawula ka Allah.

1: Mateus 6:33 - Milarian heula Karajaan Allah sareng kaadilan-Na, sareng sadaya hal ieu bakal ditambihan ka anjeun.

2: Yakobus 4:7 - Ku sabab kitu, pasrahkeun diri ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

Lukas 22:10 Jeung cenah ka maranehna, Behold, lamun anjeun diasupkeun ka kota, bakal aya hiji lalaki papanggih jeung anjeun, bearing hiji kendi cai; tuturkeun manéhna ka imah tempat manéhna asup.

Yésus maréntahkeun murid-muridna pikeun nuturkeun hiji lalaki mawa kendi cai waktu maranéhna asup ka hiji kota, sarta indit ka imah tempat lalaki éta asup.

1. The Power of Taat - Yesus ngajarkeun urang yén nuturkeun parentah Allah kalawan ta'at mangrupakeun konci pikeun muka konci takdir urang.

2. Pentingna Hati anu Terbuka - Yesus nunjukkeun ka urang yén terbuka kana pituduh Gusti tiasa nyababkeun urang ka tempat-tempat berkah anu teu disangka-sangka.

1. Deuteronomy 28: 2 - "Jeung sagala berkah ieu bakal datangna on thee, sarta nyusul anjeun, lamun anjeun bakal hearken kana sora PANGERAN Allah anjeun."

2. Mateus 7:7 - "Menta, tangtu bakal dibere; neangan, sarta anjeun bakal manggihan; sambel, sarta eta bakal dibuka ka anjeun:"

Lukas 22:11 Sarta maneh kudu ngomong ka nu boga imah, Guru naros ka anjeun, Dimana kamar tamu, dimana kuring bakal dahar Paska jeung murid-murid?

Yésus nanya dimana manéhna bisa dahar Paska jeung murid-murid-Na.

1. Kakuatan Ondangan: Kumaha Yésus Ngondang Murid-murid-Na ka Jamuan Paska

2. Harti Jamuan Paska: Ngartos Mangpaatna pikeun Yésus jeung Murid-murid-Na

1. Yohanes 13:1-2, “Ayeuna samemeh Hari Raya Paska, Yesus uningaeun yen geus datang waktuna pikeun miang ti dunya ieu ka Rama, geus nyaah ka Anjeunna anu aya di dunya, Anjeunna mikanyaah ka maranehna. tungtungna. Sajeroning dahar peuting, Iblis geus nahan kana manah Yudas Iskariot, anak Simon, pikeun ngahianat ka Anjeunna.”

2. Mateus 26:17-20 , “Ayeuna dina poe kahiji Roti Teu Ragi murid-murid daratang ka Yesus, pokna, ‘Di mana Maneh rek nyiapkeun dahar Paska? Saur-Na, 'Asup ka kota ka hiji jalma, sarta ngomong ka manehna, "Guru nyebutkeun, waktos abdi geus deukeut. Kami bakal ngayakeun Paska di bumi anjeun sareng murid-murid Kami.

Lukas 22:12 Anjeunna bakal nunjukkeun ka anjeun kamar luhur anu ageung, anu dilengkepan: di dinya nyiapkeun.

Yésus nitah murid-murid nyiapkeun kamar luhur gedé pikeun Paska.

1. Iman Yesus ka Murid-murid-Na: Kumaha Yesus Percanten sareng Ngaberdayakeun Urang Pikeun Ngalakukeun Hal-hal anu Gedé.

2. Nyiapkeun pikeun Paska: Tilik Kumaha Yesus Nyiapkeun Murid-murid-Na pikeun Jamuan Panungtungan.

1. Mateus 26: 20-25 - Yesus ngabejaan murid-murid kumaha carana nitenan Paska.

2. John 13: 1-17 - Yesus ngumbah suku murid salila hidangan Paska.

Lukas 22:13 Jeung maranehna indit, sarta manggihan sakumaha ceuk manéhna ka maranehna, jeung maranehna nyiapkeun Paska.

Yesus nitah murid-murid-Na pikeun nyiapkeun Paska.

1. Kakuatan Kecap Yesus: Kumaha parentah Yesus nunjukkeun wewenang-Na.

2. Pentingna Nurut ka Yésus: Ku naon urang kudu nuturkeun paréntah Yésus.

1. 1 John 5: 3 - "Kanggo ieu teh cinta Allah, yen urang tetep parentah-Na: jeung parentah-Na teu grievous."

2. Pilipi 2: 12-13 - "Ku sabab eta, tercinta, sakumaha anjeun salawasna nurut, teu sakumaha dina ayana kuring wungkul, tapi ayeuna leuwih dina henteuna abdi, dianggo kaluar kasalametan anjeun sorangan kalawan sieun jeung trembling. Pikeun éta Allah. anu dianggo dina anjeun duanana kana kahayang jeung ngalakukeun tina ridho-Na."

Lukas 22:14 Jeung lamun jam geus datang, manéhna diuk turun, jeung dua belas rasul jeung manéhna.

Yesus jeung dua belas rasul kumpul babarengan pikeun ngabagikeun Jamuan Tukang.

1. Kakuatan Komunitas: Palajaran tina Jamuan Terakhir

2. Diajar Nuturkeun: Conto Taat Yesus

1. Ibrani 13:15-16 - Ngaliwatan Yesus, hayu urang terus-terusan nawiskeun kurban pujian ka Allah - buah biwir anu kabuka anut ngaranna. Sarta ulah poho pikeun ngalakukeun kahadean jeung babagi ka batur, pikeun kurban sapertos kitu Allah ridho.

2. 1 Korinta 11: 23-26 - Pikeun kuring narima ti Gusti naon ogé kuring dibikeun ka anjeun: Gusti Yesus, dina peuting manéhna betrayed, nyokot roti, jeung lamun manéhna méré nuhun, manéhna megatkeun eta jeung ngomong. , "Ieu awak Kami, anu pikeun anjeun; lampahkeun ieu pikeun ngélingan Kami." Dina cara nu sarua, sanggeus dahar peuting Anjeunna nyandak cangkir, nyebutkeun, "Cap ieu teh covenant anyar dina getih Kami; lampahkeun ieu, iraha-iraha anjeun nginum, pikeun ngémutan Kami." Pikeun iraha waé anjeun tuang roti ieu sareng nginum cangkir ieu, anjeun ngumumkeun pupusna Gusti dugi ka sumping.

Lukas 22:15 Saur-Na ka maranehna, “Kuring hayang dahar Paska jeung maraneh samemeh sangsara.

Yésus ngungkabkeun kahayangna pikeun ngadahar Paska jeung murid-murid-Na saméméh pupusna.

1. Paménta Panungtung Yésus: Hiji Model Pikeun Ngalayanan Sasama

2. Kurban Yesus: Kaasih-Na ka Urang

1. John 15:13 - Greater cinta teu boga lalaki ti ieu, nu hiji lalaki iklas turun hirupna pikeun babaturanana.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina éta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Lukas 22:16 Pikeun Kami nyebutkeun ka anjeun, Kami moal deui dahar eta, nepi ka kaeusi dina Karajaan Allah.

Petikan ieu nyarioskeun deklarasi Yesus yén anjeunna moal tuang tuangeun Paska dugi ka kaeusi di Karajaan Allah.

1. Pangeusina Paska di Karajaan Allah

2. Pentingna Kurban Yesus

1. Mateus 26:17-19 - Yesus institutes Jamuan Gusti urang

2. Wahyu 19: 6-9 - Yesus geus wangsit salaku Raja Kings jeung Gusti Lords

Lukas 22:17 Geus kitu Anjeunna nyandak cangkir, sarta ngahatur nuhun, sarta ngadawuh, "Candak ieu, sarta bagikeun ka antawis anjeun."

Murid-murid dipasihan sacangkir anggur sareng diparentahkeun pikeun ngabagi-bagikeunana. 1: Conto Yésus pikeun ngabagi jeung ngahatur nuhun kudu diturut. 2: tuladan Yésus ngeunaan rendah haté jeung palayanan ka batur kudu ditiru. 1: Pilipi 2: 3-4 - Ulah ngalakukeun nanaon tina tandingan atanapi sombong, tapi dina humility mertimbangkeun batur leuwih penting ti anjeun sorangan. 2: Yohanes 13:12-17 - Yésus kalayan rendah haté ngumbah suku murid-murid-Na sabagé conto kumaha urang kudu ngawula ka batur.

Lukas 22:18 Pikeun Kami nyebutkeun ka anjeun, Kami moal nginum tina buah anggur, nepi ka Karajaan Allah bakal datang.

Karajaan Allah bakal sumping nalika Yesus nginum tina buah anggur.

1. Karajaan Allah Datangna - Lukas 22:18

2. Sabar Ngadagoan Karajaan Allah - Lukas 22:18

1. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang Anak dilahirkeun, pikeun urang Putra dibikeun: jeung pamaréntahan bakal kana taktak-Na: jeung ngaranna bakal disebut Endah, Counsellor, Allah perkasa, Rama langgeng. , Pangeran Damai.

2. Wahyu 22:20 - Anjeunna anu testifies hal ieu saith, Pasti kuring datang gancang. Amin. Sanaos kitu, sumping, Gusti Yesus.

Lukas 22:19 Anjeunna nyandak roti, muji sukur, meupeuskeun roti sareng masihan ka aranjeunna, saurna, "Ieu awak Kami anu dipasihkeun pikeun anjeun.

Yesus nyandak roti, muji sukur, meupeuskeun, sareng masihan ka murid-murid, nitah aranjeunna ngalakukeun ieu pikeun ngémutan Anjeunna.

1. Harti Komuni: Éksplorasi Lukas 22:19

2. Kado Yesus: Refleksi ngeunaan Pentingna Nyandak Komuni

1. 1 Korinta 11: 23-26 - Pikeun kuring geus narima ti Gusti nu ogé kuring dikirimkeun ka anjeun, yen Gusti Yesus peuting sarua di mana manéhna betrayed nyokot roti: Jeung sanggeus méré nuhun, manéhna megatkeun eta. , sarta ngadawuh, "Candak, dahar: ieu awak Kami, anu direcah pikeun anjeun.

2. John 6: 51-58 - Kami roti hirup anu turun ti sawarga: lamun saha ngadahar roti ieu, manéhna bakal hirup salamina: jeung roti anu Kami bakal masihan nyaeta daging Kami, nu bakal dibikeun pikeun. kahirupan dunya.

Lukas 22:20 Kitu ogé cangkir sanggeus dahar peuting, nyebutkeun, Ieu cangkir teh perjangjian anyar dina getih Kami, anu ditumpahkeun pikeun anjeun.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus ngadegkeun Perjangjian Anyar ngalangkungan getih-Na.

1: Kapermanénan kurban Yesus sareng kakawasaan Perjangjian Anyar.

2: Pentingna pupusna Kristus sareng pentingna cangkir.

1: Yeremia 31:31-33 - jangji Allah ngeunaan Perjangjian Anyar.

2: 1 Corinthians 11:25 - Pentingna partaking tina cangkir dina zikir tina pupusna Yesus.

Lukas 22:21 Tapi, behold, panangan anu ngahianat Kaula aya jeung kuring dina meja.

Yesus ngaramalkeun yén salah sahiji murid-Na bakal ngahianat ka Anjeunna nalika aranjeunna karumpul pikeun Perjamuan Terakhir.

1. Bahaya Panghianatan: Kumaha Néangan sareng Ngahindarkeun Panghianatan

2. Pangéling-ngéling Nu Ngayakinkeun: Allah Ngawasaan Kaayaan-Kaayaan nu Teu Nyaho

1. Mateus 26:21-25: Nalika Yesus ngaramalkeun panghianatan-Na pikeun kahiji kalina.

2. Jabur 55:12-14: Panyalindungan Allah ti musuh-musuh anu khianat.

Lukas 22:22 Sareng leres-leres Putra Manusa bakal angkat, sakumaha anu parantos ditangtukeun, tapi cilaka jalma anu ku anjeunna dihianat!

Yesus ngabejaan murid-muridna yen Anjeunna bakal betrayed sakumaha geus predetermined, tapi warns ngalawan lalaki nu bakal ngalakukeun eta.

1. Pangorbanan Pamungkas: Panghianatan Yesus

2. Kakuatan Panghampura: Cinta Tanpa Sarat Yesus

1. Ibrani 12: 2 - "nempo ka Yesus panulis sarta finisher iman urang; anu pikeun kabagjaan nu geus diatur saméméh anjeunna endured cross, despising éra, sarta diatur handap di leungeun katuhu tahta Allah. "

2. 1 John 4:10 - "Di dieu téh cinta, lain urang dipikacinta Allah, tapi anjeunna dipikacinta urang, sarta ngutus Putra-Na pikeun jadi propitiation pikeun dosa urang."

Lukas 22:23 Jeung maranehna mimiti nanya ka diri sorangan, saha di antarana anu kudu ngalakukeun hal ieu.

Petikan ieu ngabahas kabingungan murid-murid nalika Yesus nyarioskeun yén salah saurang bakal ngahianat ka Anjeunna.

1. "Kakuatan Panghianatan: Ngartos Peringatan Yesus ka Murid-murid-Na"

2. "Kakuatan Iman: Kumaha Tanggapan Murid-murid kana Panghianatan Yesus?"

1. Jabur 40:10 - "Kuring teu nyumputkeun kabeneran anjeun dina haté kuring; Kuring geus nyatakeun kasatiaan anjeun sarta kasalametan anjeun. Kuring teu concealed cinta steadfast anjeun sarta kasatiaan anjeun ti assembly hébat."

2. Mateus 26:21-25 - "Jeung keur dahar, anjeunna ngadawuh, "Satemenna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, salah sahiji anjeun bakal ngahianat kuring." Jeung maranéhna pohara hanjelu sarta mimiti ngomong ka manéhna hiji sanggeus sejen, "Naha abdi, Gusti?" Waler -Na, "Anu nyelupkeun leungeun-Na dina mangkok bareng jeung Kami, tangtu bakal ngahianat ka Kami. Putra Manusa teh indit sakumaha anu geus dituliskeun ngeunaan Anjeunna, tapi cilaka jelema anu ku Anjeunna diserenkeun ka Putra Manusa teh! pikeun lalaki éta upami anjeunna henteu dilahirkeun." Yudas, anu bakal ngahianat ka Anjeunna, ngawaler, "Naha abdi, Rabi?" Saur anjeunna ka anjeunna, "Anjeun parantos nyarios kitu."

Lukas 22:24 Jeung aya ogé pasea di antara maranéhanana, saha di antarana kudu dianggap panggedena.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan murid-murid anu ngabantah antara aranjeunna ngeunaan saha anu pangageungna.

1: ”Nu Pangageungna Di Antara Urang” - Kareueus jeung ambisi urang bisa ngabalukarkeun urang kalakuanana nu bertentangan jeung ajaran Yésus. Gantina urang kedah difokuskeun humility jeung ngawula batur.

2: "Kakuatan Karendahan Hati" - Kareueus sareng ambisi murid-murid nyababkeun aranjeunna ngalalaworakeun conto anu ditunjukkeun ku Yesus pikeun urang ku cara ngalayanan batur, tibatan narékahan pikeun kaagungan.

1: Pilipi 2:3 , ”Ulah ulah ku ambisi mentingkeun diri sorangan atawa sombong. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur diri anjeun."

2: Mateus 20: 26-28, "Sing saha waé anu hoyong janten hébat di antara anjeun kedah janten abdi anjeun, sareng saha waé anu hoyong janten anu pangheulana kedah janten budak anjeun - sapertos Putra Manusa sumping henteu pikeun dilayanan, tapi pikeun ngawula, sareng masihan nyawana salaku tebusan pikeun seueur jalma."

Lukas 22:25 Saur-Na ka maranehna, “Raja-raja bangsa-bangsa lain ngawasa ka maranehna; sarta maranéhanana anu ngalaksanakeun otoritas kana aranjeunna disebut benefactors.

Yésus ngajar murid-muridna ngeunaan kakawasaan para pangawasa jeung nu boga wewenang.

1: Allah manggil urang pikeun rendah haté jeung taat ka nu boga wewenang, sanajan maranéhna teu ngalakukeun pikeun kapentingan urang.

2: Urang kudu inget yen Allah teh pangawasa jeung wewenang pamungkas urang, sarta tunduk ka Mantenna di luhur sakabeh sejenna.

1: Epesus 5:22 - Istri, tunduk ka salaki sorangan, sakumaha ka Gusti.

2: Rum 13: 1 - Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur. Pikeun euweuh kakuatan tapi ti Allah: kakuatan nu aya anu ordained Allah.

Lukas 22:26 Tapi anjeun teu kudu kitu: tapi saha anu greatest diantara anjeun, hayu manéhna jadi kawas nu ngora; jeung manéhna nu kapala, salaku manéhna nu doth ngawula.

Petikan ieu nyorong rendah diri di antara anu gaduh otoritas, negeskeun yén anu pangageungna kedah rendah haté sareng ngalayanan sapertos anu langkung ngora.

1: Anu Pangageungna Di Antara Urang Kudu Ngalayanan

2: Kakuatan Humility

1: Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves. Hayu unggal anjeun neuteup teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

2: Yakobus 4:10 - "Ngarendahkeun diri ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngaluhuran anjeun."

Lukas 22:27 Sabab mana nu leuwih gede, nu linggih di dahar, atawa nu ngawula? sanes anjeunna anu linggih tuang? tapi Kami di antara anjeun salaku anjeunna anu ngawula.

Yésus ngajarkeun yén urang kudu ngawula ka batur tinimbang nyoba dilayanan.

1: Urang bisa diajar tina tuladan Yésus ngeunaan sipat rendah haté jeung palayanan.

2: Urang kudu ngutamakeun kaperluan batur jeung ngawula ka maranéhna ku kanyaah.

1: Pilipi 2: 3-4 - Ulah ngalakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa concening sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur yourselves.

2: Galata 5:13 - Ngawula ka batur kalawan rendah haté.

Lukas 22:28 Aranjeun teh jelema-jelema anu tetep jeung Kami dina godaan Kami.

Petikan ieu ngingetkeun urang ngeunaan kanyaah sareng kasatiaan tanpa syarat Yesus sanaos para pengikutna henteu salawasna satia.

1: Urang disebut terus jeung Yesus, sanajan dina mangsa kasusah.

2: Yésus téh satia ka urang, sanajan urang teu salawasna satia ka manéhna.

1: Pilipi 1: 6, "Sareng kuring yakin ieu, yén anjeunna anu ngamimitian padamelan anu saé dina anjeun bakal ngalengkepan éta dina dinten Yesus Kristus."

2: Ibrani 13:8, ”Yesus Kristus teh sarua kamari jeung ayeuna jeung salalanggengna”.

Lukas 22:29 Jeung kuring nunjuk ka anjeun hiji karajaan, sakumaha Rama Kami geus diangkat ka Kami;

Yesus nunjuk murid-murid-Na sareng hiji karajaan, sapertos Bapana parantos netepkeun hiji karajaan pikeun Anjeunna.

1: Allah nyauran urang pikeun nyandak mantel kapamingpinan, sapertos Anjeunna dilakukeun pikeun Yesus.

2: Urang dipasihan tanggung jawab pikeun ngalaksanakeun di Karajaan Allah, sareng urang kedah émut pikeun satia dina ngalaksanakeunana.

1: Mateus 28:18-20 - Yesus maréntahkeun urang pikeun indit jeung ngajadikeun murid sakabeh bangsa.

2: Pilipi 2: 3-4 - Urang kedah diajar tunduk ka anu sanés tina hormat ka Kristus.

Lukas 22:30 Pikeun dahar jeung nginum di meja kuring di Karajaan Kami, sarta diuk dina tahta nangtoskeun dua belas kaom Israil.

Ayat ieu nyarioskeun jangji Yesus ngeunaan tempat di méja-Na di karajaan-Na pikeun jalma anu nuturkeun Anjeunna.

1. Jangji Yesus ngeunaan Tempat di Méja-Na: Panggero pikeun Nuturkeun Anjeunna

2. Uleman Yesus ka Karajaan-Na: Uleman Pikeun Ngabagéakeun Pesta-Na

1. Mateus 7:21-23 - Henteu unggal anu nyebutkeun ka kuring, 'Gusti, Gusti,' bakal asup ka Karajaan Sawarga, tapi ngan hiji anu ngalakukeun wasiat Rama Kami anu di sawarga.

2. Wahyu 19: 9 - Lajeng malaikat ngadawuh ka kuring, "Tulis kieu: Rahayu jalma anu diondang kana dahar peuting kawinan Anak Domba!" Sareng anjeunna nambihan, "Ieu mangrupikeun firman Allah anu leres."

Lukas 22:31 Jeung Gusti ngadawuh, Simon, Simon, behold, Iblis geus mikahayang anjeun, pikeun ngayak anjeun kawas gandum.

Yesus ngingetkeun Simon Petrus ngeunaan perang spiritual anu badé disanghareupan.

1: Strategi nungkulan Godaan

2: Kameunangan Ngalawan Iblis Ngaliwatan Yesus

1: 1 Korinta 10:13, "Teu aya godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun cocoba saluareun pangabisa anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur. supados anjeun tiasa nahan éta."

2: Epesus 6:10-11 , "Tungtungna, kudu kuat di Gusti jeung dina kakuatan kakuatan-Na. Pasang kana sakabeh armor Allah, nu bisa bisa nangtung ngalawan schemes Iblis."

Lukas 22:32 Tapi kuring geus ngadoa pikeun anjeun, supaya iman anjeun teu gagal: jeung lamun geus ngarobah, nguatkeun dulur-dulur Anjeun.

Yésus ngadoakeun Pétrus, nyuhunkeun supaya imanna moal gagal, sarta lamun dibalikeun deui, manéhna bakal nguatkeun dulur-dulurna.

1. "Kakuatan Doa: Yesus Ngadoakeun Petrus"

2. "Nguatan Dulur-dulur Urang: Ngahirupkeun Conto Yesus"

1. Yakobus 5:16b - "Doa jalma soleh boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

2. Ibrani 10: 24-25 - "Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting pikeun papanggih babarengan, sakumaha geus kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana, sarta sakabeh leuwih salaku anjeun. tingali Poé geus deukeut."

Lukas 22:33 Saur anjeunna ka anjeunna, "Gusti, abdi siap indit jeung anjeun, boh kana panjara, boh ka maot."

Murid-murid daék nangtung jeung Yésus, sanajan maot.

1. Ngadeg Teguh Dina Nyanghareupan Cobaan Nu Agung

2. Nyandak Salib urang sareng Nuturkeun Yesus

1. Rum 8:37-39 - No, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta urang. Pikeun kuring yakin yén boh maot, boh kahirupan, boh malaikat, boh panguasa, boh nu ayeuna boh nu bakal datang, boh nu kawasa, boh nu jangkung boh nu jero, boh nu lian dina sagala ciptaan, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah di Kristus Yesus Gusti urang.

2. John 15:13 - Greater cinta teu boga hiji ti ieu, nu batur iklas turun hirupna pikeun babaturanana.

Lukas 22:34 Saur-Na, "Kami nyarioskeun ka anjeun, Petrus, hayam jago moal berkokok dinten ieu, sateuacan anjeun tilu kali mungkir yén anjeun terang kuring."

Yesus nyarioskeun ka Pétrus yén anjeunna bakal mungkir terang anjeunna tilu kali sateuacan hayam kongkok.

1. Nungkulan Godaan: Palajaran tina Panolakan Petrus ka Yesus

2. Nalika Musibah Mangsa: Kumaha Ngabales Ku Iman sareng Tekad

1. James 4: 7 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

2. Ibrani 12: 1-2 - Ku sabab eta, ku sabab urang geus dikurilingan ku awan jadi badag saksi, hayu urang ogé iklas kumisan unggal beurat, jeung dosa nu clings jadi raket, jeung hayu urang ngajalankeun kalawan ketahanan dina lomba nu diatur saméméh. Kami, ningali ka Yesus, anu ngadegkeun sareng nyampurnakeun iman urang.

Lukas 22:35 Saur-Na ka maranehna, “Waktu Kami ngutus maraneh tanpa dompét, kantong, jeung sapatu, naha maraneh kakurangan naon-naon? Jeung maranéhna ngomong, Teu nanaon.

Yésus nanya ka murid-murid naha maranéhna teu boga naon-naon waktu ngutus maranéhna kaluar tanpa dompet, kantong, atawa sapatu. Murid-murid ngajawab yén maranéhna teu kakurangan nanaon.

1. Hirup Kahirupan Kalimpahan - Kumaha Yesus Nyadiakeun Kabutuhan Urang

2. Percanten ka Gusti - Ngandelkeun Mantenna Nyaliara

1. Pilipi 4:19 - "Jeung Allah mah bakal nyadiakeun unggal kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan Kristus Yesus."

2. Mateus 6:26 - "Tingali manuk awang-awang: aranjeunna henteu sow atawa panén atawa ngumpulkeun kana lumbung, sarta acan Rama sawarga eupan aranjeunna. Dupi anjeun teu leuwih nilai ti aranjeunna?"

Lukas 22:36 Saur-Na deui ka maranehna, “Ayeuna, nu boga dompét kudu nyokot, kitu ogé kantongna, jeung nu teu boga pedang, kudu ngajual jubahna, meuli hiji.

Yésus ngajurung murid-muridna pikeun meuli pedang lamun maranéhna teu boga.

1. "Pedang Roh: Panggero pikeun Siap"

2. "Harga Persiapan: Ngajual Garment Anjeun Pikeun Pedang"

1. Epesus 6:17 - Jeung nyandak helm kasalametan, jeung pedang Roh, nu mangrupakeun firman Allah.

2. Yesaya 54:17 - No pakarang kabentuk ngalawan Anjeun bakal makmur, jeung unggal basa nu rises ngalawan Anjeun dina judgment Anjeun bakal ngahukum.

Lukas 22:37 Pikeun Kami nyebutkeun ka anjeun, yén ieu anu ditulis kudu acan dilakonan di kuring, Jeung manéhna reckoned diantara nu transgressors: pikeun hal ngeunaan kuring geus aya tungtungna.

Petikan ieu nyatakeun yén hal-hal ngeunaan Yesus kedah ditungtungan, sareng anjeunna dianggap ngalanggar.

1. Kasangsaraan jeung Pupusna Yesus: Naon Hartosna Pikeun Urang?

2. Pentingna Ngartos Pentingna Pangorbanan Yesus.

1. Yesaya 53:12 - Ku sabab eta mah bakal ngabagi manéhna bagian jeung gede, jeung manéhna bakal ngabagi jarah jeung kuat; sabab manéhna geus dituang kaluar jiwa-Na nepi ka maot: jeung manéhna wilanganana jeung transgressors; sarta anjeunna bulistir dosa loba, sarta dijieun syafaat pikeun transgressors.

2. Pilipi 2:7-8 - Tapi nyieun dirina sorangan tina reputasi, sarta nyandak kana bentuk hiji hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, manéhna humbled dirina, sarta jadi . taat kana maot, komo maot salib.

Lukas 22:38 Saur maranehna, "Gusti, ieu aya dua pedang." Jeung cenah ka aranjeunna, Ieu cukup.

Murid-murid ngasongkeun dua pedang ka Yesus, sarta Anjeunna narima.

1. Kakuatan Cukup - Gusti henteu kantos naroskeun ka urang langkung seueur tina naon anu urang tiasa masihan.

2. When Less is More - Ngingetkeun urang yen Yesus ngan diperlukeun dua pedang pikeun minuhan wasiat Allah.

1. Mateus 6:33 - Tapi neangan ye kahiji Karajaan Allah, jeung bener-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

2. Siloka 21:20 - Aya harta karun jeung minyak di dwelling of wijaksana; tapi jelema bodo méakkeun eta nepi.

Lukas 22:39 Jeung manéhna kaluar, sarta indit, sakumaha geus ilahar manéhna, indit ka Gunung Olives; jeung murid-murid-Na ogé nuturkeun manéhna.

Yesus angkat ka Gunung Zaitun sakumaha biasa, sareng murid-murid-Na nuturkeun Anjeunna.

1. Yesus masihan conto doa sareng bakti pikeun urang nuturkeun.

2. Nuturkeun Yesus ngamungkinkeun urang ngalaman katengtreman jeung kakuatan nu asalna tina deukeut ka Allah.

1. Jabur 23: 5 - "Anjeun nyiapkeun méja sateuacan kuring di payuneun musuh kuring. Anjeun anoint sirah kuring ku minyak; cangkir kuring meluap."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

Lukas 22:40 Sareng nalika anjeunna aya di éta tempat, anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Nenedakeun supados anjeun henteu asup kana godaan."

Yésus nitah murid-muridna pikeun ngadoa sangkan maranéhna teu kagoda kana dosa.

1. Kakuatan Sajati Asalna Tina Ngadoa Ka Gusti Pikeun Dilindungan Tina Godaan

2. Nguatkeun Iman Anjeun Ngaliwatan Doa Pikeun Nolak Godaan

1. James 1: 12-15 - Rahayu hiji anu tetep steadfast handapeun trial, pikeun nalika anjeunna geus ngadeg test anjeunna bakal nampa makuta kahirupan, nu geus jangji Allah ka jalma anu mikanyaah anjeunna.

2. Pilipi 4: 6-7 - Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

Lukas 22:41 Geus kitu Anjeunna undur ti aranjeunna kira-kira lempar batu, tuluy sujud, ngadoa,

Yésus nunjukkeun iman-Na dina doa dina mangsa kasangsaraan gedé.

1: Dina waktos krisis, penting pikeun ngandelkeun iman ka Allah sareng doa.

2: Yésus méré conto doa dina mangsa susah.

1: Pilipi 4: 6-7 - Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah.

2: Mateus 6: 9-13 - Rama kami di sawarga, asmana Anjeun disucikeun, Karajaan Anjeun datang, bakal Anjeun laksana, di bumi sakumaha anu kasebut di sawarga. Pasihan abdi dinten ieu roti sapopoe. Jeung hampura kami hutang kami, sakumaha kami ogé geus dihampura debtors kami. Jeung teu ngakibatkeun urang kana godaan, tapi nyalametkeun urang tina hiji jahat.

Lukas 22:42 Pokna, "Bapa, upami kersa, piceun ieu cangkir ti abdi.

Doa Yesus ka Allah pikeun ngaleungitkeun kasangsaraan anu badé ditanggung, tapi ahirna pasrah kana pangersa Allah.

1. Kakuatan Pasrah: Diajar Ngandelkeun Gusti dina Jaman Hésé

2. Nyuhunkeun Hayang Egois: Manggihan Katengtreman dina Kersan Allah

1. Pilipi 4: 6-7 "Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal ngajaga haté anjeun. jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

2. Yakobus 4: 7-8 "Ku sabab kitu, nyerahkeun diri ka Allah. Nolak Iblis, sareng anjeunna bakal kabur ti anjeun. Deukeut ka Allah, sareng anjeunna bakal caket ka anjeun. Bersihkeun panangan anjeun, eh jelema-jelema anu dosa, sareng ngabersihkeun haté anjeun. , anjeun duaan pikiran."

Lukas 22:43 Ti dinya nembongan malaikat ti sawarga, nguatkeun anjeunna.

Dina mangsa kasangsaraan Yesus di Taman Getsemani, malaikat ti sawarga muncul pikeun nguatkeun Anjeunna.

1. "Hadir Panguatan Gusti"

2. "Kanyamanan Gusti dina Jaman Kasulitan"

1. Ibrani 13: 5-6 - "Jaga hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta jadi eusi ku naon gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun atawa forsake anjeun."

2. Jabur 46:1 - "Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasusah"

Lukas 22:44 Sarta dina kanyeri nu nyosok jero anjeunna ngado'a beuki earnestly, sarta kesang-Na kawas tetes getih badag ragrag kana taneuh.

Yesus dina kanyeri anu parah nalika anjeunna ngado'a sareng kesangna sapertos tetes getih anu murag kana taneuh.

1. Kakuatan Doa: Pangalaman Yesus di Taman Getsemani

2. Pentingna Kasangsaraan Yesus: Biaya Kasalametan

1. Mateus 26:39 - "Jeung Anjeunna indit saeutik leuwih jauh, sarta sujud kana beungeut-Na, sarta ngado'a, paribasa, "Nun Ama abdi, upami éta mungkin, hayu cangkir ieu lunta ti kuring: Tapi teu sakumaha Abdi hoyong, tapi sakumaha Abdi hoyong. anjeun badé."

2. Ibrani 5:7 - "Saha dina poé daging-Na, nalika anjeunna geus ditawarkeun up solat jeung supplications kalawan nangis kuat jeung lawon ka anjeunna anu bisa nyalametkeun anjeunna tina maot, sarta kadéngé di yén anjeunna takwa;"

Lukas 22:45 Sabot Anjeunna gugah tina sembahyang, sumping ka murid-murid-Na, anjeunna mendakan murid-murid saré pikeun kasedih.

Yésus ngadoa jeung waktu manéhna balik ka murid-murid-Na, maranéhna keur saré alatan sedih.

1. Kakuatan Doa: Conto Yésus ngajarkeun urang ngeunaan kakawasaan doa dina nyanghareupan kaayaan susah.

2. Percaya ka Allah: Conto Yésus ngajarkeun urang pikeun ngandel ka Allah sanajan nyanghareupan kasedih jeung gogoda.

1. James 5:16 - "The solat jalma soleh boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

2. Jabur 23: 4 - "Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak kalangkang maot, Kuring moal sieun jahat, pikeun anjeun sareng abdi; rod anjeun sarta staf anjeun, aranjeunna comfortably kuring."

Lukas 22:46 Jeung ceuk maranehna, “Naha anjeun sare? hudang jeung neneda, lest anjeun asup kana godaan.

Yésus ngajurung murid-murid pikeun tetep waspada jeung ngadoa sangkan teu tunduk kana godaan.

1. Kakuatan Doa dina Nungkulan Godaan

2. Nyiapkeun diri urang pikeun godaan ngaliwatan solat

1. James 4: 7 - "Surutkeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

2. 1 Korinta 10:13 - "No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun pangabisa anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur. supados anjeun tiasa nahan éta."

Lukas 22:47 Bari anjeunna nyarios, behold a multitude, sarta anjeunna anu disebut Yudas, salah sahiji dua belas, miheulaan aranjeunna, sarta Drew ngadeukeutan ka Yesus pikeun nyium anjeunna.

Seueur jalma rea sumping sareng Yudas, salah saurang murid Yesus anu dua welas, ngadeukeutan nyium Anjeunna.

1. Panghianatan dina Nyanghareupan Asih: Refleksi kana Tindakan Yudas dina Lukas 22:47

2. Kumaha Tetep Satia Dina Nyanghareupan Godaan

1. Mateus 26:14-16 - "Lajeng salah sahiji dua welas, ngaranna Yudas Iskariot, indit ka imam-imam kapala, sarta ngomong ka aranjeunna, "Naon anu anjeun bakal masihan kuring, sarta kuring bakal nganteurkeun anjeunna ka anjeun? Jeung maranéhna covenant kalawan Anjeunna. duit tilu puluh pérak. Ti harita manéhna néangan kasempetan pikeun ngahianat ka Anjeunna."

2. Rum 8:31 - "Naon lajeng urang kudu ngomong ka hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, anu bisa ngalawan urang?"

Lukas 22:48 Tapi Isa ngadawuh ka manéhna, Yudas, anjeun ngahianat Putra Manusa ku ciuman?

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan panghianatan Yudas ka Yesus ku ciuman.

1. Panghianatan di Garéja: Carita Yudas

2. Kakuatan Cium: Panghianatan Yesus

1. Jabur 55: 12-14: "Sabab sanes musuh anu ngejek kuring - teras kuring tiasa nanggung; éta sanés musuh anu ngahina kuring - maka kuring tiasa nyumput ti anjeunna. Tapi anjeun, a Lalaki, sarua kuring, pendamping kuring, sobat dalit kuring. Urang nyandak naséhat manis babarengan; urang walked di Bait Allah jeung throng ".

2. John 13: 21-30: "Sanggeus nyebutkeun hal ieu, Yesus éta troubled dina sumanget-Na, sarta kasaksian, "Satemenna, sabenerna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, salah sahiji anjeun bakal ngahianat kuring." Murid-murid silih teuteup, teu yakin saha anu diomongkeunana. Salah sahiji murid-murid-Na, anu dipikaasih ku Yesus, keur calik di sisi Yesus, Simon Petrus ngajuru, nanya ka Yesus, saha anu dimaksud ku Anjeunna. Séréngéh deui ka Yesus, naros ka anjeunna, "Gusti, saha éta?" Waler Yesus, "Eta anu ku Kami rek dipaparinkeun roti ieu sabada dicelupkeun." Ku sabab eta, seug dicelupkeun, tuluy dibikeun ka Yudas, anak Simon Iskariot."

Lukas 22:49 Nalika jalma-jalma di sabudeureun anjeunna ningali naon anu bakal kajadian, aranjeunna naros ka anjeunna, "Gusti, naha kami bakal nyerang ku pedang?"

Murid-murid naroskeun ka Yesus upami aranjeunna kedah nganggo pedang pikeun ngabela anjeunna nalika aranjeunna ningali naon anu bakal kajadian.

1. Kumaha Janten Siap Nuturkeun Yesus dina Situasi Sakur

2. Kakuatan Iman dina Jaman Hese

1. Mateus 26:51-52 - Jeung, behold, salah sahiji jalma anu jeung Yesus stretched leungeun-Na, jeung Drew pedang-Na, jeung struck hiji gandek Imam Agung urang, nepi ka miceun ceuli. Lajeng Yesus ngadawuh ka anjeunna, Pasang deui pedang anjeun kana tempatna: pikeun sakabeh jalma anu make pedang bakal binasa ku pedang.

2. Rum 12:19 - Dearly tercinta, ulah males kanyeri, tapi masihan tempat pikeun murka: for geus ditulis, pamales kanyeri mah milik; Kuring bakal repay, nyebutkeun Gusti.

Lukas 22:50 Jeung salah sahijina neunggeul gandekna Imam Agung, nepi ka pegat ceulina nu katuhu.

Salah saurang murid Yesus neunggeul gandekna Imam Agung nepi ka peureum ceulina nu katuhu.

1. Kakuatan Welas Asih: Conto Asih sareng Panghampura Yesus dina Lukas 22:50

2. Ajén Panghampura: Némbongkeun Rahmat jeung Welas Asih dina Lukas 22:50

1. Mateus 5:38-39 - "Aranjeun geus ngadéngé éta ceuk, 'Hiji panon pikeun panon jeung huntu pikeun huntu.' Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun, Ulah ngalawan hiji anu jahat. Tapi upama aya nu nyabok pipi katuhu manéh, pépélingkeun pipi nu séjén ogé.”

2. Lukas 6: 27-31 - "Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun anu ngadangukeun, Cinta musuh anjeun, ngalakukeun alus ka jalma anu hate anjeun, ngaberkahan jalma anu kutukan anjeun, neneda pikeun jalma anu nyiksa anjeun. Pikeun anu neunggeul pipi anjeun, nawiskeun anu sanés ogé, sareng ti anu nyandak jubah anjeun, ulah nahan jubah anjeun ogé. Pasihan ka saha waé anu nyuhunkeun ka anjeun, sareng ti anu nyandak barang anjeun henteu kéngingkeun deui. Sareng sakumaha anu anjeun pikahoyong ku batur bakal dilakukeun ka anjeun, laksanakeun ka aranjeunna. ”

Lukas 22:51 Yesus ngawaler, saurna, "Sabar dugi ka ayeuna." Sarta anjeunna keuna ceuli-Na, sarta healed anjeunna.

Yesus nyageurkeun saurang lalaki anu tatu ku pedang.

1: kakuatan Yesus teu aya watesna; Anjeunna tiasa nyageurkeun urang sacara jasmani sareng rohani.

2: Urang kedah diajar percanten ka Yesus sareng henteu ka diri urang sorangan.

1: Yesaya 53: 5 "Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: chastisement karapihan urang éta kana anjeunna, sarta ku belang-Na urang cageur."

2: Mateus 8:17 "Supaya laksana anu diomongkeun ku nabi Yesaya, saurna, Anjeunna nyandak kalemahan urang, sareng nanggung panyakit urang."

Lukas 22:52 Yesus ngadawuh ka imam-imam kapala, kapala-kapala Bait Allah, jeung kokolot-kokolot, anu daratang ka Anjeunna, “Naha maraneh teh rek kaluar kawas maling, make pedang jeung pentung?

Yésus nyempad imam-imam kapala, kapala-kapala Bait Allah, jeung kokolot-kokolot lantaran daratang nangkep manéhna ku pedang jeung galah saolah-olah manéhna maling.

1. Perlakuan teu adil Yesus - kumaha Kristus ieu wrongfully dituduh jeung ditahan.

2. Asih Saratna Yesus - kumaha Yesus ngabales jalma-jalma anu nyiksa anjeunna kalayan cinta sareng rahmat.

1. Mateus 5:38-39 - "Anjeun geus ngadéngé yén ieu ceuk, 'Hiji panon pikeun panon jeung huntu pikeun huntu.' Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun, ulah ngalawan ka nu jahat. Tapi lamun saha nyabak anjeun dina pipi katuhu, balikkeun ka manéhna ogé anu séjén."

2. Galata 5: 13-14 - "Kanggo anjeun disebut kamerdikaan, baraya. Ngan ulah make kabebasan anjeun salaku kasempetan pikeun daging, tapi ngaliwatan cinta ngawula karana. Pikeun sakabeh hukum geus kaeusi dina hiji kecap: ". Maneh kudu nyaah ka tatangga saperti ka diri sorangan.”

Lukas 22:53 Nalika kuring poean jeung anjeun di Bait Allah, anjeun stretched for teu leungeun ngalawan kuring: tapi ieu jam anjeun, jeung kakawasaan gelap.

Murid-murid henteu ngangkat leungeun ngalawan Yesus nalika Anjeunna sareng aranjeunna di Bait Allah, tapi ayeuna mangrupikeun jam kakawasaan gelap.

1: Urang moal bisa ati-ati teuing dina leumpang urang jeung Allah, pikeun sok aya sumanget gelap lurking jeung néangan pikeun nyokot urang jauh ti jalan Allah.

2: Yesus terang yén jam poek bakal datang, tapi Anjeunna tetep milih mikanyaah urang sareng tetep sareng urang. Urang kedah ngabales asih-Na ku nuturkeun conto-Na sareng mikanyaah jalma-jalma di sabudeureun urang.

1: 1 Peter 2: 21-23 "Kanggo malah ieu anjeun disebut: sabab Kristus ogé sangsara pikeun urang, ninggalkeun kami conto, nu kudu nuturkeun léngkah-Na: Anu teu ngalakukeun dosa, teu aya tipu daya kapanggih dina sungut: , lamun anjeunna reviled, reviled teu deui; nalika anjeunna sangsara, anjeunna henteu ngancam; tapi ngandelkeun dirina ka anu ngahukum kalayan adil."

2: Yohanes 15:12-14 “Ieu parentah Kami, supaya maraneh silih pikanyaah, sakumaha Kami mikaasih ka maraneh. Teu aya anu langkung asih ti batan ieu, nya eta hiji jalma nyerahkeun nyawana pikeun babaturanana. Maraneh teh sobat-sobat Kami, lamun maraneh ngalakonan naon-naon anu diparentahkeun ku Kami.”

Lukas 22:54 Tuluy Anjeunna dicepeng, dibawa ka jero imah Imam Agung. Jeung Peter nuturkeun jauh.

Yésus dibawa ka imah Imam Agung, sarta Petrus nuturkeun ti kajauhan.

1. Waktu urang berjuang pikeun tetep satia, Yésus ngarti.

2. Sanajan dina mangsa susah, Yesus salawasna nyarengan urang.

1. Ibrani 13: 5 - "Jaga hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta jadi eusi ku naon gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun atawa forsake anjeun."

2. Mateus 28:20 - "Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman."

Lukas 22:55 Sanggeus ngaduruk seuneu di tengah balai, tuluy diuk babarengan, Petrus calik di tengah-tengah maranehna.

Petrus calik di tengah-tengah jalma-jalma anu ngaduruk seuneu di tengah-tengah balai.

1. Kakuatan ukhuwah: Conto Peter urang Gabung Dina

2. Nyandak Wani di Tengah-tengah Oposisi: Conto Kawani Petrus

1. Rasul 4: 13-20 - Nalika Petrus jeung Yohanes encountered oposisi pikeun da'wah ngeunaan Yesus, aranjeunna nyandak kawani jeung persevered.

2. Jabur 34:1-3 - Urang bisa manggih kakuatan jeung kawani dina Yéhuwa waktu keur nyanghareupan oposisi.

Lukas 22:56 Tapi hiji babu tangtu ningali manéhna keur diuk gigireun seuneu, jeung earnestly neuteup ka manéhna, sarta ngomong, "Ieu jelema ogé jeung manehna."

Petikan ieu nyarioskeun carita babu anu ngaidentipikasi Yesus salaku salah sahiji lalaki anu diomongkeun ku majikanna.

1. Urang teu kudu poho conto babu, nu humbly jeung courageously ngaidentifikasi Yesus.

2. Iman urang ka Yesus kudu jadi kuat yén éta dibuktikeun ka sadaya anu ningali kana urang.

1. Mateus 10:32-33 – “Ku sabab eta sing saha anu ngaku Kami di hareupeun manusa, Kami oge bakal ngaku di hareupeun Rama Kami anu di sawarga. Tapi sing saha anu mungkir ka Kami di hareupeun manusa, ku Kami oge bakal dibantah di hareupeun Rama Kami anu di sawarga.”

2. Paribasa 28: 1 - "Nu jahat kabur lamun euweuh pursues, Tapi nu soleh wani kawas singa."

Lukas 22:57 Sarta anjeunna mungkir anjeunna, nyebutkeun, "Awewe, kuring teu nyaho manehna."

Petikan éta nyaritakeun kumaha Pétrus nolak Yésus tilu kali saacan hayam kongkorongok.

1. Kakuatan Panolakan: Diajar tina Kasalahan Peter

2. A Refleksi Ngeunaan Kasatiaan: Nangtung Jeung Yesus Sanajan kasusah

1. Mateus 26: 69-75 - denials Peter ngeunaan Yesus

2. John 21: 15-17 - restorasi Yesus ngeunaan Peter sanggeus denials Na

Lukas 22:58 Teu lila, aya deui anu narenjo ka Anjeunna, pokna, "Anjeun oge ti maraneh." Saur Petrus, "Enya, abdi henteu."

Pétrus, salah saurang murid Yésus, nolak jadi pengikut waktu manéhna ditanya ku nu séjén.

1. "Nangtung Pikeun Iman Anjeun"

2. "Kakuatan Panolakan"

1. John 15:13 - "Cinta Greater euweuh lalaki ti ieu, nu hiji lalaki iklas turun hirupna pikeun babaturanana."

2. Rum 8:37 - "Nay, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta kami."

Lukas 22:59 Kira-kira sajam ti harita, anu saurang deui negeskeun kalawan yakin, pokna, "Saleresna ieu jalmi oge sareng anjeunna, sabab anjeunna urang Galilea."

Ayat ieu nyarioskeun tuduhan ka Yesus ku salah sahiji anu hadir dina sidang-Na, negeskeun yén Anjeunna sareng Anjeunna.

1. Kakuatan Saksi Palsu: Mariksa Balukar tina Tuduhan Jahat

2. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kasangsaraan: Nungkulan Oposisi jeung Nanjeurkeun Bebeneran

1. Mateus 10: 19-21 - "Tapi nalika aranjeunna nganteurkeun anjeun, ulah mikir kumaha atanapi naon anu anjeun nyarioskeun: sabab éta bakal dipasihkeun ka anjeun dina waktos anu sami naon anu anjeun nyarioskeun. tapi Roh Rama anjeun anu nyarita dina anjeun. Jeung lanceukna bakal nyerah lanceukna nepi ka paeh, jeung bapa anak: jeung barudak bakal ngalawan kolotna, sarta ngabalukarkeun maranéhanana dipaehan ".

2. James 1:12 - "Rahayu nyaéta lalaki anu endureth godaan: pikeun nalika anjeunna diusahakeun, anjeunna bakal nampa makuta kahirupan, nu Gusti hath jangji ka jalma anu cinta anjeunna."

Lukas 22:60 Saur Petrus, "Akang, abdi henteu terang naon anu anjeun carioskeun." Sarta geura-giru, bari anjeunna can spoke, éta cock cock.

Petrus mungkir Yesus tilu kali, sarta bari anjeunna nyarios, hayam jago ngagoak.

1. Kakuatan Kecap Urang: Kumaha Urang Ucapkeun Bisa Boga Konsékuansi Teu Kaduga

2. Pernah mungkir Iman anjeun: The Conto Peter

1. Mateus 18: 15-17 - "Lamun lanceukna anjeun dosa ka anjeun, balik jeung ngabejaan manehna lepatna, antara anjeun jeung manehna nyalira. Lamun manéhna listens ka anjeun, anjeun geus miboga adi anjeun. Tapi lamun manéhna teu ngadéngékeun, nyandak hiji atawa dua batur babarengan jeung anjeun, nu unggal tuduhan bisa ngadegkeun ku bukti dua atawa tilu saksi. Lamun anjeunna nampik ngadangukeun aranjeunna, ngabejaan eta ka gareja. Sareng upami anjeunna nampik ngadangukeun bahkan ka jamaah, mugi anjeunna janten ka anjeun salaku bangsa sanés sareng tukang mulung pajeg."

2. Yesaya 1:18 - "Ayeuna, hayu urang alesan babarengan, nyebutkeun PANGERAN: sanajan dosa anjeun kawas Scarlet, maranéhna bakal jadi bodas kawas salju; najan semu beureum kawas layung, bakal jadi kawas wol."

Lukas 22:61 Jeung Gusti malik, sarta nempo ka Petrus. Petrus émut kana pangandika Gusti, saurna, "Samemeh hayam kongkorongok, anjeun bakal mungkir kuring tilu kali."

Yesus malik jeung neuteup ka Petrus, ngabalukarkeun manéhna inget naon Yesus geus ngomong ngeunaan manéhna mungkir ka Anjeunna tilu kali saméméh hayam kongkorongok.

1. Kakuatan Titingalian: Asih sareng Rahmat Yesus dina Nyanghareupan Panghianatan

2. Inget Firman Allah: Kumaha Urang Bisa Ngalawan Godaan

1. Lukas 22:31-34; Yesus ngaramalkeun panolakan Petrus

2. Mateus 26:75; panolakan katilu Peter urang

Lukas 22:62 Petrus indit kaluar, ceurik pait.

Petrus kaluar jeung ceurik pait sanggeus ditegor ku Yesus sabab mungkir anjeunna tilu kali.

1. Diajar narima pangersa Allah sanajan urang gagal.

2. Ngartos kurnia Allah di tengah kasedih sareng tobat.

1. Rum 8:28, "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Yesaya 61: 3, "Pikeun masihan aranjeunna makuta kaéndahan tibatan lebu, minyak kabungahan tibatan tunggara, sareng pakean pujian tibatan sumanget putus asa. Aranjeunna bakal disebat tangkal ek kabeneran, penanaman. Gusti pikeun nembongkeun kaagungan-Na."

Lukas 22:63 Jeung jelema-jelema anu nanggeuy Yesus dipoyok-poyok, terus dipaehan.

Jalma-jalma anu nyekelan Yesus dipoyok-poyok jeung digebugan.

1: Urang kudu nyaah ka musuh, sanajan maranehna menyakiti urang. Mateus 5:44

2: Urang kudu ngahampura jalma-jalma nu salah ka urang, saperti Yésus. Lukas 23:34

1: Siloka 25:21-22 - Lamun musuh anjeun lapar, masihan anjeunna roti dahar; jeung lamun manéhna haus, méré manéhna cai nginum: Pikeun anjeun bakal numpuk bara seuneu kana sirah-Na, jeung PANGERAN bakal ganjaran anjeun.

2: Epesus 4:31-32 - Mugia dijauhkeun tina kagorengan, amarah, ambek-ambekan, gogorowokan, jeung omongan-omongan nu jahat, jeung sing hade ka nu sejen, sing bageur, sing silih hampura. malah sakumaha Allah demi Kristus urang geus dihampura anjeun.

Lukas 22:64 Jeung sanggeus aranjeunna geus ditutupan ku panonna, aranjeunna struck anjeunna dina beungeutna, sarta nanya ka anjeunna, paribasa, "Tebak, saha eta nu neunggeul anjeun?"

Yesus ieu blindfolded jeung struck on raray, tuluy dipenta pikeun nubuat anu geus dipigawé akta.

1: Urang ulah males dendam kana leungeun sorangan, tapi kudu neuteup ka Allah pikeun kaadilan.

2: Urang tetep bisa ngandel ka Allah sanajan urang dianiaya.

1: Rum 12:19-21 - "Kakasih, ulah males kanyeri, tapi serahkeun kana murka Allah, sabab aya tulisan, "Pamalesan éta milik kuring, kuring bakal ngabales, saur Gusti." Sabalikna, "upami musuh anjeun lapar, tuang anjeunna; upami anjeunna haus, pasihan anjeunna nginum; sabab ku cara kitu anjeun bakal nimbulkeun bara api kana sirahna." Ulah kaéléhkeun ku jahat, tapi éléh jahat ku kahadéan.

2: Mateus 5:38-42 - "Aranjeun geus ngadéngé anu ceuk, 'Mata bayar panon jeung huntu bayar huntu.' Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun, Ulah ngalawan hiji anu jahat. Tapi lamun aya nu nyabok anjeun dina pipi katuhu, balikkeun ka manéhna nu séjén ogé. Sareng upami aya anu ngagugat anjeun sareng nyandak tunik anjeun, hayu anjeunna gaduh jubah anjeun ogé. Sareng upami aya anu maksa anjeun angkat sakilo, angkat sareng anjeunna dua mil. Pasihan ka anu menta ti anjeun, sareng ulah nampik anu badé nginjeum ti anjeun.

Lukas 22:65 Jeung loba deui hal séjén ngahujat aranjeunna ngalawan anjeunna.

Passage Jalma spoke blasphemous ngalawan Yesus.

1. "Bahaya Pitenah: Biaya Nyarita Ngalawan Gusti"

2. "Belajar Hormat Firman Allah: Kakuatan Hormat"

1. Imamat 24:16 - "Sing saha anu ngahina jenengan PANGERAN, anjeunna pasti dipaehan, sareng sadaya jamaah pasti bakal dirajam ku batu, kitu ogé anu asing, sareng anu lahir di bumi, ngahina jenengan PANGERAN, tangtu dipaehan."

2. Jabur 50:21 - "Hal-hal ieu parantos dilakukeun ku anjeun, sareng kuring tetep jempé; anjeun panginten yén kuring sadayana sapertos diri anjeun: tapi kuring bakal nyebatkeun anjeun, sareng diatur dina urutan sateuacan panon anjeun."

Lukas 22:66 Isuk-isuk, para kokolot jelema, imam-imam kapala, jeung guru-guru agama karumpul, tuluy dibawa ka Mahkamah Agama, pokna,

Para kokolot jelema, imam-imam kapala, jeung ahli-ahli Kitab karumpul nalika isuk-isuk, tuluy dibawa ka Mahkamah Agama.

1. Kakuatan Front Ngahiji: Kumaha Ngahijikeun Umat Allah Bisa Ngaronjatkeun Kaagungan

2. Nangtung Pikeun Anu Bener: Kawani Yesus Dina Nyanghareupan Tuduhan Anu Teu Adil

1. Daniel 6:7-10 - The Wani of Daniel dina Nyanghareupan Tuduhan adil

2. Epesus 4:1-3 - Persatuan Garéja jeung Kumaha Urang Bisa Gawé Babarengan Pikeun Ngamulyakeun Allah

Lukas 22:67 Naha anjeun teh Kristus? ngabejaan urang. Jeung cenah ka aranjeunna, "Lamun Kami ngabejaan ka maneh, anjeun moal percaya.

Petikan ieu nyorot kateupercayaan para pananya Yesus, anu henteu percaya Anjeunna Al Masih, sanaos ajaran-Na.

1. "Kateupercayaan tina Pananya Yesus"

2. "Kakuatan Iman ka Kristus"

1. John 11: 25-27 - "Yesus ngadawuh ka dirina, "Kuring teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan anjeunna maot, acan anjeunna bakal hirup, sarta sakur anu hirup jeung percaya ka Kami moal maot. "

2. Yesaya 8:14 - "Jeung manéhna bakal pikeun sanctuary a; tapi pikeun batu stumbling sarta pikeun batu ngalanggar ka duanana imah Israil, pikeun gin jeung pikeun snare ka pangeusi Yerusalem."

Lukas 22:68 Jeung lamun kuring ogé nanya ka anjeun, anjeun moal ngajawab, atawa ngantep kuring indit.

Ayat ieu ngagambarkeun pamariksaan Yesus ku Imam Agung, nalika anjeunna nampik ngajawab patarosan anu diajukan ka anjeunna.

1: Urang bisa meunangkeun kakuatan dina conto Yésus ngeunaan tetep teguh dina kapercayaan urang, sanajan nyanghareupan oposisi.

2: Urang bisa diajar tina tuladan Yésus ngeunaan sipat rendah haté jeung welas asih sanajan nyanghareupan kaayaan hésé.

1: Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring."

2: Yakobus 4: 6 - "Allah nolak jalma reueus, tapi masihan rahmat ka anu hina."

Lukas 22:69 Saterusna Putra Manusa bakal linggih di leungeun katuhu kakawasaan Allah.

Yesus prophesies yén manéhna baris diuk di leungeun katuhu Allah.

1. "Kakuatan Yesus: Nyaho Tempat Urang di Karajaan-Na"

2. "Kakawasaan Allah: Ngartos Posisi Wewenang-Na"

1. Mateus 26:64 - Yesus nyebutkeun ka Imam Agung, "Anjeun geus ngomong kitu. Tapi, Kuring nyebutkeun ka anjeun, salajengna anjeun bakal nempo Putra Manusa linggih di leungeun katuhu Power, sarta datang dina awan surga."

2. Epesus 1: 20-21 - "anu Anjeunna digawé di Kristus nalika Anjeunna diangkat Anjeunna ti nu maraot sarta seated Anjeunna di leungeun katuhu-Na di tempat sawarga, tebih luhureun sakabeh Kapangéranan jeung kakuatan sarta kakuatan sarta Dominion, sarta unggal ngaran nu aya. ngaranna, lain ngan dina jaman ieu tapi ogé dina mangsa nu bakal datang".

Lukas 22:70 Tuluy maranehna naranya, “Naha maneh teh Putra Allah? Jeung cenah ka maranehna, Anjeun nyebutkeun yen Kami.

Imam-imam kapala jeung ahli-ahli Kitab nanya ka Yesus naha Anjeunna teh Putra Allah, sarta Anjeunna negeskeun yen Anjeunna teh.

1. Otoritas Yesus - negeskeun unequivocal Yesus ngeunaan identitas ketuhanan-Na nembongkeun otoritas jeung kakuatan-Na.

2. Nangtung Teguh dina Iman - réspon Yesus anu wani ka imam-imam kapala sareng ahli-ahli Kitab nunjukkeun ka urang kumaha tetep teguh dina iman urang sanajan ditentang.

1. Mateus 16:13-20 - Pananya Yesus ku imam-imam kapala sareng ahli-ahli Kitab sami sareng deklarasi Petrus yén Yesus teh Kristus, Putra Allah anu jumeneng.

2. John 14: 5-11 - identitas Yesus salaku Putra Allah salajengna dikonfirmasi ku jaminan-Na ka murid-murid-Na yen Anjeunna jalan, bebeneran, jeung kahirupan.

Lukas 22:71 Saur maranehna, “Naon deui urang kudu saksi deui? pikeun urang sorangan geus uninga tina sungut sorangan.

Jalma-jalma nu ngadéngé omongan Isa mah teu butuh deui saksi atawa bukti, sabab geus ngadéngé manéhna nyarita sorangan.

1. Pentingna jadi saksi kana bebeneran Yesus

2. Luangkan waktu pikeun ngadéngékeun Yésus jeung diajar tina pangajaranana

1. John 8: 14 "Yesus ngawaler, "Sanajan kuring mere kasaksian atas nama kuring sorangan, kasaksian kuring sah, pikeun kuring terang ti mana Kami asalna jeung dimana kuring bade."

2. John 15:27 "Jeung maneh kudu mere kasaksian, pikeun anjeun geus jeung kuring ti mimiti."

Lukas 23 nyertakeun sidang Yesus sateuacan Pilatus sareng Herodes, disalib, maot, sareng dikubur. Éta ogé kalebet carita dua penjahat anu disalib sareng Anjeunna.

Ayat ka-1: Bab ieu dimimitian ku Yesus dipingpin di payuneun Pilatus dimana para pamimpin agama nuduh Anjeunna ngarobih bangsa anu nentang pajeg pamayaran Kaisar ngaku Dirina janten raja Kristus. Pilatus henteu mendakan dasar pikeun dakwaan ka Anjeunna, tapi nalika terang yén Anjeunna aya dina kakawasaan Herodes, anjeunna ngirim anjeunna ka Herodes anu ogé aya di Yerusalem dina waktos éta. Herodes mimitina gumbira ningali Yesus ngarep-ngarep ningali mujijat anu dilakukeun ku Anjeunna, tapi nalika Yesus henteu ngawaler patarosan-patarosanna, para pamimpin agama nuduh anjeunna. Sanggeus moyok manéhna maké jubah elegan manéhna dikirim deui ka Pilatus nunjukkeun yén teu kapanggih kasalahan nu deserving maot (Lukas 23:1-12). Sanajan nyatakeun innocence duanana pangawasa consented tekanan riungan ngaleupaskeun Barabas tahanan insurrection rajapati tinimbang Yesus nelepon pikeun crucifixion-Na (Lukas 23: 13-25).

Ayat 2: Waktu Anjeunna dibawa ka dinya pikeun disalib, aya hiji jelema ngaranna Simon urang Kirene kapaksa manggul salib-Na. Sajumlah ageung awéwé ngiring tunggara lamenting tapi Yesus malik aranjeunna nyarios 'Putri Yérusalém, ulah ceurik kuring ceurik anak-anak anjeun' ngaramalkeun pangadilan di Yerusalem (Lukas 23: 26-31). Di tempat anu disebut Tangkorak Anjeunna disalib di antara dua penjahat hiji katuhu séjén kénca neneda Bapa ngahampura aranjeunna henteu terang naon anu aranjeunna lakukeun minuhan nubuat ngabagi baju tuang kavling ogé prajurit dipoyok ditawarkeun anggur haseum jalma nangtung ningali pamingpin scoffed nyebutkeun 'Anjeunna nyalametkeun batur hayu anjeunna nyalametkeun. sorangan lamun manéhna téh Al Masih nu dipilih Allah' (Lukas 23:32-38).

Ayat 3: Hiji penjahat anu ngagantung di dinya ngahina ka Anjeunna, saurna, 'Naha anjeun sanés Al Masih? Nyalametkeun diri urang!' Tapi anu sanésna ngabantah anjeunna ngaku hukumanana ngan kusabab kalakuanana, teu sapertos Yesus naroskeun émut ka anjeunna nalika sumping ka karajaan anu pasti ngawaler 'Saleresna kuring nyarioskeun ka anjeun ayeuna anjeun bakal sareng kuring di surga' nunjukkeun janji kasalametan iman tobat sanajan hirup anu terakhir (Lukas 23: 39-43). Sabudeureun beurang gelap datang ngaliwatan darat nepi ka tilu soré panonpoé eureun bersinar curtain candi torn dua lajeng ngajerit kaluar sora tarik 'Bapa kana leungeun Anjeun abdi bunuh sumanget abdi.' Lamun geus ngomong kieu breathed centurion panungtungan-Na ningali naon anu lumangsung muji Allah pasti lalaki ieu taqwa! Sadaya jalma terang ieu, kalebet awéwé anu ngiringan ti Galilea, ningali kajadian ieu neunggeul dada, ngungkabkeun dampak maotna anu ningali (Lukas 23: 44-49). Ahirna Joseph Arimatea anggota Déwan lalaki jejeg alus teu consented kaputusan maranéhanana aksi dipénta awak Yesus ti Pilatus dibungkus lawon linen diteundeun kuburan cut batu mana teu saurang ogé geus diteundeun Nyiapkeun rempah parfum sésana Sabat parentah nurutan nyirian dimimitian kubur jadian naratif bab saterusna (Lukas 23: 50-56).

Lukas 23: 1 Jeung sakabeh jalma reuwas, sarta dibawa ka Pilatus.

Jalma-jalma ngajurung Yesus ka Pilatus pikeun dihukum.

1: Urang kudu salawasna narima Yesus jeung nuturkeun conto-Na.

2: Urang kudu salawasna nangtung pikeun naon katuhu jeung adil.

1: Pilipi 2: 5-8 - Pikiran ieu di antara anjeun, anu aya dina Kristus Yesus, anu, sanaos dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicepeng, tapi ngosongkeun dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki.

2: Mateus 5:38-39 - Anjeun geus ngadéngé yén ieu ceuk, 'Hiji panon pikeun panon jeung huntu pikeun huntu.' Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun, Ulah ngalawan hiji anu jahat. Tapi lamun aya nu nyabok anjeun dina pipi katuhu, balikkeun ka manéhna nu séjén ogé.

Lukas 23: 2 Jeung maranéhna mimiti nuduh anjeunna, paribasa, "Kami kapanggih lalaki ieu perverting bangsa, sarta forbiding méré upeti ka Kaisar, nyebutkeun yen anjeunna sorangan Kristus Raja."

Jalma-jalma nuduh Yesus rék ngagulingkeun pamaréntahan jeung nolak mayar pajeg, ngaku Anjeunna Raja urang Yahudi.

1. "Kakuatan Tuduhan: Kumaha Ngabales Kritik Anu Teu Adil"

2. "Kawenangan Yesus: Saha Urang Ladenan?"

1. Mateus 10:28 - "Jeung ulah sieun jalma anu maéhan awak tapi teu bisa maéhan jiwa. Rada sieun anjeunna anu bisa ngancurkeun duanana jiwa jeung awak di naraka."

2. Rum 13: 1 - "Hayu unggal jalma tunduk kana otoritas jajahan. Pikeun euweuh otoritas iwal ti Allah, sarta maranéhanana anu aya geus instituted ku Allah."

Lukas 23:3 Pilatus naros ka Anjeunna, saurna, "Anjeun teh Raja urang Yahudi?" Sarta anjeunna ngawaler manéhna sarta ngomong, Anjeun nyebutkeun eta.

Pilatus nanya ka Yesus lamun anjeunna Raja urang Yahudi, nu Yesus ngawaler "Anjeun nyebutkeun eta".

1. Kakuatan Kayakinan dina Identitas Kristus - Lukas 23: 3

2. Kadaulatan Kristus - Lukas 23: 3

1. Pilipi 2:6-11 - Yesus humbled dirina sarta taat ka Allah

2. John 18: 33-37 - Yesus ngajawab patarosan Pilatus urang kalawan kapercayaan tur bebeneran

Lukas 23:4 Pilatus ngadawuh ka imam-imam kapala jeung ka jalma rea, "Kuring teu manggihan kasalahan ieu lalaki."

Pilatus henteu mendakan kasalahan Yesus saatos mariksa anjeunna.

1. Allah satia tur adil, sanajan nyanghareupan dakwaan nu teu adil.

2. Yesus nunjukkeun rahmat sareng welas asih dina nyanghareupan kasusah.

1. Jabur 25:10 - Sadaya jalur Gusti anu asih steadfast jeung kasatiaan, pikeun jalma anu tetep covenant na testimonies-Na.

2. Rum 8:31 - Naon lajeng urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

Lukas 23:5 Jeung maranéhna beuki galak, paribasa, "Anjeunna ngahudangkeun up jalma, ngajarkeun sakuliah sakuliah Yahudi, mimitian ti Galilea nepi ka tempat ieu."

Urang Yahudi ambek-ambekan ka Yesus lantaran ngajurungkeun jalma-jalma jeung ngajar di sakuliah tanah Yuda ti Galilea nepi ka Yerusalem.

1: Yésus daék ngajar jeung ngahudangkeun jalma-jalma sanajan nyanghareupan oposisi.

2: Urang kudu nuturkeun conto Yésus jeung kudu wani nyanghareupan oposisi pikeun ngamajukeun karajaan-Na.

1: Mateus 10:28 - "Jeung ulah sieun jelema anu maéhan awak tapi teu bisa maéhan jiwa. Tapi rada sieun Anjeunna anu sanggup ngancurkeun duanana jiwa jeung awak di naraka."

2: Rasul 4:13 - "Ayeuna nalika aranjeunna ningal kawani Petrus sareng Yahya, sareng terang yén aranjeunna henteu diajar sareng jalma-jalma jahil, aranjeunna kagum, sareng aranjeunna terang yén aranjeunna pernah sareng Yesus."

Lukas 23:6 Pilatus ngadangu hal Galilea, anjeunna nanya naha éta lalaki urang Galilea.

Pilatus nanya naha Yesus ti Galilea nalika anjeunna ngadangu ngeunaan wewengkon éta.

1. Yesus: Raja Kami anu hina

2. Kakawasaan Yesus di Galilea

1. Mateus 5: 5 - "Bagja anu lemah lembut, sabab bakal inherit bumi."

2. John 1:14 - "Jeung Kecap jadi daging jeung dwelt diantara urang, sarta kami geus katempo kamulyaan-Na, kamulyaan salaku hiji-hijina Putra ti Rama, pinuh ku rahmat jeung bebeneran."

Lukas 23:7 Jeung pas anjeunna terang yen anjeunna belonged ka yurisdiksi Herodes urang, anjeunna dikirim anjeunna ka Herodes, anu sorangan oge aya di Yerusalem dina waktu éta.

Pilatus ngirim Yesus ka Herodes sabab anjeunna terang Herodes gaduh yurisdiksi pikeun Yesus.

1. Nangkeup kakawasaan Allah pikeun ningali anjeun ngaliwatan cobaan kali.

2. Taat kana pangawasa sangkan bisa ngarasakeun berkah Allah.

1. Rum 13:1-7

2. Jabur 46:1-3

Lukas 23:8 Jeung nalika Herodes ningali Yesus, anjeunna kacida bungahna, sabab anjeunna hayang ningali anjeunna geus lila, sabab anjeunna geus uninga loba hal ngeunaan Anjeunna; sarta anjeunna miharep geus katempo sababaraha mujijat dilakukeun ku anjeunna.

Hérodés kacida bungahna waktu manéhna nempo Yesus sabab geus ngadéngé loba hal ngeunaan Anjeunna jeung hayang nempo Anjeunna ngalakukeun mujijat.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Iman Hérodés ngajurung Anjeunna Ningali Yesus

2. The Joy of Discovery: Ngalaman Hadirat Allah dina Cara Teu Kaduga

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. Jabur 16:11 - "Anjeun nyieun dipikawanoh ka abdi jalan hirup; di payuneun Anjeun aya fullness kabagjaan; di leungeun katuhu Anjeun aya pleasures salawasna."

Lukas 23:9 Saterusna manéhna questioned jeung manéhna dina loba kecap; tapi anjeunna teu ngajawab nanaon.

Petikan ieu ngajelaskeun gubernur Romawi, Pilatus, naroskeun ka Yesus dina usaha mendakan kasalahan Anjeunna, tapi Yesus henteu ngawaler anjeunna nanaon.

1. Kakuatan Jempé dina Nyanghareupan Penindasan

2. Kumaha Omongan Urang Ngeunteung Iman Urang

1. paribasa 17:28 - Malah hiji fool diitung wijaksana nalika anjeunna nyepeng karapihan na; Nalika anjeunna nutup biwirna, anjeunna dianggap perséptif.

2. Yakobus 1:19-20 - Paham ieu, dulur-dulur anu tercinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah.

Lukas 23:10 Jeung imam-imam kapala jeung scribes nangtung jeung vehemently nuduh manéhna.

Imam-imam kapala jeung ahli-ahli Kitab narangtung, terus ngadakwakeun Yesus.

1. "Kakuatan Tuduhan: Naha Urang Kedah Nyarita kalayan Kahadean sareng Asih"

2. "Kautamaan Nangtung Pikeun Anu Bener: Conto Yesus"

1. Rum 12: 14-21 - "Ngaberkahan jalma anu persecute anjeun; ngaberkahan jeung ulah kutukan aranjeunna."

2. Siloka 16:28 - "A lalaki dishest nyebar pasea, jeung whisperer misahkeun babaturan deukeut."

Lukas 23:11 Ari Herodes jeung prajurit-prajuritna ngahinakeun Anjeunna, dipoyok-poyok, tuluy make jubah anu endah, tuluy dikintunkeun deui ka Pilatus.

Yésus dipoyok jeung dihina ku Hérodés jeung pasukanana saméméh dikintunkeun deui ka Pilatus.

1. The Power of Humiliation - kumaha Yesus humbled dirina jeung endured sangsara pikeun kasalametan urang.

2. Kakuatan Panghampura - Yesus daék ngahampura Herodes jeung pasukanana sanajan mistreatment maranéhanana.

1. Pilipi 2: 5-8 - humility Kristus sarta ta'at kana bakal Allah sanajan éra jeung sangsara.

2. Mateus 6:14-15 - pangajaran Yesus ngeunaan kumaha urang kudu ngahampura batur sakumaha Allah ngahampura urang.

Lukas 23:12 Dina poe anu sarua Pilatus jeung Herodes digawekeun babaturan babarengan: pikeun saméméh maranéhanana di enmity antara sorangan.

Ayat Alkitab ngabahas kumaha Pilatus jeung Hérodés jadi sosobatan dina poé nu saacanna keur mumusuhan.

1. The Power of rekonsiliasi - Dina ieu, ngajajah rekonsiliasi antara Pilatus jeung Herodes, sarta kumaha ieu ngagambarkeun kakuatan panghampura jeung nyieun amends.

2. Kakuatan Panghampura - Dina ieu, ngabahas kumaha hiji kalakuan hampura bisa ngarobah kursus dua kahirupan, sakumaha katingal ku Pilatus jeung Herodes.

1. Epesus 4:32 - "Kudu bageur ka batur, tenderhearted, forgiving karana, sakumaha Allah di Kristus forgave anjeun."

2. Kolosa 3:13 - "Bearing kalawan karana jeung, lamun hiji boga keluhan ngalawan sejen, forgiving silih; sakumaha Gusti geus dihampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura."

Lukas 23:13 Pilatus, sanggeus ngumpulkeun imam-imam kapala jeung para pamingpin jeung jalma-jalma,

Urang Yérusalém karumpul ka Pilatus pikeun ngadéngé putusan-Na.

1. Urang kudu néangan ka Yesus pikeun kaadilan jeung rahmat dina mangsa kasulitan.

2. Allah ngagero urang pikeun hirup rukun jeung rukun, teu paduli bédana.

1. Yesaya 30:18, “Ku sabab eta PANGERAN ngadagoan ka anjeun, sarta ku sabab eta Mantenna exalts diri nembongkeun rahmat ka anjeun. Pikeun Gusti Allah kaadilan; Rahayu jalma-jalma anu ngadagoan Anjeunna."

2. Epesus 4:3 , ”Sadaya usaha pikeun ngajaga kasatunggalan Roh ngaliwatan beungkeutan karapihan”.

Lukas 23:14 Ceuk maranehna, "Aranjeun geus mawa ieu lalaki ka Kami, kawas hiji perverts jalma.

Petikan ieu ngeunaan Yesus anu ditaliti di payuneun jalma-jalma sareng kapendak teu salah tina tuduhan anu diajukan ngalawan anjeunna.

1. Yesus: Sangsara Innocent

2. Naon Maksudna Dipanggihan Teu Kasalahan?

1. Yesaya 53: 7 - Anjeunna tertindas sarta afflicted, acan anjeunna henteu muka sungut; Anjeunna dibawa kawas domba ka meuncit, sarta sakumaha domba saméméh shearers na jempé, jadi anjeunna henteu muka sungut-Na.

2. Paribasa 17:15 - Anjeunna anu justifies nu jahat jeung anjeunna anu condemns nu soleh, duanana duanana mangrupa abomination ka Gusti.

Lukas 23:15 Henteu, kitu ogé Herodes: pikeun kuring dikirim anjeun ka anjeunna; jeung, lo, euweuh pantes maot dipigawé pikeun manéhna.

Gubernur Romawi Pilatus henteu mendakan kasalahan Yesus sareng nampik ngahukum anjeunna.

1: Panyalindungan Allah ka Yésus nunjukkeun kanyaah-Na ka urang.

2: Kasalahan Yesus nembongkeun kakawasaan bebeneran-Na.

1: Yesaya 53: 9 - Anjeunna ditugaskeun kuburan sareng anu jahat, sareng sareng anu beunghar dina pupusna, sanaos anjeunna henteu ngalakukeun kekerasan, sareng henteu aya tipu daya dina sungutna.

2: Pilipi 2:7-8 - tapi ngajadikeun dirina nanaon, nyandak wujud hamba, keur dilahirkeun dina sasaruaan manusa. Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi nurut kana titik maot, komo maot dina kayu salib.

Lukas 23:16 Ku sabab eta Kami bakal ngahukum anjeunna, teras ngaleupaskeun anjeunna.

Petikan ieu nyatakeun kahayang Yesus pikeun ngahampura jalma-jalma anu salah ka Anjeunna.

1. "Kakuatan Panghampura"

2. "Kabutuhan Rahmat"

1. Mateus 6:14-15 - "Kanggo lamun ngahampura batur trespasses maranéhanana, Rama sawarga anjeun ogé bakal ngahampura anjeun, tapi lamun anjeun teu ngahampura batur trespasses maranéhanana, Rama anjeun moal ngahampura trespasses Anjeun."

2. Epesus 4:32 - "Kudu bageur ka batur, tenderhearted, forgiving karana, sakumaha Allah di Kristus forgave anjeun."

Lukas 23:17 (Sabab diperlukeun anjeunna kudu ngaleupaskeun hiji ka aranjeunna dina pesta.)

Petikan éta ngajelaskeun yén nalika jalma-jalma nungtut Pilatus ngabebaskeun tahanan, Yesus dipasihkeun saluyu sareng adat pesta.

1. Nyieun Kurban pikeun Batur: Ngartos Pangorbanan Yesus pikeun Urang

2. Kakuatan Pilihan Pilatus: Naon Urang Bisa Diajar tina Kaputusan-Na

1. John 3: 16: Pikeun Allah kitu mikanyaah dunya, nepi ka Mantenna masrahkeun Putra tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

2. Pilipi 2:8: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, manéhna humbled dirina, sarta jadi nurut kana maot, komo maot salib.

Lukas 23:18 Maranehna ngagorowok kabeh, pokna, “Buang ieu jelema, leupaskeun Barabas ka urang!

Petikan ieu ngajelaskeun panggero balaréa pikeun ngaleupaskeun Barabas sareng disalibkeun Yesus.

1. Biaya panebusan: Ngartos kurban Yesus

2. Kasucian Kahirupan: Milih Yesus Ti Barabas

1. Yohanes 8:34, "Yesus ngawaler ka aranjeunna, "Satemenna, saleresna, Kami nyarioskeun ka anjeun, saha waé anu ngalakukeun dosa nyaéta budak dosa."

2. Rum 6:23, "Kanggo upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang."

Lukas 23:19 (Saha anu dijebloskeun ka panjara ku sabab aniaya di kota, jeung sabab maehan.)

Petikan ieu ngajelaskeun ditewak Yesus kusabab tuduhan palsu ngeunaan hasutan sareng rajapati.

1: Urang kudu narékahan pikeun tetep satia ka Allah sanajan nyanghareupan panganiaya.

2: Urang ulah nepikeun kasaksian palsu ka batur, sabab eta teh salah jeung ngalanggar hukum Allah.

1: Yakobus 5:12 - "Tapi anu penting, dulur-dulur, ulah sumpah, boh demi langit, boh demi bumi, atanapi sumpah anu sanés, tapi ngantepkeun "enya" anjeun enya sareng "henteu" janten henteu, supados anjeun moal aya dina hukuman."

2: Mateus 7:12 - "Jadi dina sagala hal, lampahkeun ka batur naon anu anjeun hoyong aranjeunna laksanakeun ka anjeun, sabab ieu nyimpulkeun Toret sareng Kitab Nabi."

Lukas 23:20 Ku sabab kitu Pilatus, daek ngabebaskeun Yesus, ngadawuh deui ka maranehna.

Pilatus, hayang ngabébaskeun Yesus, nyarita kadua kalina ka jalma-jalma.

1. Kakuatan Welas Asih: Naha Yesus Pantes Panghampura

2. Kakuatan Panghampura: Kumaha Yesus nunjukkeun Rahmat

1. Kolosa 3:13 - "Tega saling jeung silih hampura lamun salah sahiji anjeun boga grievance ngalawan batur. Hampura sakumaha Gusti forgave anjeun."

2. Mateus 18: 21-25 - "Lajeng Peter sumping ka Yesus sarta nanya, "Gusti, sabaraha kali kuring kudu ngahampura adi atawa adi anu dosa ka kuring? Nepi ka tujuh kali?" Waler Yesus, "Kami nyarioskeun ka anjeun, sanes tujuh kali, tapi tujuh puluh tujuh kali."

Lukas 23:21 Tapi maranehna sasambat, pokna, “Salibkeun!

Jalma-jalma ngagero Yesus disalib.

1: Yesus nanggung sangsara di kayu salib, sareng urang kedah émut pangorbanan-Na.

2: Urang teu kudu kawas balaréa nu nelepon pikeun crucifixiction Yesus, tapi malah balik ka Anjeunna pikeun rahmat jeung panghampura.

1: 1 Peter 2: 21-24 - "Kanggo ieu anjeun geus disebut, sabab Kristus ogé sangsara pikeun anjeun, ninggalkeun anjeun conto, ku kituna anjeun bisa nuturkeun léngkah-Na. Anjeunna henteu ngalakukeun dosa, atawa ieu bohong kapanggih dina. Baham-Na, nalika dihina, henteu dibales; nalika nandangan sangsara, anjeunna henteu ngancam, tapi tetep ngandelkeun dirina ka Anjeunna anu nangtoskeun adil. Anjeunna nyalira nanggung dosa urang dina awakna dina tangkal, supados urang maot. dosa jeung hirup bener. Ku tatu-Na anjeun geus cageur."

2: Yesaya 53: 4-6 - "Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung mawa sorrows urang; acan urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana Anjeunna mangrupikeun hukuman anu ngajantenkeun urang katengtreman, sareng ku belang-Na urang cageur. Urang sadayana sapertos domba anu sesat, masing-masing urang balik kana jalanna masing-masing, sareng PANGERAN parantos nimbalan ka anjeunna kajahatan urang sadayana. "

Lukas 23:22 Saur-Na ka maranehna katilu kalina, "Naha, naon kajahatan anjeunna?" Kuring geus kapanggih euweuh alesan maot dina anjeunna: ku kituna kuring bakal chastise anjeunna, sarta ngantep manehna indit.

Petikan ieu ngajelaskeun usaha Pilatus anu katilu pikeun ngabujuk balaréa pikeun ngaleupaskeun Yesus saatos henteu mendakan kasalahanana.

1. Yesus, Nu Innocent One: A talatah ngeunaan kakawasaan Innocence Yesus jeung kumaha eta miboga kakuatan pikeun nyalametkeun manéhna.

2. Pangaruh Crowd: Pesen ngeunaan bahaya mentalitas mob sareng kumaha éta henteu kedah dipercaya.

1. Yesaya 53: 9 - "Anjeunna ditugaskeun kuburan jeung jahat, sarta jeung beunghar dina pupusna, sanajan anjeunna geus dipigawé euweuh kekerasan, atawa éta sagala tipu daya dina sungut-Na."

2. John 8:46 - "Naha di antara anjeun convicts kuring dosa? Lamun Kami ngabejaan bebeneran, naha anjeun teu percaya kuring?"

Lukas 23:23 Jeung maranéhna langsung jeung sora tarik, required yén manéhna bisa disalib. Jeung sora maranehna jeung imam-imam kapala prevailed.

Jalma-jalma jeung imam-imam kapala menta supaya Isa disalib.

1. Kakuatan Ngahiji: Hiji Sora, Hiji Tujuan

2. Bahaya Groupthink: Nuturkeun Riungan dina Biaya Naon?

1. Jabur 118: 8 - Leuwih hade mun percanten ka Gusti ti nempatkeun kapercayaan di manusa.

2. Rasul 5:29 - Lajeng Petrus jeung rasul séjén ngajawab sarta ngomong, "Urang halah nurut Allah tinimbang lalaki."

Lukas 23:24 Pilatus maréntahkeun yén éta kedah sakumaha anu diperyogikeun.

Petikan ieu ngungkabkeun yén Pilatus nyerah kana tungtutan jalma-jalma sareng ngantepkeun aranjeunna.

1. Allah salawasna ngawasa, sanajan teu karasa.

2. Pasrah kana kersa Allah mangrupikeun hiji-hijina jalan pikeun katengtreman sajati.

1. Yesaya 55: 8-9 "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi," nyebutkeun Gusti. "Sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu deui jalan Kami leuwih luhur ti jalan anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

2. Siloka 16:9 Dina haténa manusa ngarencanakeun jalanna, tapi Yéhuwa netepkeun léngkah-léngkahna.

Lukas 23:25 Sarta anjeunna dileupaskeun ka aranjeunna anu pikeun sedition jeung rajapati dialungkeun ka panjara, saha aranjeunna geus dipikahoyong; tapi anjeunna dikirimkeun Yesus kana kahayang maranéhanana.

Urang Yerusalem miharep Barabas dileupaskeun, sarta gantina, Yesus dikirimkeun kana kahayang maranéhna.

1. Kakuatan Welas Asih: Kumaha Yesus Ngarobah Kalimah Maot jadi Hirup

2. Kakuatan Jalma: Mariksa Balukarna Sora Rayat.

1. Mateus 27: 15-26 - interaksi Pilatus urang jeung urang Yerusalem jeung putusan pamungkas pikeun ngaleupaskeun Barabas jeung crucify Yesus.

2. Lukas 15: 11-32 - The pasemon ngeunaan Putra Prodigal, illustrating karep jeung rahmat Yesus.

Lukas 23:26 Jeung nalika aranjeunna dibawa anjeunna jauh, aranjeunna nyekel hiji Simon, urang Kirene, kaluar ti nagara, sarta aranjeunna nempatkeun salib ka anjeunna, pikeun anjeunna bisa nanggung eta sanggeus Yesus.

Para prajurit maksa Simon manggul salib Yesus.

1: Allah ngagunakeun jalma-jalma nu teu disangka-sangka pikeun ngalaksanakeun rencana-Na.

2: Urang bisa ngandel ka Allah, sanajan urang dipaksa pikeun ngalakukeun hal nu hésé.

1: Rasul 10: 34-35 - Allah henteu ngabedakeun, tapi di unggal bangsa, saha waé anu sieun ka Anjeunna sareng ngalakukeun anu leres, ku Anjeunna ditampi.

2: Mateus 16:24-25 - Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Sing saha anu hayang jadi murid Kami, kudu mungkir dirina, manggul salib maranéhanana sarta nuturkeun Kami.

Lukas 23:27 Jeung loba pisan nuturkeun Anjeunna, sarta awéwé, anu ogé bewailed jeung lamented anjeunna.

Loba jalma, kaasup loba awéwé, nuturkeun Yesus sarta nyatakeun kasedih pikeun anjeunna.

1. Yesus Kristus: Jurusalamet Urang Sangsara

2. Kakuatan Cinta jeung Welas Asih Yesus

1. Ibrani 4: 15-16 "Kanggo urang teu boga Imam Agung anu teu bisa sympathize jeung kelemahan urang, tapi hiji anu dina sagala hal geus cocoba salaku urang, acan tanpa dosa. Ku kituna hayu urang kalawan kapercayaan ngadeukeutkeun ka tahta rahmat, supaya urang bisa nampa rahmat sarta manggihan rahmat pikeun mantuan dina waktu merlukeun ".

2. Yohanes 11:35 ”Yesus ceurik”.

Lukas 23:28 Tapi Yesus malik ka aranjeunna, ngadawuh, "Putri urang Yerusalem, ulah ceurik pikeun Kami, tapi ceurik pikeun diri anjeun, sarta pikeun barudak anjeun."

Yésus naséhat ka awéwé-awéwé di Yérusalém pikeun ceurik pikeun kasangsaraan sorangan tibatan dirina.

1: Tangis pikeun Kasangsaraan urang sorangan - parentah Yesus ka awéwé Yerusalem dina Lukas 23:28.

2: Empati ka Batur - Yesus' ngajarkeun ka awéwé Yerusalem dina Lukas 23:28 nangis pikeun sorangan jeung anak maranéhanana sangsara.

1: Rum 12:15 - Girang jeung jalma anu girang; ceurik jeung nu ceurik.

2: Mateus 5:4 - Bagja jalma anu sedih, sabab bakal dihibur.

Lukas 23:29 Pikeun, behold, poé bakal datang, di mana maranéhna bakal nyebutkeun, Bagja nu mandul, jeung rahim nu teu kungsi ngababarkeun, jeung paps nu teu kungsi nyusu.

Petikan ieu nyarioskeun waktos nalika awéwé mandul bakal diberkahan.

1: Rahmat Allah pikeun Awéwé Mandul - A on rahmat Allah pikeun jalma anu mandul jeung teu boga anak.

2: Harepan pikeun Awéwé Mandul - Ngajalajah harepan anu asalna ti Allah sanajan awéwé mandul.

1: Jabur 113:9 - Mantenna ngajadikeun awewe mandul ngajaga imah, sarta jadi indung bungah anak. Puji ka Gusti.

2: Yesaya 54:1 - Sing, O mandul, thou nu teu tega; meupeuskeun kana nyanyi, jeung ceurik tarik, thou nu teu travail ku anak: pikeun leuwih anu barudak desolated ti barudak ti pamajikan nikah, nyebutkeun Gusti.

Lukas 23:30 Tuluy maranehna bakal mimiti ngomong ka gunung, Rubuh ka urang; jeung ka pasir, Tutup kami.

Jalma-jalma anu nalangsa sasambat-sambat supaya gunung-gunung jeung pasir-pasir turun ka dinya jeung nutupan.

1. Jero Putus Asa: Ngajalajah Jero Putus Asa dina Kitab Suci

2. Nalika Sadaya Harepan Leungit: Milarian Panglipur dina Kecap Yesus

1. Lamentations 3:48-51

2. Jabur 61:2-4

Lukas 23:31 Pikeun lamun maranehna ngalakukeun hal ieu dina tangkal héjo, naon nu bakal dilakukeun dina garing?

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan welas asih sareng penghakiman Gusti sareng kumaha aranjeunna bakal dilaksanakeun dumasar kana kalakuan hiji jalma.

1. Rahmat sareng Pangadilan Allah: Tangkal Héjo sareng Garing

2. Balukar tina Kalakuan Urang: Narima Anu Pantes Urang

1. Yermia 17: 7-8 - "Bagja jalma anu percanten ka Gusti, anu percanten ka Gusti. Anjeunna ibarat tangkal anu dipelak di sisi cai, anu akarna kaluar di sisi walungan, sareng henteu sieun nalika panas datang, sabab daunna tetep héjo, sareng henteu hariwang dina taun halodo, sabab henteu lirén ngahasilkeun buah . .”

2. Rum 2: 6-9 - "Anjeunna bakal males ka unggal hiji nurutkeun karyana: ka jalma anu ku kasabaran dina well-doing neangan kamulyaan jeung ngahargaan jeung kalanggengan, Anjeunna bakal masihan hirup langgeng; Tapi pikeun jalma-jalma anu nyiksa diri sareng henteu nurut kana bebeneran, tapi nurut kana kajahatan, bakal aya murka sareng amarah. Bakal aya kasangsaraan sareng kasangsaraan pikeun unggal jalma anu ngalakukeun kajahatan, mimitina urang Yahudi sareng urang Yunani."

Lukas 23:32 Aya deui dua jelema penjahat, anu digiring jeung anjeunna pikeun dipaehan.

Dua penjahat digiring dipaehan bareng jeung Yesus.

1: Yesus nanggung sangsara sareng maot pikeun nunjukkeun ka urang jerona welas asih sareng asih Allah.

2: Yésus nunjukkeun kawani jeung taat ka Allah, sanajan nyanghareupan kaayaan hésé.

1: Pilipi 2: 8 - "Jeung geus kapanggih dina penampilan salaku lalaki, anjeunna humbled dirina ku jadi taat kana maot - malah maot dina kayu salib!"

2: Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur."

Lukas 23:33 Jeung lamun maranehna geus nepi ka tempat, nu disebut Calvary, maranéhanana disalibkeun manéhna, jeung nu malefactors, hiji di leungeun katuhu, jeung hiji deui di kénca.

Yesus disalib antara dua penjahat di tempat Calvary.

1. Cinta Agung Yesus: A Refleksi on Crucifixion Kristus

2. Kakuatan Panghampura: Palajaran ti Salib

1. Yesaya 53: 5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna aya chastisement anu mawa kami karapihan, sarta kalawan tatu-Na kami healed.

2. Mateus 27:46 - Jeung kira jam kasalapan Yesus ngajerit kalayan sora tarik, paribasa, "Eli, Eli, lama sabachthani?" nyaeta, "Gusti abdi, Allah abdi, naha anjeun ninggalkeun abdi?"

Lukas 23:34 Lajeng Yesus ngadawuh, "Rama, hampura aranjeunna; keur maranehna teu nyaho naon maranehna ngalakukeun. Jeung maranéhna ngabagi raiment-Na, jeung tuang undian.

Yésus nanya ka Allah pikeun ngahampura jalma-jalma anu teu ngarti kana naon anu maranéhna lampahkeun.

1: Urang Kudu Ngahampura Batur Sanajan Kasalahanna

2: Yesus Nyetél Conto Panghampura

1: Kolosa 3:13 - Sabar jeung silih hampura; sakumaha Gusti geus ngahampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura.

2: Epesus 4:32 - Kudu bageur ka nu sejen, tender hearted, tendering silih hampura, sakumaha Allah dina Kristus ngahampura anjeun.

Lukas 23:35 Jeung jalma nangtung ningali. Jeung para pangawasa oge jeung maranehna derided manéhna, paribasa, Anjeunna disimpen batur; hayu anjeunna nyalametkeun dirina, lamun manéhna Kristus, pilihan Allah.

Jalma-jalma jeung para pangawasa ngolok-olok Yesus ku cara nyebutkeun yen Anjeunna kudu nyalametkeun diri-Na lamun Anjeunna teh pilihan Allah.

1. Pentingna iman dina mangsa susah

2. kakuatan kecap diucapkeun

1. 1 Corinthians 1:27-29 - Allah milih hal foolish dunya pikeun éra wijaksana jeung Allah milih hal lemah dunya pikeun éra hal anu kuat.

2. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

Lukas 23:36 Jeung serdadu-serdadu oge nyolok manéhna, datang ka manéhna, jeung nawarkeun manéhna cuka.

Prajurit-prajurit ngajejek jeung ngasongkeun cuka ka Yesus.

1. The Power of Humility: Palajaran ti Crucifixiction of Yesus

2. Kakuatan Panghampura: Tanggapan Yesus kana Moyok

1. Pilipi 2:3-8 - Ulah nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur yourselves.

2. Mateus 5:38-48 - Cinta musuh anjeun sarta neneda pikeun maranéhanana anu persecute anjeun.

Lukas 23:37 Jeung paribasa, "Lamun anjeun raja urang Yahudi, salametkeun diri!"

Petikan ieu nyorotkeun moyok Yesus ku jalma-jalma anu hadir dina panyaliban-Na, anu nantang anjeunna ngabuktikeun karajaan-Na ku nyalametkeun dirina tina kayu salib.

1: Yesus dipoyok sareng ditantang nalika disalib, tapi anjeunna milih nuturkeun kahoyong Allah sareng tetep taat ka Anjeunna.

2: Yésus daék nyanghareupan hinaan jeung tangtangan pikeun nuturkeun kahoyong Allah jeung nyadiakeun kasalametan pikeun sakumna manusa.

1: Pilipi 2: 5-8 "Gugakeun pikiran ieu di antara anjeun, nyaéta milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanaos dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicepeng, tapi ngajantenkeun dirina henteu aya nanaon, Nyandak rupa hamba, dilahirkeun dina sasaruaan manusa. Sareng kapendak dina wujud manusa, Anjeunna ngarendahkeun diri kalayan taat dugi ka maot, bahkan maot dina kayu salib."

2: Ibrani 12: 2 "Neangan ka Yesus, pangadeg jeung perfecter iman urang, anu keur kabagjaan nu geus diatur saméméh anjeunna endured salib, despising éra, sarta linggih di leungeun katuhu tahta Allah."

Lukas 23:38 Di luhureun anjeunna aya tulisan dina hurup Yunani, Latin, sareng Ibrani: Ieu Raja Urang Yahudi.

Di luhur Yesus ditulis superskripsi dina basa Yunani, Latin, jeung Ibrani anu tulisanna "Ieu Raja Urang Yahudi".

1. Karajaan Yesus: Mariksa Tanda Salib.

2. Superskripsi Salib: Nalungtik Naon Anu Dimaksudkeun Baheula jeung Ayeuna.

1. Mateus 27:37-38 - Pilatus nulis bewara teras nahan eta dina salib.

2. John 19: 19-22 - Pilatus nulis bewara teras nahan eta dina salib.

Lukas 23:39 Jeung salah sahiji penjahat anu digantung ngahina ka anjeunna, paribasa, "Upami anjeun Kristus, salametkeun diri anjeun sareng kami."

Penjahat dina kayu salib rebuked Yesus, nanya ka Anjeunna nyalametkeun Dirina jeung maranehna.

1: Sanajan dosa urang, Yesus tetep mikanyaah urang jeung aya pikeun nyalametkeun urang.

2: Yesus mangrupikeun hiji-hijina jalan pikeun kasalametan sareng ngalangkungan Anjeunna urang tiasa disalametkeun.

1: Yohanes 3:16-17 - “Karana kacida mikaasihna Allah ka alam dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Sabab Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya, tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna.

2: Rum 10: 9-10 - "Lamun anjeun ngaku kalawan sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. Sabab ku manah hiji jalma percaya jeung diyakinkeun, jeung ku sungut hiji ngaku jeung disalametkeun.”

Lukas 23:40 Tapi anu séjén ngawaler nyentak anjeunna, saurna, Naha anjeun henteu sieun ka Allah, ningal anjeun dina hukuman anu sami?

Dua penjahat keur disalib jeung Yesus, salah sahijina reduked nu séjén pikeun moyok Yesus, reminding manéhna sieun Allah.

1. Sieun ka Allah dina sagala kaayaan, sanajan anjeun keur nyanghareupan cobaan jeung tribulations.

2. Tolak olok-olok jeung neangan tobat dina mangsa marabahaya.

1. paribasa 1: 7 - The sieun Gusti nyaeta awal pangaweruh; fools hina hikmah jeung parentah.

2. Yesaya 55: 6-7 - Neangan Gusti bari anjeunna bisa kapanggih; nelepon kana anjeunna bari anjeunna deukeut; hayu nu jahat forsake jalan na, jeung lalaki unrighteous pikiran-Na; hayu anjeunna balik deui ka Gusti, yén manéhna bisa boga karep ka anjeunna, sarta ka Allah urang, pikeun anjeunna abundantly hampura.

Lukas 23:41 Jeung urang memang adil; keur urang narima ganjaran alatan amal urang: tapi lalaki ieu geus ngalakukeun nanaon amiss.

Petikan ieu ngagambarkeun dua penjahat anu disalib sareng Yesus. Sanajan aranjeunna nampi hukuman anu pantes pikeun kalakuanana, Yesus henteu ngalakukeun salah.

1. "Kakuatan Panghampura: Mariksa Kasalahan Yesus"

2. "The Grace of God: Reflections on the Crucifixion"

1. Mateus 27: 24-26 - "Nalika Pilatus ningali yén anjeunna teu bisa meunang nanaon, tapi malah karusuhan anu lumangsung, anjeunna nyandak cai, sarta ngumbah leungeun-Na di hareupeun jalma loba, nyebutkeun, "Kuring teu boga dosa tina getih ieu adil. Jalma-jalma: "Tuh, sing ati-ati." Saur jalma-jalma, "Getih-Na mugi ditangtayungan ka kami jeung ka anak-anak kami."

2. 1 Peter 2: 21-24 - "Kanggo malah hereunto anjeun disebut: sabab Kristus ogé sangsara pikeun urang, ninggalkeun urang conto, nu kudu nuturkeun léngkah-Na: Anu teu ngalakukeun dosa, atawa ieu tipu daya kapanggih dina sungut-Na. Anu, nalika anjeunna dihina, henteu ngahina deui; nalika anjeunna sangsara, anjeunna henteu ngancam; tapi ngandelkeun dirina ka Anjeunna anu ngahukum kalayan adil: Anu nyalira nyalira dosa-dosa urang dina awakna sorangan dina tangkal, yén urang, maot ku dosa. , kudu hirup kana kabeneran: ku belang-Na anjeun cageur."

Lukas 23:42 Saur anjeunna ka Yesus, "Gusti, émut ka abdi nalika Gusti sumping kana karajaan Gusti."

Petikan ieu ngungkabkeun panyawat penjahat anu disalib di gigireun Yesus, nyuhunkeun supaya diinget ku Yesus nalika Anjeunna sumping ka Karajaan-Na.

1. Yesus nembongkeun rahmat ka nu hina jeung repentant - Lukas 23:42

2. rahmat Kristus urang geus ngalegaan ka jalma anu percaya - Lukas 23:42

1. Yesaya 57:15 - "Kanggo sahingga nyebutkeun hiji anu luhur jeung diangkat nepi, anu inhabits kalanggengan, anu ngaranna Suci: "Kuring Huni di tempat luhur jeung suci, sarta ogé kalawan anjeunna anu of a contrite na lowly. sumanget, pikeun nyegerkeun sumanget anu hina, sareng ngahirupkeun manah anu kaduhung."

2. Rum 5: 8 - "Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

Lukas 23:43 Saur Yesus ka anjeunna, Saleresna Kami nyarioskeun ka anjeun, Poé ieu anjeun bakal sareng kuring di Pirdaus.

Petikan ieu ngajelaskeun jangji Yesus ngeunaan hirup langgeng ka penjahat anu disalib bareng anjeunna dina kayu salib.

1: Yesus nawiskeun urang katengtreman sareng jaminan hirup langgeng sareng Anjeunna di pirdaus.

2: Pangorbanan Yesus dina kayu salib sanés ngan ukur panebusan dosa urang, tapi jangji kalanggengan sareng Anjeunna.

1: Yohanes 3:16 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka masihan Putra Tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng."

2: 1 Tesalonika 4: 13-18 - "Tapi kami teu hayang anjeun jadi uninformed, baraya, ngeunaan maranéhanana anu saré, nu bisa jadi teu grieve sakumaha batur ngalakukeun nu teu boga harepan. Pikeun saprak urang percaya yen Isa pupus jeung geus gugah deui, kitu deui, ku jalan Yesus, Allah bakal mawa jeung manehna jalma anu geus fallen sare.Ku sabab ieu kami nganyatakeun ka anjeun ku kecap ti Gusti, yen urang anu hirup, anu ditinggalkeun nepi ka datangna Gusti, bakal. teu miheulaan jalma anu geus fallen sare. Pikeun Gusti sorangan bakal lungsur ti sawarga jeung ceurik paréntah, jeung sora hiji archangel, jeung jeung sora tarompet Allah. Jeung nu maot dina Kristus bakal gugah kahiji. Saterusna urang Anu hirup, anu tinggaleun, bakal dicandak babarengan sareng aranjeunna dina méga pikeun nepungan Gusti di awang-awang, sareng ku kituna urang bakal salawasna sareng Gusti."

Lukas 23:44 Geus kitu kira-kira jam kagenep, sakuliah jagat jadi poek nepi ka jam kasalapan.

Dina poe Yesus disalib, hiji poek nutupan sakabeh bumi ti jam kagenep nepi ka kasalapan.

1: Kumaha pangorbanan Yesus dina kayu salib nyababkeun gelap di bumi pikeun nunjukkeun kasangsaraan sareng kanyaah-Na ka urang.

2: Kumaha Yesus nahan gelap dina kayu salib pikeun nyalametkeun urang tina dosa-dosa urang sareng kumaha urang kedah nampi asih sareng rahmat-Na.

1: Mateus 27:45-46 - Ayeuna ti jam kagenep aya gelap sakuliah tanah nepi ka jam kasalapan. Sareng kira-kira jam kasalapan Yesus ngajerit kalayan sora tarik, saurna, "Eli, Eli, lama sabachthani?" nyaeta, "Gusti abdi, Allah abdi, naha anjeun ninggalkeun abdi?"

2: Yesaya 53: 3-5 - Anjeunna hina sareng ditolak ku umat manusa, jalma sangsara, sareng akrab sareng nyeri. Sapertos hiji jalma anu nyumputkeun wajahna, anjeunna hina, sareng urang nganggap anjeunna rendah. Satemenna anjeunna nanggung kanyeri urang sareng nanggung kasangsaraan urang, tapi urang nganggap anjeunna dihukum ku Allah, diserang ku anjeunna, sareng disiksa. Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

Lukas 23:45 Panonpoe jadi poek, jilbab Bait Allah beulah tengahna.

Panonpoé geus darkened jeung jilbab Bait Allah toned dina satengah nalika Yesus pupus.

1. Kakuatan Penyaliban: Panghukuman sareng Rahmat Allah Tampilkeun

2. Ningali Ayana Gusti dina Waktos Duka sareng Kasusah

1. Rum 5: 8-9 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang di ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

Lukas 23:46 Yesus ngajerit kalayan sora anu tarik, saur-Na, "Rama, kana panangan Bapa kuring nyerenkeun nyawa Kami!"

Kecap ahir Yesus sateuacan pupusna mangrupikeun doa kapercayaan ka Allah.

#1: Naon kecap ahir Yesus sateuacan pupusna tiasa ngajarkeun urang ngeunaan percanten ka Allah dina waktos susah.

#2: Kumaha doa kapercayaan Yesus ka Allah tiasa ngajurung urang pikeun iman ka Anjeunna.

# 1: Yesaya 12:2 - “Lah, Allah teh kasalametan abdi; Kuring bakal percanten, sareng moal sieun; pikeun PANGERAN Allah mah kakuatan jeung lagu abdi; Anjeunna oge parantos janten kasalametan abdi."

#2: Ibrani 11:6 - "Tapi tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun Anjeunna, sabab anu sumping ka Allah kedah percanten yén Anjeunna aya, sareng yén Anjeunna bakal ngaganjar jalma-jalma anu rajin milarian Anjeunna."

Lukas 23:47 Ku perwira narenjo eta kajadian, anjeunna muji ka Allah, pokna, "Ieu teh jelema bener."

Perwira, nalika ningali Yesus disalib, muji ka Allah sareng nyatakeun yén Yesus mangrupikeun jalma anu soleh.

1. Kabeneran sabenerna kapanggih dina pupusna kurban Kristus.

2. Allah moal ngantep jalma bener indit tanpa ganjaran.

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah némbongkeun cinta hébat-Na pikeun urang ku ngirim Kristus maot keur urang bari urang masih sinners.

2. Jabur 34:19 - Loba nu afflictions tina taqwa, tapi Gusti delivers anjeunna kaluar tina eta sadayana.

Lukas 23:48 Jeung sakabeh jalma anu ngumpul ka tetempoan éta, ningali hal anu geus kajadian, neunggeul breasts maranéhanana, sarta balik.

Jalma-jalma anu ningali panyaliban Yesus pinuh ku kasedih sareng kasedih.

1. "Kakuatan Duka"

2. "Kurban Yesus"

1. Yesaya 53:3-5 "Anjeunna dihina jeung ditampik ku manusa; jalma kasedihan, sarta wawuh jeung kasedih: jeung urang nyumputkeun rupa-rupa urang ti anjeunna; anjeunna hina, sarta kami esteemed anjeunna. geus nanggung kasangsaraan urang, jeung nanggung kasedih urang, tapi urang nganggap manehna ditarajang, digebug ku Allah, jeung disiksa. belang-belangna urang cageur."

2. Rum 5:8 "Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina éta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

Lukas 23:49 Jeung sakabeh kenalan-Na, jeung awewe anu nuturkeun manéhna ti Galilea, nangtung jauh off, beholding hal ieu.

Awéwé-awéwé anu nuturkeun Yesus ti Galilea éta saksi tina panyaliban.

1: Urang kudu diajar ngandel ka Allah sanajan dina mangsa kasusah jeung kasangsaraan.

2: Urang kudu daék nuturkeun Yésus teu paduli biayana.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén dina sagala hal Allah damel pikeun anu hadé pikeun jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu parantos disauran dumasar kana tujuanana.

2: Ibrani 12: 2 - Hayu urang neuteup ka Yesus, pangarang jeung nyampurnakeun iman urang, anu pikeun kabagjaan disetél saméméh anjeunna endured salib, scorning éra na, sarta diuk turun di leungeun katuhu tahta Allah. .

Lukas 23:50 Jeung, behold, aya hiji lalaki ngaranna Joseph, counselor; sarta anjeunna lalaki alus, sarta adil:

Joseph éta lalaki alus tur adil.

1: Hirup Adil di Dunya Anu Teu Adil

2: Conto Hiji Lalaki Alus

1: Siloka 21:3 - Ngalakukeun kabeneran sareng kaadilan langkung dipikaresep ku PANGERAN ti batan kurban.

2: Mateus 5: 6 - Bagja jalma anu lapar sareng haus kana kabeneran, sabab bakal wareg.

Lukas 23:51 (Sarua geus teu consented kana nasehat jeung akta maranehna;) manéhna urang Arimatea, hiji kota urang Yahudi, jeung manéhna sorangan nungguan Karajaan Allah.

Petikan ieu nyorotkeun Yusup urang Arimatea, kota urang Yahudi, anu henteu satuju kana piwuruk sareng kalakuan batur, malah ngantosan Karajaan Allah.

1. Nuturkeun Gusti dina Jaman Kasangsaraan

2. Tetep Satia ka Allah Sanajan Batur Henteu

1. Rasul 1: 6-7 - Ku kituna nalika aranjeunna geus kumpul, aranjeunna nanya ka Anjeunna, "Gusti, naha anjeun dina waktos ieu bakal mulangkeun karajaan ka Israil?" Anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Henteu kanggo anjeun terang waktos atanapi musim anu ku Bapa parantos ditangtukeun ku otoritasna nyalira.

2. Rum 8: 18-19 - Pikeun kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan nu bakal diungkabkeun ka urang. Pikeun ciptaan nungguan jeung hayang pisan pikeun nembongkeun putra Allah.

Lukas 23:52 Eta jelema indit ka Pilatus, menta mayit Yesus.

Yusup urang Arimatea menta layon Yesus ka Pilatus.

1. Kakuatan Iman: Yusup Arimatea Komitmen ka Yesus

2. The Beauty of kurban: Joseph of Arimatea urang Selflessness

1. John 19:38-42 - Joseph of Arimatea urang astana Yesus

2. Mateus 27:57-60 – Yusup urang Arimatea nyuhunkeun layon Yesus ti Pilatus

Lukas 23:53 Tuluy ku Anjeunna diturunkeun, dibungkus ku lawon, ditempatkeun dina makam anu ditataan dina batu, di jerona tacan pernah dikurebkeun.

Yesus dikurebkeun dina makam anu digali tina batu, anu henteu pernah dianggo sateuacanna.

1. Kurban Yesus: Kumaha Pupusna Yesus Ngarobah Dunya

2. Makam Yesus: Kuburan Kosong sareng Harapan Anyar

1. Yesaya 53: 7-9 - Anjeunna tertindas, sarta anjeunna afflicted, acan anjeunna teu muka sungut-Na: anjeunna dibawa sakumaha anak domba ka meuncit, sarta salaku domba saméméh shearers nya éta belet, jadi anjeunna teu muka-Na. sungut. Anjeunna dicandak tina panjara sareng tina pengadilan: sareng saha anu bakal nyatakeun generasina? Pikeun anjeunna dipotong kaluar tina tanah anu hirup: pikeun transgression umat Kami anjeunna stricken.

2. John 19:38-42 - Sarta sanggeus ieu Joseph of Arimatea, jadi murid Yesus, tapi cicingeun ku sieun urang Yahudi, besought Pilatus yén manéhna bisa nyokot jauh awak Yesus: jeung Pilatus méré manéhna idin. Ku sabab kitu anjeunna sumping, nyandak awak Yesus. Aya ogé Nikodemus, anu mimiti datang ka Yesus peuting, jeung mawa campuran mur jeung aloes, beuratna kira-kira saratus pon. Layon Yesus tuluy dicandak, dibulen ku lawon linen jeung bungbu-bungbu, sakumaha kabiasaan urang Yahudi ngakubur. Ayeuna di tempat anjeunna disalib aya hiji taman; jeung di taman a sepulchre anyar, wherein teu kungsi manusa diteundeun. Ku sabab eta, Yesus ditempatkeun di dinya kusabab dinten persiapan urang Yahudi; keur sepulcher éta deukeut di leungeun.

Lukas 23:54 Poe eta teh persiapan, jeung poe Sabat geus deukeut.

Dina dinten persiapan pikeun Sabat, Yesus disalib.

1. The Kurban Yesus: Naha Good Jumaah téh Good

2. Pentingna Sabat: Milarian Istirahat di Gusti

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu dibawa kami karapihan éta on anjeunna, sarta ku tatu-Na kami healed."

2. Budalan 20: 8-11 - "Inget poe Sabat ku ngajaga eta suci. Genep poé anjeun bakal kuli jeung ngalakukeun sagala pagawean anjeun, tapi dinten katujuh nyaéta Sabat ka Gusti Allah anjeun. Dina eta anjeun teu kudu ngalakukeun nanaon. Euweuh maneh, boh budak lalaki atawa awewe, boh budak lalaki atawa awewe, boh sato, boh urang asing anu cicing di kota-kota aranjeun. di aranjeunna, tapi anjeunna rested dina poe katujuh. Ku sabab eta PANGERAN ngaberkahan poe Sabat jeung ngajadikeun eta suci."

Lukas 23:55 Jeung awéwé-awéwé anu datang jeung Anjeunna ti Galilea, nuturkeun sanggeus, sarta beheld sepulchre, jeung kumaha awakna disimpen.

Awéwé-awéwé ti Galilea nuturkeun Yesus ka makam, sarta ningali kumaha layon-Na disimpen.

1. Pupusna Yesus henteu sia-sia, tapi mangrupikeun kurban pikeun kasalametan umat manusa.

2. Kanyaah jeung kasatiaan ka jalma anu ku urang dipikanyaah bakal dibales dina tungtungna.

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya nu Manéhna méré ngan begotten Putra-Na, nu sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. Mateus 28:6 - Anjeunna teu di dieu: pikeun Anjeunna geus risen, sakumaha ceuk Anjeunna. Hayu, tingali tempat di mana Gusti iklas.

Lukas 23:56 Jeung maranéhna balik, sarta nyiapkeun rempah jeung ointments; sarta rested poé Sabat nurutkeun parentah.

Dina dinten Yesus disalib, pengikut-pengikut-Na nyiapkeun rempah-rempah sareng salep pikeun nguras awakna sareng istirahat dina dinten Sabat luyu sareng hukum Yahudi.

1. Kakuatan Taat: Diajar ti Pengikut Yesus

2. Kumaha Ngahargaan Sabat: Palajaran ti Pengikut Yésus

1. Deuteronomy 5: 12-14 - Ngahormatan Sabat jeung ngajaga eta suci

2. Lukas 22:19 - Candak, dahar; ieu awak Kami anu dibikeun ka anjeun

Lukas 24 nyertakeun kebangkitan Yesus, penampilan-Na ka para pengikut-Na, sareng angkat ka surga.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku awéwé anu nuturkeun Yesus ti Galilea angkat ka kuburan dina dinten kahiji dina saminggu kalayan rempah-rempah anu disayagikeun pikeun awakna. Maranehna manggihan batu digulung jauh ti kuburan tapi lamun maranehna diasupkeun, maranehna teu manggihan awak Yesus. Ujug-ujug aya dua lalaki dina papakean anu hérang siga kilat nangtung di gigireun aranjeunna sareng nyarios, 'Naha anjeun milarian anu hirup diantara anu maot? Anjeunna teu di dieu; anjeunna geus gugah!' Aranjeunna ngingetkeun aranjeunna ngeunaan kecap Yesus yén Anjeunna kedah disalib sareng dina dinten katilu bakal dihirupkeun deui. Awéwé-awéwé balik ti kubur nyarioskeun sadayana ieu ka Sabelas istirahat (Lukas 24: 1-10).

Alinea 2: Petrus gugah lumpat ka kuburan ngabengkokkeun ragaji linen linen ngagoler sorangan indit ka luar wondering naon anu lumangsung (Lukas 24:11-12). Dina poe eta oge dua murid keur indit ka kampung nu disebut Emaus, kira-kira tujuh mil ti Yerusalem, ngabahas sagala rupa nu kajadian. Nalika aranjeunna ngobrol ngabahas hal-hal ieu, Yesus nyalira angkat sareng aranjeunna, tapi panon aranjeunna tetep ngakuan anjeunna naroskeun naon anu dibahasna muncul downcast ngajelaskeun kajadian-kajadian anyar ngeunaan kebangkitan maot anu ngarep-ngarep nebus urang Israil tambahan kumaha awéwé kagum urang angkat isuk-isuk teu mendakan awak sumping nyarios katingali. malaikat visi ceuk hirup lajeng sababaraha para sahabatna indit kubur kapanggih ngan awéwé geus ngomong tapi anjeunna aranjeunna henteu ningali (Lukas 24: 13-24). Teras Anjeunna ngajelaskeun ka aranjeunna naon anu diomongkeun dina sadaya Kitab Suci ngeunaan Diri-Na, dimimitian ku nabi-nabi Musa nalika calik, tuang megat roti, ujug-ujug panonna dibuka, terang Anjeunna leungit tina tetempoan (Lukas 24: 25-31). Maranehna balik deui ka Yerusalem, manggihan sabelas jelema anu keur ngariung, ngaromong kieu, "Leres! Gusti parantos gugah Simon.' Lajeng dua ngawartoskeun naon anu lumangsung jalan kumaha dipikawanoh anjeunna nalika megatkeun roti (Lukas 24:32-35).

Alinea 3: Waktu masih keneh ngawangkong ngeunaan hal ieu, Isa ngadeg di tengah-tengah maranehna sarta ngadawuh, 'Salam sejahtera.' Pikiran sieun sieun ningal hantu diyakinkeun nunjukkeun leungeun suku masih cangcaya kagum kagum naroskeun hal tuang masihan sapotong lauk bakar tuang ayana dibuka pikiran ngartos Kitab Suci nyarios ditulis Kristus sangsara maot dinten katilu tobat panghampura dosa diwartakeun namina sadaya bangsa mimiti Yerusalem saksi hal-hal ieu dijangjikeun ngirim hadiah Bapa naroskeun cicing di kota dugi ka ngagem kakuatan anu luhur (Lukas 24: 36-49). Tungtungna dipingpin kaluar sabudeureun Betania ngangkat leungeun rahayu bari berkah ditinggalkeun dibawa ka sawarga disembah balik Yerusalem kabagjaan hébat cicing terus candi praising Allah nyirian culmination Injil Lukas proklamasi gumbira kebangkitan ascension Kristus negeskeun misi murid 'terus karya (Lukas 24:50-53).

Lukas 24:1 Dina poe kahiji dina saminggu, isuk-isuk pisan, aranjeunna sumping ka kuburan, mawa rempah-rempah anu aranjeunna disiapkeun, sareng sababaraha batur sareng aranjeunna.

Dina poe kahiji dina saminggu, éta awéwé datang ka kuburan jeung bungbu jeung jalma séjén.

1: Ti Poek ka Caang: Kumaha Yesus Ngalawan Pupusna

2: Nyiapkeun Pikeun Narima Cahaya: Taat Satia Awéwé

1: John 20: 1-2 - Dina poe kahiji dina saminggu, Mary Magdalena sumping ka kuburan isuk-isuk, bari poek kénéh, sarta nempo yén batu geus dicokot jauh ti kuburan.

2: Markus 16:1-3 - Nalika Sabat geus kaliwat, Maryam Magdalena, Mary indungna Yakobus, jeung Salome meuli bungbu, ambéh maranéhanana bisa datang jeung mired Anjeunna. Isuk-isuk pisan, dina poe kahiji dina saminggu, aranjeunna sumping ka kuburan nalika panonpoe geus risen.

Lukas 24:2 Jeung maranéhna manggihan batu digulung jauh ti sepulchre.

Batu anu ngahalangan lawang kuburan digulingkeun.

1. Kabangkitan Yesus: Tanda Harapan

2. Makam Kosong: Pesen Kahirupan

1. Yesaya 26:19 - maot anjeun bakal hirup; awak maranéhanana baris naek. Anjeun nu Huni dina lebu, hudang jeung nyanyi pikeun kabagjaan!

2. Mateus 28: 6 - Anjeunna teu di dieu, pikeun anjeunna geus risen, sakumaha cenah. Hayu, tingali tempat anjeunna ngagolér.

Lukas 24:3 Jeung maranéhna diasupkeun kana, sarta teu kapanggih awak Gusti Yesus.

Awéwé anu jadi pengikut Yesus indit ka kuburan dina isuk-isuk jadian sarta manggihan yén awak Yesus geus teu aya.

1. Yesus hirup! Anjeunna parantos gugah tina maot sareng nawiskeun urang harepan sareng kahirupan anyar dina Anjeunna.

2. Kakuatan kebangkitan Yesus katingal dina kuburan kosong, sareng kedah ngingetkeun urang kana jangji sareng kanyaah-Na ka urang.

1. Rum 6:4-5 ? Ku sabab kitu urang geus dikubur jeung Anjeunna ngaliwatan baptisan kana maot, jadi sakumaha Kristus geus digugahkeun tina maot ngaliwatan kamulyaan Rama, jadi urang ogé bisa leumpang dina newness tina kahirupan. Sabab lamun urang geus ngahiji jeung Anjeunna dina ibarat maot-Na, tangtu urang oge bakal aya dina sasaruaan tina kebangkitan-Na.??

2. Epesus 2:4-5 ? 쏝 ut Allah, anu beunghar ku rahmat, kusabab asih-Na anu hébat anu Anjeunna dipikacinta ka urang, bahkan nalika urang maot dina kajahatan urang, ngajantenkeun urang hirup babarengan sareng Kristus (ku rahmat anjeun parantos disimpen).??

Lukas 24:4 Jeung eta kajadian, bari maranéhna loba bingung ngeunaan eta, behold, dua lalaki nangtung di gigireun maranehna make garments caang.

Dua lalaki nu make garments caang nembongan ka murid-murid bingung di jalan ka Emaus.

1. Tong sieun lamun Allah ngutus hiji utusan ka anjeun dina mangsa kabingungan.

2. Ayana Gusti mangrupikeun panglipur dina waktos susah.

1. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2. Jabur 46:1 - Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasusah.

Lukas 24:5 Jeung maranéhna sieun, sarta sujud handap beungeut maranéhanana ka bumi, aranjeunna nanya ka maranehna, "Naha anjeun neangan nu hirup diantara nu maraot?"

Dua lalaki nembongan ka dua murid leumpang ka Emaus jeung nanya naha maranéhna néangan nu hirup diantara nu maot.

1. Kakuatan Harepan dina Jaman Hésé

2. Kakuatan Iman dina Jaman Sieun

1. Rum 8:24-25 - Pikeun dina harepan ieu kami disimpen. Ayeuna harepan nu katémbong lain harepan. Pikeun saha ngarepkeun naon anu anjeunna tingali?

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

Lukas 24:6 Anjeunna teu aya di dieu, tapi geus gugah.

Anjeunna gugah! Yésus geus nedunan jangji-Na ngeunaan pihudangeunana.

1: Yesus??kabangkitan teh panginget Allah? 셲 kasatiaan jeung janji.

2: Yesus??hudangna nyaéta panginget harepan sareng kahirupan anyar.

1: Yesaya 53:5 ? 쏝 ut anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna remuk pikeun iniquities urang; hukuman anu mawa katengtreman ka urang ditangtayungan ku Anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.??

2: 2 Korinta 5:17 ? 쏷 herefore, lamun saha aya dina Kristus, manéhna ciptaan anyar; nu heubeul geus indit, nu anyar geus datang!??

Lukas 24:7 Saurna, "Putra Manusa teh kudu diserenkeun kana panangan jelema-jelema dosa, terus disalib, sarta dina poe katilu hudang deui."

Putra Manusa kedah disalib sareng gugah deui dina dinten katilu.

1. Kakuatan Kabangkitan: Ngalaman Kahirupan Anyar dina Kristus

2. Kabebasan anu Dijangjikeun: Percanten kana Rencana Allah

1. Rum 6:4-11 - Urang ngahiji jeung Kristus dina pupusna sarta jadian-Na

2. 1 Korinta 15:20-22 - Kabangkitan Kristus nyaéta anu mimiti tina seueur kebangkitan anu bakal datang.

Lukas 24:8 Maranehna inget kana pilahir-Na,

Murid-murid Yesus émut kana pitunjuk-Na.

1: Kakuatan Ngingetan Kecap-kecap Yesus

2: Taat Ngaliwatan Ngingetan Kecap-kecap Yesus

1: Yosua 1:8 - Buku hukum ieu moal kaluar tina sungut anjeun; tapi thou shalt meditate therein beurang jeung peuting, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way makmur, and then thou shalt have good success.

2: Jabur 119:11 - Pangandika Gusti ku abdi disimpen dina haté abdi, supados abdi henteu dosa ka Gusti.

Lukas 24:9 Sabalikna ti kuburan, ngawartosan sadayana ieu ka sabelas, sareng ka sadayana anu sanés.

Awéwé-awéwé anu indit ka kuburan ngabéjaan ka sabelas murid jeung murid-murid séjénna ngeunaan gugahna Yésus.

1. Kakuatan Iman: Kumaha kawani jeung iman awéwé ka Yesus mere ilham batur pikeun tetep percanten.

2. Kakuatan Kasaksian: Kumaha kasaksian awéwé ngeunaan kebangkitan Yesus sumebar ka murid-murid sareng anu sanés.

1. Mateus 28: 5-7 - The awéwé di kubur anu ngawartoskeun ku malaikat tina jadian Yesus '.

2. Ibrani 11: 1 - Iman teh assurance hal harepan, dmana hal teu katempo.

Lukas 24:10 Nya eta Maryam Magdalena, jeung Yoanna, jeung Maryam indungna Yakobus, jeung awewe-awewe sejen anu bareng jeung maranehna, anu nyaritakeun hal ieu ka rasul-rasul.

Maryam Magdalena, Yohana, Maryam indungna Yakobus, jeung awéwé-awéwé séjénna nyaksian kebangkitan Yésus sarta babagi warta ka para rasul.

1. Ngarayakeun kalawan Bungah: Realitas kebangkitan Yesus kedah ngeusian haté urang ku kabagjaan.

2. Bagikeun Warta Pikabungaheun: Urang kudu ngupayakeun pikeun ngawawarkeun warta gugahna Yésus ka batur.

1. Rum 10: 14-15 - "Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Kumaha maranéhna bakal percaya ka Anjeunna saha maranéhna teu ngadéngé? Jeung kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a? Kumaha maranéhna bakal ngahutbah iwal. aranjeunna dikirim?"

2. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab eta indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, sarta ngajarkeun aranjeunna pikeun nurut kana sagalana Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung pastina. Abdi sareng anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.??

Lukas 24:11 Jeung omongan maranéhanana katempona salaku dongéng dianggurkeun, jeung maranehna teu percaya eta.

Murid-murid skeptis kana laporan kebangkitan Yesus, nganggap carita-carita éta henteu leres.

1. Kakuatan Kasaksian: Kumaha Urang Bisa Nungkulan Skeptisisme

2. Iman Tanpa Ningali: Percaya Anu Teu Percaya

1. Rasul 2:24-32 - Peter ngeunaan Yesus keur resurrected ti nu maraot.

2. Rum 10:17 - Iman asalna tina dédéngéan talatah, jeung talatah kadéngé ngaliwatan kecap ngeunaan Kristus.

Lukas 24:12 Petrus hudang, lumpat ka makam; Jeung stooping handap, anjeunna beheld baju linen diteundeun sorangan, sarta undur, wondering dina dirina ngeunaan naon anu lumangsung.

Petrus lumpat ka kuburan, ningali baju linen ngagoler di dinya;

1. Percaya kana Kakawasaan Allah Najan Kaayan Ghaib

2. Kakuatan Iman Dina Nyanghareupan Mamang

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

Lukas 24:13 Jeung, behold, dua di antarana indit dina poé anu sarua ka hiji desa disebut Emmaus, nu jarakna ti Yerusalem kira genep puluh furlongs.

Dua murid Yésus indit ka hiji désa nu disebut Émaus, jarakna kira-kira 60 stadia (7,5 mil) ti Yérusalém.

1. Perjalanan Iman: Kumaha Jalan ka Emaus Ngajarkeun Urang Nuturkeun Yesus

2. Kakuatan Harepan: Kumaha Yesus Mukakeun Panon Murid-murid di Jalan ka Emaus

1. Yesaya 35:8-10 - Jeung jalan raya bakal aya, jeung jalan, sarta eta bakal disebut Jalan kasucian; najis teu meunang ngaliwatan eta; tapi bakal pikeun maranéhanana: lalaki wayfaring, sanajan fools, moal err therein.

2. Ibrani 11: 1-3 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

Lukas 24:14 Jeung maranéhna ngobrol babarengan ngeunaan sagala hal anu geus kajadian.

Dua murid ngabahas kajadian nu geus lumangsung.

1. Kakuatan Paguneman: Kumaha Ngabagi Pangalaman Urang Bisa Ngahasilkeun Panutup

2. Moal Patah Puguh: Renungan Ka Murid??Tabah Dina Nyanghareupan Kasusah.

1. Siloka 27:17, ? 쏧 ron ngasah beusi, sareng hiji lalaki ngasah anu sanés.??

2. Pilipi 4:8, ? Sabalikna , dulur-dulur, naon waé anu leres, naon waé anu terhormat, naon waé anu adil, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu dipuji, upami aya kaunggulan, upami aya anu pantes dipuji, pikirkeun hal-hal ieu.

Lukas 24:15 Jeung eta kajadian, yén, bari maranéhna communicated babarengan jeung alesan, Yesus sorangan Drede ngadeukeutan, sarta indit jeung maranehna.

Yesus ngadeukeutan ka murid-murid-Na sareng angkat sareng aranjeunna.

1: Yésus hayang deukeut jeung urang sanajan di jaman susah.

2: Urang bisa manggih kanyamanan jeung sosobatan waktu leumpang jeung Yésus.

1: Ulangan 31:8 - ? 쏧 t nyaéta Gusti anu miheulaan anjeun. Anjeunna bakal sareng anjeun; anjeunna moal ninggalkeun anjeun atanapi forsake anjeun. Ulah sieun atawa kuciwa.??

2: Jabur 23:4 - ? 쏣 sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak kalangkang maot, kuring moal sieun jahat, pikeun anjeun sareng abdi; rod anjeun sarta staf anjeun, aranjeunna kanyamanan kuring.??

Lukas 24:16 Tapi panon maranéhanana dicekel teu kudu nyaho manéhna.

Murid-murid henteu ngakuan Yesus nalika Anjeunna mimiti nembongan ka aranjeunna.

1: Urang kudu tetep kabuka pikeun mikawanoh Yesus ku cara anu teu disangka-sangka.

2: Iman urang kudu cukup kuat pikeun mikawanoh Yesus, sanajan Anjeunna henteu dina wujud biasa-Na.

1: John 20: 24-29 - Thomas dipikawanoh Yesus nalika Anjeunna nembongan ka murid-murid sanggeus jadian-Na.

2: Lukas 5:4-6 - Murid-murid ngakuan Yesus salaku Putra Allah nalika Anjeunna nenangkeun badai.

Lukas 24:17 Saur-Na ka maranehna, “Naon cara maraneh nyarita ka batur sabot leumpang jeung sedih?

Murid-murid keur leumpang jeung ngabahas hiji hal anu matak sedih.

1: Urang teu kudu ngantep cobaan urang mawa urang ka titik sedih.

2: Sanajan urang nyanghareupan jaman susah, urang kudu ngandel ka Allah jeung ngandelkeun pitulung-Na.

1: Yeremia 29:11 - "Kanggo kuring terang rencana kuring pikeun anjeun, nyatakeun PANGERAN, rencana pikeun karaharjaan, sanés pikeun kajahatan, pikeun masihan anjeun masa depan sareng harepan."

2: Jabur 34:17-18 ? Lamun jalma bener sasambat ménta tulung, PANGERAN ngadangu tur nyalametkeun maranehna tina sagala kasulitan. Pangéran caket ka anu patah hati sareng nyalametkeun anu remuk jiwana.??

Lukas 24:18 Jeung nu saurang, nu ngaranna Kleopas, ngawaler ka manéhna, “Naha anjeun ngan urang asing di Yerusalem, jeung teu nyaho hal anu lumangsung di dinya dina poé ieu?

Kléopas jeung baturna nu teu ngaranna papanggih jeung Yésus di jalan ka Émaus, jeung Kléopas nanya ka Yésus ngeunaan teu nyaho kajadian nu lumangsung di Yérusalém.

1. Kanyamanan Kristus dina Jaman Kasulitan

2. Misteri Rencana Allah Ngabuka

1. Yesaya 53:3-5 Anjeunna dihina jeung ditolak ku umat manusa, jalma sangsara, jeung wawuh jeung nyeri. Sapertos hiji jalma anu nyumputkeun wajahna, anjeunna hina, sareng urang nganggap anjeunna rendah.

4 Tapi kalemahan urang anu ditanggung ku Anjeunna; ieu sorrows kami anu ditimbang anjeunna handap. Sarta kami anggap kasulitan anjeunna hukuman ti Allah, hukuman pikeun dosa sorangan!

2. 1 Petrus 4:12-13 Babaturan anu dipikahormat, ulah reuwas ku cobaan seuneu anu geus datang ka anjeun pikeun nguji anjeun, saolah-olah aya kajadian aneh ka anjeun. 13 Tapi sing bagja, sabab aranjeun milu kana kasangsaraan Kristus, supaya aranjeun bagja pisan sabada kamulyaan-Na diturunkeun.

Lukas 24:19 Saur-Na ka maranehna, “Naon? Jeung ceuk maranehna ka manéhna, Ngeunaan Yesus urang Nasaret, anu mangrupa nabi kuat dina amal jeung kecap di payuneun Allah jeung sakabeh jalma.

Dua murid di jalan ka Emaus nyarios ka Yesus urang Nasaret, nabi anu kuat dina lampah sareng kecap di payuneun Allah sareng sadayana jalma.

1. Nubuat-nubuat Nabi Isa kalaksanakeun: Nyaho Yesus salaku Nabi anu Perkasa

2. Hirup Sabagé Nabi Allah: Narékahan pikeun Amal jeung Ucapan

1. Yesaya 35: 4-5 - Ucapkeun ka jalma kalawan haté fearful,? 쏝 e kuat, ulah sieun; Gusti anjeun bakal sumping, anjeunna bakal sumping kalayan pamales kanyeri; kalawan retribusi ilahi anjeunna bakal datang pikeun nyalametkeun anjeun.??

2. 1 Peter 2:15 - Pikeun éta téh Allah? 셲 bakal yén ku ngalakukeun kahadéan anjeun kedah ngajempékeun omongan jalma-jalma anu bodo.

Lukas 24:20 Jeung kumaha imam-imam kapala jeung pamingpin urang nganteurkeun manéhna pikeun dihukum pati, jeung geus disalib manéhna.

Imam-imam kapala jeung pamingpin-pamingpin urang Yahudi ngahianat jeung nyalibkeun Yesus.

1. The panghianatan Yesus: Ngahurungkeun ka Allah dina Kali Percobaan

2. Penyaliban Yesus: Milarian Kakuatan sareng Harepan dina Kasangsaraan

1. Yesaya 53: 7-8 - Anjeunna tertindas sarta afflicted, acan anjeunna henteu muka sungut; Anjeunna dibawa kawas domba ka meuncit, sarta sakumaha domba saméméh shearers na jempé, jadi anjeunna henteu muka sungut-Na.

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

Lukas 24:21 Tapi urang percanten yén anjeunna anu kedah nebus Israil, sareng sajaba ti sadayana ieu, dinten ieu mangrupikeun dinten katilu ti saprak hal-hal ieu dilakukeun.

Dua murid Yesus keur nyawalakeun kajadian anu lumangsung salila tilu poé kaliwat, kaasup crucifixiction Yesus jeung disappointment maranéhanana dina teu ditebus.

1. Kumaha Tabah dina Iman Dina Jaman Hésé

2. Sipat Asih Pangéran

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

Lukas 24:22 Enya, jeung sababaraha awéwé urang ogé nyieun urang astonished, anu mimiti di sepulchre;

Awéwé-awéwé anu datang ka kuburan ngahéran ka murid-murid.

1: Urang bisa kagét ku iman batur di sabudeureun urang.

2: Urang kudu tetep iman ka Allah sanajan kaayaanana sigana mustahil.

1: Lukas 18:27 - Yesus ngawaler, ? 쏻 hat mustahil jeung manusa mungkin jeung Allah.??

2: Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman nyaéta kapercayaan kana naon anu urang ngarepkeun sareng kayakinan ngeunaan naon anu teu katingali.

Lukas 24:23 Jeung lamun maranehna teu manggihan awakna, maranéhanana datang, nyebutkeun, maranéhanana ogé geus katempo visi malaikat, anu nyebutkeun yen Anjeunna hirup.

Awéwé anu néangan awak Yesus sanggeus crucifixion-Na teu bisa manggihan eta jeung gantina, kungsi visi malaikat anu nyatakeun yén Yesus hirup.

1. Urang kedah pernah leungit harepan - sanajan dina darkest kali, Allah salawasna sareng urang.

2. Ngaliwatan Yésus, urang bisa dihirupkeun deui jeung dihirupkeun deui.

1. Yesaya 40:31 - "Aranjeunna anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal Gunung nepi ka jangjang sakumaha garuda; aranjeunna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, sarta moal pingsan ".

2. 1 Korinta 15: 20-22 - "Tapi ayeuna Kristus geus risen ti nu maraot, sarta jadi firstfruits maranéhanana anu saré. Pikeun saprak ku manusa sumping maot, ku manusa sumping ogé jadian tina maot. Pikeun sakumaha dina Adam. kabeh paeh, kitu deui ku Kristus kabeh bakal dihirupkeun."

Lukas 24:24 Jeung sababaraha urang anu babarengan jeung urang indit ka makam, sarta manggihan eta sakumaha ogé ceuk awéwé, tapi anjeunna aranjeunna henteu ningali.

Sawatara jalma-jalma anu bareng jeung murid-murid Yesus indit ka makam Yesus, sarta manggihan eta kuburan kosong, tapi teu ningali Yesus.

1. Kakuatan Iman: Diajar ti Awéwé anu Nyaksian Kuburan Kosong

2. Berkah Teu Kaduga tina Makam Kosong: Kumaha Kabangkitan Yesus Ngarobih Sadayana

1. John 20: 1-18 - Carita Maryam Magdalena ningali kuburan kosong

2. Markus 16: 1-8 - Carita ngeunaan awéwé séjén anu indit ka kuburan sarta manggihan eta kosong.

Lukas 24:25 Saur-Na deui ka maranehna, “Eh jelema bodo!

Yésus negeskeun murid-muridna lantaran teu percaya kana sagala nu diomongkeun ku nabi-nabi.

1. Iman urang kana naon anu geus diomongkeun - Lukas 24:25

2. Slowness of Heart ngabalukarkeun mamang - Lukas 24:25

1. Rom. 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan pangandika Kristus.

2. Heb. 11:1 - Ayeuna iman teh jaminan hal-hal anu diharepkeun, kapercayaan kana hal-hal anu teu katempo.

Lukas 24:26 Naha Kristus henteu kedah ngalaman hal-hal ieu, sareng lebet kana kamulyaan-Na?

Murid-murid Yesus bingung nalika Yesus disalib sareng hoyong ngartos naha anjeunna kedah sangsara sateuacan lebet kana kamulyaan-Na.

1. Kakuatan Iman: Ngartos Sangsara sareng Kamulyaan Yesus

2. Salib: Conto Cinta Tanpa Syarat

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Ibrani 12: 2 - Hayu urang museurkeun panon urang kana Yesus, pangarang jeung perfecter iman urang, anu pikeun kabagjaan diatur saméméh anjeunna endured salib, scorning éra na, sarta diuk turun di leungeun katuhu tahta Allah. .

Lukas 24:27 Jeung dimimitian ku Musa jeung sakabeh nabi, anjeunna expounded ka aranjeunna dina sagala Kitab Suci hal ngeunaan dirina.

Yesus ngajelaskeun ka murid-murid-Na hal-hal ngeunaan dirina, dimimitian ku Musa sareng nabi-nabi sareng neraskeun sadayana Kitab Suci.

1. Kakuatan Kitab Suci: Kumaha Yesus Ngagunakeun Kitab Suci pikeun nembongkeun Dirina

2. Urang Diajar Naon tina Métode Diajar Kitab Suci Yesus?

1. Yesaya 53: 3-4 Anjeunna hina jeung ditolak ku lalaki; a man of sorrows, jeung acquainted jeung grief: jeung urang nyumput salaku éta beungeut urang ti manéhna; anjeunna hina, sarta kami esteemed anjeunna henteu. Pasti anjeunna parantos nanggung kasedihan urang, sareng nanggung kasedihan urang;

2. Yohanes 5:39 Pilarian Kitab Suci; sabab di aranjeunna anjeun pikir anjeun gaduh hirup anu langgeng: sareng aranjeunna anu nyaksian ngeunaan Kami.

Lukas 24:28 Maranehna geus nyampeurkeun ka desa tempat maranehna indit, sarta Anjeunna ngawujud saolah-olah bakal leuwih jauh.

Murid-murid geus deukeut ka hiji désa jeung Yésus pura-pura indit leuwih jauh.

1. "Kakuatan Pura-pura: Kumaha Yesus Némbongkeun Urang Kumaha Milampah Dina Situasi Hésé"

2. "The Significance tina Lalampahanna Yesus: Naon Urang Bisa Diajar tina Lalampahanna"

1. James 1: 19-20 - "Apal ieu, baraya abdi tercinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, slow mun nyarita, slow mun anger; pikeun anger manusa teu ngahasilkeun kaadilan Allah."

2. Rum 12:18 - "Mun mungkin, ku kituna sajauh eta gumantung kana anjeun, hirup peaceably jeung sakabeh."

Lukas 24:29 Tapi maranehna maksa anjeunna, paribasa, "Cicing jeung urang! Jeung manéhna indit ka cicing jeung maranehna.

Murid-murid Yesus ngajurung Anjeunna pikeun cicing sareng aranjeunna dugi ka sonten dugi ka sonten.

1. conto Yesus ngeunaan silaturahmi jeung rahmat

2. Pentingna silaturahmi jeung silaturahmi

1. Ibrani 13:2 Ulah lalawora ngabagéakeun ka jalma-jalma nu lain, sabab ku ieu aya anu ngahibur malaikat tanpa nyaho.

2. Pandita 4:9-12 Dua leuwih hade ti batan saurang, sabab meunang ganjaran anu hade pikeun hasil pagaweanana. Pikeun lamun maranehna ragrag, hiji bakal ngangkat sasama-Na. Tapi cilaka manéhna anu nyorangan lamun manéhna ragrag jeung teu boga séjén pikeun ngangkat manéhna! Deui, lamun dua bohong babarengan, aranjeunna tetep haneut, tapi kumaha hiji bisa tetep haneut nyalira? Sareng sanaos saurang lalaki tiasa unggul ngalawan anu nyalira, dua bakal tahan anjeunna? 봞 ari lipet tilu teu gancang pegat.

Lukas 24:30 Jeung eta kajadian, bari diuk dahar jeung maranehna, manéhna nyokot roti, jeung ngaberkahan eta, jeung brek, jeung dibikeun ka maranehna.

Yésus nyokot roti, ngaberkahan, jeung meulah-milahna saméméh dibikeun ka murid-murid-Na.

1. Kakuatan Berkah: Kumaha Berkah Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

2. Roti Kahirupan: Milarian Kabungahan sareng Kasampurnaan dina Kristus

lintas-

1. Mateus 14:14-21 ??Yesus Ngadahar Lima Rebu

2. Yohanes 6:35 ??Yesus Nyaeta Roti Hirup

Lukas 24:31 Jeung panon maranéhanana dibuka, sarta maranéhanana nyaho manéhna; sarta anjeunna vanished kaluar tina tetempoan maranéhanana.

Yesus nembongan ka dua muridna di jalan ka Emaus sarta aranjeunna ngakuan anjeunna, tapi anjeunna lajeng leungit.

1. Kakawasaan Gusti nembongan jeung ngaleungit.

2. Pentingna mikawanoh ayana Pangéran.

1. Ibrani 13: 8 - Yesus Kristus sarua kamari, kiwari sarta salawasna.

2. John 14:18 - Kuring moal ninggalkeun anjeun yatim; Kuring bakal datang ka anjeun.

Lukas 24:32 Saur maranehna hiji-hiji, "Naha haté urang henteu kaduruk dina jero urang, nalika anjeunna nyarios sareng urang di jalan, sareng nalika anjeunna mukakeun Kitab Suci ka urang?"

Murid-murid ngalaman kaduruk dina haté maranéhna nalika Yesus nyarios sareng aranjeunna sareng muka kitab suci ka aranjeunna.

1. Nyaho Firman Allah: The Power of Scriptures for a Burning Heart

2. Ngalaman Gusti: Kumaha Hadirat Transforming Allah Bisa Ngahurungkeun Haté Urang

1. Jabur 119:103-105 ? 쏦 amis pisan kecap anjeun kana rasa kuring! Leres, langkung amis tibatan madu kana sungut kuring! Ngaliwatan parentah anjeun kuring meunang pangertian: ku kituna kuring hate unggal jalan palsu. Firman anjeun mangrupikeun lampu pikeun suku kuring, sareng cahaya pikeun jalan kuring.??

2. Jabur 19:7-8 ? 쏷 hukum Gusti sampurna, ngarobah jiwa: kasaksian Gusti pasti, ngajadikeun bijaksana nu basajan. Katetepan Gusti leres, ngagumbirakeun manah: parentah Gusti murni, manceran panon.??

Lukas 24:33 Dina jam anu sami, aranjeunna angkat deui ka Yerusalem, sareng mendakan anu sabelas karumpul sareng anu sareng aranjeunna.

Murid-murid buru-buru bangkit deui ka Yerusalem, neangan nu Sabelas geus kumpul.

1: Tong pernah pundung teuing pikeun ngahiji salaku garéja.

2: Allah salawasna aya pikeun masihan urang kakuatan jeung kawani.

1: Rasul 2: 42-47 - Garéja mimiti datang babarengan dina persatuan.

2: Rum 12:4-5 - Ngahiji dina awak Kristus.

Lukas 24:34 Pokna, "Gusti teh estu geus gugah, sarta geus nembongan ka Simon."

Gusti parantos gugah sareng nembongan ka Simon.

1: Kakuatan kebangkitan Yesus pikeun urang ayeuna.

2: Pentingna babagi warta hadé ngeunaan kebangkitan Yésus.

1: Rum 6: 4-5 - Ku sabab kitu urang dikubur sareng Anjeunna ku baptisan kana maot, yén sapertos Kristus digugahkeun tina maot ku kamulyaan Rama, urang ogé kedah leumpang dina kahirupan anu énggal.

2: Rasul 1: 8 - Tapi anjeun bakal nampa kakuatan lamun Roh Suci datang ka anjeun; Jeung anjeun bakal jadi saksi kuring di Yerusalem, jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, jeung nepi ka tungtung bumi.

Lukas 24:35 Jeung maranéhna ngabejaan naon hal anu dipigawé di jalan, jeung kumaha anjeunna dipikawanoh di antarana dina megatkeun roti.

Dua murid Yesus pendak sareng Anjeunna dina jalan ka Emaus sareng ngakuan Anjeunna ngalangkungan pegatna roti.

1. Ngenalkeun Yesus ku cara anu teu kaduga

2. Kakuatan Pegat Roti Babarengan

1. Mateus 26:26-29 - Yesus institutes jamuan Gusti urang

2. Rasul 2: 42-47 - mukmin devoted kana megatkeun roti babarengan dina ukhuwah

Lukas 24:36 Sabot maranehna nyarita kitu, Isa ngadeg di tengah-tengah maranehna, tuluy ngalahir ka maranehna, “Kasalametkeun ka aranjeun!”

Yésus nembongan ka murid-murid sanggeus dihudangkeun deui jeung ngabagéakeun maranéhna.

1. Kakuatan Damai: Kumaha Salam Damai Yesus Ngarobah Dunya

2. Kabangkitan Yesus: Tanda Harepan Anu Ngareureuwas di Dunya Kaganggu

1. Jabur 29:11 - PANGERAN masihan kakuatan ka umat-Na; PANGERAN ngaberkahan umat-Na ku katengtreman.

2. Rum 5: 1 - Ku alatan éta, saprak urang geus diyakinkeun ngaliwatan iman, urang boga karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus.

Lukas 24:37 Tapi maranehna sieun jeung sieun, sarta nyangka yen aranjeunna geus katempo roh.

Murid-murid sieun ningali Yesus sabab nganggap Anjeunna roh.

1: Allah nyarengan urang sanajan dina mangsa sieun.

2: Urang kudu boga iman sanajan hal-hal sigana mustahil.

1: Ibrani 13: 5 - "Hayu obrolan anjeun tanpa covetousness; sarta jadi eusi ku hal saperti anjeun boga: pikeun anjeunna geus ngadawuh, Kuring moal ninggalkeun anjeun, atawa forsaken anjeun."

2: Mateus 28:20 - "Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal anu ku Kami paréntahkeun ka anjeun: sareng, lo, Kami sareng anjeun salawasna, bahkan dugi ka ahir dunya. Amin ".

Lukas 24:38 Saur-Na ka maranehna, “Ku naon maraneh reuwas? jeung naha pikiran timbul dina haté anjeun?

Yésus nanya ka murid-muridna naha maranéhna hariwang jeung naha pikiran-pikiran timbul dina haté maranéhna.

1. Ulah Leungiteun Haté: Manggihan Katengtreman di Dunya Kasusah

2. Nungkulan Kahariwang: Kumaha Nenangkeun Pikiran jeung Haté

1. Pilipi 4: 6-7 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal hansip Anjeun. hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

2. Jabur 46:10 - "Kudu tetep, sarta nyaho yen Kami Allah; Kuring bakal exalted diantara bangsa, Kuring bakal exalted di bumi."

Lukas 24:39 Tingali leungeun Kami jeung suku Kami, éta Kami sorangan: cekel kuring, sarta ningali; keur roh hath teu daging jeung tulang, sakumaha nu katingali kuring boga.

Petikan nyarioskeun ngeunaan Yesus masihan bukti nyata kebangkitan fisik-Na ku nunjukkeun panangan sareng suku-Na.

1. Bukti Fisik ngeunaan Kabangkitan Kristus: Yesus nunjukkeun ka urang yén Anjeunna sanés ngan ukur roh tapi gaduh bukti nyata kebangkitan-Na.

2. Kakuatan Iman: Kebangkitan fisik Yesus masihan urang iman kana kakawasaan Allah sareng nunjukkeun kasatiaan-Na.

1. John 20:27: Lajeng saith anjeunna ka Thomas, Reach hither your finger, and behold my hands; jeung ngahontal ka dieu leungeun thy, sarta dorong kana sisi kuring: jeung ulah iman, tapi percanten.

2. Ibrani 11: 1: Ayeuna iman teh substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

Lukas 24:40 Sanggeus ngomong kitu, Anjeunna nembongkeun leungeun jeung suku-Na ka maranehna.

Murid-murid ditembongkeun leungeun jeung suku Yesus sanggeus kecap-Na.

1: Yesus leres-leres dihirupkeun deui saatosna, nunjukkeun ku tatu dina panangan sareng suku-Na.

2: Penampilan fisik Yésus sanggeus dihirupkeun deui méré urang harepan dina nyanghareupan sangsara.

1: Yohanes 20:27-29 - Saterusna Anjeunna ngadawuh ka Tomas, ? 쏱 ut ramo anjeun di dieu; tingali leungeun kuring. Ngahontal leungeun anjeun teras nempatkeun kana sisi kuring. Eureun cangcaya jeung percaya.??

2: Kolosa 3:12-14 - Ku kituna, salaku Allah? 셲 jalma-jalma anu dipilih, anu suci sareng anu dipikacinta, pakean diri anjeun ku welas asih, kahadean, hina, lemah lembut sareng kasabaran. Silih tabah jeung silih hampura lamun aya di antara aranjeun boga kaduhung ka batur. Hampura sakumaha Gusti ngahampura anjeun.

Lukas 24:41 Jeung bari maranehna can percaya kabungah, jeung heran, manéhna ngomong ka maranehna, “Aranjeun aya di dieu naon dahareun?

Murid-murid pinuh ku kabungah tapi tetep teu yakin kana naon anu lumangsung, jadi Yésus nanya naha maranéhna boga dahareun.

1. Ngandelkeun Firman Allah Ditengah Kateupastian

2. Neangan Kagumbiraan Ditengah Kasangsaraan

1. Rum 15:13 - "Mugi Allah harepan eusian anjeun kalayan sagala kabagjaan jeung katengtreman sakumaha anjeun percanten ka Anjeunna, ku kituna anjeun bisa overflow jeung harepan ku kakawasaan Roh Suci."

2. Jabur 30: 5 - "Weeping bisa tetep pikeun peuting, tapi kabagjaan datang isuk-isuk."

Lukas 24:42 Sarta aranjeunna masihan anjeunna sapotong lauk panggang, jeung hiji sayang madu.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha Yesus ditawarkeun sapotong lauk panggang sareng sayang madu ku murid-murid-Na.

1. The Power of Rékréasi: conto Yesus narima jeung ngabales kalakuan kahadean

2. Nyukan Kalaparan: Pangeling-eling pikeun nembongkeun kahadean sareng welas asih ka anu peryogi

1. Genesis 18: 2-5 - silaturahmi Ibrahim pikeun tilu datang

2. Yesaya 58: 7-11 - panggero Allah miara lapar jeung malarat.

Lukas 24:43 Anjeunna nyandak eta, sarta dahar saméméh maranéhna.

Murid-murid nyaksian Yesus ngadahar sapotong lauk pikeun ngabuktikeun Anjeunna geus dihirupkeun deui.

1. Kebangkitan Yesus: Mujijat Mujijat

2. Kakuatan Nyaksian Kabangkitan Kristus

1. John 20: 25-29 - Yesus nembongkeun Thomas tatu-Na, ngabuktikeun Anjeunna hirup.

2. Lukas 24:36-43 - Yesus nembongkeun Dirina ka murid-murid-Na jeung eats sapotong lauk.

Lukas 24:44 Saur-Na deui ka maranehna, “Ieu pangandika anu ku Kami diucapkeun ka aranjeun waktu Kami keneh jeung aranjeun, yen sagala hal anu geus kaungel dina Hukum Musa, kitab nabi-nabi, jeung kitab-kitab Kitab Suci mah kudu laksana. Mazmur, ngeunaan kuring.

Ayat ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus ngingetkeun murid-murid yén kajadian hirup sareng maotna parantos diramalkeun dina Hukum, Nabi, sareng Jabur.

1. Ngagentos Nubuat: Kumaha Kahirupan sareng Pupusna Yesus Ngagentos Kitab Suci

2. Pinuhan Satia: Kumaha Kahirupan Yesus nunjukkeun Kasatiaan

1. Yesaya 53:4??

2. Jabur 22:1??8

Lukas 24:45 Lajeng anjeunna muka pamahaman maranéhna, supaya maranéhna bisa ngarti Kitab Suci,

Petikan nyarioskeun ngeunaan Yesus ngabuka pangertian murid-murid-Na, supados aranjeunna ngartos Kitab Suci.

1) Kakuatan Yesus: Diajar Ngandelkeun Pituduh-Na

2) Ngabuka Konci Kakuatan Kitab Suci Ngaliwatan Yesus

1) John 14:26 - "Tapi nu ngajengkeun, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, bakal ngajarkeun maneh sagala hal sarta bakal ngingetkeun anjeun sagalana Kuring geus ngomong ka anjeun."

2) Jabur 119:18 - "Buka panon abdi supados abdi tiasa ningali hal-hal éndah dina hukum Gusti."

Lukas 24:46 Saur anjeunna ka aranjeunna, "Kitu aya tulisan, sahingga Kristus kedah sangsara sareng gugah tina maot dina dinten katilu.

Yésus maréntahkeun ka murid-murid-Na yén manéhna kudu sangsara jeung gugah dina poé katilu.

1. Kakuatan Ajaib tina Kiamat

2. Pentingna Nedunan Nubuat

1. Jabur 16:10 - Pikeun anjeun moal ninggalkeun jiwa kuring di naraka; Anjeun oge moal ngantep Anjeun Suci ningali korupsi.

2. Yesaya 53: 4-5 - Pasti anjeunna hath ditanggung griefs urang, sarta dibawa sorrows urang: acan urang esteem anjeunna stricken, smitten Allah, sarta afflicted. Tapi manéhna tatu pikeun transgressions urang, manéhna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement karapihan urang éta kana manéhna; jeung ku belang-Na urang cageur.

Lukas 24:47 Jeung yén tobat jeung panghampura dosa kudu diwawarkeun dina ngaranna diantara sakabeh bangsa, dimimitian di Yerusalem.

Yesus maréntahkeun pengikut-Na pikeun ngahutbah tobat sareng panghampura dosa ka sadaya bangsa, mimitian di Yerusalem.

1. Kakuatan Tobat sareng Panghampura

2. Kabungahan Ngawartakeun Pesen Yesus ngeunaan Tobat sareng Panghampura

1. Rasul 3:19 - Tobat, lajeng, sarta balik ka Allah, ku kituna dosa anjeun bisa musnah.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Lukas 24:48 Jeung anjeun saksi hal ieu.

Petikan ieu nekenkeun pentingna janten saksi kana bebeneran Injil Kristus.

1: Janten saksi Kaleresan - Hirup hirup anu integritas sareng terus-terusan nyaksian kana bebeneran Injil Yesus Kristus.

2: Janten Kasaksian ngeunaan Rahmat - Ngabagi pesen ngeunaan kanyaah, welas asih, sareng rahmat anu aya dina Yesus Kristus sareng anu sanés.

1: Rasul 1: 8 - "Tapi anjeun bakal nampi kakuatan nalika Roh Suci sumping ka anjeun, sareng anjeun bakal janten saksi kuring di Yerusalem, sareng di sakumna Yudea sareng Samaria, sareng dugi ka tungtung bumi."

2: Mateus 28:18-20 - Lajeng Yesus sumping ka aranjeunna sarta ngadawuh, ? 쏛 bakal otoritas di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka kuring. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, sareng ngajar aranjeunna pikeun nurut kana sagala anu ku Kami paréntah ka anjeun. Jeung pasti Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.??

Lukas 24:49 Jeung, behold, Kami ngirimkeun jangji Rama Kami ka anjeun: tapi tetep di kota Yerusalem, nepi ka anjeun endued jeung kakawasaan ti nu luhur.

Murid-murid dititah tetep di Yérusalém nepi ka dibéré kakawasaan ti nu luhur.

1. Tetep dina Jangji Gusti: Ngadagoan Pangéran pikeun Kakawasaan-Na

2. Hirup dina Antisipasi: Nyaho yén Pangsaéna Acan Datang

1. Yesaya 40:31: "Tapi jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal Gunung nepi jeung jangjang sakumaha garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, teu pingsan."

2. Jabur 27:14: "Antosan on PANGERAN: jadi sahiji kawani alus, sarta anjeunna bakal nguatkeun haté anjeun: antosan, abdi nyebutkeun, on PANGERAN."

Lukas 24:50 Geus kitu anjeunna dipingpin kaluar nepi ka Betania, sarta anjeunna ngangkat leungeun-Na, sarta ngaberkahan aranjeunna.

Yésus ngajurung murid-murid-Na ka Bétania jeung ngaberkahan maranéhna ku leungeun-Na.

1. Kaberkahan Murid Satia

2. Kakuatan Berkah Yesus

1. Rasul 3:1-8, Petrus jeung Yohanes nyageurkeun nu lumpuh dina ngaran Yesus

2. Yakobus 5:13-15, Kakuatan doa sareng doa anu mujarab sareng sumanget jalma anu soleh seueur mangpaatna.

Lukas 24:51 Sarta eta kajadian, bari anjeunna ngaberkahan aranjeunna, anjeunna pisah ti aranjeunna, sarta diangkat ka sawarga.

Yesus ngaberkahan murid-murid sarta diangkat ka sawarga.

1. Naékna Yesus: Kakuatan Berkah-Na

2. Yesus, Pangarep-arep Kami Langgeng: Berkah Naek ka Langit

1. Rasul-rasul 1: 9-11 - Jeung lamun manéhna geus ngomong hal ieu, salaku maranéhanana nempo, manéhna diangkat nepi, jeung awan nyokot manéhna kaluar tina tetempoan maranéhanana. Jeung bari maranéhanana neuteup ka sawarga bari manéhna indit, behold, dua lalaki nangtung gigireun maranehna dina jubah bodas, sarta ngomong, ? Urang Galilea, naha anjeun nangtung ningali ka sawarga? Yesus ieu, anu diangkat ti anjeun ka sawarga, bakal datangna dina cara nu sarua salaku anjeun nempo manéhna indit ka sawarga.??

2. Pilipi 2: 9-11 - Ku sabab eta Allah geus kacida Maha Agung manéhna jeung bestowed on manéhna ngaran anu luhur unggal ngaran, ku kituna dina ngaran Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

Lukas 24:52 Maranehna nyembah ka Anjeunna, tuluy mulang ka Yerusalem kalawan gumbira.

Murid-murid nyembah ka Isa sarta balik deui ka Yerusalem kalawan bungah kacida.

1: Salawasna bagja ka Gusti, sareng deui abdi nyarios, girang! (Pilipi 4:4)

2: Hayu, sujud nyembah, sujud ka Gusti anu ngadamel urang (Jabur 95: 6)

1: Ceuk Isa, ? 쏡 o ulah ngantep haté anjeun jadi troubled. Anjeun percanten ka Allah; percaya oge ka Kami (Yohanes 14:1).

2: Saur Isa, ? 쏱 eace kuring ninggalkeun sareng anjeun; karapihan abdi masihan anjeun. Abdi henteu masihan anjeun sakumaha anu dipasihkeun ku dunya. Ulah ngantep haté anjeun jadi troubled jeung ulah sieun (Yohanes 14:27).

Lukas 24:53 Jeung terus-terusan di Bait Allah, muji jeung ngaberkahan Allah. Amin.

Murid-murid rutin di Bait Allah, muji jeung nyembah ka Allah.

1. Allah Pantes Kami Dipuji

2. Nyembah ka Allah di Bait Allah

1. Jabur 34:1 - ? 쏧 bakal ngaberkahan Gusti salamina; pujian na bakal terus aya dina sungut abdi.??

2. Jabur 100:4 - ? Lebetkeun gapura-Na kalayan sukur, sareng pelataran-Na kalayan pujian! Hatur nuhun ka anjeunna; ngaberkahan ngaranna!??

Yohanes 1 ngenalkeun Firman (Logos), kasaksian Yohanes Pembaptis ngeunaan Yesus, sareng murid-murid Yesus anu munggaran.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku pernyataan teologis anu jero ngeunaan Firman (Logos) anu aya dina awal sareng Gusti sareng Gusti. Kecap ieu instrumental dina kreasi; sagala hal anu aya sumping kana mahluk ngaliwatan Anjeunna. Di Anjeunna aya kahirupan, anu cahayana sakabeh umat manusa, caang dina poek nu teu overcoming eta. Logos ieu jadi daging sakumaha Yesus Kristus pinuh ku bebeneran rahmat hirup diantara urang nembongkeun kamulyaan Putra tunggal Rama (Yohanes 1:1-14).

Alinea 2: Narasina teras ngalih ka Yohanes Pembaptis anu diutus ti Allah pikeun nyaksian Cahaya ieu, supados sadayana percaya ku anjeunna. Anjeunna nyalira sanés Cahaya ieu, tapi sumping salaku saksi pikeun masihan kasaksian ngeunaan Cahaya ieu (Yohanes 1: 6-8). Nalika pamingpin Yahudi ti Yerusalem ngutus imam Lewi nanya saha anjeunna, anjeunna kabuka nyatakeun yén manéhna téh lain Kristus atawa Nabi Elias atawa Nabi, tapi sora hiji nelepon gurun 'Jalankeun jalan lempeng Gusti' quoting nabi Yesaya nunjukkeun peran preparer jalan Al Masih (Yohanes 1:19). -23). Poé saterusna nalika manéhna nempo Yesus datang ka manéhna nyatakeun 'Behold Domba Allah nyokot jauh dosa dunya!' testifying ilahi milih anointing Yesus Roh Suci Putra Allah minuhan misi-Na ngarah batur ka arah Kristus (Yohanes 1: 24-34).

Alinea 3: Isukna deui Yohanes nangtung dua murid-muridna, ningalian Yesus leumpang deui, ngomong 'Tingali Domba Allah!' Sanggeus ngadéngé ieu dua murid nuturkeun Yesus ngarah interaksi kahiji di mana nanya ka maranehna naon anu maranehna néangan diondang maranehna datang nempo sahingga maranehna cicing jeung Anjeunna dinten kahiji ieu Andrew Simon lanceukna Peter urang kahiji kapanggih lanceukna sorangan Simon ngawartoskeun manéhna kapanggih Al Masih ditarjamahkeun Kristus dibawa manéhna ka Yesus nempo ceuk 'Anjeun Simon putra Yohanes anjeun bakal disebut Kefas' ditarjamahkeun Peter ngawanohkeun transformasi pribadi nuturkeun Kristus (Yohanes 1:35-42). Bab éta disimpulkeun kalayan nyauran murid-murid awal anu sanés nyaéta Pilipus Natanael anu terakhir mimitina skeptis naon waé anu saé kaluar Nasaret tapi nalika rapat kaget ku pangaweruh gaib Yesus ngeunaan anjeunna ngaku Anjeunna janten Putra Allah Raja Israil ngajangjikeun wahyu anu langkung ageung malaikat-malaikat naék turun kana Putra Manusa nandakeun surga terbuka ilahi aktivitas bumi ngaliwatan mentri-Na (Yohanes 1:43-51).

John 1: 1 Dina awal éta Pangandika, sareng Pangandika sareng Allah, sareng Pangandika teh Allah.

Dina awal éta Pangandika, anu aya sareng Allah sareng Allah.

1. Kakuatan Firman Allah

2. Ketuhanan Yesus Kristus

1. Kajadian 1: 1-3 - Dina awal Allah nyiptakeun langit jeung bumi

2. Kolosa 1: 15-17 - Anjeunna teh Gambar Allah Siluman, nu Firstborn sakabeh mahluk.

John 1: 2 Sarua éta dina awal sareng Allah.

Petikan nyatakeun yén Yesus sareng Allah dina awalna.

1. Kumaha Yésus téh conto kasatiaan ka Allah.

2. Pentingna ngakuan Yesus salaku putra Allah.

1. John 1:14 - "Jeung Kecap jadi daging jeung dwelt diantara urang, sarta kami geus katempo kamulyaan-Na, kamulyaan salaku sahiji Putra tunggal ti Rama, pinuh ku rahmat jeung bebeneran."

2. Kolosa 1: 15-17 - "Anjeunna teh gambar Allah siluman, nu firstborn sadaya ciptaan. Pikeun ku Anjeunna sagala hal dijieun, di sawarga jeung di bumi, katempo jeung halimunan, naha tahta atawa dominions atawa pangawasa atawa Panguasa-pangawasa-sagala hal diciptakeun ku Anjeunna sareng pikeun Anjeunna. Sareng Anjeunna sateuacan sagala hal, sareng sadayana dihijikeun ku Anjeunna."

John 1:3 Sagala hal dijieun ku anjeunna; sarta tanpa anjeunna teu nanaon dijieun nu dijieun.

Petikan ieu ngeunaan kumaha Yesus anu nyiptakeun sagala hal.

1. Yesus Anu Nyipta Sadayana - Ngartos pentingna Yesus salaku sumber sadaya ciptaan.

2. Sagalana Didamel Ku Anjeunna - Ngahargaan kakawasaan Yesus sareng kamampuan-Na pikeun ngahirupkeun sagala hal.

1. Kajadian 1: 1 - "Dina mimiti Allah nyiptakeun langit jeung bumi."

2. Kolosa 1:16 - "Kanggo anjeunna sagala hal anu dijieun, di sawarga jeung di bumi, katempo jeung halimunan, naha thrones atawa dominions atawa pangawasa atawa otoritas-sagala hal anu dijieun ngaliwatan anjeunna jeung pikeun manéhna."

Yohanes 1:4 Dina Anjeunna aya kahirupan; sarta hirup éta lampu lalaki.

Petikan ieu ngungkabkeun yén Yesus mangrupikeun sumber kahirupan sareng cahaya pikeun sadaya umat manusa.

1. "Cahaya Yesus anu Nyaahkeun Kahirupan"

2. "Cahaya Dunya: Yesus"

1. Rum 8: 10-11 - Jeung lamun Kristus aya dina anjeun, sanajan awak geus maot alatan dosa, Roh hirup alatan amal saleh. Upami Roh Anjeunna anu ngangkat Yesus tina pupusna cicing di anjeun, Anjeunna anu ngangkat Kristus Yesus tina anu maraot ogé bakal ngahirupkeun awak anjeun anu fana ku Roh-Na anu aya di anjeun.

2. Jabur 36: 9 - Pikeun jeung anjeun téh fountain hirup; dina cahaya anjeun kami ningali cahaya.

John 1: 5 Jeung caang shineth di gelap; jeung gelap comprehended eta teu.

petikan ieu ngécéskeun yén cahaya Allah shines dina gelap, tapi gelap teu bisa ngarti atawa narima eta.

1. "Cahaya Allah dina Gelap"

2. "Kakuatan Cahya anu Teu Disangka"

1. Yesaya 9:2 - "Jalma nu walked di gelap geus katempo hiji lampu hébat: maranéhanana anu cicing di tanah kalangkang maot, kana eta geus caang caang."

2. Epesus 5: 8-10 - "Kanggo anjeun sakapeung gelap, tapi ayeuna anjeun terang di Gusti: leumpang salaku barudak cahaya: (Pikeun buah Roh aya dina sagala kahadean jeung amal saleh jeung bebeneran;) Ngabuktikeun naon. ditampi ku Gusti."

Yohanes 1:6 Aya hiji lalaki anu diutus ti Allah, ngaranna Yohanes.

Yohanes Pembaptis diutus ku Allah pikeun nyiapkeun jalan pikeun Yesus.

1: Pentingna nyiapkeun jalan pikeun Yesus.

2: Pentingna misi Yohanes Pembaptis.

1: Yesaya 40: 3-5 - Aya sora anu ngagero: "Di gurun keusik siapkeun jalan pikeun Gusti, lempengkeun di gurun jalan raya pikeun Allah urang.

2: Mateus 3:1-3 - Dina eta poe Yohanes Jurubaptis sumping, da'wah di gurun Yudea jeung paribasa, "Tobat, pikeun Karajaan Sawarga geus deukeut."

John 1: 7 Anu sami sumping pikeun saksi, pikeun masihan saksi ngeunaan Cahaya, supados sadaya jalma percaya ku anjeunna .

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus Kristus sumping ka dunya salaku saksi pikeun nyaksian Cahaya, supados sadaya jalma percaya ka Anjeunna.

1. Pentingna Nyaksian Cahaya

2. Kakuatan Kapercayaan Ngaliwatan Yesus Kristus

1. Yesaya 9:2 - Jalma anu walked di gelap geus katempo hiji lampu gede; jalma anu dwelt di tanah nu kalangkang maot, kana aranjeunna cahaya geus caang.

2. Mateus 4:16 - Jalma anu diuk di gelap nempo hiji lampu gede, jeung ka maranéhanana anu diuk di wewengkon jeung kalangkang maot Light geus dawned.

Yohanes 1:8 Anjeunna sanes Caang, tapi diutus pikeun nyaksian Cahaya eta.

Yohanes Jurubaptis diutus ku Allah pikeun mere kasaksian ngeunaan Yesus, anu jadi Caang sajati.

1. Nyaksian Cahaya: Peran Yohanes Pembaptis dina Rencana Allah

2. Caang Dunya: Yesus sareng Pangharepan Anjeunna Bawa

1. 1 John 1: 5-7 - "Ieu talatah kami geus uninga ti anjeunna jeung ngumumkeun ka anjeun, yen Allah cahaya, sarta di Anjeunna euweuh gelap pisan. Lamun urang nyebutkeun urang boga ukhuwah jeung manéhna bari urang leumpang di gelap, urang bohong jeung teu ngalaksanakeun bebeneran. Tapi lamun urang leumpang di nu caang, sakumaha Anjeunna aya dina caang, urang boga ukhuwah jeung batur, sarta getih Yesus Putra-Na cleanses urang tina sagala dosa.

2. Yesaya 9: 2 - "Jalma anu walked di gelap geus katempo cahaya hébat; jalma-jalma anu cicing di tanah anu poek, di dinya geus caang caang."

Yohanes 1:9 Éta Cahaya sajati, anu nyaangan unggal jalma anu datang ka dunya.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus salaku cahaya anu leres anu masihan terang ka unggal jalma di dunya.

1. Hirup dina Cahaya Yesus

2. Sumber Cahaya Urang

1. Yohanes 8:12 - Yesus ngadawuh, "Kami teh cahaya dunya. Saha-saha anu nurut ka Kami moal leumpang di nu poek, tapi bakal boga caang hirup."

2. Yesaya 9: 2 - Jalma leumpang di gelap geus katempo hiji lampu gede; Pikeun jalma-jalma anu hirup di tanah anu poék, cahaya parantos sumping.

John 1:10 Anjeunna aya di dunya, sarta dunya dijieun ku Anjeunna, sarta dunya henteu terang anjeunna.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus sumping ka dunya sareng henteu dikenal ku dunya.

1: Urang kedah ngakuan pentingna Yesus dina kahirupan urang sareng henteu nampik anjeunna.

2: Urang kudu nyonto conto Yésus jeung diajar ngandel ka Mantenna jeung pituduh-Na.

1: Ibrani 13:8 - Yesus Kristus teh sarua kamari jeung kiwari sarta salawasna.

2: Yohanes 3:16 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya nepi ka maparinkeun Putra-Na anu tunggal, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna moal binasa, tapi meunang hirup langgeng.

John 1:11 Anjeunna sumping ka milik-Na, jeung milik sorangan teu narima manéhna.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus sumping ka umat pilihan-Na, tapi aranjeunna henteu nampi anjeunna.

1. Pentingna narima jeung nganut kana pangersa Allah pikeun kahirupan urang.

2. Pentingna daék narima Yesus salaku Gusti jeung Jurusalamet urang.

1. Yesaya 53: 3 - "Anjeunna hina jeung ditolak ku lalaki; a man of sorrows, sarta acquainted jeung duka; Jeung salaku salah sahiji saha jalma nyumputkeun beungeutna anjeunna hina, sarta kami henteu esteemed anjeunna ".

2. Rum 10: 9-10 - "Éta lamun ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat Anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. Pikeun kalayan haté hiji jalma percaya kana kabeneran, sareng ku pangakuan sungut dilakukeun pikeun kasalametan."

John 1: 12 Tapi saloba anu nampi anjeunna, anjeunna masihan kakuatan pikeun janten putra-putra Allah, bahkan pikeun anu percaya kana nami-Na.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan kakawasaan percanten ka Yesus sareng kumaha éta masihan jalma kamampuan pikeun janten putra-putra Allah.

1. Kakuatan Percaya: Telepon Tuturkeun Kristus

2. Ngartos Karunia Hirup Langgeng Ngaliwatan Yesus

1. Galata 3:26 - Pikeun anjeun sadaya putra Allah ku iman ka Kristus Yesus.

2. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun disimpen ngaliwatan iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

Yohanes 1:13 Anu dilahirkeun, lain tina getih, atawa tina kahayang daging, atawa tina kahayang manusa, tapi ti Allah.

Kakawasaan ketuhanan Allah mangrupikeun sumber sadaya kahirupan.

1. Kakawasaan Allah: Kumaha Narima Hirup ti Gusti

2. Kersaning Gusti: Ngartos Pentingna Rahmat

1. John 3: 5-8 - "Yesus ngawaler, "Saestuna Kami ngabejaan ka maneh, teu saurang ogé bisa asup ka Karajaan Allah iwal maranéhanana dilahirkeun tina cai jeung Roh. Anjeun teu kedah reuwas kana paribasa kuring, 'Anjeun kedah dilahirkeun deui.' Angin ngahiliwir ka mana-mana, kadéngé sorana, tapi teu bisaeun ti mana asalna atawa kamana, nya kitu deui unggal jalma anu dilahirkeun ku Ruh Allah."

2. Rum 8: 28-29 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah migawe kahadean jalma anu mikanyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na. Pikeun maranéhanana Allah foreknew anjeunna ogé predestined jadi conformed kana gambar. Putra-Na, supaya Anjeunna jadi cikal diantara loba dulur-dulur."

John 1:14 Jeung Firman jadi daging, jeung dwelt diantara urang, (jeung urang beheld kamulyaan-Na, kamulyaan salaku hiji-hijina begotten Rama,) pinuh ku rahmat jeung bebeneran.

Kecap nu jadi daging jeung cicing di antara urang, nembongkeun kamulyaan jeung rahmat Allah.

1. Grace Allah dina Kristus - John 1:14

2. Nu Maha Suci Allah wangsit dina Kristus - John 1:14

1. Rum 8:3-4 - "Kanggo Allah geus dipigawé naon hukum, ngaruksak ku daging, teu bisa ngalakukeun. Ku ngirim Putra-Na sorangan dina sasaruaan daging dosa jeung dosa, anjeunna dikutuk dosa dina daging, di supaya sarat hukum anu bener bisa kacumponan di urang, anu leumpang teu nurutkeun daging tapi nurutkeun Roh."

2. Ibrani 1: 3 - "Anjeunna teh radiance tina kamulyaan Allah jeung sidik pasti alam-Na, sarta anjeunna upholds jagat raya ku kecap kakuatan-Na."

Yohanes 1:15 Yohanes nyaksian Anjeunna, bari ngajerit, pokna, "Ieu Anjeunna anu ku Kami diomongkeun: Anu datang sanggeus Kami, leuwih ti batan Kami, sabab Anjeunna geus tiheula ti Kami."

Yohanes nyaksian kaagungan Yesus ku nyarios yén Anjeunna langkung dipikaresep sateuacan anjeunna sareng sateuacan anjeunna.

1. Yesus punjul ti urang sadaya sarta pantes disembah.

2. Kaagungan Yesus diungkabkeun ngaliwatan kasaksian Yohanes.

1. Pilipi 2: 5-11 - "Geus pikiran ieu diantara yourselves, anu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan anjeunna dina wujud Allah, teu nganggap sarua jeung Allah hiji hal pikeun grasped, tapi emptied dirina. ku cara nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan manusa. Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi nurut kana titik maot, komo maot dina kayu salib. Ku sabab eta Allah geus kacida Maha Agung manéhna sarta bestowed on manéhna ngaran anu di luhur unggal ngaran, ku kituna dina ngaran Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.”

2. Ibrani 1: 3-4 - "Anjeunna teh radiance tina kamulyaan Allah jeung sidik pasti tina alam-Na, sarta anjeunna upholds jagat raya ku kecap kakuatan-Na. Sanggeus nyucikeun dosa-dosa, Anjeunna linggih di tengeneun Gusti Nu Maha Agung di luhur, geus jadi pinunjul ti para malaikat, sakumaha jenengan anu geus diwariskeun leuwih alus ti batan ngaran maranehna.”

John 1:16 Jeung tina kasampurnaan-Na geus kabeh urang narima, jeung rahmat pikeun rahmat.

Petikan ieu ngingetkeun urang yén Gusti parantos ngaberkahan urang ku rahmat sareng sadaya kasampurnaan-Na.

1: Urang kedah nganuhunkeun kana kasampurnaan rahmat Allah sareng sadaya anu parantos dipasihkeun ka urang.

2: Gusti parantos ngaberkahan urang ku rahmat-Na sareng urang kedah mikawanoh sareng ngahargaan kado éta.

1: Epesus 2:8-9, "Kanggo ku kurnia anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Jeung ieu lain kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast."

2: James 4: 6, "Tapi anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab eta nyebutkeun, "Allah opposes nu reueus, tapi masihan rahmat ka nu hina."

John 1:17 Pikeun hukum Toret dibikeun ku Musa, tapi rahmat jeung bebeneran datang ku Yesus Kristus.

Ayat ieu nyatakeun yén hukum Taurat dipasihkeun ku Musa, tapi rahmat sareng kabeneran sumping ku Yesus Kristus.

1. The Power of Grace: Kumaha Yesus Kristus Brings Transformasi

2. Pentingna Bebeneran: Nolak tipu daya jeung nangkeup kasucian

1. Rum 6:14, "Kanggo dosa moal deui master anjeun, sabab anjeun teu handapeun hukum, tapi dina rahmat."

2. John 8:32, "Lajeng anjeun bakal nyaho bebeneran, sarta bebeneran bakal ngabebaskeun anjeun."

John 1:18 Taya sahijieun geus katempo Allah iraha wae; Putra hiji-hijina, anu aya dina pangkonan Rama, Anjeunna parantos nyatakeun anjeunna.

Taya sahijieun geus kungsi katempo Allah, tapi Yesus geus wangsit Anjeunna.

1. Yesus - Wahyu Allah

2. Teu Aya Anu Nempo Allah - Tapi Urang Bisa Nyaho Anjeunna Ngaliwatan Yesus

1. John 14: 9 - "Yesus ngadawuh ka anjeunna, "Geus Kami geus jeung anjeun jadi lila, sarta acan anjeun teu dipikawanoh kuring, Philip? Anu geus katempo Kami geus katempo Rama; Janten kumaha anjeun tiasa nyarios, 'Témbongkeun Bapa ka kami'?"

2. Kolosa 1:15 - Anjeunna teh gambar Allah siluman, nu firstborn sadaya ciptaan.

John 1:19 Jeung ieu catetan Yohanes, nalika urang Yahudi ngutus imam-imam jeung urang Lewi ti Yerusalem nanya ka anjeunna, "Saha anjeun?"

Yohanes Pembaptis ditanya ku pamingpin Yahudi, saha anjeunna.

1. Saha Anjeun? - Reflecting on identitas Yohanes Pembaptis salaku conto pikeun kahirupan urang sorangan

2. Ngawalon Panggero Allah - Ngajalajah pentingna minuhan tujuan ketuhanan hiji urang sanajan oposisi

1. Yesaya 40: 3 - A sora hiji nelepon: "Di gurun nyiapkeun jalan pikeun Gusti; nyieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang."

2. Lukas 3: 4, 7-8 - Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Nabi Yesaya: "Sora aya anu ngagero di gurun keusik, 'Nyiapkeun jalan pikeun Gusti, jieun jalan anu lempeng pikeun Anjeunna. ... John nyarios ka jalma rea anu kaluar pikeun dibaptis ku anjeunna, "Eh turunan oray! Saha anu ngingetkeun anjeun kabur tina murka anu bakal datang? Hasilkeun buah anu saluyu sareng tobat."

John 1:20 Sarta anjeunna confessed, sarta henteu mungkir; tapi ngaku, Kami lain Kristus.

Yohanes Pembaptis ngaku yén anjeunna sanés Kristus, Mésias.

1: Nyaho saha anjeun sareng ngartos jati diri anu dipasihkeun ku Gusti.

2: Henteu narékahan pikeun janten anu sanés anjeun - mendakan kasugemaan dina rencana Allah pikeun kahirupan anjeun.

1: Mateus 3: 11-17 - mentri Yohanes Baptis ngeunaan ngabaptis jeung Nyiapkeun jalan pikeun Al Masih.

2: Pilipi 4:11-13 - Milarian kasugemaan dina kahoyong Allah pikeun kahirupan anjeun.

John 1:21 Jeung maranéhna nanya ka anjeunna, "Ku naon? Naha anjeun Elias? Sarta anjeunna saith, Kami henteu. Naha anjeun éta nabi? Sarta anjeunna ngawaler, Henteu.

Aya nu nanya ka Yohanes Jurubaptis naha manéhna téh nabi Élias atawa nabi nu dijangjikeun, sarta manéhna ngajawab henteu.

1) Rencana kasalametan Allah dina Perjanjian Lama sareng Anyar

2) Nyiapkeun jalan pikeun Yesus: Pelayanan Yohanes Pembaptis

1) Yesaya 40: 3-5 - Siapkeun jalan Gusti, lempengkeun di gurun jalan raya pikeun Gusti urang.

2) Lukas 7:24-27 - Nalika utusan Yohanes parantos angkat, Yesus mimiti nyarios ka jalma rea ngeunaan Yohanes, saurna, "Ku naon anjeun angkat ka gurun keusik? A reed oyag ku angin? Tapi naon anu anjeun kaluar pikeun ningali? Lalaki anu make baju lemes? Saleresna, jalma-jalma anu ngagem ageman sareng hirup mewah aya di pangadilan raja.

John 1:22 Tuluy maranehna nanya ka Anjeunna, Saha anjeun? supaya urang bisa méré jawaban ka nu ngutus urang. Naon anu anjeun nyarios ngeunaan diri anjeun?

John dipenta pikeun ngaidentipikasi dirina sareng ngajelaskeun tujuanana.

1. Urang kudu siap ngajelaskeun iman jeung tujuan hirup urang.

2. Urang kudu yakin kana jati diri urang Kristus.

1. Yesaya 43: 10-11 - "Anjeun saksi abdi," nyebutkeun Gusti, "jeung hamba abdi saha Kuring geus dipilih, nu bisa nyaho tur percaya Kami sarta ngarti yén Kami Anjeunna. Sateuacan kuring euweuh Allah kabentuk. moal aya deui sanggeus kuring.

2. Epesus 2:10 - Pikeun urang workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun beforehand, nu urang kudu leumpang di antarana.

Yohanes 1:23 Saur anjeunna, "Kami teh sora anu sasambat di gurun keusik, Lempengkeun jalan Pangeran," sakumaha ceuk Nabi Yesaya.

Yohanes Pembaptis ngumumkeun nubuat ti Yesaya, nyatakeun dirina sora anu ceurik di gurun pikeun ngalempengkeun jalan Gusti.

1. Panggilan Nabi Yohanes Pembaptis - Ngajalajah minuhan nubuat Yesaya.

2. Sora Allah di Padang - Mariksa wahyu Allah di tempat-tempat anu teu disangka-sangka.

1. Yesaya 40: 3-5 - Konteks nubuat kaeusi ku Yahya Baptis.

2. Mateus 3: 1-3 - proklamasi John ngeunaan tobat jeung baptisan di Walungan Yordan.

Yohanes 1:24 Anu diutus teh urang Parisi.

Ayat ieu nyatakeun yén jalma-jalma anu diutus ku urang Parisi ngalakukeunana pikeun aranjeunna.

1. Ngahirupkeun Iman urang kalawan Kandel: Diajar tina Conto Urang Parisi

2. Kakuatan Nyaksian: Nangtung Pikeun Anu Urang Percaya

1. Markus 2:16-17 - Jeung lamun scribes jeung Parisi nempo manéhna dahar jeung taxans jeung sinners, maranéhanana ngomong ka murid-murid, kumaha eta nu manéhna eates jeung drinketh jeung publicans jeung sinners?

2. Mateus 23:23 - Woe ka anjeun, scribes jeung Parisi, munafik! Pikeun anjeun mayar perpuluhan tina mint jeung anise jeung cummin, jeung geus disingkahkeun perkara weightier hukum, judgment, rahmat, jeung iman: ieu halah anjeun geus dipigawé, jeung teu ninggalkeun undone séjén.

John 1:25 Jeung maranéhna nanya ka manéhna, sarta ceuk manéhna, "Naha anjeun ngabaptis, lamun anjeun lain Kristus, atawa Elias, atawa nabi?"

Yohanes Pembaptis ditaros naha anjeunna ngabaptis upami anjeunna sanés Mésias, Élias atanapi nabi.

1. Kakuatan Baptisan: Ngajalajah Pentingna Misi Yohanes Pembaptis

2. Identitas Yohanes Jurubaptis jeung Kalungguhanana di Karajaan Sawarga

1. Mateus 3: 11-13 - "Kuring memang ngabaptis anjeun ku cai kana tobat: tapi manéhna nu datang sanggeus kuring leuwih kuat ti Kami, anu sapatu Kami teu pantes nanggung: anjeunna bakal ngabaptis anjeun ku Roh Suci, jeung ku Roh Suci. Seuneu: Anu kipasna aya dina panangan-Na, sareng anjeunna bakal ngabersihkeun lantaina, sareng ngumpulkeun gandumna kana kebon, tapi éta bakal kaduruk ku seuneu anu teu tiasa pareum."

2. Lukas 3: 15-17 - "Jeung nalika jalma anu di harepan, sarta sakabeh jalma mused dina haté maranéhna ngeunaan John, naha anjeunna teh Kristus, atanapi henteu; John ngawaler, nyebutkeun ka aranjeunna sadayana, Kuring memang ngabaptis anjeun kalawan. cai; tapi datang hiji leuwih kawasa ti Kami, kantétan tina sapatu kuring teu pantes pikeun ngabuka: Anjeunna bakal ngabaptis anjeun ku Roh Suci jeung seuneu: Anu kipas aya dina leungeun-Na, sarta anjeunna bakal sagemblengna ngabersihkeun lantai-Na, sarta bakal. Gandumna kumpulkeun kana palebahna; tapi gambutna bakal diduruk ku seuneu anu teu bisa dipareumkeun."

John 1:26 John ngawaler aranjeunna, paribasa, Kuring ngabaptis ku cai: tapi aya nangtung hiji diantara anjeun, saha anjeun teu nyaho;

Yohanes ngenalkeun Yesus salaku anu bakal ngabaptis ku Roh Suci.

1: Yesus anu masihan urang kakuatan pikeun disalametkeun.

2: Urang kedah percanten ka Yesus sareng nampi anjeunna salaku Jurusalamet urang.

1: Rasul 2:38-39 - "Tobat sareng dibaptis masing-masing dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa, sareng anjeun bakal nampi kurnia Roh Suci."

2: Rum 10: 9-10 - "Lamun anjeun ngaku ku sungut anjeun Gusti Yesus sareng percanten dina haté anjeun yén Allah parantos ngangkat Anjeunna tina maot, anjeun bakal disalametkeun."

YOHANES 1:27 Anjeunna teh, anu sumping sanggeus Kami, leuwih ti batan Kami, anu tali sapatuna ku Kami henteu pantes dicabut.

Petikan ieu ngajelaskeun kaagungan sareng kerendahan Yesus, sakumaha Yohanes Pembaptis ngaku yén anjeunna henteu pantes ngalaksanakeun tugas anu paling hina pikeun Yesus.

1. Jero Karendahan Hati: Ngartos Conto Yesus

2. Kaagungan Kaagungan: Ngaku Kaluhuran Yesus

1. Pilipi 2:5-8 - conto Yesus ngeunaan humility

2. Yesaya 9: 6-7 - hébat sarta preeminence Yesus '

YOHANES 1:28 Hal ieu dilakukeun di Betabara peuntaseun Yordan, tempat Yohanes ngabaptis.

Yohanes Pembaptis ngabaptis di Bétabara peuntaseun Walungan Yordan.

1. Kakuatan Baptisan: Kumaha Karya Yohanes Pembaptis Masih Relevan Kiwari

2. Pentingna Nuturkeun Panggero Allah: Palajaran Diajar ti Yohanes Jurubaptis

1. Mateus 3: 16-17, "Sanggeus Yesus dibaptis, Anjeunna angkat ti cai. Dina waktos anu sami langit dibuka, sareng anjeunna ningal Ruh Allah lungsur sapertos japati, turun ka Anjeunna. 17 Sareng Aya soara ti sawarga, kieu: 'Ieu teh Putra Kami, anu ku Kami dipikanyaah, Kami reueus ka Anjeunna.'"

2. Yesaya 40:3, "A sora nu ngagero: 'Di gurun keusik siapkeun jalan pikeun Gusti; nyieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang.'"

YOHANES 1:29 Poe isukna Yohanes ningali Yesus datang ka manehna, tuluy ngalahir, "Ieu teh Anak Domba Allah, anu ngaleungitkeun dosa dunya."

Yohanes Pembaptis ngakuan Yesus salaku Anak Domba Allah anu ngaleungitkeun dosa dunya.

1. "Anak Domba Allah: Kasalametan Ngaliwatan Yesus"

2. "Yohanes Jurubaptis: Saksi Satia"

1. Yesaya 53: 6 - Sadaya urang kawas domba geus Isro sesat; kami geus balik unggal hiji jalan sorangan; sarta PANGERAN geus diteundeun kana anjeunna iniquity urang sadayana.

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

John 1:30 Ieu anjeunna ngeunaan saha ceuk kuring, sanggeus kuring datang hiji lalaki anu leuwih pikaresep saméméh kuring: pikeun manéhna saméméh kuring.

Yohanes Pembaptis ngabuktikeun kaunggulan Yesus leuwih anjeunna.

1: Yesus langkung ageung ti urang sadayana

2: Yesus sumping sateuacan urang sadayana

1: Kolosa 1:15-17 Anjeunna teh gambar Allah anu teu katingali, anu cikal sadaya ciptaan. Pikeun ku Anjeunna sagala hal anu dijieun, di sawarga jeung di bumi, katempo jeung halimunan, boh tahta atawa dominions atawa pangawasa atawa otoritas-sagala hal dijieun ngaliwatan manéhna jeung pikeun manéhna. Sarta anjeunna sateuacan sagala hal, sarta di anjeunna sagala hal nahan babarengan.

2: Pilipi 2: 5-7 Pikiran ieu di antara anjeun, anu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanaos dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicepeng, tapi ngajantenkeun dirina henteu aya gunana, nyandak kasabaran. wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki.

John 1:31 Sareng kuring henteu terang anjeunna, tapi yén anjeunna kedah ditembongkeun ka Israil, janten kuring sumping ngabaptis ku cai.

Yahya Baptis sumping pikeun ngabaptis ku cai supados Yesus tiasa ditembongkeun ka Israil.

1: Yesus teh manifestasi asih jeung rahmat Allah.

2: Misi Yohanes Pembaptis nyaéta pikeun ngawula ka salaku utusan datangna Kristus.

1: Yesaya 40: 3-5 - A sora hiji nelepon: "Di gurun nyiapkeun jalan pikeun Gusti; Jieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang.

2: Malachi 3:1 - "Tingali, Kami bakal ngutus utusan Kami, anu bakal nyiapkeun jalan sateuacan kuring. Teras ujug-ujug Gusti anu anjeun milarian bakal sumping ka kuil-Na; utusan perjangjian, anu ku anjeun pikahoyong, bakal sumping," saur Gusti Nu Maha Kawasa.

John 1:32 Jeung John bared saksi, nyebutkeun, Kuring nempo Roh lungsur ti sawarga kawas manuk japati, sarta abode kana manéhna.

Yohanes Pembaptis nyaksian Roh Suci turun ti Surga kawas japati jeung resting kana Yesus.

1. Anugrah Roh Suci: Kumaha Allah Maparin Kakuatan Urang Pikeun Palayanan

2. Pentingna Baptisan Yesus: Era Anyar Kakuasaan Ilahi

1. Lukas 3:22 - "Jeung Roh Suci lungsur dina wujud ragana kawas japati kana Anjeunna, sarta datang hiji sora ti sawarga anu ngomong, "Anjeun teh Putra abdi tercinta; di Anjeun I am well pleased."

2. Rasul 2: 3-4 - "Lajeng aya mucunghul ka aranjeunna ibu dibagi, sakumaha tina seuneu, sarta hiji diuk dina unggal sahijina. Jeung maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci jeung mimiti nyarita ku basa sejen, salaku Roh. masihan aranjeunna ucapan."

John 1: 33 Sareng kuring henteu terang anjeunna, tapi anu ngutus kuring pikeun ngabaptis ku cai, anjeunna nyarios ka kuring, Anu anjeun bakal ningal Roh turun sareng tetep aya dina anjeunna, éta ogé anu ngabaptis ku Roh Suci. .

Yohanes Pembaptis teu ngakuan Yesus, tapi ku Allah ngawartoskeun yen hiji on saha manéhna nempo Roh turun sarta tetep éta hiji anu bakal ngabaptis ku Roh Suci.

1. Yesus, Anu Diurapi Anu Ngabaptis ku Roh Suci

2. Kakuatan Mikawanoh Al Masih

1. Yesaya 11: 2-3 - Roh Gusti bakal rest on anjeunna - Roh hikmah jeung pamahaman, Roh nasehat jeung kakuatan, Roh pangaweruh jeung sieun Gusti.

2. Rasul 2: 1-4 - Dina poé Pentecost, Roh Suci lungsur dina murid-murid dina bentuk basa seuneu.

John 1:34 Sareng kuring ningali, sareng ngabuktoskeun yén ieu Putra Allah.

Yohanes ngumumkeun Yesus salaku Putra Allah.

1. Allah geus nembongkeun Putra-Na ka dunya.

2. Yesus teh manifestasi cinta jeung rahmat Allah.

1. Rum 8:32 "Anjeunna anu henteu nyéépkeun Putra-Na sorangan, tapi masihan anjeunna pikeun urang sadayana-kumaha anjeunna henteu ogé, sareng anjeunna, masihan sagala hal ka urang?"

2. Galata 4: 4-5 "Tapi lamun fullness waktu geus datang, Allah ngutus Putra-Na, dilahirkeun ti awéwé, dilahirkeun di handapeun hukum, pikeun nebus jalma anu aya dina hukum, ku kituna urang bisa nampa nyoko salaku putra. ."

Yohanes 1:35 Poe isukna deui Yohanes jumeneng jeung dua murid;

Yohanes ngumumkeun datangna Mésias sareng ngajak tobat.

1. Ngakuan Datangna Al Masih jeung Nyiapkeun Kadatangan-Na

2. Nuturkeun Conto John ngeunaan Discipleship

1. Lukas 3: 3-6 - panggero John Baptis pikeun tobat

2. John 4: 1-3 - panggero Yesus ka murid-Na pikeun nuturkeun Anjeunna

YOHANES 1:36 Jeung neuteup ka Isa leumpang, tuluy ngalahir, “Ieu teh Anak Domba Allah!

Yohanes Pembaptis ningali Yesus leumpang sareng nyatakeun Anjeunna janten Anak Domba Allah.

1. Anak Domba Allah: Kurban Sampurna

2. Ningali Yesus: Panggero pikeun Percaya

1. Yesaya 53: 7 - "Anjeunna tertindas sarta afflicted, acan anjeunna henteu muka sungut-Na, anjeunna dipingpin kawas domba ka meuncit, sarta salaku domba saméméh shearers na jempe, jadi anjeunna teu muka sungut-Na. "

2. 1 Petrus 1: 18-19 - "Kanggo anjeun terang yén éta sanés ku barang-barang anu rusak sapertos pérak atanapi emas anjeun ditebus tina jalan hirup anu kosong anu diwariskeun ka anjeun ti karuhun anjeun, tapi ku getih anu berharga. Kristus, domba anu teu aya cacad atawa cacad."

John 1:37 Jeung dua murid ngadéngé manéhna nyarita, sarta maranehna nuturkeun Yesus.

Dua murid Yohanes ngadangu Yesus nyarios sareng milih nuturkeun Anjeunna.

1: Panggero Allah téh kawasa jeung bisa ngagerakkeun urang pikeun lampah.

2: Urang kudu milih naha urang bakal ngabales panggero Allah atawa teu malire.

1: Yesaya 6:8 - Saterusna kuring ngadéngé sora Gusti nyebutkeun, "Saha anu bakal Kami ngirim? Sareng saha anu badé angkat ka urang?" Jeung ceuk kuring, "Di dieu Kami. Kirim kuring!"

2: Lukas 9:23 - Lajeng anjeunna ngadawuh ka aranjeunna sadayana: "Saha-saha anu hayang jadi murid Kami, kudu mungkir dirina, sarta nyandak salib maranéhanana unggal poé sarta nuturkeun Kami."

John 1:38 Lajeng Yesus malik, sarta ningali maranéhna nuturkeun, sarta ngadawuh ka aranjeunna, "Naon anu anjeun pilari?" Ceuk maranehna ka Anjeunna, "Rabi, (anu ditarjamahkeun, Guru,) dimana anjeun cicing?"

Yesus naroskeun ka murid-murid naon anu dipilari ku aranjeunna, sareng aranjeunna naroskeun dimana Anjeunna cicing.

1: Urang kudu salawasna siap ngajawab panggero Yesus sarta daék nuturkeun Anjeunna.

2: Urang teu kudu sieun mun rendah haté nanya ka Yésus jeung ménta pituduh-Na.

1: Lukas 9:23 - Saur-Na ka aranjeunna sadayana, "Upami aya anu hoyong nyusul kuring, singkirkeun dirina, sareng manggul salibna unggal dinten, sareng nuturkeun kuring."

2: John 15: 4-5 - tetep di kuring, sareng kuring di anjeun. Salaku cabang teu bisa ngahasilkeun buah sorangan, iwal eta abide dina Vine nu; Anjeun moal bisa deui, iwal anjeun abide di Kami. Kami teh anggur, maraneh teh dahan-dahanna: Sing saha anu tetep aya dina Kami, jeung Kami di Anjeunna, tangtu ngahasilkeun loba buah;

John 1:39 Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Kadieu, tingali!" Aranjeunna sumping sareng ningali dimana anjeunna cicing, sareng cicing sareng anjeunna dina dinten éta: sabab éta kira-kira jam kasapuluh.

Yohanes ngondang dua muridna pikeun datang sarta ningali dimana anjeunna cicing, sarta aranjeunna tetep jeung anjeunna salila sésana poé.

1. Uleman Yesus: Hayu jeung Tingali

2. Abode jeung Kristus: tetep dina Gusti

lintas-

1. Mateus 11: 28-29 - Hayu ka Kami, sadaya anu labor jeung beurat sarat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, sarta anjeun bakal manggihan sésana pikeun jiwa anjeun.

2. John 15: 4-5 - Abide di kuring, jeung kuring di anjeun. Salaku dahan moal bisa ngahasilkeun buah ku sorangan, iwal eta abides dina Vine, atawa anjeun bisa, iwal mun abide di kuring. Kami anggur; anjeun dahan. Sing saha anu tetep di Kami jeung Kami di Anjeunna, nya eta anu bear loba buah, pikeun sajaba ti Kami anjeun teu bisa ngalakukeun nanaon.

John 1:40 Salah sahiji dua anu ngadéngé Yohanes nyarios, sarta nuturkeun anjeunna, nya éta Andreas, dulur Simon Petrus.

Andrew nyaéta salah sahiji ti dua anu ngadéngé ajaran Yohanes sarta milih nuturkeun anjeunna.

1: Urang kudu terbuka pikeun ngadéngé firman Allah jeung daék nuturkeun Anjeunna.

2: Urang bisa nempo conto Andréas ngeunaan kawani jeung daék nuturkeun Yésus.

1: Mateus 4:19 - "Saur-Na ka aranjeunna, Turutan Kami, sarta kuring baris ngajadikeun anjeun pamayang lalaki."

2: Yohanes 15:14 - "Maranéh téh sobat-sobat Kami, lamun ngalakonan naon-naon anu ku Kami paréntahkeun ka maraneh."

John 1:41 Anjeunna mimiti manggihan Simon lanceukna sorangan, sarta ngadawuh ka manehna, "Kami geus kapanggih Al Masih, nu hartina, diinterpretasi, Kristus."

Simon manggihan yén Yésus téh Mésias.

1. Kabungahan Ngabagikeun Warta Hadé

2. Saha Mésias?

1. Rasul 10:38 - "Kumaha Allah anointed Yesus urang Nasaret jeung Roh Suci jeung kakuatan; anu indit ngeunaan lakukeun alus, sarta penyembuhan sagala anu tertindas Iblis; pikeun Allah éta kalayan anjeunna."

2. Yesaya 9: 6-7 - "Kanggo urang murangkalih dilahirkeun, pikeun urang dipasihan putra: sareng pamaréntahan bakal aya dina taktak-Na: sareng namina bakal disebat Endah, Penaséhat, Gusti anu Maha Kawasa, anu langgeng. Rama, Pangéran Damai, tina ningkatna pamaréntahan sareng katengtreman moal aya tungtungna, dina tahta Daud, sareng karajaan-Na, pikeun maréntahkeun, sareng netepkeunana ku pangadilan sareng kaadilan ti ayeuna dugi ka salamina. . Geuning Gusti Nu Maha Kawasa bakal ngalaksanakeun ieu."

Yohanes 1:42 Anjeunna dibawa ka Yesus. Jeung nalika Yesus beheld anjeunna, anjeunna ngadawuh, Anjeun Simon putra Jona: Anjeun bakal disebut Cephas, nu hartina, Batu.

Yohanes ngenalkeun Simon ka Yésus, sarta Yésus méré ngaran ”Kepas” nu hartina ”batu”.

1: Yésus boga kakuatan pikeun méré urang jati diri nu anyar, jeung jati diri éta leuwih kuat ti batan ngaran nu aya di bumi.

2: Yesus nawiskeun urang yayasan anu aman, teu sual naon anu urang kapungkur.

1: Yesaya 28:16 - Ku sabab kitu kieu timbalan PANGERAN Allah, "Behold, Kami hiji anu geus nempatkeun salaku pondasi di Sion, hiji batu, hiji batu diuji, hiji batu cornerstone mulia, tina pondasi pasti: saha anu percaya moal. buru-buru.

2: Mateus 7:24-25 - "Sing saha anu ngadangu ieu kecap kuring sareng ngalaksanakeunana, bakal sapertos jalma anu wijaksana anu ngawangun bumina dina batu. Jeung hujan turun, jeung caah datang, jeung angin blew jeung ngéléhkeun dina imah eta, tapi teu ragrag, sabab geus diadegkeun dina batu.

John 1:43 Poe isukna Yesus rek indit ka Galilea, sarta manggihan Pilipus, sarta ngadawuh ka manéhna, Turutan Kami.

Yesus nyauran Pilipus pikeun nuturkeun Anjeunna.

1: Nuturkeun Yesus hartina neangan Anjeunna kahiji dina sagala hal.

2: Taat ka Yésus penting pisan pikeun tumuwuh iman urang.

1: Mateus 6:33 - "Tapi milari heula karajaan-Na sareng kabeneran-Na, sareng sadayana ieu bakal dipasihkeun ka anjeun ogé."

2: Rum 12: 2 - "Ulah saluyu jeung pola dunya ieu, tapi robah ku renewing pikiran anjeun. Teras anjeun bakal tiasa nguji sareng nyatujuan naon pangersa Allah — pangersa-Na anu saé, pikaresepeun sareng sampurna."

Yohanes 1:44 Ayeuna Pilipus urang Betsaida, kota Andreas jeung Petrus.

Pilipus, salah sahiji murid asli, asalna ti Betsaida.

1. Pentingna Komunitas: A Study of Philip

2. Kakuatan Ondangan: Kumaha Yesus Nyauran Pilipus

1. Mateus 4:18-20 - Nalika Yesus ningali dua sadulur, Simon (Peter) jeung Andrew, fishing di sisi laut, Anjeunna disebut aranjeunna nuturkeun Anjeunna.

2. Lukas 5:1-11 - Yesus ngajak Simon (Peter) jeung para sahabatna ka lauk di tempat béda, dimana maranéhna nyekel hiji kaayaanana lauk.

John 1:45 Pilipus manggihan Natanael, sarta ngadawuh ka anjeunna, "Kami geus kapanggih anjeunna, ngeunaan saha Musa dina Toret, jeung nabi ditulis, Yesus urang Nasaret, putra Yusup."

Pilipus nyarioskeun ka Natanael yén aranjeunna mendakan Yesus urang Nasaret, putra Yusup, anu ditulis ku Musa sareng nabi-nabi dina Toret.

1. Yesus teh minuhan prophecies tina Perjanjian Old.

2. Yésus téh Mésias nu dijangjikeun ti Nasarét.

1. Yesaya 7:14 - Ku sabab eta Gusti sorangan bakal masihan anjeun tanda; Behold, parawan bakal nyandung, sarta ngalahirkeun putra, sarta bakal nelepon ngaranna Immanuel.

2. Mika 5:2 - Tapi thou Betlehem Ephratah, sanajan anjeun saeutik diantara rébuan Yuda, acan kaluar ti thee bakal manéhna datang kaluar ka kuring nu bakal jadi pangawasa di Israil; anu kaluarna geus ti baheula, ti kalanggengan.

YOHANES 1:46 Saur Natanael, "Naha aya anu hade ti Nasaret?" Philip saith ka manéhna, Hayu jeung tingali.

Natanael boga mamang ngeunaan Yesus asalna ti Nasaret, tapi Pilipus ngabejaan manehna "Hayu jeung tingali" keur dirina.

1. "Kadieu sareng Tingali: Nyaksian Kahadéan Yesus"

2. "Naha Aya Anu Anu Hadé Ti Nasaret?: Nungkulan Karaguan ku Iman"

1. James 1: 5-8 - "Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan ka sadaya liberally sarta tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun ka manehna"

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus ka jalma anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

YOHANES 1:47 Yesus ningali Natanael sumping ka anjeunna, sarta ngadawuh ngeunaan anjeunna, "Tuh urang Israil leres pisan, anu teu aya tipu daya!"

Yésus muji Natanaél lantaran kajujuran jeung integritasna.

1. Haté Jujur: Hirup kalawan Integritas

2. Janten Lalaki Kecap anjeun: Kakuatan Nedunan Janji

1. Paribasa 10:9 - "Sing saha walks dina integritas walks aman, tapi saha anu nyieun jalan bengkok bakal kapanggih kaluar."

2. Lukas 6:45 - "Jalma alus kaluar tina harta hade haténa ngahasilkeun alus, sarta jalma jahat kaluar tina harta jahat na ngahasilkeun jahat, pikeun kaluar tina kaayaanana jantung sungut-Na speaks."

YOHANES 1:48 Natanael naros ka Anjeunna, "Ti mana anjeun terang ka abdi?" Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka manéhna, Saméméh éta Pilipus nyauran anjeun, nalika anjeun handapeun tangkal anjir, kuring nempo anjeun.

Natanael kagum pisan mendakan yén Yesus terang anjeunna sateuacan Pilipus sumping nyauran anjeunna. Yésus ningali manéhna waktu keur aya di handapeun tangkal kondang, sarta Natanaél ngakuan yén Yésus téh Mésias anu dijangjikeun.

1. Pangaweruh Allah leuwih gede ti urang sorangan.

2. Yésus téh Mésias nu dijangjikeun.

1. Jabur 139: 1-2 - "O PANGERAN, Anjeun geus searched kuring sarta dipikawanoh kuring! Anjeun terang iraha kuring diuk turun jeung nalika kuring naek nepi; Anjeun discern pikiran kuring ti kajauhan."

2. John 14: 6 - "Yesus ngadawuh ka manehna, "Kami jalan, jeung bebeneran, jeung kahirupan. Taya sahijieun datang ka Rama iwal ngaliwatan kuring."

Yohanes 1:49 Natanael ngawaler, saurna, "Rabi, Gusti teh Putra Allah; Anjeun teh Raja Israil.

Natanael nyatakeun Yesus salaku Putra Allah sareng Raja Israil.

1: Yesus teh Raja Raja-raja jeung Gusti Nu Maha Kawasa

2: Girang dina Wewenang Yesus

1: Kolosa 2: 9-10 - Pikeun di anjeunna sakabeh fullness of déwa dwells ragana, jeung anjeun geus kaeusi dina anjeunna, anu kapala sagala aturan jeung otoritas.

2: Pilipi 2:11 - jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

Yohanes 1:50 Yesus ngawaler ka manehna, "Ku sabab ceuk Kami ka anjeun, Kuring nempo anjeun handapeun tangkal anjir, anjeun percanten?" anjeun bakal ningali hal-hal anu langkung ageung tibatan ieu.

Yesus memproklamirkan yén manéhna geus katempo Natanael handapeun tangkal anjir, sarta yén manéhna bakal ningali hal malah leuwih gede.

1. Iman ka Yesus nungtun urang kana kahirupan anu langkung ageung.

2. Percaya ka Yesus sareng anjeun bakal ngalaman langkung seueur tibatan anu anjeun bayangkeun.

1. Yesaya 11: 6-9 - ajag ogé bakal Huni jeung domba, jeung macan tutul bakal ngagolér jeung nak; jeung anak sapi jeung maung ngora jeung fatling babarengan; jeung budak leutik bakal mingpin maranehna.

2. Jabur 34: 8 - O rasa jeung tingali yen Gusti teh alus: rahayu éta lalaki anu trusts di Anjeunna.

John 1:51 Saur anjeunna ka anjeunna, Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, Anjeun bakal ningali langit muka, sarta malaikat-malaikat Allah naek-turun kana Putra Manusa.

Yohanes nyarios ka Natanael sareng nyarioskeun ka anjeunna yén anjeunna bakal ningali langit muka sareng malaikat-malaikat Allah naek sareng turun ka Putra Manusa.

1. "Sawarga Buka: Jangji Kristus"

2. "Malaikat Allah: Naek jeung Mudun"

1. Ibrani 1:14 - "Naha aranjeunna henteu sadayana roh anu ngaladénan anu diutus pikeun ngawula pikeun jalma-jalma anu bakal nampi kasalametan?"

2. Lukas 2:15 - "Nalika malaikat geus ninggalkeun aranjeunna sarta Isro ka sawarga, anu angon ceuk hiji ka nu séjén, "Hayu urang balik ka Betlehem jeung ningali hal ieu geus kajadian, nu Gusti geus ngawartoskeun kami ngeunaan."

John 2 recounts carita mujijat munggaran Yesus dina hiji pernikahan di Kana jeung cleansing-Na tina Bait Allah di Yerusalem.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yésus, indungna Mariam, jeung murid-murid-Na ngahadiran pernikahan di Kana. Waktu maranéhna béak anggur, Maryam bébéja ka Yésus. Sanajan mimitina ngarespon yen waktu-Na tacan datang, Anjeunna maréntahkeun pagawé pikeun ngeusian genep kendi batu ku cai. Nalika aranjeunna narik sababaraha sareng dibawa ka anu gaduh banquet, anjeunna mendakan yén éta janten anggur anu saé. Ieu mujijat Yesus munggaran kacatet nembongkeun kamulyaan-Na ngarah murid-murid percaya ka Anjeunna (Yohanes 2:1-11).

Alinea 2: Sanggeus kitu, Anjeunna lungsur ka Kapernaum jeung murid-murid indung-Na, sarta murid-murid indung-Na cicing di dinya sababaraha poé, tapi nalika Paska Yahudi ngadeukeutan naék ka Yerusalem (Yohanes 2:12-13). Di Yerusalem Anjeunna mendakan jalma-jalma anu ngajual domba japati, batur-batur linggih dina méja silih tukeur artos. Eureun jadikeun imah Bapa jadi pasar!' minuhan nubuat markisa zeal imah anjeun bakal meakeun kuring (Yohanes 2: 14-17).

Ayat ka-3: Urang Yahudi tuluy menta tanda ka Anjeunna pikeun ngabenerkeun naon-naon anu geus dilakukeun ku Anjeunna. Salaku jawaban, Isa ngadawuh 'Rusak Bait Allah ieu Kami bakal ngadegkeun deui tilu poé.' Aranjeunna panginten Anjeunna ngarujuk kuil fisik anu diwangun ku opat puluh genep taun, tapi nyarioskeun ngeunaan makna awakna janten jelas saatos kabangkitan nalika murid-murid émut naon anu anjeunna nyarioskeun kana kecap-kecap anu diucapkeun ku Yesus (Yohanes 2:18-22). Bab éta nyimpulkeun yén seueur jalma anu ningali tanda-tanda anu dilakukeun salami festival Paska anu dipercaya, tapi henteu percanten ka dirina sorangan sabab terang yén sadaya jalma henteu peryogi kasaksian ngeunaan umat manusa sabab terang naon anu aya dina unggal jalma anu nunjukkeun pangaweruh anu terang ati manusa iman deet dumasar kana mujijat waé. (Yohanes 2:23-25).

John 2:1 Jeung poé katilu aya nikah di Kana di Galilea; sareng ibu Yesus aya di dinya:

Yesus ngahadiran nikah di Kana di Galilea jeung indungna hadir.

1. Pentingna kulawarga: Yésus méré waktu pikeun ngahadiran acara kulawarga penting, sanajan di tengah palayanan-Na.

2. Kabungahan perkawinan: Yésus ngahadiran pésta nikah di Kana, némbongkeun persetujuan jeung berkah-Na kana perkawinan.

1. Kolosa 3: 12-14 - "Ku kituna, sakumaha anu dipilih ku Allah, anu suci sareng dipikacinta, manah welas asih, kahadean, rendah haté, lemah lembut, sareng kasabaran, silih asuh, sareng upami aya anu ngawadul ka anu sanés, dihampura. masing-masing; sakumaha Gusti geus ngahampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura. Sareng di luhur sadayana ieu ngagem cinta, anu ngahijikeun sadayana dina harmoni anu sampurna.

2. Epesus 5: 25-33 - "Salaki, cinta pamajikan anjeun, sakumaha Kristus dipikacinta gareja sarta masihan dirina nepi ka dirina, yén manéhna bisa sanctify dirina, sanggeus cleansed dirina ku ngumbah cai jeung kecap, ku kituna manéhna bisa. nampilkeun garéja ka dirina dina splendor, tanpa noda atawa wrinkles atawa hal saperti, yén manéhna bisa jadi suci jeung tanpa cacad. Dina cara nu sarua salaki kudu cinta pamajikan maranéhanana salaku awak sorangan. Anu mikanyaah pamajikanana nyaah ka dirina. Pikeun euweuh hiji pernah hated daging sorangan, tapi nourishes jeung cherishes eta, sagampil Kristus teu gareja, sabab urang anggota awak-Na. "Ku sabab eta lalaki bakal ninggalkeun bapana jeung indungna sarta tetep pageuh ka pamajikanana, sarta duanana bakal jadi hiji daging." misteri ieu profound, sarta Kuring keur nyebutkeun yen eta nujul kana Kristus jeung gareja. Tapi, masing-masing kudu nyaah ka pamajikan saperti dirina sorangan, jeung pamajikan kudu ngahargaan ka salakina.”

Yohanes 2:2 Yesus jeung murid-murid-Na ditimbalan ka pesta.

Yésus jeung murid-muridna diondang kana hiji pernikahan.

1. Pentingna celebrating moments dina kahirupan.

2. Pentingna janten bagian tina riungan masarakat.

1. Pandita 3:4 - "A waktu keur ceurik, jeung waktu pikeun seuri; hiji waktu pikeun ngungun, sarta hiji waktu pikeun tari."

2. Lukas 15:25 - "Ayeuna putra kokolotna éta di sawah, sarta sakumaha anjeunna sumping na Drew deukeut ka imah, manéhna ngadéngé musik jeung nari."

John 2: 3 Sareng nalika aranjeunna hoyong anggur, ibu Yesus nyarios ka anjeunna, "Maranéhna teu gaduh anggur."

Petikan ieu nyaritakeun carita Yesus ngarobah cai jadi anggur dina hiji pernikahan di Kana di Galilea.

1: Kaajaiban Yesus: The Power of a Kahirupan Robah

2: Kakuatan Iman: Yesus sareng Kawinan di Kana

1: Mateus 9:29 - "Salajengna Anjeunna nyabak panon aranjeunna, saurna, "Numutkeun iman anjeun, janten ka anjeun."

2: Rum 15:13 - "Ayeuna muga-muga Allah anu ngarep-ngarep bakal ngeusian anjeun kalayan sagala kabagjaan sareng katengtreman dina iman, supados anjeun tiasa ngalimpahkeun harepan ku kakawasaan Roh Suci."

Yohanes 2:4 Yesus ngadawuh ka manehna, "Awewe, naon urusan Kami jeung maneh?" jam tambang can datang.

Yesus rebukes pamundut pikeun mujijat ti hiji awéwé, sakumaha jam-Na can datang.

1. Kakuatan Kasabaran: Diajar ti Yesus pikeun Ngadagoan Waktos anu Tepat

2. Percaya kana Waktuna Allah: Nyaho yén Rencana-Na Sampurna

1. Siloka 20:22 - "Ulah ngomong, 'Kuring bakal mayar anjeun balik pikeun kasalahan ieu!' Antosan Gusti, sareng anjeunna bakal nyalametkeun anjeun."

2. 1 Peter 5: 7 - "Matak sagala kahariwang anjeun on anjeunna sabab anjeunna paduli keur anjeun."

Yohanes 2:5 Ceuk indungna ka para palayan, “Sakur anu diomongkeunana ka maraneh, laksanakeun.

Petikan ieu nyorot pentingna taat kana paréntah Yésus.

1: Urang kudu percaya jeung taat kana kahoyong Allah, sanajan hésé.

2: Yésus téh pantes pikeun taat jeung iman urang.

1: Deuteronomy 30:20 - "Cinta ka Gusti Allah anjeun, nurut kana sora-Na, sarta nempel ka Anjeunna. Pikeun anjeunna hirup anjeun sarta panjang poé anjeun."

2: Ibrani 11: 6 - "Tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun Gusti, sabab saha waé anu sumping ka Anjeunna kedah percanten yén Anjeunna aya sareng yén anjeunna ngaganjar jalma anu leres-leres milarian anjeunna."

John 2: 6 Jeung aya dipasang genep pot cai tina batu, nurutkeun cara nyucikeun urang Yahudi, ngandung dua atawa tilu firkins unggal.

Dina Yohanes 2:6, Yésus ngalakukeun mujijat dina hiji pernikahan di Kana di Galilea ku cara ngarobah cai jadi anggur. Aya genep kendi cai batu, masing-masing boga dua atawa tilu firkins cai.

1. Yesus salaku Pagawe Mujijat: Pamariksaan Yohanes 2:6

2. Panyadiaan Allah dina Waktos Kabutuhan: Pangajaran Yohanes 2:6

1. Yesaya 55: 1 - "Hayu, sakabeh anjeun anu haus, datang ka cai; jeung anjeun anu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar!"

2. John 7: 37-38 - Dina dinten panungtungan sarta greatest festival, Yesus ngadeg sarta ngadawuh dina sora tarik, "Sing saha anu halabhab datang ka Kami jeung nginum. Sing saha anu percaya ka Kami, sakumaha anu geus disebutkeun dina Kitab Suci, bakal ngocor ti jero maranehna walungan-walungan cai anu hirup."

Yohanes 2:7 Yesus ngadawuh ka maranehna, Eusian eta kendi ku cai. Jeung maranéhna ngeusi aranjeunna nepi ka penggir.

Yesus marentahkeun ka abdi-abdi pikeun ngeusian kendi cai nepi ka pinuh.

1. "Kakuatan Ta'at: Ngeusian Kendi Cai"

2. "Kalimpahan Allah: Ngeusian Pot Cai nepi ka Brim"

1. Mateus 7:24-27 - "Ku sabab eta sing saha ngadenge ieu paribasa Kami, sarta ngalakukeun eta, Kami bakal liked anjeunna jeung hiji lalaki wijaksana, anu ngawangun imahna dina batu: Jeung hujan turun, jeung caah datang, sarta. Angin ngagelebug, ngagelebug ka eta imah, teu rubuh, sabab diadegkeun dina batu karang. Sing saha anu ngadenge omongan Kami, tapi teu ngalakonanana, bakal disaruakeun jeung jelema bodo, anu nyieun imahna. Dina pasir: Jeung hujan turun, sarta caah datang, sarta angin ngahiliwir, sarta neunggeul kana eta imah, sarta eta rubuh, sarta eta pisan rubuh."

2. James 1:22 - "Tapi jadi ye doers tina kecap, jeung teu hearers wungkul, deceiving selves Anjeun sorangan."

Yohanes 2:8 Saur-Na deui, “Ayeuna tarik kaluar, serahkeun ka gupernur pesta.” Jeung maranéhna bulistir eta.

John 2: 8 nyimpulkeun Yesus nyarios ka murid-murid-Na nyandak sababaraha cai anu parantos dirobah jadi anggur sareng dikirimkeun ka gupernur pesta.

1. Yesus Salawasna Siap Nyadiakeun: Teu sual kaayaan, Yesus salawasna siap nyadiakeun jeung nulungan urang.

2. Kakawasaan Yésus: Yésus boga kawasa pikeun ngalakukeun hal-hal mujijat jeung bisa nyadiakeun naon-naon nu urang butuhkeun.

1. Yesaya 55: 1 - "Hayu, sakabeh anjeun anu haus, datang ka cai; jeung anjeun anu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa ongkos."

2. Mateus 11:28 - "Hayu ka Kami, sakabeh anjeun anu weary jeung burdened, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana."

John 2: 9 Nalika kapala pesta parantos ngaraosan cai anu janten anggur, sareng henteu terang ti mana asalna: (tapi para palayan anu nyiram cai terang;) gupernur pesta nyauran panganten lalaki,

Gubernur pésta éta kaget ku transformasi cai janten anggur sareng teu terang sumberna.

1. Allah tiasa ngadamel mujijat dina kahirupan urang upami urang tetep satia kana kersa-Na.

2. Urang kudu siap nangtung di sisi Allah sanajan dunya sabudeureun urang teu ngarti jalan-Na.

1. John 10:30 - Kuring jeung Bapa mah hiji.

2. Mateus 17:20 - Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Kusabab iman saeutik Anjeun. Pikeun sabenerna mah nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman kawas hiji sisikian mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, 'Pindah ti dieu ka di dinya, 'sarta bakal pindah, sarta euweuh moal mungkin pikeun anjeun.

John 2:10 Saur anjeunna ka anjeunna, Unggal lalaki mimitina nangtukeun anggur alus; jeung lamun lalaki geus well mabok, mangka nu leuwih goreng: tapi Anjeun geus diteundeun anggur alus nepi ka ayeuna.

Petikan Yesus ngarobah cai kana anggur dina hiji pernikahan jeung eta teh anggur pangalusna nu geus dilayanan di kawinan.

1. Kakuatan Yesus dina Kahirupan urang - Kumaha Yesus tiasa ngalakukeun anu mustahil dina kahirupan urang

2. The Wonders of God - Kumaha Gusti jalan dina cara misterius

1. Daniel 3:17-18 - Sadrakh, Mesakh, jeung Abednego nolak sujud ka brahala Nebukadnesar.

2. Budalan 14:13-14 - Nalika Allah ngabagi Laut Beureum sangkan urang Israil bisa ngaliwatan aman.

John 2:11 Ieu mimiti mujijat Yesus dipigawé di Kana di Galilea, sarta manifested mudik kamulyaan-Na; murid-murid-Na percaya ka Anjeunna.

Yesus mimiti nembongkeun kamulyaan-Na di Kana di Galilea ngaliwatan mujijat kahiji-Na, sarta murid-murid percaya ka Anjeunna.

1. Daya Ajaib Yesus sareng Kakuatan Iman

2. Kamulyaan Allah diungkabkeun dina Yesus

1. Ibrani 11: 1 "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. John 14:11 "Percanten ka abdi yen Kami di Rama jeung Rama aya dina kuring, atawa nu sejenna percaya kana akun karya sorangan."

Yohanes 2:12 Sanggeus kitu Anjeunna lungsur ka Kapernaum, indungna, dulur-dulurna, jeung murid-murid-Na;

Isa jeung murid-murid-Na indit ka Kapernaum sanggeus kawinan di Kana jeung cicing sababaraha poé.

1: Yésus jeung murid-muridna nunjukkeun pentingna waktu babarengan salaku kulawarga jeung masarakat.

2: Yésus ngajarkeun urang pikeun rendah haté jeung béréhan ku cara nuturkeun conto-Na pikeun ngabungahkeun batur.

1: Epesus 4: 2-3 - "Kalayan sagala karendahan sareng lemah lembut, kalayan kasabaran, silih asih sareng silih asih, daek ngajaga persatuan Roh dina beungkeutan katengtreman."

2: Kolosa 3:13 - "Sing silih tabah, silih hampura, upami aya di antara anjeun anu ngawadul ka batur. Hapunten sakumaha Gusti ngahampura anjeun."

Yohanes 2:13 Paska urang Yahudi geus deukeut, Yesus angkat ka Yerusalem.

Petikan ngabahas Yesus angkat ka Yerusalem pikeun Paska Yahudi.

1. "Kakuatan Yesus - Carita Paska"

2. "Harti Paska Yahudi sareng Pentingna dina Kahirupan Yesus"

1. Lukas 22:15 - "Jeung cenah ka aranjeunna, kalawan kahayang Kuring geus dihoyongkeun dahar Paska ieu sareng anjeun saméméh kuring sangsara."

2. Budalan 12: 1-14 - "Bulan ieu bakal ka anjeun awal bulan: eta bakal jadi bulan kahiji taun ka anjeun. Nyarioskeun ka sakumna jamaah Israil, saurna, Dina dinten kasapuluh bulan ieu aranjeunna kedah nyandak masing-masing anak domba, nurutkeun kulawarga karuhunna, hiji anak domba pikeun hiji imah."

YOHANES 2:14 Di Bait Allah kapanggih jelema-jelema anu ngajual sapi, domba jeung japati, jeung tukang-tukang nuker duit linggih.

Yesus angered ku kagiatan komérsial di Bait Allah jeung drive kaluar sakabeh jalma nu kalibet.

1. Yesus nelepon urang jadi stewards of Allah House jeung ngajaga eta ti keur desecrated.

2. Bait Allah kudu jadi tempat ibadah jeung kahormatan, lain pasar.

1. Mateus 21: 12-13 - Yesus asup ka Bait Allah jeung ngusir sakabeh nu meuli jeung ngajual.

2. Yesaya 56:7 - Bait Allah mangrupakeun tempat solat pikeun sakabéh bangsa.

John 2:15 Jeung sanggeus manéhna nyieun scourge tina tali leutik, manéhna drove maranéhanana kabéh kaluar Bait Allah, jeung domba jeung sapi; jeung tuang duit changer ', jeung overthrew tabel;

Yesus ngabersihkeun Bait Allah tina korupsi.

1: Iman anu sajati lain ngeunaan materialisme, tapi ngeunaan hirup anu bener sareng adil.

2: Yesus nunjukkeun yén Bait Allah mangrupikeun tempat kasucian sareng kasucian sareng kedah dihargaan sapertos kitu.

1: Mateus 21: 12-13 - Yesus lebet ka Bait Allah sareng ngusir jalma-jalma anu jual beuli di dinya, saurna, "Aya Kitab Suci: 'Imah Kami bakal tempat sembahyang,' tapi ku anjeun parantos ngajantenkeun éta "tanah tempat pangbaktian." garong.'”

2: Yesaya 56:7 - "Ieu bakal Kami bawa ka gunung Kami anu suci, sareng masihan aranjeunna kabungahan di bumi doa kuring. Kurban beuleuman jeung kurban-kurban maranehna bakal ditarima dina altar Kami; pikeun imah Kami bakal disebut imah sembahyang pikeun sakabeh bangsa."

John 2:16 Jeung cenah ka nu ngajual japati, "Cabut ieu ti dieu; ulah nyieun imah Rama Kami imah dagangan.

Petikan ieu ngajelaskeun amarah Yesus ka para padagang anu ngajual japati di Bait Allah sareng paréntah-Na ka aranjeunna nyandak daganganana.

1. Pasrah ka Pangéran Yesus: Kumaha Rupana?

2. Ngabales Yesus kalawan Taat tur Hormat.

1. 1 Corinthians 10:31 - Ku kituna, naha anjeun dahar atawa nginum, atawa naon bae anu anjeun lakukeun, ngalakukeun sagala pikeun kamulyaan Allah.

2. Mateus 6:24 - Taya sahijieun bisa ngawula ka dua Masters, pikeun boh anjeunna bakal hate hiji jeung mikanyaah nu séjén, atawa anjeunna bakal devoted ka hiji jeung hina lianna. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung duit.

Yohanes 2:17 Murid-murid-Na inget yen aya tulisan, "Kaanginan ka imah maneh geus ngahakan kuring."

Murid-murid inget kana sumanget Yesus pikeun imah Allah.

1. Kakuatan Zeal jeung Gairah pikeun Bait Allah

2. Peran Murid-murid dina Nginget-nginget jeung Ngahirupkeun Naon Anu Diajarkeun ku Yésus

1. Jabur 69: 9 - "Kanggo zeal pikeun imah anjeun geus dihakan kuring, jeung hinaan jalma anu ngahina anjeun geus fallen on kuring."

2. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold. , Kami salawasna jeung anjeun, nepi ka ahir jaman.”

John 2:18 Tuluy urang Yahudi ngawaler ka anjeunna, "Naon tanda anu anjeun tunjukkeun ka kami, ningali yén anjeun ngalakukeun hal-hal ieu?"

Wewenang Yesus ditantang ku urang Yahudi.

1: Urang kudu boga iman dina otoritas Yesus luhureun sakabeh sejenna.

2: Urang kudu yakin yén karya Yésus téh bener jeung kuat.

1: Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupikeun substansi tina hal-hal anu dipiharep, bukti tina hal-hal anu teu katingali.

2: John 15: 7 - Lamun anjeun abide di Kami, jeung kecap abide di anjeun, anjeun bakal ménta naon anjeun bakal, sarta eta bakal dilakukeun ka anjeun.

John 2:19 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka aranjeunna, "Rusak Bait Allah ieu, sarta dina tilu poé Kuring baris ngahudangkeun deui.

Yésus nunjukkeun kakawasaan ilahi-Na ku jangji baris ngawangun deui Bait Allah dina tilu poé.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Yesus nunjukkeun Wewenang-Na

2. Kaajaiban Kabangkitan: Naon anu Ditunjukkeun ku Yesus Ngeunaan Kahirupan Saatos Maot

1. Mateus 28: 6 - "Anjeunna teu di dieu, sabab geus risen, sakumaha cenah. Hayu, tingali tempat dimana Gusti iklas."

2. Ibrani 4:15 - "Kanggo urang teu boga Imam Agung anu teu bisa sympathize jeung kelemahan urang, tapi Hiji anu geus tempted dina sagala hal sakumaha kami, acan tanpa dosa."

Yohanes 2:20 Ceuk urang Yahudi, “Opat puluh genep taun ieu Bait Allah diadegkeun, naha ku maneh rek diadegkeun deui dina tilu poe?

Urang Yahudi teu percaya yén Yésus bisa ngawangun deui Bait Allah dina tilu poé.

1: Yesus leuwih kawasa ti nu bisa urang bayangkeun, sarta pangabisa-Na ngawangun Bait Allah dina tilu poe nembongkeun kakawasaan-Na.

2: Urang teu kudu buru-buru cangcaya kana kakawasaan Allah, sabab Mantenna bisa ngalakukeun leuwih ti nu bisa dibayangkeun.

1: Yesaya 40:28-31 - Naha anjeun henteu terang? Dupi anjeun teu uninga? PANGERAN teh Allah nu langgeng, Nu Nyipta tungtung bumi. Anjeunna henteu pingsan atanapi bosen; pangartina teu kapaluruh. Anjeunna masihan kakuatan ka anu pingsan, sareng anu teu gaduh kakuatan anjeunna ningkatkeun kakuatan. Komo nonoman bakal pingsan jeung jadi weary, jeung lalaki ngora bakal ragrag exhausted; tapi maranéhanana anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris Gunung nepi jeung jangjang kawas garuda; maranehna bakal lumpat jeung teu bosen; maranehna bakal leumpang jeung teu pingsan.

2: Mateus 19:26 - Yesus neuteup ka aranjeunna sarta ngadawuh, "Ku manusa ieu mustahil, tapi ku Allah sagala hal mungkin."

John 2:21 Tapi anjeunna spoke ngeunaan Bait awak-Na.

Yesus nyarioskeun kuil awakna, ngalambangkeun pangorbanan pamungkas-Na pikeun umat manusa.

1. Kurban Pangageungna: Awak Yesus salaku Bait Allah

2. Harti Kecap-kecap Yesus: Bait Awak-Na

1. Epesus 2: 19-22 - Anjeun geus lain urang asing jeung asing, tapi sasama warga jeung para wali jeung anggota kulawarga Allah.

2. Ibrani 10:19-20 - Ku alatan éta, baraya, saprak urang boga kapercayaan pikeun asup ka tempat suci ku getih Yesus, ku jalan anyar jeung hirup nu dibuka pikeun urang ngaliwatan curtain nu.

Yohanes 2:22 Ku sabab eta, nalika Anjeunna gugah tina pupusna, murid-murid-Na inget yen Anjeunna geus ngadawuh kieu ka aranjeunna; jeung maranehna percaya Kitab Suci, jeung kecap nu Yesus geus ngomong.

Petikan ieu nyarioskeun kumaha murid-murid percaya kana Kitab Suci sareng kecap-kecap Yesus saatos Anjeunna gugah tina maot.

1. Yesus Dibangkitkeun: Kakuatan Kapercayaan Satia

2. Kabangkitan Yesus: Tobat sareng Hirup Ngaliwatan Iman

1. Rum 10: 9-10 - "Éta lamun ngaku kalawan sungut anjeun, 'Yesus teh Gusti,' jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna tina maot, anjeun bakal disimpen. Pikeun éta kalayan haté anjeun anu percaya sareng diyakinkeun, sareng ku sungut anjeun ngaku sareng disalametkeun."

2. Rum 6: 4-5 - "Ku kituna urang dikubur kalawan anjeunna ngaliwatan baptisan kana maot dina urutan yén, sagampil Kristus geus diangkat ti nu maraot ngaliwatan kamulyaan Rama, urang ogé bisa hirup hiji kahirupan anyar. Sabab lamun urang geus ngahiji jeung Mantenna dina pupusna saperti Anjeunna, tangtu urang oge bakal ngahiji jeung Mantenna dina pihudangeunana kawas Mantenna.”

John 2:23 Ayeuna nalika anjeunna aya di Yerusalem dina Paska, dina poe pesta, loba anu percaya ka ngaranna, nalika aranjeunna ningali mujijat anu anjeunna laksanakeun.

Seueur anu percaya ka Yesus nalika ningali mujijat anu dilakukeun ku Anjeunna salami Paska di Yerusalem.

1. Kumaha Jantung Robah Nyangking Kapercayaan ka Yesus

2. Kakuatan Mujijat dina Kamentrian Yesus

1. Yohanes 4:48-50 “Lajeng Yesus ngadawuh ka manehna, Lamun aranjeun teu nenjo tanda-tanda jeung mujijat-mujijat, maraneh moal percaya. Ceuk bangsawan ka anjeunna, "Juragan, turun sateuacan anak abdi maot." Yesus saith ka manéhna, Go your way; putra anjeun hirup. Eta jelema percaya kana omongan Yesus, tuluy indit."

2. Mateus 14:22-27 “Geus kitu Yesus marentah murid-murid-Na naek kana parahu, miheulaan ka peuntas, bari ngusir jalma rea. Sarta sanggeus anjeunna geus dikirim multitudes jauh, anjeunna naék ka gunung misah pikeun neneda, sarta lamun soré geus datang, anjeunna aya nyalira. Tapi kapal ayeuna aya di tengah laut, tossed ku ombak: pikeun angin éta sabalikna. Jeung dina jam kaopat peuting Yesus indit ka maranehna, leumpang dina laut. Jeung lamun murid nempo manéhna leumpang dina laut, maranéhanana troubled, paribasa, Ieu roh; jeung maranehna ceurik kaluar sieun. Tapi geuwat Yesus nyarios ka aranjeunna, saurna, Sing ati-ati; éta kuring; ulah sieun. Petrus ngawaler ka Anjeunna, saurna, "Gusti, upami leres Gusti, timbalan abdi sumping ka Gusti dina cai."

YOHANES 2:24 Tapi Yesus henteu ngandelkeun dirina ka aranjeunna, sabab Anjeunna terang ka sadaya jelema.

Yésus teu percaya ka jalma-jalma di sabudeureunana, lantaran paham yén kabéh jalma bisa teu jujur.

1: Tong buru-buru percaya ka batur, sabab urang bisa kasasab.

2: Sadar kana bahaya katipu ku jalma-jalma di sabudeureun urang.

1: Siloka 3: 5-6 - Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

2: Pilipi 4: 8 - Tungtungna, dulur-dulur, naon waé anu leres, naon waé anu mulya, naon waé anu leres, naon waé anu suci, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu saé, naon waé anu dipuji, pikirkeun hal-hal sapertos kitu.

John 2:25 Jeung teu diperlukeun hiji kudu mere kasaksian ngeunaan manusa: pikeun manéhna nyaho naon nu aya dina manusa.

Yohanes negeskeun yén Yesus terang kana manah jalma-jalma sareng henteu peryogi kasaksian manusa pikeun terang naon anu aya dina aranjeunna.

1. Allah Nyaho Hate Urang - Kumaha Nyaho Hikmah Allah Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

2. Yesus Ngartos Perjuangan Urang - Diajar Tina Kasalahan sareng Pangalaman Urang

1. 1 Samuel 16:7 - "Tapi PANGERAN ngandika ka Samuel, "Ulah kasampak dina penampilan na atawa dina jangkungna stature na, sabab Kuring geus ditolak anjeunna. Sabab PANGERAN teu ningali sakumaha anu katingali ku manusa: manusa ningali kana penampilan luar, tapi Gusti ningali kana ati."

2. Yermia 17:10 - "Kuring PANGERAN maluruh jantung jeung nguji pikiran, mun masihan unggal lalaki nurutkeun jalan-Na, nurutkeun buah amal-Na."

Yohanes 3 nyertakeun paguneman antara Yesus sareng Nikodemus ngeunaan lahir deui, kasaksian Yohanes Pembaptis ngeunaan kaunggulan Yesus, sareng wacana ngeunaan kanyaah Allah ka dunya.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Nikodémus, urang Parisi sareng anggota déwan pamaréntahan Yahudi, sumping ka Yesus dina wengi. Anjeunna ngaku yén Yesus mangrupikeun guru anu asalna ti Allah, sabab moal aya anu tiasa ngalakukeun tanda-tanda anu anjeunna laksanakeun kecuali Allah sareng anjeunna. Dina respon, Yesus ngenalkeun konsép lahir deui atawa lahir ti luhur nyarios 'Satemenna Kami ngabejaan ka maneh moal aya anu bisa ningali Karajaan Allah iwal aranjeunna dilahirkeun deui.' Sanaos kabingungan Nikodemus ngeunaan basa métaforis ieu, Yesus ngajelaskeun yén éta ngarujuk kana kalahiran spiritual ngaliwatan cai sareng Roh kontras lahir fisik. Anjeunna salajengna ngajelaskeun hal-hal sawarga kaasup turunan-Na sorangan Putra Manusa jadi sakur anu percaya bisa meunang hirup langgeng (Yohanes 3:1-15).

Ayat ka-2: Ayat anu paling kasohor dina bab ieu nyusul dimana Yesus nyatakeun 'Kanggo dunya anu dipikacinta ku Allah masihan Putra Tunggal-Na, anu percaya ka Anjeunna moal binasa, tapi ngagaduhan hirup anu langgeng.' Ieu nekenkeun lain panghukuman tapi kasalametan ngaliwatan kapercayaan ka Anjeunna pikeun jalma anu teu percaya geus nangtung dikutuk sabab teu percaya dina ngaran Putra Tunggal Allah cahaya geus datang ka dunya jalma leuwih dipikacinta gelap tinimbang caang sabab amal maranéhanana éta jahat (Yohanes 3: 16-21).

Ayat ka-3: Bab éta ditungtungan ku kasaksian Yohanes Baptis nalika anjeunna ditaroskeun ku murid-muridna ngeunaan sadayana anu bade ka Yesus tibatan anjeunna. Anjeunna reiterated peranna salaku saukur preparer cara Kristus likening dirina sobat bridegroom rejoices sora bridegroom urang sahingga nyatakeun 'Anjeunna kudu jadi gede kuring kudu jadi kurang.' Saterusna manéhna kasaksian asal ti luhur earthly alam sawarga kaunggulan affirmed saha narima kecap-Na ngaku truthfulness asal ketuhanan misi murka tetep dina maranéhanana anu nolak Anjeunna emphasizing kapercayaan ta'at sentral narima hirup langgeng (Yohanes 3:22-36).

Yohanes 3:1 Aya hiji urang Parisi, ngaranna Nikodemus, pamingpin urang Yahudi.

Nikodemus mangrupikeun urang Parisi sareng pangawasa urang Yahudi.

1: Yésus papanggih jeung sagala rupa jalma, teu paduli status sosialna.

2: Sarerea ditampi di suku Yesus sareng tiasa nampi rahmat sareng rahmat-Na.

1: Lukas 15:1-2 , "Ayeuna tukang mulung pajeg jeung jelema nu ngalakukeun dosa kabeh kumpul di sabudeureun pikeun ngadéngé Yesus. Tapi urang Parisi jeung guru-guru agama muttered, 'Ieu jalma ngabagéakeun dosa jeung dahar jeung maranehna.'

2: Rum 10:13 , "Kanggo 'sing saha anu nyebut nami Gusti bakal disimpen.'"

John 3: 2 Anu sami sumping ka Yesus dina wengi, sareng nyarios ka anjeunna, "Rabi, kami terang yén anjeun guru anu asalna ti Allah: sabab moal aya anu tiasa ngalakukeun mujijat anu anjeun laksanakeun, iwal Allah sareng anjeunna."

Yohanes nyaéta saurang lalaki anu ngaku Yésus salaku guru anu diutus ti Allah, lantaran mujijat-mujijat anu bisa dilakukeun ku Yésus.

1. Kakawasaan Allah dibuktikeun dina mujijat-mujijat Yesus.

2. Urang kudu narékahan pikeun mikawanoh Yésus sabagé guru anu diutus ti Allah.

1. John 1:14 - Jeung Kecap ieu dijadikeun daging, jeung dwelt diantara urang, (jeung urang beheld kamulyaan-Na, kamulyaan salaku hiji-hijina begotten Rama,) pinuh ku rahmat jeung bebeneran.

2. Tandaan 16:20 - Jeung maranéhna indit mudik, sarta diajarkeun unggal mana, Gusti digawé kalayan aranjeunna, sarta confirming kecap kalawan tanda handap. Amin.

Yohanes 3:3 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka manéhna, Verily, verily, Kami nyebutkeun ka anjeun, iwal hiji lalaki dilahirkeun deui, manéhna moal bisa nempo Karajaan Allah.

Yésus ngajarkeun Nikodémus yén saurang kudu dilahirkeun deui pikeun asup ka Karajaan Allah.

1: Naon hartina lahir deui?

2: Hirup iman jeung tobat ngaliwatan Yesus Kristus.

1: Rasul-rasul 2:37-38 - Nalika jalma-jalma ngadarenge ieu, aranjeunna ngareuwaskeun manah sareng nyarios ka Petrus sareng rasul-rasul anu sanés, "Dulur-dulur, naon anu kedah urang laksanakeun?" Petrus ngawaler, "Tobat jeung kudu dibaptis, unggal salah sahiji anjeun, dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa anjeun. Jeung anjeun bakal nampa kurnia Roh Suci.

2: 1 John 5: 1-5 - Sakur anu percaya yen Isa teh Al Masih teh dilahirkeun ku Allah, jeung saha anu mikanyaah ka Rama mikanyaah anak-Na ogé. Ieu kumaha urang terang yén urang nyaah ka anak-anak Allah: ku cara nyaah ka Allah sareng ngalaksanakeun paréntah-Na. Nyatana, ieu mangrupikeun kanyaah ka Allah: ngalaksanakeun paréntah-Na. Jeung parentah-Na henteu beurat, salamina dilahirkeun Allah overcomes dunya. Ieu mangrupikeun kameunangan anu parantos ngawasa dunya, bahkan iman urang. Saha eta nu overcomes dunya? Ngan hiji anu percaya yen Isa teh Putra Allah.

Yohanes 3:4 Nikodemus ngadawuh ka Anjeunna, "Kumaha lalaki bisa dilahirkeun lamun geus kolot?" Naha anjeunna tiasa asup kadua kalina kana rahim indungna, teras dilahirkeun?

Nikodemus nanya ka Yesus kumaha lalaki bisa dilahirkeun deui lamun geus kolot.

1. "Lahir deui: Kahirupan Anyar Dina Kristus"

2. "Pembaharuan Roh"

1. Titus 3: 5 - "Anjeunna disimpen urang, teu kusabab karya dipigawé ku urang di amal saleh, tapi nurutkeun rahmat-Na sorangan, ku cuci of regenerasi jeung pembaharuan Roh Suci."

2. Ezekiel 36:26 - "Jeung kuring bakal masihan anjeun haté anyar, sarta sumanget anyar Kuring baris nempatkeun dina anjeun. Jeung kuring bakal nyabut jantung batu tina daging anjeun sarta masihan anjeun jantung daging."

John 3: 5 Yesus ngawaler, Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, iwal hiji jalma dilahirkeun tina cai jeung Roh, manéhna moal bisa asup ka Karajaan Allah.

Kasalametan merlukeun rebirth spiritual.

1. "Lahir deui: Kumaha Roh Transforms Us"

2. ”Karajaan Allah: Lebetkeun Panto Rahmat”

1. Titus 3: 4-5 - "Tapi nalika kahadean jeung asih asih Allah Jurusalamet urang mucunghul, Anjeunna disimpen urang, teu alatan karya urang di amal saleh, tapi nurutkeun rahmat-Na sorangan"

2. Galata 2:20 - "Kuring geus disalib jeung Kristus. Henteu deui kuring anu hirup, tapi Kristus anu hirup di kuring. Sareng kahirupan anu ayeuna kuring hirup dina daging, ku iman ka Putra Allah, anu nyaah ka kuring sareng masihan dirina pikeun kuring."

John 3:6 Anu dilahirkeun tina daging nyaéta daging; sareng anu dilahirkeun tina Roh nyaéta roh.

Yesus ngajarkeun yén jalma-jalma kudu dilahirkeun tina Roh pikeun asup ka Karajaan Allah.

1. "Lahirna Roh: Janten Anggota Karajaan Allah"

2. "Kabutuhan Kalahiran deui Spiritual"

1. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-jeung ieu teu ti yourselves, éta kurnia Allah-henteu ku karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast."

2. Titus 3: 5 - "Anjeunna disimpen urang, teu kusabab hal taqwa urang geus dipigawé, tapi kusabab rahmat-Na. Anjeunna disimpen urang ngaliwatan cuci of rebirth jeung pembaharuan ku Roh Suci."

John 3:7 Ulah heran yén Kami geus ngomong ka anjeun, Anjeun kudu dilahirkeun deui.

Petikan ieu nyarioskeun kabutuhan pikeun rebirth spiritual.

1. Kakuatan Kalahiran Anyar: Kumaha Dilahirkeun Deui Ngarobih Sadayana

2. Kabutuhan Kalahiran Anyar: Ngartos Kalahiran deui Spiritual

1. Rum 6:4 - Ku sabab kitu urang dikubur kalawan Anjeunna ngaliwatan baptisan kana maot, nu sagampil Kristus geus diangkat ti nu maraot ku kamulyaan Rama, sanajan kitu urang ogé kudu leumpang di newness tina kahirupan.

2. Titus 3: 5 - Teu ku karya amal saleh nu urang geus dipigawé, tapi nurutkeun rahmat-Na Anjeunna disimpen urang, ngaliwatan cuci of regenerasi jeung renewing Roh Suci.

John 3: 8 Angin niup ka mana waé anu dipikahoyong, sareng anjeun ngupingkeun sorana, tapi henteu terang ti mana asalna, sareng ka mana angkatna: kitu ogé unggal jalma anu dilahirkeun ku Ruh.

Angin Roh teu bisa diprediksi sareng misterius, tapi gaduh pangaruh anu jero pikeun jalma anu dilahirkeun.

1. Angin Roh anu teu bisa diprediksi acan kuat

2. Ngajalajah Misteri sareng Kaagungan Roh

1. John 4: 4-24 - Yesus converses jeung awéwé Samaritan ngeunaan cai hirup tina Roh Suci

2. Rasul 2: 1-13 - Datangna Roh Suci di Pentecost jeung diomongkeun dina ibu nu dituturkeun.

Yohanes 3:9 Nikodemus ngawaler ka Anjeunna, "Kumaha hal-hal ieu bisa jadi?"

Nikodemus nanya ka Yesus ngeunaan jalan kasalametan.

1. Kakuatan Iman ka Yesus: Kumaha Percaya ka Anjeunna Nyangking Kasalametan

2. Kaunikan Yesus: Naha Jalan-Na Hiji-hijina Jalan pikeun Kasalametan

1. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi boga hirup langgeng."

2. Rum 10:13 - "Kanggo saha waé anu nyauran nami Gusti bakal disalametkeun."

John 3:10 Yesus ngawaler jeung ceuk manéhna, "Naha anjeun master of Israel, sarta teu nyaho hal ieu?"

Yohanes 3:10 nyimpulkeun réspon Yesus ka guru urang Israil anu teu ngarti kana ajaranana: "Naha anjeun guru urang Israil sareng henteu terang hal-hal ieu?"

1. Kakuatan Nyaho: Hiji palajaran ti Yesus ngeunaan pentingna ngartos dasar-dasar iman.

2. Kabodoan Teu Bliss: Panginget ti Yesus yen pangaweruh penting pikeun hirup iman.

1. Mateus 11:29 - "Candak yoke abdi kana anjeun sarta diajar ti kuring, keur Kami lemah lembut jeung hina dina haté, sarta anjeun bakal manggihan sésana pikeun jiwa anjeun."

2. paribasa 1: 7 - "The sieun Gusti mangrupakeun awal pangaweruh; fools hina hikmah jeung pangajaran."

John 3:11 Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, Kami nyarita nu kami nyaho, jeung mere kasaksian yén kami geus katempo; sareng anjeun henteu nampi saksi kami.

Yesus nuju nyarios ka Nikodemus, negeskeun pentingna percanten kana kasaksian Yesus sareng Bapa.

1: Percaya kana kasaksian Yesus sareng Rama, sabab ngan ku aranjeunna anjeun bakal nampi hirup langgeng.

2: Narima kecap Yesus jeung Rama, sabab eta jalan ka kasalametan jeung hirup langgeng.

1: Rum 10:9 - Lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

2: John 1:12 - Tapi saloba narima anjeunna, ka aranjeunna anjeunna masihan kakuatan pikeun jadi putra Allah, komo ka jalma anu percaya kana ngaranna.

John 3:12 Lamun Kami geus ngabejaan Anjeun hal earthly, jeung anjeun teu percaya, kumaha anjeun bakal percaya, lamun Kami ngabejaan Anjeun hal sawarga?

Yesus naroskeun ka pamiarsa-Na kumaha aranjeunna tiasa percanten kana hal-hal surga anu anjeunna nyarioskeun upami aranjeunna henteu percanten kana hal-hal duniawi anu parantos nyarioskeun ka aranjeunna.

1. Kudu Iman kana Firman Allah

2. Percaya ka Pangéran jeung Jangji-Na

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

John 3:13 Jeung teu saurang ogé geus naék ka sawarga, tapi manéhna nu lungsur ti sawarga, nya eta Putra Manusa nu aya di sawarga.

Taya sahijieun geus naék ka sawarga iwal Yesus, anu lungsur ti sawarga.

1. Kaunikan Yesus: Ngartos Kaleresan yen Isa teh Hiji-hijina Jalan ka Surga

2. Yesus mangrupikeun Hiji-hijina Jalan ka Surga: Ngadorong Iman kana Jangji-Na

1. John 14: 6 - Yesus ngadawuh ka manéhna, "Kami jalan, jeung bebeneran, jeung kahirupan. Teu aya anu sumping ka Rama upami henteu ngalangkungan kuring.

2. John 10:30 - Kuring jeung Rama hiji.

John 3:14 Jeung sakumaha Musa ngangkat oray di gurun keusik, kitu ogé Putra Manusa kudu diangkat.

Petikan éta nyarioskeun kabutuhan pikeun ngangkat Putra Manusa, sapertos Musa parantos ngangkat oray di gurun keusik.

1. Pentingna rendah haté ngangkat Putra Manusa.

2. Simbolisme ngangkat oray di padang.

1. Bilangan 21:8-9 – “PANGERAN nimbalan ka Musa, “Nyieunkeun oray seuneu, teundeun kana tihang; bakal hirup. Geus kitu Musa nyieun oray tambaga, tuluy diasupkeun kana hiji tihang, jeung upama aya oray anu ngagigit sasaha, lamun nempo eta oray kuningan, manehna hirup.”

2. Yesaya 45:22 - "Tingali ka Kami, sarta anjeun disalametkeun, sakabeh tungtung bumi: pikeun Kami Allah, sarta teu aya nu sejenna."

Yohanes 3:15 Sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

Petikan ieu nyarioskeun kasalametan anu ditawarkeun ka jalma anu percaya ka Yesus Kristus, kalayan jangji hirup anu langgeng.

1. Karunia Hirup Langgeng: Pangajaran ngeunaan Yohanes 3:15

2. Iman jeung Kasalametan: Manggihan Kasalametan Ngaliwatan Kapercayaan ka Kristus

1. Yohanes 5:24, “Satemenna, satemen-temenna, Kami nyebutkeun ka maraneh: Sing saha anu ngadenge omongan Kami, jeung percaya ka Anjeunna anu ngutus Kami, bakal meunang hirup langgeng, sarta moal dihukum; tapi geus dialihkeun tina maot ka hirup."

2. Rum 6:23, “Sabab upah dosa teh maot; tapi kurnia Allah nya eta hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang."

Yohanes 3:16 Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

Allah mikanyaah dunya kitu pisan nepi ka Anjeunna masihan Putra Tunggal-Na, Yesus Kristus, jadi sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa, tapi bakal meunang hirup langgeng.

1. Kaasih Gusti anu teu kahartos

2. Anugrah Hirup Langgeng

1. 1 John 4: 8-10 - "Saha-saha anu teu bogoh teu nyaho ka Allah, sabab Allah cinta. Dina ieu asih Allah dibuktikeun di antara urang, yen Allah ngutus Putra tunggal-Na ka dunya, ku kituna urang bisa hirup ngaliwatan Anjeunna. Ieu mangrupikeun kanyaah, sanés yén urang parantos nyaah ka Allah, tapi anjeunna mikaasih ka urang sareng ngutus Putra-Na pikeun panebus dosa-dosa urang."

2. Rum 5: 8-10 - "Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang. Ku sabab kitu, urang ayeuna geus diyakinkeun ku getih-Na, leuwih bakal urang disalametkeun ku Anjeunna tina murka Allah. Sabab upama urang keur satru geus diangken deui jeung Allah ku pupusna Putra-Na, leuwih-leuwih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih, bakal disalametkeun ku hirup-Na.”

John 3:17 Pikeun Allah teu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya; tapi supaya dunya ngaliwatan manéhna bisa disimpen.

Allah ngutus Putra-Na pikeun nyalametkeun dunya, teu ngahukum eta.

1: Girang: Kristus sumping pikeun nyalametkeun urang, sanes ngahukum urang

2: Asih Allah ka Urang: Anjeunna ngutus Putra-Na pikeun nyalametkeun urang

1: Rum 5: 8 - Tapi Allah némbongkeun kanyaah-Na ka urang dina waktu urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.

2: Epesus 2:4-5 - Tapi Allah, anu beunghar ku welas asih, kusabab asih anu hébat anu anjeunna mikaasih ka urang, sanaos urang maot dina kalepatan urang, ngajantenkeun urang hirup babarengan sareng Kristus.

John 3:18 Anu percaya ka Anjeunna moal dihukum; tapi anu henteu percaya, parantos dihukum, sabab anjeunna henteu percanten kana nami Putra Tunggal Allah.

Anu percaya henteu dikutuk, tapi anu henteu percanten parantos dikutuk pikeun henteu percanten kana nami Yesus.

1. Iman ka Yesus mangrupikeun Jalan Kasalametan

2. Nolak Yesus ngabalukarkeun Panghukuman

1. Rum 10: 9 - "Lamun ngaku kalawan sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen."

2. Ibrani 11: 6 - "Jeung tanpa iman mustahil mun mangga Allah, sabab saha anu datang ka Anjeunna kudu yakin yen Anjeunna aya sarta yén manéhna ganjaran jalma anu earnestly neangan anjeunna."

John 3:19 Jeung ieu panghukuman, nu caang geus datang ka dunya, sarta lalaki leuwih resep gelap tinimbang caang, sabab kalakuanana jahat.

Lalaki nolak bebeneran Allah jeung milih gelap gantina, kusabab amal jahat maranéhanana.

1. Dosa ngabalukarkeun gelap sarta alienasi ti Allah

2. Caang Allah nembongkeun dosa urang jeung brings panebusan

1. Rum 1: 18-20 - Pikeun murka Allah geus wangsit ti sawarga ngalawan sagala ungodliness jeung unrighteousness manusa, anu suppress bebeneran dina unrighteousness, 19 sabab naon bisa dipikawanoh Allah geus manifest di antarana, pikeun Allah geus ditémbongkeun. eta ka aranjeunna. 20 Sabab ti saprak alam dunya diciptakeun, sipat-sipat-Na anu teu katingali jelas katempo, kahartos ku hal-hal anu dijadikeun, nya eta kakawasaan-Na anu langgeng jeung ka-Allah-an-Na, jadi maranehna taya alesan.

2. Epesus 5: 8-14 - Pikeun anjeun kungsi gelap, tapi ayeuna anjeun caang di Gusti. Leumpang sakumaha barudak cahaya 9 (sabab buah Roh aya dina sagala kahadean, kabeneran, jeung bebeneran), 10 manggihan naon anu ditarima ku Gusti. 11 Sarta ulah nepi ka ukhuwah jeung karya-karya nu poek nu teu buahan, tapi leuwih hade nembongkeun eta. 12 Sabab matak pikareueuseun sanajan ngomongkeun hal-hal anu dilakukeun ku maranehna sacara rahasia. 13 Tapi sagala hal anu kakeunaan katémbong ku cahaya, sabab naon waé anu katémbong nyaéta cahaya. 14 Ku sabab kitu Anjeunna ngadawuh: "Hudang, anjeun anu bobo, hudang tina anu maraot, Kristus bakal masihan terang ka anjeun."

John 3:20 Pikeun unggal jalma anu ngalakukeun jahat hates caang, sarta teu datang ka caang, lest kalakuanana bakal reproved.

Saha-saha anu migawe kajahatan, hate caang jeung ngajauhan eta pikeun nyumputkeun kajahatan.

1: Hayu urang ulah ngantep dosa urang ngajauhkeun urang tina caang tapi gantina narima eta jeung ngarobah cara urang.

2: Urang bisa nyoba nyumputkeun kasalahan urang, tapi cahaya bebeneran bakal salawasna nembongkeun eta.

1: Epesus 5: 13-14 - "Tapi lamun naon waé anu kakeunaan ku cahaya, éta bakal katingali, sabab naon waé anu katingali nyaéta cahaya."

2: Yakobus 1: 22-25 - "Ulah ngan ukur ngadangukeun pangandika, sareng nipu diri anjeun. Ngalakukeun naon nyebutkeun. Saha waé anu ngadéngékeun kecap tapi henteu ngalakukeun naon anu diomongkeunana, sapertos jalma anu neuteup beungeutna dina eunteung sareng, saatos ningali dirina, langsung angkat sareng langsung hilap kumaha rupa anjeunna. Tapi sing saha waé anu ningali kana hukum anu sampurna anu masihan kabébasan, sareng tetep di dinya - henteu mopohokeun naon anu parantos didangu, tapi ngalaksanakeunana - aranjeunna bakal diberkahan dina naon anu aranjeunna laksanakeun.

Yohanes 3:21 Tapi sing saha anu migawe bebeneran datang ka nu caang, supaya kalakuanana bisa ditembongkeun, yen eta teh didamel ku Allah.

Yohanes 3:21 ngadorong jalma-jalma pikeun ngalakukeun bebeneran sareng sumping ka terang supados amal-amalna tiasa katingali sakumaha anu dilakukeun ku Allah.

1: Urang sadaya disaur pikeun ngalakukeun anu bener, sareng nalika urang ngalakukeun, Allah bakal nyangankeun cahaya-Na ka urang sareng nunjukkeun ka dunya karya-karya anu hadé.

2: Urang teu kudu sieun cahaya, tapi kudu nangkeup eta, nyaho yen Allah muji urang pikeun karya alus urang.

1: Mateus 5:16 - "Hayang caang anjeun caang ka payuneun jalma, supados aranjeunna tiasa ningali kana padamelan anjeun anu hadé, sareng ngamulyakeun Rama anjeun anu di sawarga."

2: Epesus 5: 8-10 - "Kanggo anjeun sakapeung poék, tapi ayeuna anjeun terang di Gusti: leumpang sakumaha barudak cahaya: (Kanggo buah Roh aya dina sagala kahadean jeung kabeneran jeung bebeneran;) ngabuktikeun naon . ditampi ku Gusti.”

John 3:22 Sanggeus hal ieu Yesus jeung murid-murid sumping ka tanah Yudea; sarta di dinya anjeunna tarried kalawan aranjeunna, sarta dibaptis.

Murid-murid Yesus angkat ka tanah Yudea sareng Yesus tetep sareng aranjeunna sareng ngabaptis.

1. Pentingna nuturkeun Yesus sareng ajaran-Na.

2. Ngalayanan batur ngaliwatan baptisan.

1. John 14:15 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, anjeun bakal tetep parentah Kami."

2. Mateus 28: 19-20 - "Ku kituna indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci."

Yohanes 3:23 Yohanes oge ngabaptis di Aenon, deukeut ka Salim, sabab di dinya loba cai;

Yohanes ngabaptis di Aenon deukeut Salim alatan lobana cai.

1: Allah nyayogikeun sumber daya anu urang peryogikeun pikeun padamelan-Na.

2: Urang kudu daék indit ka mana Allah mingpin urang pikeun minuhan kahayang-Na.

1: Yesaya 43:19-20 “Lah, Kami rek ngalakukeun hiji perkara anyar; ayeuna bakal spring mudik; Naha anjeun moal terang? Kami malah bakal nyieun jalan di gurun keusik, jeung walungan di gurun keusik."

2: Mateus 10: 7-8 "Sareng anjeun angkat, wartosan, saurna, Karajaan Sawarga parantos caket. Cageur nu gering, bersihkeun nu lepra, hudangkeun nu maraot, nundung setan: maraneh geus narima kalawan bébas, mere kalawan bébas."

Yohanes 3:24 Sabab Yohanes henteu acan diasupkeun ka panjara.

Yohanes ngawartakeun Injil Yesus Kristus sateuacan dipenjara.

1: Percaya ka Yéhuwa, Anjeunna bakal nyayogikeun tempat anu aman pikeun anjeun, sanaos dina kaayaan kasusah.

2: Rencana Allah pikeun urang langkung ageung tibatan rencana manusa. Urang kudu terus tabah ngaliwatan cobaan jeung tribulations, percanten kana jangji-Na.

1: Yesaya 26: 3 - Anjeun bakal tetep dina karapihan sampurna sadayana anu percanten ka anjeun, sadaya anu pikiran na tetep dina anjeun!

2: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén Allah nyababkeun sadayana damel babarengan pikeun kasaéan jalma-jalma anu nyaah ka Allah sareng disauran dumasar kana tujuanana pikeun aranjeunna.

Yohanes 3:25 Geus kitu timbul pasoalan antara murid-murid Yohanes jeung urang Yahudi ngeunaan nyucikeun.

Murid-murid Yohanes naroskeun patarosan ka urang Yahudi ngeunaan nyucikeun.

1: Urang bisa meunang kajelasan ngaliwatan dialog hormat jeung jalma kalawan sudut pandang béda.

2: Urang kedah ngadeukeutkeun paguneman kalayan rendah haté, terang yén urang henteu gaduh sadayana jawaban.

1: Yakobus 1: 5 - Lamun aya di antara anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan generously ka sadaya tanpa reproducers, sarta eta bakal dibere anjeunna.

2: Kolosa 2: 8 - Pastikeun yén teu aya anu nyandak anjeun ditawan ku filsafat sareng tipu daya kosong, numutkeun tradisi manusa, numutkeun roh-roh dunya, sareng henteu numutkeun Kristus.

John 3:26 Jeung maranéhna datang ka Yohanes, sarta ngomong ka manéhna, "Rabi, anjeunna anu jeung anjeun di peuntaseun Yordan, jeung saha anjeun bartes saksi, behold, éta sami ngabaptis, sarta sakabeh jalma datang ka anjeunna.

Yohanes ditanya ngeunaan Isa, anu geus disaksian ku manéhna, jeung anu ngabaptis loba jelema.

1. Kakuatan Kasaksian: Kumaha Kecap Anjeun Bisa Ngajadikeun Béda

2. Telepon Nuturkeun Yesus: Tanggapan kana Uleman

1. Rasul 4: 18-20 - Jeung maranéhna disebut aranjeunna, sarta maréntahkeun maranéhna ulah nyarita pisan atawa ngajarkeun dina nami Yesus.

2. Mateus 28:18-20 - Jeung Yesus sumping sarta spoke ka aranjeunna, paribasa, "Sagala kakawasaan geus dibikeun ka Kami di sawarga jeung di bumi." Ku sabab kitu, angkat, ajarkeun ka sadaya bangsa, baptis dina nami Rama, sareng Putra, sareng Roh Suci.

Yohanes 3:27 Waler Yohanes, "Manawi teu tiasa nampi nanaon, upami teu dipasihan ti sawarga."

John nekenkeun pentingna ngandelkeun rahmat Allah pikeun sagala hal.

1: Urang kudu ngakuan gumantungna urang ka Allah jeung ngandelkeun rahmat-Na pikeun sakabéh kaperluan urang.

2: Pikeun nampi berkah-berkah Allah, urang kedah ngaku kaandalan ka Anjeunna sareng nampi anugerah-Na.

1: Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku kurnia anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Jeung ieu teu ngalakukeun sorangan; eta teh kurnia Allah, teu hasil karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast ".

2: Rum 11:36 - "Kanggo ti anjeunna jeung ngaliwatan anjeunna jeung ka Anjeunna sagala hal. Pikeun Anjeunna jadi kamulyaan salawasna. Amin ".

Yohanes 3:28 Aranjeun sorangan nyaksian ka Kami, yen ceuk Kami, Kami lain Kristus, tapi Kami diutus miheulaan Anjeunna.

Petikan éta ngungkabkeun yén Yohanes Pembaptis nolak janten Al Masih, tapi anjeunna dikirim sateuacan Anjeunna.

1: Urang kedah salawasna émut kana tujuan hirup urang sorangan sareng henteu nyobian ngeusian peran anu henteu dimaksudkeun pikeun urang.

2: Urang kudu nuturkeun conto Yohanes Jurubaptis, nu rendah haté narima kalungguhanana pikeun nyiapkeun datangna Mésias.

1: Pilipi 2: 3-5 - "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Gantina, dina humility hargana batur luhureun yourselves, teu pilari ka kapentingan sorangan tapi unggal anjeun pikeun kapentingan batur. Dina hubungan anjeun jeung masing-masing, gaduh pola pikir anu sami sareng Kristus Yesus."

2: Yesaya 40: 3 - "Sora hiji ngagero: "Di gurun keusik siapkeun jalan pikeun Gusti, lempengkeun di gurun jalan raya pikeun Allah urang."

John 3:29 Anu boga panganten awewe teh panganten lalaki, tapi sobat ti panganten lalaki, anu nangtung tur ngadangu anjeunna, rejoicely greatly alatan sora panganten lalaki urang: ieu kabagjaan abdi kaeusi.

Kabingahan jadi sobat ka panganten lalaki téh kaeusi nalika ngadéngé sora panganten lalaki urang.

1. Kagumbiraan Silaturahmi: Jadi Sobat Pangantén

2. Ngarayakeun kalawan Kagumbiraan: Girang dina Sora Panganten

1. Yohanes 15:14-15, "Maranéh téh sobat-sobat Kami, lamun ngalakonan naon-naon anu ku Kami paréntahkeun. yen Kami geus ngadenge ti Rama Kami, Kami geus nyahoeun ka maraneh."

2. Siloka 17:17 , "Sahabat saban waktu nyaah, jeung dulur dilahirkeun keur kasusahan."

John 3:30 Anjeunna kudu nambahan, tapi kuring kudu ngurangan.

Petikan ieu nekenkeun pentingna rendah diri sareng pangorbanan diri, nunjukkeun yén Yesus kedah dipasihkeun prioritas anu paling luhur tibatan sadayana.

1. "Kakuatan Humility dina Kahirupan Kristen"

2. "Prioritas Yesus dina Kahirupan Urang"

1. Pilipi 2:3-5 - "Ulah ulah ku ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility ngitung batur leuwih penting ti yourselves. Hayu unggal anjeun kasampak teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur. Pikirkeun ieu di antara anjeun, anu aya dina Kristus Yesus."

2. Yakobus 4:10 - "Ngarendahkeun diri ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngaluhuran anjeun."

John 3: 31 Anu asalna ti luhur nyaéta di luhur sadayana: anu asal tina bumi, bumina, sareng nyarioskeun perkawis bumi: anu asalna ti sawarga, langkung luhur sadayana.

Anu asalna ti sawarga teh leuwih gede ti batan anu sejenna. 1: Allah mangrupikeun sumber sadaya kaagungan sajati, sareng urang kedah narékahan pikeun hirup saluyu sareng kahoyong-Na. 2: Kahirupan urang kedah ngagambarkeun sudut pandang sawarga, tinimbang sudut pandang bumi. 1: Mateus 6: 9-10 "Rama kami di sawarga, hallowed jadi ngaran Anjeun. Karajaan Anjeun datang, bakal Anjeun laksana, di bumi sakumaha anu kasebut di sawarga." 2: James 4: 7-8 "Ku sabab kitu nyerah yourselves ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun. Ngadeukeutan ka Allah, sarta anjeunna bakal ngadeukeutan ka anjeun."

John 3:32 Jeung naon manéhna geus katempo jeung kadéngé, manéhna testifies; jeung teu saurang ogé narima kasaksian-Na.

Yohanes nyaksian naon-naon anu katenjo jeung kadengena, tapi teu aya anu narima kasaksianana.

1. Kakuatan Iman anu Teu Goyah dina Nyanghareupan Mamang

2. Kabutuhan Nyaksian pikeun Karajaan Allah

1. Ibrani 11: 6 - "Jeung tanpa iman mustahil pikeun mangga anjeunna, pikeun sakur anu bakal ngadeukeutan ka Allah kudu yakin yen Anjeunna aya sarta yén anjeunna ganjaran jalma anu neangan manehna."

2. Rasul 1: 8 - "Tapi anjeun bakal nampa kakuatan lamun Roh Suci geus datang kana anjeun, sarta anjeun bakal saksi kuring di Yerusalem jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, sarta nepi ka tungtung bumi."

John 3:33 Anu geus narima kasaksian-Na geus disetel ka segel-Na yen Allah bener.

Ayat ieu negeskeun yén jalma-jalma anu nampi kasaksian Allah ogé negeskeun yén Allah éta leres.

1. "Percaya kana Kasaksian Allah"

2. "Bebeneran Allah: Yayasan pikeun Kahirupan Urang"

1. Rum 10: 9-10 - "Lamun anjeun ngaku kalawan sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun éta kalayan haté anjeun nu percaya jeung diyakinkeun. , sarta ku sungut anjeun nu ngaku jeung disalametkeun."

2. 2 Timoteus 2:13 - "Upami urang henteu satia, anjeunna tetep satia, sabab anjeunna henteu tiasa nampik dirina."

Yohanes 3:34 Pikeun saha anu dikirim ku Allah nyarioskeun firman Allah: sabab Allah henteu masihan Roh ku ukuran ka Anjeunna.

Allah geus dibikeun ka nabi Isa Roh tanpa wates.

1. Anugrah Gusti anu Teu Diukur: Kumaha Asih Yesus anu Lieur Ngarobah Urang

2. Kakuatan Roh anu Teu Disangka: Kumaha Kurnia Ilahi Yesus Nguatkeun Urang

1. Yermia 31: 3 - "Kuring geus dipikacinta anjeun kalawan cinta langgeng; sarta Kuring geus digambar anjeun kalawan lovingkindness."

2. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén moal maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa nanaon sejenna dina sagala ciptaan, bakal aya. tiasa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

Yohanes 3:35 Rama nyaah ka Putra, sarta geus masrahkeun sagala hal ka panangan-Na.

Petikan ieu nembongkeun yen Allah mikanyaah Yesus sarta geus dibikeun anjeunna wewenang pikeun sakabéh ciptaan.

1: Asih Allah ka Yesus Teu Sarat

2: Yésus téh Gusti Nu Maha Kawasa

1: Yermia 31: 3 - "PANGERAN parantos nembongan ti baheula ka kuring, saurna, "Leres, kuring mikanyaah anjeun kalayan asih anu langgeng;

2: Kolosa 1: 15-17 - "Saha éta gambar Allah kahuripan, cikal unggal mahluk: Pikeun ku Anjeunna sagala hal dijieun, nu aya di sawarga, jeung nu aya di bumi, katempo jeung kawih, boh nu aya. jadi tahta, atawa dominions, atawa principalities, atawa kakuatan: sagala hal anu dijieun ku Anjeunna, sarta pikeun anjeunna: Jeung Anjeunna sateuacan sagala hal, sarta ku Anjeunna sagala hal diwangun."

Yohanes 3:36 Sing saha anu percaya ka Putra-Na boga hirup langgeng; tapi murka Allah tetep dina anjeunna.

Jalma anu percaya ka Yesus boga hirup langgeng, sedengkeun jalma anu teu percaya ka Anjeunna moal boga hirup, tapi malah nyanghareupan murka Allah.

1. "Hirup dina Caang Hirup Langgeng"

2. "Kanyataan Murka Allah"

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot; tapi kurnia Allah nyaeta hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang.

2. John 17: 3 - Jeung ieu hirup langgeng, yen maranehna bisa nyaho thee hiji-hijina Allah sajati, jeung Yesus Kristus, whom thou hast dikirim.

Yohanes 4 nyaritakeun patepang antara Yesus sareng awéwé Samaria di sumur, pangajaran-Na ngeunaan panén spiritual, sareng nyageurkeun putra pajabat.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yésus ninggalkeun Yudéa ka Galilea, milih ngaliwatan Samaria. Di dinya Anjeunna nepungan hiji awewe Samaria keur ngala cai ti sumur Yakub. Sanajan halangan budaya, Anjeunna nanya ka manehna keur inuman sarta proceeded mun nyarita ngeunaan cai hirup ngarah kana hirup langgeng. Nalika anjeunna nyatakeun minat kana cai ieu, Yesus ngungkabkeun detail kahirupan pribadina anu nunjukkeun pangaweruh gaib-Na ahirna nembongkeun Dirina salaku Al Masih (Yohanes 4: 1-26).

Ayat ka-2: Sanggeus patepang kitu, murid-murid-Na balik reuwas manggihan Anjeunna keur ngobrol jeung hiji awewe, tapi teu aya anu nanya. Gantina maranehna ngadesek Anjeunna dahar tapi Anjeunna ngawaler 'Kuring boga dahareun dahar maneh nyaho nanaon tentang.' Ieu puzzled aranjeunna tapi Anjeunna netelakeun yen dahareun-Na ngalakonan wasiat Anjeunna anu ngutus Anjeunna rengse pagawean-Na diwanohkeun basa métaforis sowing metik panén hirup langgeng nunjukkeun kesiapan jalma narima Injil (Yohanes 4:27-38).

Ayat 3: Nalika balik deui ka kota, seueur urang Samaria anu percanten ka Anjeunna kusabab kasaksian awéwé éta teras kusabab kecap-kecapna nalika aranjeunna nguping Anjeunna nyalira nyatakeun yén dunya Jurusalamet (Yohanes 4: 39-42). Sanggeusna Yesus ti Samaria indit deui ka Galilea sanajan nabi teu boga kahormatan nagara sorangan narima aya indit Kana dimana geus ngarobah cai jadi anggur. Aya pajabat karajaan anu putrana keur gering Kapernaum datang nanya ka manéhna datang dudung putrana dying tanpa ninggalkeun tempat anjeunna Yesus ngadawuh 'Pindah anak anjeun bakal hirup.' Lalaki éta nyandak Yesus dina kecap-Na undur bari masih di jalan pagawé patepung anjeunna warta budak hirup iman kakuatan penyembuhan Kristus ditampilkeun deui concluding bab (Yohanes 4: 43-54).

Yohanes 4:1 Ku sabab eta, PANGERAN uningaeun yen urang Parisi uningaeun yen Yesus ngajadikeun murid jeung ngabaptis leuwih loba ti batan Yohanes,

Palayanan Yesus pikeun ngabaptis langkung seueur murid tibatan Yohanes nangtang ekspektasi tradisional urang Parisi.

1. Pelayanan Yesus: Tradisi Nangtang

2. Baptisan Yesus: Panggero pikeun Tuturkeun

1. Markus 1:14-15 - "Ayeuna sanggeus Yohanes ditahan, Yesus sumping ka Galilea, medarkeun Injil Allah, sarta nyebutkeun, "Waktosna geus kaeusi, jeung Karajaan Allah geus deukeut; tobat jeung percaya ka Allah. Injil.”

2. Rasul 5: 27-29 - "Sanggeus dibawa aranjeunna, aranjeunna nempatkeun aranjeunna sateuacan Majelis. Sareng Imam Agung naroskeun ka aranjeunna, saurna, "Kami leres-leres maréntahkeun anjeun henteu ngajar dina nami ieu, tapi di dieu anjeun parantos ngeusian Yerusalem ku ajaran anjeun sareng anjeun badé nanggungkeun getih lalaki ieu ka kami." Tapi Petrus jeung rasul-rasul ngajawab, "Urang kudu taat ka Allah tinimbang manusa."

John 4: 2 (Sanaos Yesus nyalira henteu ngabaptis, tapi murid-murid-Na,)

Injil Yohanes bab 4 ayat 2 nekenkeun misi Yesus ngajar sareng ngabagi Injil tinimbang ngabaptis dirina.

1. Misi Yesus: Ngajarkeun sareng Ngabagikeun Injil

2. Kakuatan Komunitas Garéja Gawé dina Ngahiji

1. Rum 10: 14-15 - "Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Na kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna ngeunaan saha aranjeunna geus pernah ngadéngé? Jeung kumaha aranjeunna ngadangu tanpa batur da'wah? Jeung Kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus?"

2. Mateus 28: 19-20 - "Ku kituna buka jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah ka anjeun."

Yohanes 4:3 Anjeunna angkat ti Yudea, angkat deui ka Galilea.

Yesus ninggalkeun Yudea sarta balik deui ka Galilea pikeun ngahutbah Injil.

1: Yesus ninggalkeun Yudea pikeun ngamimitian misi ngawawarkeun Injil Allah.

2: Yésus ninggalkeun Yudéa pikeun nuluykeun misina ngawawarkeun warta hadé ngeunaan kasalametan.

1: Rasul 1: 8 - "Tapi anjeun bakal nampa kakuatan lamun Roh Suci geus datang kana anjeun; Jeung anjeun bakal jadi saksi Kami boh di Yerusalem, jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, komo nepi ka bagian nu pangjauhna di bumi.”

2: Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala anu Kami paréntah ka anjeun; Jeung lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir jaman.”

John 4:4 Jeung manéhna kudu ngaliwatan Samaria.

Petikan éta ngungkabkeun kabutuhan Yesus pikeun ngaliwat Samaria.

1. Taat Yesus: Kabutuhan Nuturkeun Rencana Allah

2. Arah Ilahi: Kumaha Perjalanan Yesus Ngaliwatan Samaria Ngajarkeun Urang Nurutkeun Paréntah Yéhuwa

1. Mateus 7:7-11 , "Menta, tangtu bakal dibere; neangan, sarta anjeun bakal manggihan; sambel, sarta eta bakal dibuka ka anjeun: Pikeun unggal saha nu nanya narima; jeung nu néangan manggihan; jeung Anu ngetok bakal dibuka. Atawa saha di antara maraneh, anu lamun anakna menta roti, bakal dibere batu? Atawa lamun menta lauk, bakal mere oray? jahat, nyaho kumaha carana masihan hadiah alus ka barudak anjeun, kumaha deui Bapa anjeun nu di sawarga bakal masihan hal alus ka nu nanya ka Anjeunna?"

2. Rum 8:28, "Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu nyaah ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

YOHANES 4:5 Ti dinya Anjeunna sumping ka hiji kota di Samaria, anu disebut Sikhar, deukeut ka tanah anu dipaparinkeun ku Yakub ka Yusup putrana.

Yésus ngadatangan Sikar, hiji kota di Samaria.

1. The Power of Generosity - conto Yesus masihan ngaliwatan kurban Yakub tina parsél taneuh ka Joseph.

2. The Power of Love - némbongkeun cinta Yesus ngaliwatan datangna ka Samaria, hiji tempat sajarahna hina ku urang Yahudi.

1. Kajadian 48:22 - "Sabalikna kuring geus dibikeun ka anjeun hiji bagian luhur baraya thy, nu kuring nyandak kaluar tina leungeun Amorite jeung pedang kuring jeung jeung ruku mah."

2. Lukas 10:25-37 - "Jeung, behold, hiji ahli hukum tangtu nangtung nepi, sarta ngagoda anjeunna, paribasa, "Pa Guru, naon anu kudu kuring pigawé pikeun inherent hirup langgeng? Anjeunna ngadawuh ka anjeunna, Naon anu ditulis dina hukum? Naha anjeun maca?" Waler-Na, "Maneh kudu nyaah ka Pangeran Allah anjeun kalawan sagemblengna hate, jeung sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun, sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun, sarta sasama anjeun sakumaha ka diri sorangan."

Yohanes 4:6 Ayeuna aya sumur Yakub di dinya. Ku sabab eta Yesus, keur wearied ku lalampahan-Na, diuk kitu dina sumur: jeung éta kira jam kagenep.

Yesus, sanggeus capé tina lalampahan-Na, eureun di sumur Yakub jeung diuk di dinya kira-kira tengah poé.

1. Weariness dina Lalampahanna urang - John 4: 6

2. Manggihan Rest sarta Refreshment - John 4: 6

1. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2. Ibrani 4: 9-11 - Ku kituna tetep aya sésana pikeun umat Allah. Pikeun manéhna anu geus diasupkeun kana peristirahatan-Na, manéhna ogé geus ceased tina karya-Na sorangan, sakumaha Allah teu ti-Na. Ku kituna hayu urang kerja keras pikeun asup kana sésana éta, lest saha wae ragrag sanggeus conto sarua unbelief.

Yohanes 4:7 Aya hiji awewe urang Samaria datang rek ngala cai.

Petikan éta ngeunaan Yesus naroskeun cai nginum ka awéwé Samaria.

1. Kakuatan Cinta jeung Welas Asih Yesus

2. Pentingna Ngarecah Panghalang

1. Lukas 10: 25-37 - The pasemon ngeunaan Samaritan Good

2. Rum 5: 8 - Allah nembongkeun kanyaah-Na ka urang

Yohanes 4:8 (Sabab murid-murid-Na arindit ka kota rek meuli dahareun.)

Petikan éta ngajelaskeun kumaha Yesus nyarios ka awéwé Samaria di sumur, sareng kumaha murid-muridna angkat ka kota kanggo mésér tuangeun.

1. Kakuatan Papanggihan Kristus: Carita Yesus sareng Awéwé Samaria

2. Kaéndahan Palayanan: Perjalanan Murid-murid Yesus Mésér Dahareun

1. Mateus 10: 8 - "Freely anjeun geus narima, kalawan bébas masihan."

2. John 13: 34-35 - "A parentah anyar Kuring masihan ka anjeun, yén anjeun silih cinta: sagampil Kuring geus dipikacinta anjeun, anjeun ogé kudu silih cinta. Ku ieu sakabeh jalma bakal nyaho yén anjeun murid Kami. , lamun geus silih pikanyaah.”

YOHANES 4:9 Geus kitu saur awewe urang Samaria ka Anjeunna, "Kumaha anjeun, urang Yahudi, menta nginum ka Kami, awewe urang Samaria?" sabab urang Yahudi teu aya hubunganana sareng urang Samaria.

Wanoja Samaria naroskeun ka Yesus naha Anjeunna, urang Yahudi, menta nginum ka anjeunna, urang Samaria.

1. Kumaha urang salaku urang Kristen bisa ngajauhan bédana urang pikeun ngahontal jalma anu biasana henteu urang gaul?

2. Kumaha urang bisa ngandelkeun conto Yésus pikeun ngarambat pamisah jeung nyieun hubungan jeung jalma-jalma nu béda jeung urang?

1. Epesus 2:14-17 - Pikeun manéhna sorangan karapihan urang, anu geus nyieun urang duanana hiji jeung geus direcah dina daging-Na tembok ngabagi mumusuhan.

2. Rum 12:18 - Lamun mungkin, sajauh eta gumantung ka anjeun, hirup rukun jeung dulur.

John 4:10 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka dirina, "Upami anjeun terang kurnia Allah, jeung saha éta anu nyebutkeun ka anjeun, Pasihan abdi inuman; thou wouldest geus ménta manéhna, jeung manéhna bakal méré Anjeun cai hirup.

Yesus nawarkeun cai hirup ka awéwé di sumur, némbongkeun dirina kurnia Allah tina rahmat jeung rahmat.

1: Yesus nawiskeun cai hirup ka awéwé di sumur, anu ngagambarkeun kurnia rahmat sareng rahmat anu dipasihkeun ku Allah ka urang.

2: Wanoja anu aya di sumur dibere cai hirup ku Yesus, nunjukkeun ka urang rahmat sareng welas asih Gusti anu teu aya watesna.

1: Yohanes 3:16, "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka masihan Putra Tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng."

2: Epesus 2:8-9 , "Kanggo ku rahmat anu disalametkeun ku iman; sareng éta sanés tina diri anjeun, éta kurnia Allah: Henteu tina padamelan, supados henteu aya anu sombong."

John 4:11 Ceuk awewe ka Anjeunna, "Juragan, Anjeun teu boga naon-naon pikeun ngagambar, sarta sumur jero; ti mana anjeun boga cai hirup?"

Wanoja di sumur nanya ka Yesus dimana anjeunna nampi cai hirup anu ditawarkeunana.

1. Cai Hirup: Anugrah Anu Teu Dipikanyaah

2. Naon anu ditawarkeun ku Yesus?

1. Jabur 36: 9 - Pikeun jeung thee mangrupakeun fountain hirup; dina cahaya anjeun urang bakal ningali cahaya.

2. Yesaya 12: 3 - Ku sabab jeung kabagjaan anjeun bakal narik cai kaluar tina sumur kasalametan.

John 4:12 Naha anjeun langkung ageung tibatan bapa kami Yakub, anu masihan sumur ka kami, sareng nginumna nyalira, sareng anak-anakna, sareng ingon-ingonna?

Petikan tina Yohanes 4:12 ieu ngandung patarosan ngeunaan kakawasaan Yesus dibandingkeun sareng Yakub.

1. Kakuatan Iman: Ngartos Otoritas Yesus

2. Warisan Bapa: Yakub sareng Hadiah Sumur

1. Kajadian 26:18-22 - Carita kumaha Yakub ngali sumur

2. Mateus 14:22-33 - Yesus leumpang dina cai salaku tampilan kakawasaan-Na

Yohanes 4:13 Yesus ngawaler ka manehna, “Sing saha anu nginum cai ieu bakal halabhab deui.

Yésus ngajarkeun yén kasugemaan dunyawi téh sakedapan jeung ngan kasugemaan rohani nu bisa mawa kasugemaan nu sajati.

1: Yésus ngingetkeun urang yén barang-barang dunya teu bisa mawa kasugemaan nu langgeng sarta ngan Allah nu bisa ngeusian kahayang urang nu pangjerona.

2: Urang kedah milarian Gusti pikeun ngeusian lompang dina kahirupan urang, sabab ngan ukur Mantenna anu tiasa nyayogikeun kasugemaan anu leres sareng langgeng.

1: Mateus 6:19-21 - Ulah nyimpen nepi pikeun yourselves harta di bumi, dimana renget jeung vermin ngaruksak, jeung dimana maling megatkeun di jeung maok. Tapi nyimpen up for yourselves harta di sawarga, dimana ngengat jeung vermin teu ngaruksak, jeung dimana maling teu megatkeun jeung maok. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya haté anjeun ogé bakal aya.

2: Jabur 16:11 - Anjeun masihan terang ka abdi jalan hirup; dina ayana anjeun aya fullness kabagjaan; di leungeun katuhu anjeun aya kanikmatan salamina.

Yohanes 4:14 Tapi sing saha anu nginum cai anu ku Kami dipaparinkeun ka manehna, moal pernah halabhab; Tapi cai anu ku Kami bakal dipasihkeun ka anjeunna bakal janten sumur cai anu nyiram kana kahirupan anu langgeng.

Cai anu disayogikeun ku Yesus moal ngantep anu nginumna haus, tapi bakal janten sumber kahirupan anu langgeng.

1. Kakuatan Cai Hirup Yesus - Ngajalajah kumaha cai hirup Yesus tiasa masihan kahirupan anu langgeng

2. Undangan Yesus pikeun Nginum - Ngabongkar ondangan anu ditawarkeun Yesus pikeun nginum Cai Hirup-Na.

1. Yesaya 55:1 - “Hayu, dulur-dulur anu halabhab, datang ka cai; jeung anjeun nu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa waragad.

2. Wahyu 22:17 - "Roh jeung panganten awewe ngomong, 'Hayu!' Jeung sing saha anu ngadéngé, kudu ngomong, 'Hayu!' Hayu nu haus datang; jeung sing saha anu kersa, kudu meunang kurnia tina cai kahirupan.”

Yohanes 4:15 Ceuk awewe ka Anjeunna, "Juragan, pasihan abdi ieu cai, supados abdi henteu halabhab, atanapi sumping ka dieu kanggo ngala."

Éta awéwé naroskeun cai hirup ka Yesus supados anjeunna henteu haus deui.

1: Yésus nawarkeun cai hirup nu bisa nyugemakeun haus rohani urang salawasna.

2: Éta awéwé némbongkeun imanna ka Yesus ku cara menta cai hirup.

1: Yesaya 55: 1 - "Ho, unggal anu haus, datang ka cai, sareng anu teu gaduh artos; kadieu, mésér, tuang; enya, sumping, mésér anggur sareng susu tanpa artos sareng tanpa harga. "

2: Wahyu 22:17 - "Jeung Roh jeung panganten awewe ngomong, Hayu. Jeung hayu manéhna nu heareth ngomong, Hayu. Jeung hayu manéhna nu haus datang. Jeung saha wae nu bakal, hayu manéhna nyokot cai kahirupan kalawan bébas. "

John 4:16 Yesus ngadawuh ka manehna, Balik, nelepon salaki anjeun, sarta datang ka dieu.

Petikan nembongkeun Yesus maréntahkeun awéwé Samaria pikeun nelepon salakina sarta balik.

1: Yésus téh sumber pituduh jeung panglilipur pamungkas pikeun urang.

2: Yésus karunya waktu nitah awéwé Samaria nelepon salakina.

1: Pilipi 4: 6-7 - "Ulah hariwang ngeunaan naon-naon, tapi dina sagala hal ku doa sareng panyuwunan kalayan sukur hayu pamundut anjeun dipikanyaho ka Allah."

2: John 14:27 - "Karapihan kuring ninggalkeun sareng anjeun; karapihan abdi masihan ka anjeun. Teu sakumaha dunya méré do I masihan ka anjeun. Hayu teu hate anjeun jadi troubled, atawa ngantep aranjeunna sieun ".

Yohanes 4:17 Eta awewe ngawaler, "Kuring teu boga salaki." Isa ngadawuh ka manehna, "Sae pisan ceuk maneh, Kami teu boga salaki.

Awéwé éta ngaku yén anjeunna henteu kawin.

1. Kakuatan Kajujuran: Ngariksa Awéwé di Sumur

2. Satemenna Ka diri Urang: Conto Awéwé di Sumur

1. Siloka 10:19 , ”Lamun loba omongan, kalakuanana teu kurang, tapi sing saha anu ngahalangan biwirna mah bijaksana”.

2. 1 Petrus 3:3-4 , ”Ulah ngahias aranjeun ulah lahiriah—anyaman buuk jeung make perhiasan emas, atawa papakean—tapi ari hiasan aranjeun kudu jadi jalma nu disumputkeun tina hate jeung kaéndahan anu teu rusak tina roh anu lemah lembut sareng tenang, anu di payuneun Allah éta berharga pisan."

John 4:18 Pikeun maneh geus boga lima salaki; jeung manéhna saha anjeun ayeuna geus lain salaki anjeun: di nu ceuk anjeun sabenerna.

Awéwé di sumur geus nikah lima kali sarta ayeuna hirup kalawan lalaki nu lain salakina.

1. Asih sareng Panebusan Allah anu Saratna

2. Megatkeun Free tina Hubungan toksik

1. Yesaya 43:25 - "Kuring, malah Kami, anjeunna anu blotteth kaluar transgressions thy demi sorangan, sarta moal inget dosa thy."

2. 1 Korinta 6:18 - "Kabur ti immorality seksual. Dosa-dosa sejen anu dilakukeun ku jalma aya di luar awak, tapi sing saha anu ngalakukeun dosa séksual, dosa kana awakna sorangan."

Yohanes 4:19 Ceuk awewe ka Anjeunna, "Juragan, sim kuring katenjo yen anjeun teh nabi."

Awéwé éta mikawanoh Yésus salaku nabi.

1: Urang kudu discerning jeung ngakuan ayana Allah dina kahirupan urang.

2: Urang kudu daék narima pangersa Allah sanajan éta ngalawan karep sorangan.

1: Yoh 7:40 - "Kadéngé kecap ieu, sababaraha urang ngomong, 'Ieu bener Nabi.'"

2: Yesaya 11: 2-3 - "Jeung Roh Gusti bakal tetep dina anjeunna - Roh hikmah jeung pamahaman, Roh nasehat jeung kakuatan, Roh pangaweruh jeung sieun Gusti. Anjeunna bakal resep nurut ka Yéhuwa."

Yohanes 4:20 Karuhun urang nyembah di ieu gunung; Jeung anjeun nyebutkeun, yén di Yerusalem teh tempat dimana lalaki halah ibadah.

Petikan éta ngabahas kumaha karuhun urang nyembah di gunung jeung kumaha jalma-jalma jaman Yésus nyebutkeun yén Yérusalém téh tempat ibadah.

1. Pentingna ibadah ka Allah dina tempat anu bener.

2. Mikawanoh jeung ngajénan tradisi karuhun urang.

1. Deuteronomy 12: 5-7; Anjeun kedah milarian tempat anu bakal dipilih ku Gusti Allah anjeun tina sadaya kaom anjeun pikeun nempatkeun nami-Na sareng tempatna di dinya.

2. Jabur 122:1-5; Abdi bungah basa aranjeunna nyarios ka abdi, "Hayu urang ka bumi Gusti!"

Yohanes 4:21 Yesus ngadawuh ka manehna, "Ibu, percaya ka Kami, waktuna bakal datang, nalika anjeun moal di gunung ieu, atawa di Yerusalem, nyembah ka Rama."

Petikan tina Yohanes 4:21 ieu nyarioskeun pesen Yesus yén ibadah ka Bapa henteu deui dugi ka hiji tempat fisik.

1. Nyembah ka Allah mangrupikeun Kalakuan Rohani, Henteu Jasmani

2. Kakuatan Iman: Neangan Allah Dimana-mana

1. Ibrani 11: 6 - "Tapi tanpa iman mustahil pikeun mangga anjeunna: pikeun manéhna nu datang ka Allah kudu yakin yen Anjeunna aya, sarta yén manéhna téh rewarder jalma anu rajin neangan anjeunna."

2. Jabur 95: 6 - "O kadieu, hayu urang nyembah jeung sujud ka handap: hayu urang tuur payuneun PANGERAN maker urang."

John 4:22 Anjeun nyembah teu nyaho naon: urang nyaho naon urang sembah: pikeun kasalametan ti urang Yahudi.

Petikan ieu nyorot bédana antara ibadah Yahudi sareng non-Yahudi, nyatakeun yén urang Yahudi nyembah kalayan pamahaman, sedengkeun anu sanés Yahudi henteu.

1. "Ibadah Sajati: Nyaho Naon Anu Urang Sembah"

2. "Sumber Kasalametan: Warisan Yahudi"

1. Yesaya 43: 7 - "Sakur anu disebut ku ngaran kuring, saha Kuring dijieun pikeun kamulyaan kuring, saha kuring kabentuk jeung dijieun."

2. Rum 11: 11-15 - "Ku kituna kuring nanya, naha maranéhna titajong dina urutan ragrag? Ku teu hartosna! Tapi ngaliwatan trespass maranéhanana kasalametan geus datang ka kapir, ku kituna nyieun Israel timburu. Ayeuna lamun trespass maranéhanana hartina riches. Pikeun dunya, sarta lamun kagagalan maranéhanana hartina kabeungharan pikeun kapir, kumaha deui bakal kaasup pinuh maranéhanana hartina! Ayeuna Kami nyarita ka anjeun kapir. sangkan sasama urang Yahudi timburu, sarta ku kituna sabagian disalametkeun."

John 4:23 Tapi waktuna datang, jeung ayeuna geus, nalika nyembah sajati bakal nyembah ka Rama dina sumanget jeung bebeneran: pikeun Rama néangan kitu nyembah ka Anjeunna.

Bapa hoyong anu nyembah ka Anjeunna dina sumanget sareng bebeneran.

1. Nyembah ka Allah dina Roh jeung dina Kaleresan

2. Ngamangpaatkeun Pangalaman Ibadah Urang

1. Rum 12: 1-2 - Ku sabab eta, kuring pangjurung anjeun, baraya jeung sadulur, dina panempoan rahmat Allah, kurban awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pleasing ka Allah-ieu ibadah anjeun leres tur ditangtoskeun.

2. James 4: 8 - Datang deukeut ka Allah jeung manéhna baris datang deukeut ka anjeun. Cuci leungeun anjeun, anjeun jalma-jalma dosa, sareng sucikeun haté anjeun, anjeun anu duaan.

John 4:24 Allah teh Roh: jeung sing saha anu nyembah ka Anjeunna, kudu nyembah ka Anjeunna dina sumanget jeung bebeneran.

Allah nyauran urang pikeun nyembah ka Anjeunna dina roh sareng bebeneran.

1: Urang kudu datang ka Allah kalayan ihlas haté jeung jujur dina ibadah urang.

2: Urang kudu datang ka Allah kalawan humility jeung reverence, ngarti saha sabenerna Anjeunna.

1: Jabur 95:6-7 - “Aduh hayu urang sujud jeung sujud; hayu urang sujud ka Gusti, nu nyieun urang! Sabab Anjeunna teh Allah urang, jeung urang teh umat-Na, jeung domba-domba ti panangan-Na.”

2: Rum 12: 1-2 - "Ku sabab kitu, dulur-dulur, ku rahmat Allah, pikeun masihan awak anjeun salaku kurban anu hirup, suci sareng ditarima ka Allah, anu ibadah spiritual anjeun. Ulah jadi conformed jeung dunya ieu, tapi robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon kahayang Allah, naon alus, ditarima jeung sampurna.

John 4:25 Ceuk awewe ka Anjeunna, Kuring nyaho yen Al Masih datang, anu disebut Kristus.

Wanoja dina Yohanes 4:25 ngakuan yén Mésias, anu disebut Kristus, bakal sumping sareng nembongkeun sagala hal ka aranjeunna.

1: Yesus teh Kristus, Al Masih anu dijangjikeun dina Perjanjian Old, sarta Anjeunna di dieu pikeun nembongkeun sagala hal ka urang.

2: Urang bisa percaya ka Yesus Kristus, sabab Anjeunna teh Al Masih anu dijangjikeun, anu geus sumping pikeun nembongkeun sagala hal ka urang.

1: Yesaya 9:6 - Pikeun urang dilahirkeun murangkalih, pikeun urang dipasihan putra, sareng pamaréntahan bakal aya dina taktak-Na, sareng namina bakal disebat Endah, Penasihat, Gusti Nu Maha Kawasa, Rama nu langgeng, Nu Maha Agung. Pangeran Damai.

2: Yeremia 33:14-16 - Behold, poé datang, nyebutkeun PANGERAN, yen Kami bakal ngalaksanakeun hal alus anu geus jangji ka urang Israil jeung ka urang Yuda. Dina eta poe, jeung dina waktu éta, Kuring baris ngabalukarkeun Cabang kabeneran tumuwuh nepi ka Daud; sarta anjeunna bakal ngaéksekusi judgment jeung amal saleh di tanah. Dina poé éta Yuda bakal disalametkeun, sarta Yerusalem bakal Huni aman: jeung ieu ngaran nu manehna bakal disebut, PANGERAN kabeneran urang.

John 4:26 Yesus ngadawuh ka manehna, Kami anu nyarita ka anjeun teh Anjeunna.

Yesus nembongkeun dirina ka awéwé di sumur jeung proclaims yén manéhna téh sumber cai hirup.

1: Yésus téh sumber cai hirup nu mawa urang hirup langgeng.

2: Yésus ngungkabkeun diri ka urang jeung manggil urang pikeun boga hubungan pribadi jeung manéhna.

1: Yesaya 12:3 - Kalawan kabagjaan anjeun bakal narik cai tina sumur kasalametan.

2: Yeremia 2:13 - Umat Kami geus ngalakukeun dua dosa: Maranehna geus ninggalkeun Kami, sumber cai hirup, sarta geus ngali sumur sorangan, cisterns pegat anu teu bisa nahan cai.

YOHANES 4:27 Geus kitu murid-murid-Na ngarariweuh, lantaran Anjeunna sasauran jeung eta awewe; atawa, Naha anjeun ngobrol jeung manehna?

Murid-murid Yesus reuwas ningali Anjeunna nyarios sareng hiji awéwé, tapi teu aya anu naroskeun naha anjeunna ngalakukeun kitu.

1. "Ajén Paguneman Hormat: Hiji Palajaran tina Interaksi Yésus jeung Awéwé Samaria"

2. "Meunangkeun Hikmah tina Ngobrol jeung Batur"

1. Paribasa 18:13 - "Anjeunna nu ngajawab masalah saméméh anjeunna heared eta, éta folly jeung éra ka anjeunna."

2. Kolosa 4: 5-6 - "Leumpang di hikmah arah maranéhanana anu luar, redeeming waktu. Hayu ucapan anjeun salawasna kalawan rahmat, seasoned jeung uyah, nu bisa nyaho kumaha ye halah ngajawab unggal lalaki."

YOHANES 4:28 Eta awewe teh ninggalkeun kendina, tuluy indit ka kota, tuluy ngomong ka jelema-jelema,

Wanoja di sumur papanggih jeung Yesus sarta ninggalkeun pot cai nya indit jeung ngabejaan jalma di kota ngeunaan Anjeunna.

1: Yesus teh Cai Hirup nu nyugemakeun rasa haus urang.

2: Urang kudu ngawawarkeun Injil Yesus ka batur.

1: Yohanes 7:37-38 - Dina poe ahir pesta, poe anu agung, nalika Yesus jumeneng di dinya, Anjeunna ngagorowok, "Sing saha anu halabhab kudu ka Kami, jeung sing saha anu percaya ka Kami, kudu nginum. .”

2: Rum 10:14-15 - Jadi, kumaha aranjeunna tiasa nganuhunkeun ka anu aranjeunna henteu percanten? Na kumaha aranjeunna tiasa percanten ka salah sahiji saha aranjeunna henteu uninga? Sareng kumaha aranjeunna tiasa ngadangu tanpa aya anu ngahutbah aranjeunna? Na kumaha saha bisa ngahutbah iwal aranjeunna dikirim?

John 4:29 Hayu, tingali hiji lalaki, anu ngawartoskeun kuring sagala hal anu pernah kuring lakukeun: lain ieu Kristus?

Awéwé Samaria éta kagum ku kamampuan Yesus pikeun nyarioskeun sagala hal anu parantos dilakukeun dina kahirupanna sareng naroskeun naha Anjeunna Kristus.

1. Pangaweruh gaib sareng kamampuan Yesus pikeun nyayogikeun kanyamanan sareng wawasan ka sadaya anu milari Anjeunna.

2. Recognizing ayana ketuhanan Kristus dina kahirupan urang.

1. Jabur 147:3 "Anjeunna nyageurkeun nu patah hati, jeung ngabeungkeut tatuna."

2. Lukas 8:48 "Jeung Anjeunna ngadawuh ka dirina, putri, jadi kanyamanan alus: iman anjeun geus cageur anjeun; balik dina karapihan."

John 4:30 Tuluy maranehna kaluar ti kota, sarta datang ka Anjeunna.

Jalma-jalma di Sikhar ka luar kota, daratang ka Yesus.

1: Yesus salawasna daék pendak sareng urang dimana waé urang aya.

2: Yesus salawasna siap-siap nepungan urang nalika urang neangan Anjeunna.

1: Jabur 145:18 - Pangéran caket ka sadaya anu nyambat ka Anjeunna, ka sadaya anu nyambat ka Anjeunna kalayan leres.

2: Rasul 17:27 - yén maranéhna kudu neangan Allah, dina harepan yén maranéhna bisa ngarasakeun jalan ka arah anjeunna sarta manggihan anjeunna.

John 4:31 Samentara éta, murid-murid ngadoa ka Anjeunna, saurna, "Guru, tuang!"

Yésus dijurung ku murid-muridna pikeun dahar.

1: Urang kedah salawasna kabuka pikeun dorongan ti jalma-jalma di sabudeureun urang sareng nganuhunkeun kana éta.

2: Urang kudu daék nyisihkeun kabutuhan sorangan jeung ngurus kaperluan batur.

1: Pilipi 2: 3-4 "Entong ulah ku ambisi anu mentingkeun diri atanapi sombong. Sabalikna, dina karendahan diri hargakeun batur di luhur diri anjeun, henteu ningali kapentingan anjeun sorangan, tapi masing-masing pikeun kapentingan batur."

2: Galata 6: 2 "Sing nanggung beban masing-masing, sareng ku cara ieu anjeun bakal ngalaksanakeun hukum Kristus."

John 4:32 Tapi anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, Kuring boga daging keur dahar nu teu nyaho ngeunaan.

Yésus ngungkabkeun ka murid-muridna yén manéhna boga sumber pangan rohani nu teu dipikanyaho ku maranéhna.

1. Roti Kahirupan: Manggihan Sumber Hidden of Gizi Spiritual.

2. Yesus: Hiji Sumber Kalimpahan Unfathomable.

1. Yesaya 55:1-2 - “Hayu, dulur-dulur anu halabhab, datang ka cai; jeung anjeun nu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa waragad. Naha méakkeun duit kana naon anu lain roti, jeung gawé anjeun pikeun naon anu teu nyugemakeun?"

2. Pilipi 4:19 - "Jeung Allah abdi bakal minuhan sagala kaperluan anjeun nurutkeun riches kamulyaan-Na dina Kristus Yesus."

John 4:33 Ku sabab kitu murid-murid silih ajak, "Naha aya anu mawa anjeunna kedah tuang?"

Yesus nyatakeun identitas ketuhanan-Na nalika Anjeunna nyatakeun ka awéwé Samaria yén Anjeunna tiasa nyayogikeun cai hirup.

1: Yesus mangrupikeun sumber nutrisi anu leres sareng langgeng pikeun jiwa urang.

2: Kakawasaan Yésus téh leuwih gedé ti batan pangabutuh di bumi nu bisa disanghareupan ku urang.

1: Yesaya 55: 1 - "Ho, dulur nu haus, datang ka cai, jeung nu teu boga duit; datang, meuli, dahar; enya, datang, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa harga."

2: Yohanes 6:35 - "Saur Yesus ka aranjeunna, Kami roti kahirupan: anu sumping ka Kami moal bakal lapar, sareng anu percaya ka Kami moal pernah haus."

John 4:34 Yesus ngadawuh ka aranjeunna, "Dahar Kami nyaéta pikeun ngalakonan pangersa Anjeunna anu ngutus kuring, sarta nepi ka rengse pagawean-Na."

Motivasi Yesus nyaéta pikeun ngalakukeun pangersa Allah sareng ngalengkepan padamelan-Na.

1. Pentingna ngalaksanakeun pangersa Allah.

2. Pentingna ngalengkepan karya Allah.

1. Mateus 6:33 - Tapi neangan ye kahiji Karajaan Allah, jeung bener-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

2. Kolosa 3:23 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos ka Gusti, sanés ka manusa.

John 4:35 Naha anjeun nyarios: Aya opat bulan deui, teras panén? behold, Kuring nyebutkeun ka anjeun, Angkat up panon anjeun, sarta kasampak dina widang; keur maranehna bodas geus panén.

Panén geus siap jeung panggero pikeun néangan sarta nyandak tindakan.

1: Tingali Ka luhur - rebut kasempetan pikeun panén pikeun Gusti.

2: Ulah Tunda - panén ayeuna, ulah ngantep éta ngaliwatan anjeun.

1: Pandita 9:10 - Naon waé anu ku tangan anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan sakuat tenaga.

2: Mateus 9:37-38 - Saur-Na deui ka murid-murid-Na, “Anu panénna loba, tapi nu gawéna saeutik. Ku sabab eta, neneda ka Gusti nu boga panen, supaya maparin pagawe pikeun panen Mantenna.”

John 4:36 Jeung nu melak narima upah, jeung ngumpulkeun buah pikeun hirup langgeng, nu soweth boh nu reapth bisa girang babarengan.

Petikan éta nekenkeun kabungahan pikeun metik naon anu ditaburkeun dina ngudag kahirupan anu langgeng.

1. Kabagjaan Nebar jeung Panén dina Ngudag Hirup Langgeng

2. Ngalap Ganjaran Iman jeung Ta'at

1. Galata 6: 7-9 - "Ulah jadi deceived: Allah teu moyok, pikeun naon sows hiji, éta ogé bakal dipanén. Pikeun hiji anu sows kana daging sorangan bakal tina daging Fedi korupsi, tapi hiji anu sows kana Roh bakal tina Roh Fedi hirup langgeng. Sarta ulah bosen-bosen migawe kahadean, sabab dina mangsana urang bakal panén, lamun urang henteu nyerah."

2. Mateus 6: 19-21 - "Ulah nyimpen nepi pikeun yourselves harta di bumi, dimana renget jeung keyeng ngancurkeun jeung dimana maling megatkeun di jeung maling, tapi ngumpulkeun pikeun yourselves harta di sawarga, dimana moal renget atawa keyeng ngaruksak jeung dimana mana. maling ulah ngabobol jeung maling. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya ogé bakal aya haté anjeun."

John 4:37 Jeung di dieu téh bener paribasa: Nu hiji sowes, hiji deui nu panén.

Papatah nu hiji sows jeung nu sejen reas bener.

1. Kakuatan Tebar jeung Panén: Palajaran ti Yohanes 4:37

2. Investasi di Batur: Kumaha Nulis Berkah

1. Galata 6: 7-9 - Ulah jadi deceived: Allah teu moyok, pikeun naon sows hiji, éta ogé bakal Fedi.

2. 2 Corinthians 9: 6-10 - Saha sows sparingly ogé bakal panén sparingly, jeung saha sows bountifully ogé bakal Fedi bountifully.

John 4:38 Kami ngutus anjeun pikeun metik anu henteu didamel ku anjeun: jalma-jalma sanés anu damel, sareng anjeun parantos didamel kana padamelanana.

Ayat ieu ngingetkeun yén seueur berkah anu urang tampi ku padamelan batur sareng urang kedah nunjukkeun pangajén ku cara produktif sareng béréhan dina padamelan urang sorangan.

1. Allah Manggil Urang Pikeun Ngawanohkeun Ajén Pagawéan Batur

2. Ngahargaan Kaberkahan tina Karya Batur

1. Epesus 4:28 - Hayu saha anu maling maling deui: tapi rada hayu anjeunna kuli, digawé kalawan leungeun-Na hal anu alus, yén manéhna bisa kudu masihan ka jalma nu peryogi.

2. paribasa 6: 6-11 - Pindah ka sireum, thou sluggard; mertimbangkeun cara nya, sarta jadi wijaksana: nu teu boga pituduh, overseer, atawa pangawasa, nyadiakeun daging nya dina usum panas, jeung gathereth dahareun nya dina panén.

Yohanes 4:39 Loba urang Samaria di eta kota anu percaya ka Anjeunna lantaran omongan eta awewe, anu nyaksian, "Anjeunna nyaritakeun sagala hal anu ku Kami dilakonan."

Loba urang Samaria di kota percaya ka Yesus sanggeus hiji awewe mere kasaksian ngeunaan sagala hal Anjeunna geus ngawartoskeun anjeunna.

1. Kakuatan Kasaksian: Kumaha Carita Urang Bisa Ngabantosan Batur Percaya

2. Percaya ka Yesus: Pentingna Ngalaman sareng Ngabagi Asih-Na

1. Rum 10: 14-17 - "... na kumaha maranéhna bisa percaya ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu ngadéngé? Jeung kumaha maranéhna bisa ngadéngé tanpa batur da'wah?"

2. Rasul 1: 8 - "Tapi anjeun bakal nampa kakuatan nalika Roh Suci geus datang kana anjeun, sarta anjeun bakal saksi abdi di Yerusalem jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, sarta nepi ka tungtung bumi."

John 4:40 Ku sabab kitu, nalika urang Samaria sumping ka anjeunna, aranjeunna menta anjeunna yén anjeunna bakal tetep sareng aranjeunna, sarta anjeunna abode di dinya dua poé.

Urang Samaria naroskeun ka Yesus tetep sareng aranjeunna sareng Anjeunna cicing dua dinten.

1. Kahayang Yesus pikeun tetep sareng jalma-jalma anu menta tulung ka Anjeunna.

2. Pentingna terbuka kana budaya sareng kapercayaan sanés.

1. Mateus 11:28-29 “Hayu ka Kami, dulur-dulur nu keur susah jeung kabeurat beurat, Kami rek mere istirahat. Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ngeunaan kuring; sabab Kami lemah lembut sareng rendah haté: sareng anjeun bakal mendakan istirahat pikeun jiwa anjeun."

2. Rum 12:15 ”Geura gumbira jeung nu gumbira, sing ceurik jeung nu ceurik”.

John 4:41 Jeung loba deui anu percaya ku pangandika-Na sorangan;

Urang Samaria percaya kana kecap Yesus.

1. Kakuatan Kecap Yesus: Ngajalajah Kapercayaan Yesus

2. Percaya jeung Narima: Nangkeup Jangji-jangji Yesus

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

John 4:42 Jeung ceuk ka awewe, "Ayeuna urang percaya, lain alatan omongan anjeun, sabab urang geus ngadéngé manéhna sorangan, sarta nyaho yén ieu memang Kristus, Jurusalamet dunya.

Urang Sikhar percaya ka Yesus salaku Kristus sareng Jurusalamet dunya saatos ngadangu Anjeunna nyalira.

1. Kakuatan Kasaksian Pribadi: Kumaha Pangalaman Urang Bisa Ngajurung Batur pikeun Percaya

2. Percaya ka Gusti: Kumaha Iman Bisa Mindahkeun Gunung

1. Rum 10:14-17 - Kumaha iman asalna tina dédéngéan talatah jeung kumaha talatah diproklamasikeun

2. Rasul 2:22-24 - kasaksian Petrus ngeunaan Yesus jeung kumaha urang Yerusalem ngabales eta

Yohanes 4:43 Sanggeus dua poe Anjeunna angkat ti dinya, angkat ka Galilea.

Dina petikan nyebutkeun yén sanggeus dua poé Yesus ninggalkeun wewengkon sarta indit ka Galilea.

1. perjalanan Yesus: Palajaran dina komitmen jeung Persib.

2. Conto palayanan Yesus: Fokus kana misi.

1. Tandaan 12:30 - "Jeung anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun, kalawan sakabeh jiwa anjeun, kalawan sakabeh pikiran anjeun, sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun."

2. Mateus 11: 28-29 - "Hayu ka Kami, sakabeh anjeun anu weary jeung burdened, sarta Kami bakal mere Anjeun istirahat. Anggo kuk Kami kana anjeun sareng diajar ti kuring, sabab Kami lemah lembut sareng rendah haté, sareng anjeun bakal mendakan istirahat pikeun jiwa anjeun."

John 4:44 Pikeun Yesus sorangan kasaksian, yén nabi teu boga kahormatan di nagara sorangan.

Petikan ieu nyorotkeun kurangna pangakuan Yesus di tanah airna, sanaos anjeunna nabi.

1: Urang teu kudu sugema dina iman urang, tapi ngakuan kahadean batur, sanajan urang teu satuju sareng maranehna.

2: Urang kudu daék nempo saluareun anggapan preconceived urang sorangan pikeun ningali kahadean batur, paduli ti mana asalna.

1: Mateus 7:12 - "Janten naon waé anu anjeun pikahoyong ku batur dilakukeun ka anjeun, laksanakeun ogé ka aranjeunna, sabab ieu mangrupikeun Toret sareng Kitab Nabi."

2: Rum 12: 17-18 - "Ulah males hiji jahat pikeun jahat, tapi pikirkeun pikeun ngalakukeun naon anu menak di payuneun sadayana.

John 4:45 Lajeng nalika anjeunna sumping ka Galilea, urang Galilea nampi anjeunna, sanggeus ningali sagala hal anu anjeunna dipigawé di Yerusalem dina pesta, pikeun maranéhanana ogé indit ka pesta.

Datangna Yohanes di Galilea disambut ku urang Galilea anu ngadarenge karya-karyana dina pesta di Yerusalem.

1. Kakawasaan Allah Bisa Ngahontal Dimana-mana - Yohanes 4:45

2. Wilujeng Sumping - John 4:45

1. Rum 15: 8-13 - Pikeun kuring nyebutkeun, ngaliwatan rahmat dibikeun ka kuring, ka unggal lalaki nu aya diantara anjeun, teu mikir dirina leuwih luhur ti manéhna halah mikir; tapi kudu mikir soberly, nurutkeun sakumaha Allah geus diurus ka unggal lalaki ukuran iman.

2. Mateus 25:35 - Pikeun kuring éta hiji hungred, sarta anjeun masihan kuring meat: Kuring haus, jeung anjeun masihan kuring inuman: Kuring éta muhrim, jeung anjeun nyandak kuring di.

John 4:46 Yesus sumping deui ka Kana di Galilea, tempat anjeunna ngadamel cai anggur. Jeung aya hiji bangsawan tangtu, anu putra gering di Kapernaum.

Yesus mulih deui ka Kana di Galilea, tempat Anjeunna baheulana ngarobah cai jadi anggur. Saurang bangsawan ti Kapernaum naroskeun ka Yesus nyageurkeun putrana anu gering.

1. Kakawasaan Yesus anu teu aya tungtungna: Kumaha Yesus nyageurkeun Putra Bangsawan

2. Wangsulna Yesus ka Galilea: Penyembuhan Mujijat

1. Markus 5:21-43 - Yésus nyageurkeun hiji awéwé nu geus 12 taun kakerah getihan.

2. John 11: 1-44 - Yesus raises Lasarus ti nu maraot

Yohanes 4:47 Barang ngadarenge yen Isa teh sumping ti Yudea ka Galilea, tuluy ngadeuheus ka Anjeunna, menta tulung ka Anjeunna sina lungsur, nyageurkeun putrana;

Yesus nyageurkeun putra lalaki anu nuju maot.

1. Yesus mangrupikeun sumber kahirupan sareng nyageurkeun.

2. kakawasaan Allah overcomes sagala nyeri jeung sangsara.

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement tina karapihan urang éta kana anjeunna; sarta kalawan stripes na urang healed ".

2. Mateus 9:22 - "Tapi Yesus ngancik anjeunna ngeunaan, sarta nalika manéhna nempo dirina, cenah, Putri, jadi tina kanyamanan alus; iman thy geus dijieun thee cageur. Jeung awéwé éta disalametkeun ti jam éta."

Yohanes 4:48 Saur Isa ka anjeunna, "Lamun maraneh teu nenjo tanda-tanda jeung mujijat-mujijat, maraneh moal percaya."

Yesus nyarioskeun ka saurang lalaki yén anjeunna kedah nyaksian tanda-tanda sareng mujijat supados percanten.

1. Kabutuhan Iman: Yesus sareng Kakuatan Mujijat

2. Bukti Yesus: Ningali nyaeta Percaya

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. Mateus 17:20 - "Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Kusabab saeutik iman anjeun. Pikeun sabenerna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman kawas siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, 'Pindah ti dieu. ka ditu, 'sarta bakal pindah, sarta moal aya anu mustahil pikeun anjeun."

Yohanes 4:49 Ceuk raja, "Juragan, turun samemeh anak abdi maot."

Bangsawan naroskeun ka Yesus turun sareng nyageurkeun putrana sateuacan anjeunna maot.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Percaya ka Yesus Bisa Nyangking Kaajaiban

2. Kaasih Bapa: Sabaraha Jauh Bapa Bakal Nyaah ka Anakna

1. Markus 5:35-43 - Yesus heals a Man Jeung Roh Jahat

2. Mateus 8: 5-13 - Yesus nyageurkeun hamba hiji Centurion urang

John 4:50 Yesus ngadawuh ka manehna, "Geura indit; putra anjeun hirup. Jeung lalaki percaya kecap Yesus geus diucapkeun ka manéhna, sarta manéhna indit jalan-Na.

Petikan ieu nunjukkeun kakawasaan kecap Yesus pikeun nyageurkeun sareng iman ka saurang lalaki anu nekad milarian pitulung.

1. "Kakuatan Firman Gusti Urang"

2. "Kasembuhan anu Dibawa ku Iman"

1. Markus 5:35-36 - Jeung cenah ka maranehna, Pindah ka desa di hareup anjeun, jeung straightway anjeun bakal manggihan hiji kalde dihijikeun, jeung anak hiji jeung manéhna: leupas eta, jeung mawa eta ka kuring. Sareng upami aya anu nyarioskeun ka anjeun, anjeun kedah nyarios, Gusti peryogi aranjeunna; sarta langsung anjeunna bakal dikirim aranjeunna.

2. James 5:15 - Jeung doa iman bakal nyalametkeun nu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi; jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, maranéhanana baris dihampura manéhna.

Yohanes 4:51 Sabot anjeunna nuju turun, abdi-abdi nepungan anjeunna, sareng nyarios ka anjeunna, saurna, "Anak anjeun hirup."

Abdi-abdi Yesus nepungan anjeunna nalika anjeunna nuju turun sareng ngawartosan yén putrana hirup.

1: Percanten ka Mujijat - Urang kedah salawasna iman sareng percanten kana mujijat, sapertos Yesus nalika anjeunna nampi warta pulih putrana.

2: Harepan dina Jaman Hésé - Sanajan dina mangsa susah, urang kudu boga harepan, saperti Yésus waktu manéhna bébéja ngeunaan cageurna putrana.

1: Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupikeun substansi tina hal-hal anu dipiharep, bukti tina hal-hal anu teu katingali.

2: Rum 5:5 - Jeung harepan maketh teu isin; sabab asih Allah geus héd mancanagara dina haté urang ku Roh Suci anu dibikeun ka urang.

John 4:52 Lajeng anjeunna marios ka aranjeunna jam nalika anjeunna mimiti amandemen. Jeung ceuk maranehna ka manéhna, Kamari dina jam katujuh manéhna muriang.

Hiji lalaki naroskeun ka sakelompok jalma jam sabaraha penyembuhanna kajantenan sareng aranjeunna ngawaler yén éta dinten sateuacanna dina jam katujuh.

1. Iman kana kakuatan nyageurkeun Gusti sering tiasa katingali ku cara anu teu disangka-sangka.

2. Penting pikeun iman kana waktosna Gusti sareng sabar supados kersa-Na kalaksanakeun.

1. Pilipi 4: 6-7 - Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2. James 5:16 - Ku alatan éta, ngaku dosa anjeun karana jeung neneda keur karana, nu bisa jadi healed. Doa jalma anu soleh gaduh kakuatan anu ageung nalika damel.

John 4:53 Jadi bapa terang yen éta dina jam nu sarua, di mana Yesus ngadawuh ka manéhna, Anak anjeun hirup: sarta dirina jeung sakabeh kulawargana percaya.

Hiji bapa percaya ka Yesus nalika putrana dicageurkeun dina waktos anu sami sareng Yesus nyarios yén putrana bakal hirup.

1. Gusti tiasa ngadamel mujijat dina kahirupan urang nalika urang iman ka Anjeunna.

2. Yésus boga kakuatan pikeun nyageurkeun jeung ngahirupkeun deui urang.

1. John 4:53 - "Jadi bapa terang yén éta dina jam anu sarua, di mana Isa ngadawuh ka manéhna, Putra anjeun hirup: sarta dirina percaya, sarta sakabeh imahna."

2. Tandaan 5:36 - "Ulah sieun, ngan percaya."

Yohanes 4:54 Ieu deui mujijat kadua anu dilakukeun ku Yesus, nalika Anjeunna angkat ti Yudea ka Galilea.

Yésus ngalaksanakeun mujijat kadua waktu manéhna indit ti Yudéa ka Galilea.

1. Kakuatan Yesus pikeun Ngarobah Kahirupan: Titingalian Kaajaiban Yesus

2. Yesus jeung Lalampahanna ka Galilea: Hiji Pangajaran dina Iman jeung Taat

1. Rum 8:28: Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah manéhna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Mateus 28:18-20: Lajeng Yesus sumping ka aranjeunna sarta ngadawuh, "Sagala kakawasaan di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka Kami. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, sareng ngajar aranjeunna pikeun nurut kana sagala anu ku Kami paréntah ka anjeun. Jeung pasti Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

Yohanes 5 ngajelaskeun nyageurkeun saurang lalaki di kolam renang Bethesda, kontrovérsi anu salajengna ngeunaan palaksanaan Sabat, sareng wacana Yesus ngeunaan hubungan-Na sareng Allah Rama.

Alinea 1: Bab éta dimimitian ku Yésus di Yérusalém dina pésta Yahudi. Anjeunna papanggih jeung hiji lalaki di kolam renang Bethesda anu geus teu valid salila tilu puluh dalapan taun. Nalika Yesus terang yén anjeunna parantos lami kaayaan éta, Anjeunna naroskeun ka anjeunna upami anjeunna hoyong cageur. Sanggeus lalaki éta ngajelaskeun henteu mampuh asup kana cai penyembuhan tina kolam renang nalika aranjeunna diaduk nepi, Yesus nitah manéhna nyokot mat sarta leumpang. Langsung, anjeunna healed sarta ngalakukeun sakumaha parentah (Yohanes 5:1-9).

Ayat 2: Tapi, mujijat ieu nyababkeun kontroversi sabab lumangsung dina Sabat. Pimpinan Yahudi ngritik lain ngan ukur lalaki anu dicageurkeun kusabab mawa ranjangna, tapi ogé Yesus pikeun ngalaksanakeun padamelan sapertos kitu dina Sabat. Salaku respon kana kritik maranéhanana, Yesus nyarios 'Rama abdi salawasna dina karya-Na nepi ka poé ieu Kami ogé digawé.' Klaim ieu sarua jeung Allah ngamurkakeun pamingpin Yahudi satuluyna narékahan pikeun maéhan Anjeunna lain ngan saukur ngalanggar Sabat tapi malah nyebut Allah Bapa sorangan nyieun dirina sarua jeung Allah (Yohanes 5:10-18).

Ayat ka-3: Pikeun ngabela tuduhan-tuduhan ieu, Yesus masihan wacana panjang ngeunaan hubungan-Na sareng Allah Bapa ngajelaskeun yén Putra teu tiasa ngalakukeun nanaon ku nyalira ngan ukur ningali Bapa ngalakukeun naon waé anu dilakukeun ku Putra ogé masihan kahirupan anu hoyong gaduh wewenang ngalaksanakeun hukuman sabab Putra Manusa kasaksian. opat saksi nyaéta Yohanes Baptis karya Bapa sorangan Kitab Suci ngarah hirup langgeng jalma anu ngadéngé percaya acan sanajan ample bukti pamingpin Yahudi nampik datang Anjeunna boga hirup tungtung wacana stern rebuke unbelief maranéhanana (Yohanes 5:19-47).

Yohanes 5:1 Sanggeus ieu aya pesta urang Yahudi; Yesus angkat ka Yerusalem.

Petikan ieu ngajelaskeun hiji conto dimana Yesus angkat ka Yerusalem pikeun ngahadiran pesta Yahudi.

1: Yésus nunjukkeun ka urang pentingna ilubiung dina pésta-péstival agama jeung babarengan jeung dulur-dulur séjénna.

2: Urang bisa diajar tina conto Yésus ngeunaan taat kana parentah Allah.

1: Galata 5: 13-14 - "Kanggo anjeun disebut kamerdikaan, baraya. Ngan ulah make kabebasan anjeun salaku kasempetan pikeun daging, tapi ngaliwatan cinta ngawula karana. Pikeun sakabeh hukum geus kaeusi dina hiji kecap: " Maneh kudu nyaah ka tatangga saperti ka diri sorangan.”

2: Rum 12:10 - "Cinta karana jeung sayang brotherly. Outdo karana dina némbongkeun ngahargaan."

John 5:2 Ayeuna di Yerusalem aya hiji kolam renang, anu dina basa Ibrani disebut Betesda, aya lima porches.

Petikan ieu ngajelaskeun kolam renang anu disebut Betesda anu aya di sisi pasar domba di Yerusalem.

1. Yesus salawasna aya nalika urang butuh.

2. Gusti dianggo dina cara misterius.

1. Jabur 138: 7 - Sanajan kuring leumpang di satengahing kasulitan, anjeun bakal nyegerkeun kuring: anjeun bakal manteng leungeun anjeun ngalawan amarah musuh kuring, jeung leungeun katuhu anjeun bakal nyalametkeun kuring.

2. Yakobus 5: 13-15 - Naha aya diantara anjeun anu kaserang? hayu anjeunna solat. Aya nu riang? hayu anjeunna nyanyi mazmur. Aya nu gering diantara anjeun? hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja; jeung hayu maranehna neneda leuwih manéhna, anointing manéhna jeung minyak dina ngaran Gusti: Jeung doa iman bakal nyalametkeun nu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi; jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, maranéhanana baris dihampura manéhna.

John 5: 3 Di tempat-tempat ieu, seueur pisan jalma anu teu kuat, lolong, pincang, layu, ngantosan obahna cai.

Petikan tina Yohanes 5:3 ieu ngajelaskeun sakelompok ageung jalma cacad ngantosan di kolam renang Betesda pikeun cai diaduk.

1. Welas Asih Allah pikeun Kaum Marginal - Ngajalajah pesen harepan sareng kanyamanan tina Yohanes 5:3.

2. Ngungkulan Mustahil - Nguji kakuatan iman dina nyanghareupan kasangsaraan.

1. Mateus 11:28 - Hayu ka Kami, sakabeh anjeun nu kuli jeung beurat kabeurat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana.

2. Yesaya 35: 3-6 - Nguatkeun ye leungeun lemah, sarta mastikeun tuur lemah. Bejakeun ka jalma anu haténa sieun, Sing kuat, ulah sieun.

John 5: 4 Pikeun hiji malaikat turun dina hiji mangsa ka kolam renang, sarta ngaganggu caina: lajeng saha nu mimiti sanggeus goubling caina lebet kana éta cageur tina kasakit naon baé.

Petikan ieu nyarioskeun kaajaiban di Kolam Betesda dimana malaikat bakal sumping sareng nyusahkeun cai, sareng saha waé anu lebet pangheulana cageur tina panyakitna.

1. Percaya kana Mujijat Allah - Kakuatan iman pikeun nyageurkeun

2. Leungeun Ghaib - ayana Allah dina kahirupan urang

1. James 5:15 - "Jeung solat iman bakal nyalametkeun hiji anu gering, sarta Gusti bakal ngangkat anjeunna nepi. Sareng upami anjeunna ngalakukeun dosa, anjeunna bakal dihampura."

2. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; Anjeunna aya hukuman anu nyababkeun urang katengtreman, sareng ku tatu-Na urang cageur."

Yohanes 5:5 Di dinya aya hiji jelema anu geringna geus tilu puluh dalapan taun.

Petikan ieu nyaritakeun ngeunaan saurang lalaki anu geus kaserang panyakit salila 38 taun.

1: Yesus teh dukun pamungkas. Henteu aya anu sesah teuing pikeun Anjeunna.

2: Kasakit jeung kasangsaraan bisa digunakeun ku Allah pikeun ngalaksanakeun pangersa-Na.

1: Yesaya 53: 4-5 - Pasti anjeunna parantos nanggung kasedihan urang, sareng nanggung kasedihan urang: tapi urang nganggap anjeunna diserang, diserang ku Allah, sareng disiksa. Tapi manéhna tatu pikeun transgressions urang, manéhna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement karapihan urang éta kana manéhna; jeung ku belang-Na urang cageur.

2: Mateus 8:17 - Supaya laksana anu diomongkeun ku nabi Yesaya, saurna, Anjeunna nyandak kalemahan urang, sareng nanggung panyakit urang.

John 5: 6 Nalika Yesus ningali anjeunna ngagolér, sareng terang yén anjeunna parantos lami aya dina kaayaan éta, anjeunna nyarios ka anjeunna, "Naha anjeun bakal cageur?"

Yesus nepungan hiji lalaki anu geus lila bohong gering jeung nanya ka manéhna lamun manéhna hayang cageur.

1. Kakuatan Nyageurkeun Gusti - Kumaha Yesus Nyageurkeun Anu Sakit

2. Kakuatan Iman - Kumaha Percaya ka Gusti pikeun Mujijat

1. Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement tina karapihan urang éta kana anjeunna; jeung ku belang-Na urang cageur.

2. James 5: 14-15 - Naha aya anu gering di antara anjeun? hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja; jeung hayu maranehna neneda leuwih manéhna, anointing manéhna jeung minyak dina ngaran Gusti: Jeung doa iman bakal nyalametkeun nu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi; jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, maranéhanana baris dihampura manéhna.

Yohanes 5:7 Nu gering teh ngawaler, “Juragan, sim kuring teu aya anu bade nyelapkeun abdi ka balong, upami caina kagegelan, tapi samentawis abdi sumping, aya anu lungsur ti payun.

Petikan ieu ngajelaskeun hiji lalaki anu teu bisa asup ka kolam renang lamun keur troubled, sabab teu boga hiji mantuan manéhna.

1: Yesus nunjukkeun ka urang yén, bahkan dina waktos anu paling teu daya teu upaya, Anjeunna aya pikeun ngabantosan urang.

2: Urang bisa ngalilipur lantaran nyaho yén Yéhuwa moal ngantep urang berjuang sorangan.

1: Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

2: Ibrani 13: 5-6 - "Jaga hirup anjeun tina cinta artos, sareng sugema ku naon anu anjeun gaduh, sabab Anjeunna parantos ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun sareng moal ngantunkeun anjeun." Jadi urang yakin bisa ngomong, ”Gusti teh nulungan abdi; Kuring moal sieun; Naon anu tiasa dilakukeun ku manusa ka abdi?"

John 5:8 Yesus ngadawuh ka manéhna, hudang, angkat ranjang Anjeun, jeung leumpang.

Yesus nyageurkeun hiji lalaki anu teu bisa leumpang jeung maréntahkeun manéhna pikeun nyokot up bed jeung leumpang.

1. Yesus teh dukun pamungkas - John 5: 8

2. The Power of Ta'at - John 5: 8

1. Mateus 9: 2-7 - Yesus heals a lumpuh

2. Rasul 3:1-8 - Petrus jeung Yohanes nyageurkeun hiji lalaki anu lumpuh ti lahir

John 5: 9 Jeung geura lalaki éta cageur, sarta nyandak ranjang-Na, sarta leumpang, sarta dina poé éta Sabat.

Petikan ieu rinci ngeunaan nyageurkeun saurang lalaki ku Yesus dina dinten Sabat.

1. Urang tiasa percanten ka Yesus pikeun nyayogikeun penyembuhan sareng restorasi, bahkan dina dinten istirahat.

2. Asih jeung rahmat Allah katempo sanajan nuturkeun hukum Sabat.

1. Yesaya 53:5, "Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement tina karapihan urang éta kana anjeunna; jeung ku stripes-Na urang healed."

2. Yakobus 5:14-15, "Naha aya anu gering di antawis anjeun? Hayu anjeunna nyauran para sesepuh jamaah; sareng hayu aranjeunna ngadoakeun anjeunna, ngusap anjeunna ku minyak dina nami Gusti: Sareng doa iman kedahna. nyalametkeun nu gering, sarta Gusti bakal ngahudangkeun manéhna; jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, eta bakal dihampura.”

Yohanes 5:10 Ceuk urang Yahudi ka nu geus cageur, "Ayeuna poe Sabat.

Hiji lalaki anu geus cageur tina geringna ditantang ku urang Yahudi sabab anjeunna mawa ranjang na dina Sabat.

1. Yésus leuwih mentingkeun jalma ti batan aturan agama.

2. Yesus mawa urang kabébasan tina cacad jasmani jeung rohani.

1. Mateus 12: 1-14 - Yesus defends murid-Na pikeun picking gandum dina Sabat.

2. Lukas 13: 10-17 - Yesus heals hiji awéwé dina Sabat jeung defends lampah nya.

John 5:11 Anjeunna ngawaler aranjeunna, "Anjeunna nu nyageurkeun kuring, anjeunna ogé nyarios ka kuring, Angkat ranjang anjeun, sareng leumpang."

Petikan ieu ngajelaskeun patepungan antara Yesus sareng jalma-jalma anu aya dina nyageurkeun. Yesus ngajelaskeun yén Anjeunna mangrupikeun hiji anu ngajantenkeun jalma éta sadayana sareng maréntahkeun aranjeunna nyandak ranjang sareng leumpang.

1. Kakuatan Penyembuhan Yesus: Ngajalajah Anu Ajaib dina Kahirupan Urang

2. Kahadéan Gusti: Ngagungkeun Panyadiaan Pangobatan

1. Yesaya 53: 5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna aya chastisement anu mawa kami karapihan, sarta kalawan tatu-Na kami healed.

2. Budalan 15:26 - Jeung ngadawuh, "Upami anjeun bakal rajin ngadangukeun sora PANGERAN Allah anjeun, sareng ngalakukeun anu leres di payuneun-Na, sareng bakal ngupingkeun paréntah-Na, sareng ngajaga sagala katetepan-Na, abdi moal nimbulkeun panyakit-panyakit ieu ka maneh, anu ku Kami geus dibawa ka urang Mesir: sabab Kami teh PANGERAN anu nyageurkeun maneh.

John 5:12 Tuluy maranehna nanya ka Anjeunna, "Saha jalma anu ngomong ka anjeun, Angkat ranjang anjeun, jeung leumpang?"

Petikan éta ngabahas nyageurkeun mujijat Yesus pikeun saurang lalaki anu lumpuh.

1: Yesus mangrupikeun sumber penyembuhan sareng harepan dina kahirupan urang.

2: Kakawasaan kecap Yésus bisa mawa kahirupan jeung nyageurkeun urang.

1: Yesaya 53: 5 - "Tapi Anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang; chastisement pikeun karapihan urang aya kana Anjeunna, sarta ku belang-Na urang cageur."

2: Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun, enya, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh."

Yohanes 5:13 Anu dicageurkeun teh teu nyahoeun saha eta jelema, sabab Yesus geus ngajauhan diri, loba jelema di eta tempat.

Nu dicageurkeun teh teu nyaho saha nu nyageurkeunana sabab Yesus geus ninggalkeun eta wewengkon nu rame.

1: Gusti damel ku cara anu misterius, sareng sanaos urang henteu salawasna mikawanoh ayana-Na, Anjeunna salawasna aya.

2: Kakawasaan jeung kaasih Allah di luar pangertian urang, sarta Mantenna damel dina cara-cara anu teu kaharti ku urang.

1: Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, jeung jalan abdi. pikiran ti pikiran anjeun."

2: paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka PANGERAN kalawan sakabeh haté anjeun; jeung teu lean kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal ngarahkeunnana jalur thy."

John 5:14 Sanggeus Yesus manggihan manéhna di Bait Allah, sarta ngadawuh ka manéhna, “Tuh, Anjeun geus cageur.

Yesus nyageurkeun lalaki éta sareng ngingetkeun anjeunna supados henteu ngalakukeun dosa deui, atanapi anu langkung parah tiasa kajadian.

1. Kakuatan Yesus: Panginget pikeun Tobat

2. Kayakinan Yesus: Anjeunna Sumber Hirup

1. Rum 6: 12-14 - "Ku sabab eta ulah ngantep dosa marentah dina awak fana anjeun ku kituna anjeun nurut kana kahayang jahat na. Ulah nawiskeun bagian mana wae tina diri kana dosa salaku alat tina wickedness, tapi malah nawiskeun yourselves ka Allah salaku jalma anu geus dibawa ti maot kana hirup; sarta nawiskeun unggal bagian tina diri ka Anjeunna salaku alat kabeneran. Pikeun dosa moal deui master anjeun, sabab anjeun teu handapeun hukum, tapi dina rahmat."

2. Ezekiel 18: 20-22 - "Jiwa nu dosa, eta bakal maot. Putra moal nanggung iniquity bapana, atawa bapana bakal nanggung iniquity sahiji putra: nu bener tina soleh bakal kana anjeunna. , jeung kajahatan jalma-jalma jahat bakal narajang anjeunna. maot."

Yohanes 5:15 Eta jelema teh indit, ngabejakeun ka urang Yahudi, yen Yesus anu geus nyageurkeun manehna.

Hiji lalaki dicageurkeun ku Yesus sareng nyarioskeun hal éta ka urang Yahudi.

1. Yesus teh dukun pamungkas sarta Anjeunna brings harepan jeung wholeness.

2. Urang kudu iman ka Yesus jeung mere kasaksian kana karya-Na.

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; Anjeunna aya hukuman anu nyababkeun urang katengtreman, sareng ku tatu-Na urang cageur."

2. Mateus 9: 2 - "Jeung behold, sababaraha urang dibawa ka Anjeunna lumpuh, bohong dina ranjang. Jeung nalika Yesus ningali iman maranéhanana, anjeunna ngadawuh ka lumpuh, "Kudu ati, anak abdi; dosa anjeun dihampura."

Yohanes 5:16 Ku sabab kitu urang Yahudi nyiksa Yesus, jeung narékahan pikeun maéhan manéhna, sabab manéhna geus ngalakukeun hal-hal ieu dina poe Sabat.

Urang Yahudi nyiksa Yésus jeung narékahan pikeun maéhan manéhna lantaran manéhna nyieun mujijat dina poé Sabat.

1. Kakuatan Cinta Tanpa Sarat: Diajar tina Kamampuhan Yesus pikeun Asih Sanajan Dikaniaya

2. Kakuatan Iman: Ngartos Kakuatan Kapercayaan Yesus dina Misi-Na

1. Rum 12: 14-21 - Ngaberkahan jalma anu persecute anjeun; ngaberkahan jeung ulah kutukan.

2. Mateus 5:38-42 - Anjeun geus ngadéngé yén ieu ceuk, 'Hiji panon pikeun panon jeung huntu pikeun huntu.' Tapi kuring ngomong ka anjeun, Ulah ngalawan hiji evildoer. Tapi lamun aya nu neunggeul pipi katuhu anjeun, péngkolkeun nu séjén ogé.

John 5:17 Tapi Yesus ngawaler aranjeunna, "Rama Kami digawé nepi ka kiwari, sarta Kami digawé."

Yesus ngingetkeun jalma-jalma yén Allah salawasna damel sareng Anjeunna nyalira ogé damel.

1. Karya Allah anu teu aya tungtungna - Ngajalajah padamelan Gusti anu lumangsung dina kahirupan urang sareng kumaha urang tiasa ngiringan.

2. Yesus Nyaeta Conto - Mertimbangkeun kumaha dedikasi Yesus kana karya Allah bisa mere ilham urang pikeun ngawula ka Anjeunna.

1. Yesaya 55:11 - Ku kituna bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta.

2. Kolosa 3:23 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos ka Gusti, sanés ka manusa.

John 5:18 Ku sabab kitu urang Yahudi beuki narékahan pikeun maehan anjeunna, sabab anjeunna henteu ngan ngalanggar Sabat, tapi ogé nyebutkeun yen Allah Rama-Na, ngajadikeun dirina sarua jeung Allah.

Petikan ieu ngungkabkeun yén Yesus ngaku Allah salaku Rama-Na ngamurkakeun urang Yahudi, nyababkeun aranjeunna nyobian maehan Anjeunna kusabab ngalanggar Sabat sareng ngajantenkeun dirina sami sareng Gusti.

1. Kakuatan Kecap-kecap Yesus: Kumaha Klaim-Na ka Allah salaku Rama-Na Ngarobah Sajarah Sajarah

2. Biaya Iman: Pangorbanan Yesus nalika Anjeunna nangtung di bumi

1. John 8: 58-59 - Yesus ngadawuh, "Saestuna, sabenerna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, saméméh Abraham éta, Kami."

2. Mateus 10: 32-33 - Yesus ngadawuh, "Saha-saha ngaku kuring saméméh lalaki, Kuring ogé bakal ngaku anjeunna saméméh Rama kuring di sawarga. Tapi sakur anu ingkar kuring saméméh lalaki, Kuring bakal disown anjeunna saméméh Rama di sawarga."

YOHANES 5:19 Yesus ngawaler ka maranehna, “Satemenna, satemenna, Kami nyebutkeun ka aranjeun, Putra teu bisa ngalakukeun nanaon sorangan, tapi naon nu katingali ku Rama. .

Yesus nyarioskeun ka jalma-jalma yén anjeunna ngan ukur tiasa ngalakukeun naon anu katingali ku Bapa sareng yén Anjeunna ngalakukeun hal anu sami sareng Bapa.

1. Diajar Nurutan Conto Bapa

2. Ngalakukeun Pangersa Allah Ku Ngalaksanakeun Anu Dilaksanakeun ku Bapa

1. Mateus 11:29 - Candak yoke abdi kana anjeun sarta diajar ti kuring, keur Kami lemah lembut jeung hina dina haté, sarta anjeun bakal manggihan sésana pikeun jiwa anjeun.

2. Jabur 40: 8 - Abdi delight mun ngalakukeun kahayang anjeun, O Allah abdi; hukum anjeun aya dina haté abdi.

Yohanes 5:20 Sabab Rama nyaah ka Putra, sarta nembongkeun ka Anjeunna sagala hal anu dilampahkeun ku Mantenna, sarta Anjeunna bakal nembongkeun ka Anjeunna karya-karya anu leuwih gede ti batan ieu, supaya aranjeun heran.

Rama nyaah ka Putra sarta nembongkeun ka Anjeunna karya-Na sangkan manusa bisa heran.

1: Kaasih Bapa ka Putra-Na jeung Kumaha Asih Éta Dinyatakeun

2: Kaajaiban Karya Allah: Kaajaiban kana Ciptaan-Na

1: Deuteronomy 4:32-40 - Pikeun ayeuna naroskeun ngeunaan dinten-dinten anu kapungkur, anu sateuacan anjeun, ti dinten Gusti nyiptakeun manusa di bumi, teras naroskeun ti sisi langit ka sisi anu sanés, naha aya Naha aya hal sapertos anu hébat ieu, atanapi kantos kadéngé sapertos kitu?

2: Jabur 19:1-3 - Langit ngumumkeun kamulyaan Allah; jeung firmament showweth karya handywork-Na. Beurang ka beurang ngucapkeun ucapan, jeung peuting ka peuting nembongkeun pangaweruh. Henteu aya ucapan atanapi basa, dimana sorana henteu kadéngé.

Yohanes 5:21 Sabab sakumaha Rama ngahudangkeun nu maraot, jeung ngahirupkeun; kitu deui Putra nyegerkeun saha anu dikersakeun-Na.

Rama jeung Putra duanana boga kakuatan pikeun mawa hirup ka saha maranéhna milih.

1: Kakuatan pikeun Quicken

2: Kahirupan Kalimpahan

1: Ezekiel 37: 1-14 - Lebak Tulang Garing

2: Rum 8:11 - Roh Hirup di Kristus Yesus

John 5:22 Pikeun Rama teu ngahukum ka saha, tapi geus komitmen sakabeh judgment ka Putra.

Rama geus dibikeun sagala judgment ka Putra.

1. Kakawasaan Putra: Kumaha Otoritas Yesus Méré Urang Harepan

2. Kadaulatan Allah: Kumaha Anjeunna Reigns Leuwih Sadaya judgment

1. John 5:22 - Pikeun Rama judged no man, tapi geus komitmen sagala judgment ka Putra

2. Pilipi 2: 9-11 - Ku sabab eta Allah geus kacida Maha Agung manéhna jeung bestowed on manéhna ngaran anu luhur unggal ngaran, ku kituna dina ngaran Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

Yohanes 5:23 Sing saha jalma-jalma kudu ngahormat ka Putra, sakumaha ngahormat ka Rama. Anu henteu ngahormat ka Putra, henteu ngahormat ka Rama anu ngutus Anjeunna.

Jalma-jalma kudu ngahormat ka Putra, sakumaha hormat ka Rama, sareng upami henteu ngahormatan ka Putra, aranjeunna henteu ngahargaan ka Rama anu ngutus Anjeunna.

1. Pentingna Ngahormatan Bapa sareng Putra

2. Beungkeut nu teu bisa dipisahkeun antara Bapa jeung Putra

1. Pilipi 2: 9-11 - Ku sabab eta Allah geus kacida Maha Agung manéhna jeung bestowed on manéhna ngaran anu luhur unggal ngaran, ku kituna dina ngaran Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

2. Kolosa 1:15-17 - Anjeunna teh gambar Allah siluman, nu firstborn sadaya ciptaan. Pikeun ku Anjeunna sagala hal anu dijieun, di sawarga jeung di bumi, katempo jeung halimunan, boh tahta atawa dominions atawa pangawasa atawa otoritas-sagala hal dijieun ngaliwatan manéhna jeung pikeun manéhna. Sarta anjeunna sateuacan sagala hal, sarta di anjeunna sagala hal nahan babarengan.

John 5:24 Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, saha anu ngadéngé pangandika Kami, sarta percaya ka Anjeunna anu ngutus Kami, bakal meunang hirup langgeng, sarta moal asup kana hukuman; tapi geus kaliwat tina maot kana hirup.

Jalma-jalma anu percaya parantos maot tina maot ka hirup sareng ngagaduhan hirup anu langgeng.

1: Teu sual naon anu urang laksanakeun, kanyaah sareng kurnia Allah tiasa nyalametkeun urang sareng masihan hirup langgeng.

2: Urang boga kurnia anu luar biasa nyaéta hirup langgeng ngaliwatan iman ka Yésus.

1: Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2: Yohanes 3:16 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

John 5:25 Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, jam bakal datang, sarta ayeuna geus, nalika nu maraot bakal ngadéngé sora Putra Allah, sarta maranéhanana anu ngadéngé bakal hirup.

Waktuna bakal datang yén jalma-jalma anu maot bakal ngadéngé sora Putra Allah sareng dihirupkeun deui.

1. Kakawasaan Allah pikeun Ngahirupkeun Anu Paeh

2. Harepan Kiamat jeung Hirup Langgeng

1. Yehezkiel 37:1-14 (Tingali tulang garing)

2. Yohanes 11:25-26 (Proklamasi kebangkitan Yesus)

John 5:26 Pikeun sakumaha Rama ngabogaan hirup dina dirina; jadi hath anjeunna dibikeun ka Putra boga hirup dina dirina;

Rama geus masihan hirup ka Putra, ku kituna Anjeunna oge boga hirup dina dirina.

1. Kakuatan Hirup: Kumaha Allah Maparin Kahirupan

2. Anugrah Hirup: Narima Berkah Allah

1. Rum 6:23 - "Kanggo gajih dosa nyaeta maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang."

2. Yohanes 3:16 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka masihan Putra hiji-hijina, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng."

John 5:27 Jeung geus dibikeun manéhna wewenang pikeun ngaéksekusi judgment ogé, sabab Anjeunna Putra Manusa.

Yesus parantos dipasihan wewenang ti Allah pikeun ngalaksanakeun hukuman sabab Anjeunna Putra Manusa.

1. Yesus: Hakim sadaya

2. Pangawasa Putra Manusa

1. Mateus 28:18 - Jeung Yesus sumping sarta spoke ka aranjeunna, paribasa, "Sagala kakawasaan geus dibikeun ka Kami di sawarga jeung di bumi."

2. Ibrani 10:30 - Pikeun urang nyaho manéhna nu geus ngadawuh, Pamales kanyeri milik kuring, Kuring bakal recompense, nyebutkeun Gusti. Jeung deui, Gusti bakal ngahukum umat-Na.

YOHANES 5:28 Ulah heran kana ieu, sabab bakal datang waktuna, di mana sakabeh nu aya di kuburan bakal ngadéngé sora-Na,

Waktuna bakal datang nalika sadaya jalma di kuburan bakal dihirupkeun deui sareng ngadangu sora Gusti.

1: Aya Harepan dina Kabangkitan - Yohanes 5:28

2: Sora Gusti Maha Kuat - Yohanes 5:28

1: 1 Tesalonika 4:16 - Pikeun Gusti sorangan bakal lungsur ti Surga jeung ngagorowok, jeung sora hiji archangel, jeung jeung tarompet Allah.

2: Yesaya 25: 8 - Anjeunna bakal ngelek nepi ka maot salamina, sarta PANGERAN Allah bakal ngusap cimata tina sagala rupa.

John 5:29 Jeung bakal datang mudik; maranéhanana anu geus dipigawé alus, nepi ka jadian hirup; jeung maranéhanana anu geus dipigawé jahat, ka jadian tina damnation.

Petikan éta nyarioskeun kabangkitan kahirupan sareng kutukan, sareng kumaha tindakan urang sateuacan kabangkitan bakal ngagaduhan akibat anu bakal urang alami.

1. Balukar tina Kalakuan Urang: Kumaha Pilihan Urang Ngabentuk Takdir Urang

2. Ni’mat Kabeneran: Ngalaman Kahirupan

1. Paribasa 11:19 - Salaku amal bener ngarah kana kahirupan, jadi manéhna nu pursues jahat pursues eta nepi ka maotna sorangan .

2. Yakobus 2:14-17 - Naon gunana, dulur-dulur, lamun aya anu ngaku-ngaku iman tapi teu boga amal? Naha iman sapertos kitu tiasa nyalametkeun aranjeunna? Upamana lanceukna teu boga baju jeung kadaharan sapopoé. Upama salah saurang ti aranjeun ngomong ka maranehna, “Geura karapihan; tetep haneut sareng nyéépkeun tuangeun," tapi henteu ngalakukeun nanaon ngeunaan kabutuhan fisikna, naon gunana? Kitu deui, iman ku sorangan, lamun teu dibarengan ku lampah, tangtu maot.

John 5:30 Kuring sorangan teu bisa ngalakukeun nanaon: sakumaha kuring ngadangu, kuring nangtoskeun: sarta judgment abdi adil; sabab Kami henteu milarian kahayang kuring sorangan, tapi kersa Bapa anu ngutus kuring.

Petikan ieu ngingetkeun urang yén urang kedah milarian kersa Allah tibatan karep urang.

1: Urang kudu usaha pikeun ngalakukeun kahayang Allah tinimbang urang sorangan.

2: Hayu urang narékahan pikeun nyonto conto Yésus dina néangan kahoyong Allah tibatan kahayang urang sorangan.

1: Yakobus 4:13-15 - Hayu ayeuna anjeun anu nyarios: "Poé ieu atanapi isukan urang bakal ka kota anu kitu sareng anu kitu, sareng cicing di dinya sataun sareng dagang sareng kauntungan" - tapi anjeun henteu terang kumaha isukan bakal. mawa. Naon hirup anjeun? Pikeun anjeun halimun anu nembongan sakeudeung lajeng ngaleungit. Sabalikna anjeun kedah nyarios, "Upami Gusti kersa, urang bakal hirup sareng ngalakukeun ieu atanapi éta."

2: Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

Yohanes 5:31 Lamun Kami mere kasaksian sorangan, kasaksian Kami teh lain bener.

Ayat ieu tina Yohanes 5:31 ngingetkeun urang yén kasaksian urang henteu leres upami urang nyaksian diri urang sorangan.

1. "Bahaya Sombong: Nempatkeun Iman dina Diri Urang"

2. "Ngahontal Kasuksesan Sejati Ngaliwatan Karendahan Hati"

1. 2 Korinta 10:12 - “Henteu urang wani ngagolongkeun atanapi ngabandingkeun diri urang sareng sababaraha jalma anu muji diri. Tapi nalika aranjeunna ngukur diri masing-masing sareng ngabandingkeun diri sareng anu sanés, aranjeunna henteu ngartos."

2. Siloka 16:18 - "Kasombongan miheulaan karuksakan, jeung sumanget sombong saméméh ragrag."

John 5:32 Aya hiji deui anu saksi ngeunaan Kami; Sareng kuring terang yén saksi anu anjeunna saksikeun ngeunaan kuring leres.

Yesus mere kasaksian ngeunaan bebeneran kecap-kecapna ku nyarioskeun saksi anu sanés.

1: Firman Allah téh Bebeneran jeung bisa dipercaya.

2: Kasaksian tina sababaraha sumber mangrupikeun tanda bebeneran.

1: Deuteronomy 17: 6 - Dina kasaksian dua atawa tilu saksi hiji anu bakal maot kudu dipaéhan; hiji jalma teu meunang dipaéhan dina kasaksian hiji saksi.

2: 1 Timoteus 2:5 - Pikeun aya hiji Allah jeung hiji mediator antara Allah jeung manusa, lalaki Kristus Yesus.

Yohanes 5:33 Aranjeun ngutus ka Yohanes, sarta anjeunna nyaksian bebeneran.

Yohanes téh saksi kana bebeneran.

1: Urang bisa néangan ka Yohanes pikeun jadi saksi ngeunaan bebeneran jeung nuturkeun conto manéhna.

2: Urang kudu néangan bebeneran jeung ngagunakeun ajaran Yohanes pikeun nungtun urang.

1: Siloka 12:17 - Sing saha anu nyarioskeun kabeneran nunjukkeun kabeneran, tapi saksi palsu bohong.

2: Pilipi 4:8 - Tungtungna, dulur-dulur, naon waé hal anu leres, naon waé anu jujur, naon waé anu adil, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu dicaritakeun; lamun aya kahadean, jeung lamun aya pujian, pikir dina hal ieu.

John 5:34 Tapi Kami henteu nampi kasaksian ti manusa, tapi hal-hal ieu kuring nyarioskeun, supados anjeun salamet.

Yesus teu narima kasaksian ti manusa, tinimbang manéhna speaks ambéh jalma bisa disimpen.

1. Kecap Yesus: Jalan ka Kasalametan

2. Nolak Kasaksian Manusa: Nganut Ajaran Yesus

1. Yohanes 3:16-17 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka Mantenna masrahkeun Putra tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Pikeun Allah teu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum. dunya; tapi supaya dunya ieu disalametkeun ku anjeunna."

2. Rum 10: 9-10 - "Yen lamun anjeun bakal ngaku kalawan sungut anjeun Gusti Yesus, sarta bakal yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté man believeth kana amal saleh . ; jeung ku pangakuan sungut dijieun pikeun kasalametan."

John 5:35 Anjeunna mangrupikeun lampu anu hurung sareng caang, sareng anjeun hoyong sakedap pikeun girang dina cahaya-Na.

Yohanes 5:35 nyarioskeun ngeunaan Yesus sabagé cahaya anu ku murid-murid-Na daék girang pikeun sababaraha waktos.

1. Cahya Bersinar dina Gelap: Kakuatan Cinta Yesus

2. Rejoicing in the Light: Ngagungkeun Ayana Yesus dina Kahirupan Urang

1. John 8:12 - "Lajeng nyarios Yesus deui ka aranjeunna, paribasa, Kami cahaya dunya: saha nu nuturkeun kuring moal leumpang di gelap, tapi bakal boga caang hirup."

2. Mateus 5: 14-16 - "Anjeun teh cahaya dunya. Hiji kota anu diatur dina hiji pasir teu bisa disumputkeun. Ngayakeun teu lalaki lampu lilin, sarta nempatkeun eta handapeun bushel a, tapi dina candlestick a; jeung eta mere caang ka sakabeh nu aya di imah. Hayu lampu anjeun jadi caang ka hareupeun manusa, ambéh maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun, sarta muji Rama anjeun nu di sawarga."

John 5: 36 Tapi kuring gaduh saksi anu langkung ageung tibatan Yohanes: sabab padamelan anu dipasihkeun ku Rama ka kuring pikeun diréngsékeun, padamelan anu sami anu kuring laksanakeun, nyaksian kuring, yén Rama parantos ngutus kuring.

John 5: 36 nyadiakeun bukti misi ketuhanan Yesus ngaliwatan karya anu Rama geus dibikeun anjeunna pikeun ngalengkepan.

1. Yesus diutus ku Rama pikeun ngalakukeun karya Allah di dieu di bumi.

2. Karya urang sorangan bisa jadi saksi kana misi ketuhanan Yesus.

1. Rum 8:14-17 - Pikeun sakabéh anu dipingpin ku Roh Allah anu putra Allah.

2. Epesus 2:10 - Pikeun urang workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun beforehand, nu urang kudu leumpang di antarana.

John 5:37 Sareng Rama nyalira, anu ngutus kuring, parantos nyaksian kuring. Anjeun henteu kantos nguping sorana, atanapi ningali bentukna.

Yesus nyatakeun yén boh urang Yahudi atanapi saha waé anu sanés ningali atanapi ngadéngé sora atanapi wujud Gusti.

1. Ngartos Gusti Ghaib - Ngajalajah misteri kahuripan Gusti

2. Ngadangukeun Sora Gusti - Kumaha ngadangukeun pituduh Gusti dina kahirupan urang

1. Ibrani 11:27 - Ku iman Musa ninggalkeun Mesir, teu sieun bendu raja; sabab anjeunna endured sakumaha ningali Anjeunna anu teu katingali.

2. Yesaya 40:12 - Anu geus ngukur cai dina kerung leungeun-Na, jeung meted kaluar langit jeung bentang, jeung comprehended lebu bumi dina ukuran, jeung ditimbang gunung-gunung dina timbangan, jeung pasir dina hiji ukuran. kasaimbangan?

John 5:38 Jeung anjeun teu boga pangandika-Na tetep dina anjeun: pikeun saha manéhna geus dikirim, manéhna teu percaya.

Jalma-jalma nolak percaya ka Yesus, sanaos henteu nampi pesenna.

1. Kakuatan Firman Yesus: Kumaha Percaya ka Anu Teu Bisa Dipercaya

2. Overcoming Unbelience: Naha Urang Kudu Percaya ka Yesus

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. Ibrani 11: 6 - Jeung tanpa iman mustahil pikeun mangga manéhna, pikeun sakur anu bakal ngadeukeutan ka Allah kudu percaya yén manéhna aya jeung manéhna ganjaran jalma anu néangan manéhna.

Yohanes 5:39 Teangan Kitab Suci; sabab di aranjeunna anjeun pikir anjeun gaduh hirup anu langgeng: sareng aranjeunna anu nyaksian ngeunaan Kami.

Petikan ieu nyorong urang maca kitab suci, sabab kasaksian ngeunaan Yesus sareng ngandung kahirupan anu langgeng.

1. Tetep dina Firman Allah - Naha Milarian Kitab Suci Penting pikeun Iman

2. Kasaksian Yesus - Kumaha Kitab Suci Témbongkeun Urang Yesus

1. Yesaya 55:11 - "Jadi bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta. "

2. John 6:63 - "Éta sumanget anu quickene; daging kauntungan nanaon: kecap anu kuring nyarita ka anjeun, aranjeunna sumanget, sarta aranjeunna hirup."

John 5:40 Jeung anjeun moal datang ka Kami, nu bisa boga hirup.

Yesus nelepon kana jalma datang ka Anjeunna pikeun hirup.

1: Datang ka Yesus pikeun Hirup

2: Narima Hirup ngaliwatan Yesus

1: John 10:10 - maling datang ngan pikeun maok jeung maehan jeung ngancurkeun; Kami geus datang, supaya maraneh boga hirup, sarta boga hirup pinuh.

2: Mateus 11:28 - Hayu ka Kami, sakabeh anu weary jeung burdened, sarta Kami bakal mere Anjeun istirahat.

Yohanes 5:41 Abdi henteu nampi kahormatan ti manusa.

Petikan nyatakeun yén Yesus henteu nampi kahormatan atanapi pangakuan ti lalaki.

1. Urang kedah milarian pangakuan sareng kahormatan ti Allah nyalira, sanés ti jalma.

2. Urang kudu nyokot conto Yesus teu néangan pangakuan ti jalma jeung tinimbang neangan eta ti Allah.

1. Mateus 6: 1-4 - Ulah ngalaksanakeun amal saleh anjeun saméméh jalma séjén guna katempo ku aranjeunna, tapi gantina neangan persetujuan Allah.

2. Rum 2:29 - Pikeun hiji jalma sanes urang Yahudi anu hiji lahiriah, atawa sunat lahiriah jeung fisik.

John 5:42 Tapi kuring nyaho anjeun, nu teu boga kanyaah Allah dina anjeun.

Petikan tina John 5 nyatakeun yén Yesus terang yén jalma-jalma anu diomongkeun anjeunna henteu ngagaduhan kanyaah ka Allah dina aranjeunna.

1: Tanpa kanyaah Allah, urang téh euweuh nanaon.

2: Pikeun leres-leres terang ka Allah, urang kedah nyaah ka Anjeunna.

1:1 John 4:19 - Urang bogoh ka Anjeunna, sabab Anjeunna mimiti mikanyaah urang.

2: Epesus 5:2 - Jeung leumpang dina cinta, sakumaha Kristus ogé geus dipikacinta urang.

John 5:43 Kami datang dina ngaran Rama Kami, jeung anjeun teu narima kuring;

Yohanes nginget-nginget supaya teu narimakeun ajaran palsu jeung ajaran palsu ti jalma-jalma nu lain diutus ku Allah.

1. Urang kudu nguji sagala pangajaran ngalawan bebeneran Firman Allah.

2. Ukur nampi ajaran ti anu diutus ku Gusti.

1. Rasul 17:11 - Ieu leuwih mulya ti maranéhanana di Tesalonika, di yén maranéhna narima kecap kalayan sagala kesiapan pikiran, sarta searched Kitab Suci poean, naha éta hal éta kitu.

2. 1 John 4: 1 - tercinta, ulah percanten unggal roh, tapi coba roh-roh naha aranjeunna ti Allah: sabab loba nabi palsu anu Isro kaluar ka dunya.

John 5:44 Kumaha anjeun tiasa percanten, anu saling nampi kahormatan, sareng henteu milarian kahormatan anu asalna ti Allah wungkul?

Jalma-jalma diingetkeun pikeun henteu milarian kamulyaan ti anu sanés, tapi ngan ukur ti Allah.

1. Néangan Honor ti Gusti - John 5:44

2. Milarian Kahormatan Sajati - Yohanes 5:44

1. Rum 12:10 - Janten bageur nawaran reureuh di kaasih karana jeung asih brotherly, dina ngahargaan méré p ka silih.

2. Siloka 3:34 - Anjeunna mocks mockers sombong tapi mere rahmat ka hina.

John 5:45 Ulah nyangka yén Kami bakal nuduh anjeun ka Rama;

Yesus ngingetkeun urang Yahudi yén aranjeunna henteu kedah nyangka anjeunna bakal nuduh aranjeunna ka Bapa, sakumaha Musa anu bakal nuduh aranjeunna, sabab percanten ka Musa.

1. Ngakuan Wewenang Musa jeung Yesus

2. Percanten kana Firman Allah ngalangkungan Musa sareng Yesus

1. Rum 10: 5-6 - "Kanggo Musa nyerat ngeunaan kabeneran anu dumasar kana hukum, yén jalma anu ngalakukeun parentah bakal hirup ku aranjeunna. Tapi kabeneran dumasar kana iman nyebutkeun, 'Ulah ngomong dina haté anjeun , "Saha nu bakal naek ka sawarga?"' (nyaéta, pikeun nurunkeun Kristus)"

2. Galata 3: 24-25 - "Jadi lajeng, hukum éta wali urang nepi ka Kristus sumping, dina urutan nu urang bisa jadi diyakinkeun ku iman. Tapi ayeuna iman nu geus datang, urang henteu deui handapeun wali a."

Yohanes 5:46 Sabab lamun maraneh percaya ka Musa, maraneh tangtu percaya ka Kami;

Ayat ieu nunjukkeun yén jalma anu nampi ajaran Musa ogé tiasa nampi ajaran Yesus, sakumaha anu ditulis ku Musa ngeunaan Yesus.

1. Pentingna pamahaman hubungan antara Musa jeung Yesus

2. Mikawanoh Yesus dina tulisan Musa

1. Budalan 3: 13-15 - Nalika Musa naroskeun ka Allah jati dirina, Gusti ngawaler "Kami saha Kami."

2. Mateus 11: 25-27 - Yesus muji jalma anu narima ajaran Musa jeung néangan bebeneran dina kecap-Na.

John 5:47 Tapi lamun anjeun teu percaya kana tulisan-tulisan-Na, kumaha anjeun bakal percaya kecap kuring?

Yésus maréntahkeun jalma-jalma pikeun nganggap tulisan-tulisan Allah salaku bukti pikeun percaya kana kecap-kecapna.

1. Percanten kana Firman Allah: Percaya kana Kasaksian Yesus

2. Kitab Suci: Dasar Iman

1. 2 Timoteus 3:16 - Sadaya Kitab Suci dirumuskeun ku ilham Allah, sarta mangpaat pikeun doktrin, pikeun reproof, pikeun koreksi, pikeun instruksi dina amal saleh.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

Yohanes 6 nyarioskeun tuangeun lima rébu, Yesus leumpang dina cai, pidato-Na ngeunaan Roti Kahirupan, sareng kaputusan sababaraha murid pikeun nyingkir.

Alinea 1: Bab ieu dimimitian ku balaréa anu réa nuturkeun Yésus sabab ningali tanda-tanda mujijat-Na dina jalma-jalma anu gering. Kalayan lima roti sa'ir leutik sareng dua lauk leutik anu disayogikeun ku budak lalaki, Yesus ngalaksanakeun mujijat sanés ku masihan tuang lima rébu lalaki. Saparantos cekap tuang, sesa sesa dua welas karanjang dikumpulkeun. Ningali tanda ieu, jalma-jalma mimiti nyarios yén Anjeunna leres-leres Nabi anu sumping ka dunya (Yohanes 6: 1-14).

Ayat 2: Sanggeus mujijat ieu, Isa angkat deui ka hiji gunung nyalira. Waktu sonten murid-murid-Na turun ka situ, naek parahu, meuntas situ Kapernaum, poek keneh, Yesus can milu ka maranehna, angin gede niupan cai ngagolak bari ngadayung kira-kira tilu opat mil, nempo situ leumpang ngadeukeutan parahu, tapi Anjeunna sieuneun. ceuk 'Ieu mah teu sieun' lajeng willingly narima anjeunna kana parahu langsung ngahontal basisir dimana aranjeunna pos demonstrating kakuatan ketuhanan leuwih alam (Yohanes 6:15-21).

Alinea 3: Poe isukna, jalma rea ngadarengekeun yen di dinya teh ngan aya hiji parahu, boh Yesus boh murid-murid-Na, nepi ka aya parahu ti Tiberias daratang deukeut tempat pamuji sukur, sanggeus nyahoeun yen Anjeunna geus ka peuntas talaga, nuturkeun Anjeunna ka Kapernaum, tuluy nanya. Nalika sumping Anjeunna nyebatkeun motif aranjeunna milarian Anjeunna sanés kusabab tanda-tanda tapi ngeusian beuteungna didorong milarian tuangeun anu tahan hirup langgeng anu Putra Manusa bakal masihan anjeun ngenalkeun Dirina Roti Hirup wacana ngarah kontroversi di antara pengikut Yahudi ngeunaan tuang daging nginum getih anu akhirna nyababkeun seueur murid anu ninggalkeun Anjeunna tapi Petrus. confessed nama sésana dua belas 'Gusti saha urang bakal indit? Anjeun gaduh kecap hirup langgeng yakin nyaho anjeun Suci Hiji Allah.' emphasizing bebeneran spiritual vital nourishment asalna ngaliwatan iman Kristus nyalira sanajan teuas ngartos ajaran (Yohanes 6: 22-71).

YOHANES 6:1 Sanggeus kitu Yesus angkat ka peuntaseun Talaga Galilea, nya eta Talaga Tiberias.

Yesus indit ngaliwatan Laut Galilea.

1: Lalampahan Yésus meuntas Laut Galilea ngajarkeun urang pentingna tabah jeung iman dina mangsa susah.

2: Lalampahanna Yésus meuntas Laut Galilea ngingetkeun urang yén urang bisa maju waktu caina atos.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana.

2: Jabur 107:23 - Jalma anu turun ka laut dina kapal, anu bisnis di cai hébat.

John 6: 2 Jeung loba pisan nuturkeun manéhna, sabab maranéhanana nempo mujijat-Na anu geus dipigawé pikeun maranéhanana anu gering.

Seueur jalma anu nuturkeun Yesus kusabab ningali mujijat-mujijat anu dilakukeun ku Anjeunna pikeun anu gering.

1. Kaajaiban Penyembuhan Yesus: Panggero pikeun Nuturkeun Anjeunna

2. Kakuatan Iman: Ningali Mujijat Ngaliwatan Yesus

1. Markus 10:52-53 “Jeung Isa ngadawuh ka manéhna, “Geura indit; iman anjeun parantos nyageurkeun anjeun." Sarta geura-giru manéhna narima tetempoan sarta dituturkeun Yesus dina jalan.

2. Lukas 5:17-26 “Ayeuna kajantenan dina hiji poe, waktu Anjeunna ngajar, aya urang Parisi jeung guru-guru agama, anu daratang ti unggal kota di Galilea, Yudea, jeung Yerusalem. Sareng kakawasaan Gusti aya pikeun nyageurkeun aranjeunna."

Yohanes 6:3 Yesus naek ka hiji gunung, tuluy calik di dinya jeung murid-murid-Na.

Ayat ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus naek ka gunung sareng murid-murid-Na.

1. Ondangan Yésus pikeun Nanjak: Ondangan Pikeun Nurutan Pituduh Allah

2. Gunung Allah: Tempat Refreshing jeung Pembaharuan

1. Mateus 17: 1-8 - Yesus Transfigured on Gunung

2. Budalan 19: 3-6 - Papanggihan Israél jeung Allah on Sinai

John 6:4 Jeung Paska, hiji pesta urang Yahudi, geus deukeut.

Petikan éta ngeunaan deukeutna Paska Yahudi.

1. Hadiah Kasalametan dina Paska

2. Hirup Iman dina mangsa Paska

1. Budalan 12: 1-14 - parentah Allah pikeun Paska

2. Lukas 22:15-20 - Institusi Yesus ngeunaan Jamuan Gusti dina Paska

John 6: 5 Nalika Yesus angkat panon-Na, sareng ningali jalma-jalma anu ageung sumping ka anjeunna, saur-Na ka Pilipus, "Ti mana urang badé mésér roti, supados ieu tiasa tuang?"

Yesus ningali jalma rea ngarumpul di sakurilingna, teras naroskeun ka Pilipus dimana aranjeunna tiasa ngagaleuh roti kanggo tuang.

1. Roti Kahirupan: Panawaran Yesus ngeunaan Gizi pikeun Jiwa

2. Karunyaan Yesus ka Umat: Nyumponan Pangabutuh Jasmani sareng Rohani

1. Mateus 14: 14-21 - Yesus eupan nu Lima Rébu

2. Yesaya 55: 1-2 - Uleman ka Sadayana Anu Haus sareng Lapar pikeun Kabeneran

John 6: 6 Sarta ieu ceuk manéhna pikeun ngabuktikeun manéhna: pikeun manéhna sorangan terang naon bakal manéhna ngalakukeun.

Yesus nguji murid-murid ku cara naroskeun aranjeunna nyayogikeun tuangeun pikeun jalma-jalma, terang pisan naon anu bakal Anjeunna laksanakeun pikeun nyumponan kabutuhan.

1. Percanten ka Gusti pikeun Nyadiakeun: Diajar Ngandelkeun Yéhuwa dina Waktos Kabutuhan

2. Kakuatan Yesus: Ngartos Otoritas-Na sareng Kamampuhan-Na

1. Markus 6:30-44 - Yesus Feeds nu Lima Rébu

2. Budalan 16: 1-36 - Urang Israil Disediakeun Manna di Gurun Keusik

John 6:7 Waler Pilipus, "Roti dua ratus denai teu cekap pikeun aranjeunna, masing-masing tiasa nyandak sakedik."

Pilipus nyatakeun prihatin yén roti dua ratus pén henteu cekap pikeun tuangeun balaréa.

1. Kakuatan Rezeki - Kumaha Allah Nyadiakeun Pikeun Umat-Na

2. The Miracle of Abundance - Kumaha Kristus Multiplies Sumberdaya

1. Kajadian 22:14 - “Tah eta tempat disebat ku Ibrahim, 'PANGERAN bakal nyadiakeun'; Sakumaha anu disarioskeun dugi ka ayeuna, "Di gunung Gusti bakal disayogikeun."

2. Mateus 6: 25-34 - "Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, ulah hariwang ngeunaan hirup anjeun, naon anu anjeun bakal dahar atawa naon anu anjeun bakal inuman, atawa ngeunaan awak anjeun, naon nu bakal ditunda. Naha hirup henteu langkung ti batan tuangeun, sareng awak langkung ti batan sandang? Tingali kana manuk awang-awang: aranjeunna henteu sow atanapi panén atanapi kumpulkeun kana lumbung, sareng aranjeunna dipasihan ku Rama sawarga anjeun.

Yohanes 6:8 Salah saurang murid-Na, Andreas, dulur Simon Petrus, ngalahir ka Anjeunna,

Murid Yesus, Andreas, nyarioskeun ka anjeunna ngeunaan budak anu ngagaduhan lima roti sareng dua lauk.

1. "Kakuatan Hal-hal Saeutik"

2. "Kakuatan Iman jeung Generosity"

1. 2 Korinta 9:6-8

2. Lukas 12:31-34

YOHANES 6:9 Di dieu aya budak lalaki nu boga roti sa'ir lima jeung lauk leutik dua.

Petikan ieu ngeunaan Yesus tuang jalma-jalma ku lima roti sa'ir sareng dua lauk leutik.

1. Allah sanggup nyadiakeun abundantly dina kahirupan urang, sanajan sabaraha leutik sumberdaya urang bisa jadi.

2. Kalawan iman, sanajan sumberdaya paling saeutik bisa dipaké pikeun ngalakukeun hal hébat.

1. Pilipi 4:19 - Jeung Allah mah bakal minuhan sagala kaperluan Anjeun nurutkeun riches kamulyaan-Na dina Kristus Yesus.

2. Mateus 17:20 - Anjeunna ngawaler, "Kusabab iman anjeun jadi saeutik. Satemenna Kami ngabejaan ka maraneh, lamun maraneh boga iman sahenteuna siki sasawi, maraneh bisa ngomong ka ieu gunung, 'Pindah ti dieu ka ditu,' tangtu bakal pindah. Henteu aya anu mustahil pikeun anjeun.

Yohanes 6:10 Saur Isa, "Pangajak ka jelema-jelema diuk." Ayeuna loba jukut di éta tempat. Jadi jalma-jalma diuk, jumlahna kira-kira lima rebu.

Injil Yohanes nyatet mujijat Yesus nyoco ka lima rebu ku ngan lima roti jeung dua lauk.

1: Yesus nunjukkeun kakawasaan sareng welas asih-Na ku tuang lima rébu.

2: Yesus mangrupikeun panyadia sareng pelindung urang, bahkan dina kaayaan anu paling nekat.

1: Mateus 14: 13-21 - Yesus tuang lima rébu

2: Jabur 33: 18-19 - Gusti mangrupikeun panyadia sareng panyalindungan urang.

John 6:11 Yesus nyandak roti; jeung lamun manéhna geus dibikeun nuhun, manéhna disebarkeun ka murid, jeung murid ka maranéhanana anu set handap; kitu ogé lauk saloba maranéhna bakal.

Ayat éta nyarioskeun yén Yesus nyandak roti sareng lauk sareng nganuhunkeun sateuacan dibagikeun ka murid-murid-Na.

1. Kakuatan Syukur: Kumaha Syukur Yesus Ngarobih Kahirupan

2. Hiji Palajaran dina Generosity: Conto Yesus ngeunaan Babagi

1. Pilipi 4: 6-7 - Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah.

2. Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, dina kecap atanapi kalakuan, lakukeun sadayana dina nami Gusti Yesus, nganuhunkeun ka Allah Rama ngalangkungan Anjeunna.

John 6:12 Nalika aranjeunna pinuh, anjeunna nyarios ka murid-murid, "Kumpulkeun potongan-potongan anu tinggaleun, supados teu aya anu leungit."

Ayat ieu nyarioskeun paréntah Yesus ka murid-muridna pikeun ngumpulkeun sésa tuangeun.

1. Kakuatan Generosity: Kumaha Yesus nunjukkeun Hati Berehan

2. Conto Yesus ngeunaan Stewardship: Ngahargaan jeung Ngamangpaatkeun Sumberdaya Urang

1. Lukas 12: 13-21 - The pasemon ngeunaan fool euyeub

2. Mateus 6:19-21 - The pasemon ngeunaan harta di sawarga

John 6:13 Ku sabab eta dikumpulkeun babarengan, sarta ngeusi dua belas karanjang jeung fragmen tina lima roti sa'ir, nu tetep leuwih sarta leuwih pikeun jalma anu geus dahar.

Yésus mujijat méré kadaharan ka jalma réa ku lima roti jeung dua lauk. Sisa-sisana cukup pikeun ngeusian dua welas karanjang.

1: rezeki Allah salawasna cukup.

2: Urang bisa manggihan kabagjaan dina hal leutik, sanajan kabutuhan urang sigana teuing gede.

1: Pilipi 4:19 - "Jeung Allah abdi bakal minuhan sagala kaperluan anjeun nurutkeun riches kamulyaan-Na dina Kristus Yesus."

2: Lukas 12: 22-34 - "Ulah salempang ngeunaan hirup anjeun, naon nu bakal dahar; atawa ngeunaan awak anjeun, naon nu bakal maké. Pikeun hirup leuwih ti dahareun, jeung awak leuwih ti sandang."

Yohanes 6:14 Sanggeus narenjo kaajaiban anu dilampahkeun ku Yesus, eta jelema-jelema narenjo, "Ieu teh bener-bener nabi anu bakal sumping ka dunya."

Lalaki anu ningali Yesus ngalakukeun mujijat nyatakeun yén anjeunna mangrupikeun nabi anu dijanjikeun ku Allah.

1. Jangji Allah ka Nabi digentos ku Yesus

2. Mujijat mangrupikeun Kasaksian ngeunaan Ketuhanan Yesus

1. Deuteronomy 18: 15-19 - Pangéran Allah anjeun bakal ngangkat nepi ka anjeun nabi kawas kuring ti antara anjeun, ti dulur-dulur -- eta ka anjeunna anjeun bakal ngadangukeun.

2. John 10:37-38 - Lamun Kuring keur teu ngalakonan karya Rama mah, mangka teu percaya kuring; Tapi lamun kuring ngalakukeun eta, sanajan anjeun teu percaya Kami, percaya karya, nu bisa nyaho jeung ngarti yén Rama aya dina Kami jeung Kami di Rama.

YOHANES 6:15 Ku sabab eta Yesus uningaeun yen maranehna bakal daratang jeung ngarebut Anjeunna ku cara maksakeun sangkan anjeunna jadi raja, Anjeunna angkat deui ka hiji gunung nyalira nyalira.

Yésus milih tetep rendah haté tibatan dijadikeun raja sacara paksa.

1: Urang kudu tetep rendah haté jeung percaya kana rencana Allah pikeun kahirupan urang.

2: Gusti hoyong urang iman ka Anjeunna sareng nolak godaan kakawasaan bumi.

1: Yakobus 4:10 - Ngarendahkeun diri ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngaluhuran anjeun.

2: Pilipi 2: 5-8 - Pikiran ieu di antara anjeun, anu aya dina Kristus Yesus, anu, sanaos dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicepeng, tapi ngosongkeun dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki. Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi nurut kana titik maot, komo maot dina kayu salib.

Yohanes 6:16 Sanggeus soré, murid-murid-Na lungsur ka laut.

Murid-murid Yesus angkat ka laut sonten.

1: Murid-murid Yesus satia nuturkeun Anjeunna, teu paduli iraha waktuna.

2: Urang kudu salawasna siap nuturkeun Yésus jeung taat kana paréntah-Na.

1: Markus 4:35-41 - Yesus nenangkeun badai di laut

2: Rasul 27: 13-26 - Paul's shipwreck on laut

John 6:17 Jeung diasupkeun kana hiji kapal, terus meuntas laut ka Kapernaum. Jeung ayeuna geus poek, jeung Yesus teu datang ka maranehna.

Murid-murid naek kana parahu, balayar meuntas Laut Galilea ka Kapernaum. Waktu éta peuting, Yésus henteu acan milu ka maranéhna.

1. Ngalakukeun Pangersa Allah dina Gelap - Yohanes 6:17

2. Tumuwuh dina Iman dina Jaman Hésé - Yohanes 6:17

1. Yesaya 50:10 - "Saha di antara anjeun anu sieun PANGERAN, anu nurut kana sora hamba-Na, anu walks di poek, sarta teu boga caang? hayu anjeunna percanten ka nami PANGERAN, sarta tetep dina Allah-Na. ."

2. Kolosa 1:13 - "Saha geus delivered urang tina kakawasaan gelap, sarta geus ditarjamahkeun urang kana Karajaan Putra-Na dear:"

John 6:18 Jeung laut gugah ku alesan tina angin gede nu blew.

Lintas Angin gedé nyababkeun laut naék.

1. "Kakuatan Angin: Urang Diajar Naon tina Yohanes 6:18?"

2. "Kadaulatan Allah di Alam: Pamahaman John 6:18"

1. Jabur 148: 8 - "Seuneu jeung hujan es, salju jeung awan; angin ribut, minuhan kecap-Na."

2. Ezekiel 37: 9 - "Lajeng Anjeunna ngadawuh ka kuring, 'Nubuat kana napas, nubuat, anak manusa, sarta ngomong ka napas, 'Kieu nyebutkeun Gusti Allah: Hayu ti opat angin, O napas, jeung ngambekan. dina ieu dipaehan, supaya maranehna hirup.'"

YOHANES 6:19 Sanggeus ngadayung kira-kira dua puluh lima atawa tilu puluh kilométer, maranéhna ningali Isa leumpang di laut, ngadeukeutan parahu;

Yesus leumpang di laut mangrupikeun demonstrasi kakawasaan sareng wibawa-Na.

1: Yesus teh Gusti sadaya sareng gaduh kakawasaan kana laut.

2: Urang tiasa percanten ka Yesus dina waktos anu teu pasti sareng percanten ka Anjeunna.

1: Jabur 107:23-29 - Jalma anu turun ka laut dina kapal, anu ngalakukeun bisnis di cai hébat; ieu ningali karya Gusti, jeung mujijat-Na di jero.

2: Mateus 14:22-33 - Geuwat Yesus miwarang murid-murid naek kana parahu sarta miheulaan Anjeunna ka peuntas, bari ngusir jalma rea. Sarta sanggeus anjeunna geus mecat panongton, anjeunna naék ka gunung sorangan pikeun neneda. Wanci sonten, anjeunna aya di dinya nyalira.

John 6:20 Tapi anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, Ieu Kami; ulah sieun.

Yésus nembongan ka murid-murid nu sieun, sarta manéhna nitah maranéhna ulah sieun.

1. Overcoming Sieun Ku Iman ka Yesus

2. Milarian Kakuatan dina Yesus dina Jaman Kasulitan

1. Yesaya 41:10 - "Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah jadi dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Jabur 27: 1 - "Gusti lampu kuring jeung kasalametan kuring-saha kuring kudu sieun? Gusti teh stronghold hirup abdi-saha atuh kudu sieun?"

John 6:21 Teras aranjeunna rela nampi anjeunna kana parahu, sareng langsung parahu dugi ka tempat anu aranjeunna angkat.

Sakelompok jalma rela ngijinkeun Yesus naek kapalna, sarta kapalna gancang nepi ka tujuanana.

1. Kakawasaan Allah leuwih gede ti urang sorangan jeung bisa katempo dina sagala hal urang ngalakukeun.

2. Urang tiasa percanten ka Yesus pikeun ngahontal tujuan urang upami urang ngantepkeun anjeunna ngabantosan urang.

1. Yesaya 55: 8-9: "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi cara abdi leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring. ti pikiran anjeun."

2. Siloka 3: 5-6: "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun, sarta ulah lean on pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara anjeun ngaku Mantenna, sarta anjeunna bakal nyieun lempeng jalur Anjeun."

YOHANES 6:22 Poe isukna, jalma-jalma anu nangtung di peuntas laut narenjo teu aya parahu sejenna, iwal ti parahu anu diasupkeun ku murid-murid-Na, jeung yen Isa henteu naek kana parahu jeung murid-murid-Na. tapi murid-murid-Na indit sorangan;

Jalma-jalma anu aya di peuntas laut narenjo yen Isa teu asup ka parahu jeung murid-murid-Na waktu maranéhna indit, sarta maranéhanana sadar ngan aya hiji parahu.

1: Murid-murid Yesus gagah jeung wani indit ka tempat anu teu dituju ku Yesus.

2: Urang kudu iman ka Allah, sanajan kaayaan urang teu cocog.

1: Yesaya 43:2 - "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun moal kaduruk, sarta seuneu moal bisa ngaduruk anjeun ".

2: Ibrani 11: 6 - "Sareng tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun anjeunna, sabab sing saha waé anu caket ka Allah kedah percanten yén Anjeunna aya sareng yén Anjeunna ngabales jalma anu milari Anjeunna."

Yohanes 6:23 (Nanging aya parahu sejenna ti Tiberias datang deukeut ka tempat dahar roti, sanggeus Gusti muji sukur:)

Yésus nyumponan 5.000 jalma: Petikan éta ngajelaskeun kumaha Yésus méré kadaharan ka 5.000 jalma ngan ku lima roti jeung dua lauk. Sanggeus muji sukur, Yésus ngabagikeun kadaharan ka jalma rea.

1. Kakuatan Syukur: Kumaha Yesus Témbongkeun Ka Kami Kakawasaan Transformatif Syukur

2. Kaajaiban Kalimpahan: Kumaha Yesus Ngagunakeun Saeutik Pikeun Nyiptakeun Loba

1. Mateus 14: 13-21 - Yesus Feed 5.000

2. Mateus 15: 32-38 - Yesus Feed 4.000

Yohanes 6:24 Ku jalma-jalma narenjo yen Isa teu aya di dinya, kitu deui murid-murid-Na, tuluy naek kapal, daratang ka Kapernaum, neangan Yesus.

Jalma-jalma indit ka Kapernaum pikeun milarian Yesus nalika aranjeunna sadar yén Anjeunna henteu aya.

1. Nalika nyanghareupan tangtangan, percanten ka Yesus sareng Anjeunna bakal mingpin jalan.

2. Neangan Yesus jeung anjeun bakal manggihan Anjeunna.

1. Mateus 7:7-8 - “Tanyakeun, tangtu dibere; neangan, sarta anjeun bakal manggihan; sambel, sarta eta bakal dibuka ka anjeun: Pikeun unggal hiji nu asketh narima; jeung manéhna nu néangan manggihan; jeung nu ngetok bakal dibuka.”

2. Jabur 34:10 - "Singa ngora teu kakurangan, sarta sangsara kalaparan: tapi jalma anu neangan Gusti moal bakal mikahayang nanaon alus."

John 6:25 Jeung sanggeus maranéhanana manggihan manéhna di peuntas laut, maranehna nanya ka Anjeunna, "Rabi, iraha anjeun sumping ka dieu?"

Yesus geus meuntas Laut Galilea sarta jalma geus kapanggih anjeunna di sisi séjén.

1. Yesus nunjukkeun ka urang yén iman tiasa mindahkeun gunung, sacara harfiah sareng kiasan.

2. Yesus ngajak urang nyandak jalan anu wani sareng percanten ka Anjeunna.

1. Mateus 17:20 - Jeung Yesus ngadawuh ka aranjeunna, Kusabab unbelief anjeun: pikeun verily kuring ngomong ka anjeun, Lamun anjeun boga iman sakumaha sisikian tina siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, Pindah ti dieu ka yonder place; sarta eta bakal dipiceun; sareng teu aya anu mustahil pikeun anjeun.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

John 6:26 Yesus ngawaler aranjeunna sarta ngadawuh, Verily, verily, Kami nyebutkeun ka anjeun, Anjeun neangan Kami, lain alatan anjeun nempo mujijat, tapi ku sabab geus dahar roti nepi ka kaeusi.

Yésus ngritik jalma-jalma lantaran néangan manéhna ku alesan egois, lain ku sabab mujijat-mujijat nu dilakukeun ku manéhna.

1: Urang kudu néangan Allah ku haté nu murni tur jujur, teu keur alesan egois.

2: Yésus nyepeng urang kana standar nu leuwih luhur jeung miharep urang néangan manéhna pikeun alesan nu bener.

1: Mateus 22:37-40 , ”Yesus ngadawuh ka manéhna, “‘Maneh kudu nyaah ka Gusti Allah anjeun kalawan sagemblengna hate, kalawan gumolong jiwa, sarta kalawan gumolong budi.' Ieu parentah kahiji jeung agung. Sareng anu kadua sapertos kieu: 'Anjeun kedah nyaah ka tatangga anjeun sapertos ka diri anjeun sorangan.' Dina dua parentah ieu ngagantung sakabeh Toret jeung nabi-nabi."

2: Yakobus 4: 3, "Aranjeun naroskeun tapi henteu nampi, sabab anjeun naroskeun salah, supados anjeun tiasa nyéépkeun kasenangan anjeun."

John 6: 27 Nyawa lain pikeun daging anu binasa, tapi pikeun tuangeun anu langgeng dugi ka hirup anu langgeng, anu bakal dipasihkeun ku Putra Manusa ka anjeun: sabab anjeunna parantos disegel ku Allah Rama.

Damel ulah neangan harta dunya, tapi neangan hirup langgeng anu ngan asalna ti Putra Manusa, disegel ku Allah Rama.

1: Urang kudu narékahan pikeun meunangkeun hirup langgeng nu ditawarkeun ka urang ngaliwatan Yesus Kristus jeung teu dihakan ku ngungudag possessions dunya.

2: Urang kudu usaha pikeun meunangkeun hirup langgeng nu ngan ngaliwatan Yesus Kristus, sabab Allah Rama geus disegel eta.

1: Pilipi 3: 7-14 - Tapi hal-hal naon anu kauntungan pikeun kuring, anu ku kuring dianggap rugi pikeun Kristus.

2: 1 John 2: 15-17 - Ulah bogoh ka dunya, boh ka hal nu aya di dunya. Lamun aya lalaki cinta dunya, cinta Rama teu aya dina anjeunna.

Yohanes 6:28 Tuluy maranehna naranya ka Anjeunna, “Naon anu kudu kami laksanakeun, supaya bisa migawe pagawean Allah?”

Jalma-jalma nanya ka Yesus, naon anu kudu dilampahkeun pikeun ngalakukeun padamelan Allah.

1. "Lakukeun Pagawéan Allah"

2. "Taat kana Paréntah Gusti"

1. Deuteronomy 10: 12-13 "Jeung ayeuna, urang Israil, naon anu diwajibkeun ku PANGERAN Allah anjeun ti anjeun, tapi kedah sieun ka PANGERAN Allah anjeun, leumpang dina sagala cara, nyaah ka Mantenna, ngabakti ka Gusti Allah anjeun kalayan hormat. Sakabeh hate jeung sakabeh jiwa anjeun, 13 sarta tetep nurut kana parentah jeung katetepan PANGERAN, anu kuring parentahkeun anjeun dinten ieu pikeun alus anjeun?"

2. Epesus 2:10 "Kanggo urang téh workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun beforehand, urang kudu leumpang di aranjeunna."

John 6:29 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka aranjeunna, "Ieu karya Allah, yen maraneh percaya ka Anjeunna saha saha Anjeunna dikirim."

Petikan ieu nekenkeun pentingna percaya ka Yesus, anu diutus ku Allah.

1. Karya Allah: Percanten ka Yesus

2. Iman ka Rosul Allah

1. Rum 10: 9-10 - "Yen lamun anjeun bakal ngaku kalawan sungut anjeun Gusti Yesus, sarta bakal yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna tina maot, anjeun bakal disimpen. Pikeun jeung haté man believeth kana amal saleh. ; jeung ku pangakuan sungut dijieun pikeun kasalametan."

2. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku rahmat anu disalametkeun ku iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest saha wae kudu boast ".

John 6:30 Ku sabab kitu ceuk maranehna ka Anjeunna, "Naon tanda Anjeun némbongkeun Anjeun, sangkan urang bisa ningali, sarta percaya ka anjeun?" naon anu anjeun damel?

Yésus ditantang nyadiakeun tanda pikeun ngabuktikeun wewenang-Na.

1. Yesus: Greater ti Kaajaiban

2. Panggero pikeun Iman

1. Yesaya 53: 1 - Saha anu percaya kana laporan urang? sareng ka saha panangan Gusti diturunkeun?

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

Yohanes 6:31 Karuhun urang ngadahar manna di gurun keusik; sakumaha geus ditulis, Anjeunna masihan aranjeunna roti ti sawarga dahar.

Dina petikan Kitab Suci Yohanes 6:31, ditulis yén Allah nyayogikeun roti ti sawarga ka urang Israil di gurun keusik.

1. Allah teh Provider urang - Anjeunna bakal salawasna nyadiakeun keur urang di kali merlukeun.

2. Manna ti Surga - Diajar percanten ka Allah dina waktos kasusah.

1. Deuteronomy 8: 2-3 - Inget kumaha Gusti Allah anjeun mingpin anjeun sapanjang jalan di gurun opat puluh taun ieu, pikeun hina jeung nguji anjeun dina urutan uninga naon anu aya dina haté anjeun, naha anjeun bakal tetep parentah-Na atawa henteu. . Anjeunna ngarendahkeun anjeun, nyababkeun anjeun kalaparan, teras tuang manna, anu henteu dipikanyaho ku anjeun atanapi karuhun anjeun, pikeun ngajarkeun yén manusa henteu hirup ku roti waé, tapi tina unggal kecap anu asalna tina sungut Gusti.

2. Jabur 78:24 - Anjeunna hujan turun manna pikeun jalma dahar, anjeunna masihan aranjeunna gandum sawarga.

John 6:32 Lajeng Isa ngadawuh ka aranjeunna, Verily, verily, Kami nyebutkeun ka anjeun, Musa teu masihan anjeun roti ti sawarga; Tapi Bapa Kami masihan anjeun roti anu leres ti sawarga.

Yesus nyarioskeun ka jalma-jalma yén Musa henteu masihan aranjeunna roti ti sawarga, tapi Bapana nyayogikeun roti anu leres ti sawarga.

1. "Roti Kahirupan: Hadiah ti Luhur"

2. "Roti Sajati ti Surga: Kado Yesus"

1. Yesaya 55:1-2 “Hayu, sakur anu haus, datang ka cai; jeung saha nu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa harga. Naha anjeun ngaluarkeun artos pikeun anu sanés roti, sareng padamelan anjeun pikeun anu henteu nyugemakeun? Dengekeun sing ati-ati ka Kami, jeung tuang anu hade, jeung gumbirakeun diri ku kadaharan anu beunghar."

2. Yohanes 6:35 “Yesus ngadawuh ka maranehna, ‘Kami teh roti kahirupan; sing saha anu datang ka Kami moal kalaparan, jeung sing saha anu percaya ka Kami moal bakal halabhab.’”

Yohanes 6:33 Sabab roti Allah nya eta anu lungsur ti sawarga, mere hirup ka dunya.

Ayat ieu nembongkeun yen Isa teh roti Allah anu mere hirup ka dunya.

1. Roti Hirup: Yesus salaku Sumber Hirup Langgeng

2. Tujuan Yesus: Méré Kahirupan ka Dunya

1. John 10:10 - maling datang ngan maok jeung maehan jeung ngancurkeun; Kami geus datang, supaya maraneh boga hirup, sarta boga hirup pinuh.

2. Jabur 36: 9 - Pikeun jeung anjeun téh fountain hirup; dina cahaya anjeun kami ningali cahaya.

John 6:34 Lajeng aranjeunna nyarios ka anjeunna, "Gusti, salawasna masihan kami roti ieu."

Yesus nawiskeun roti spiritual pikeun nyugemakeun jiwa urang.

1: Yésus téh Roti Hirup nu bisa nyugemakeun sagala kaperluan rohani urang.

2: Urang bisa balik ka Yesus pikeun rezeki jeung nourishment spiritual.

1: Yesaya 55: 1-2 - "Hayu, sakabeh anjeun anu haus, datang ka cai; jeung anjeun anu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa ongkos."

2: Jabur 63: 1-2 - "Nun Allah, Gusti Allah abdi, earnestly abdi neangan anjeun; jiwa abdi haus ka Anjeun, awak abdi longs keur anjeun, di tanah garing jeung weary dimana euweuh cai."

Yohanes 6:35 Saur Isa ka maranehna, “Kami teh roti hirup; jeung sing percaya ka Kami moal halabhab.

Petikan nyarioskeun yén Yesus mangrupikeun roti kahirupan sareng anu sumping ka Anjeunna sareng percanten ka Anjeunna moal pernah lapar atanapi haus.

1: Yesus teh Roti Hirup - datang ka Anjeunna bakal nyadiakeun rezeki jeung kahirupan minuhan.

2: Percaya ka Yesus - Anjeunna mangrupikeun jawaban kana sagala kabutuhan urang sareng bakal nyayogikeun ka urang.

1: Yesaya 55: 1-3 - "Hayu, sakabeh anu haus, datang ka cai; jeung anjeun anu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa waragad. Naha méakkeun duit keur naon lain roti, jeung gawé anjeun dina naon teu nyugemakeun? Dengekeun, dengekeun kuring, jeung dahar naon alus, sarta jiwa anjeun bakal delighted dina richest ongkos ".

2: Mateus 5: 6 - "Bagja jalma anu lapar sareng haus kana kabeneran, sabab bakal kaeusi."

John 6:36 Tapi ceuk Kami ka anjeun, Anjeun oge geus katempo kuring, jeung teu percaya.

Dina petikan nyebutkeun yen Yesus geus katempo ku pengikut-Na, tapi maranéhna tetep teu percanten ka Anjeunna.

1: Urang kudu percaya ka Yésus, sanajan urang teu ngarti kana mujijat-mujijat-Na.

2: Percanten ka Yesus mangrupikeun masalah iman, sanaos urang henteu ngartos naon anu anjeunna laksanakeun.

1: Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun jaminan tina hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

2: James 1: 2-3 - "Itung eta sakabeh kabagjaan, dulur kuring, lamun papanggih cobaan rupa-rupa, sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness."

Yohanes 6:37 Sadayana anu dipaparinkeun ku Rama ka Kami bakal datang ka Kami; jeung saha nu datang ka Kami mah moal matak kaluar.

Petikan ieu nyarioskeun jangji Rama pikeun nyangking jalma-jalma anu sumping ka Yesus ka Anjeunna, sareng jangji Yesus pikeun henteu kantos nampik aranjeunna.

1. Jangji Bapa Asih Teu Saratna

2. Jangji Yesus ngeunaan Narima Tanpa Sarat

1. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén moal maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa nanaon sejenna dina sagala ciptaan, bakal aya. tiasa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

2. 1 John 4:19 - "Urang cinta sabab anjeunna mimiti dipikacinta kami."

Yohanes 6:38 Kaula lungsur ti sawarga, lain pikeun ngalampahkeun pangersa-Na, tapi pangersa-Na anu ngutus Kaula.

Yésus ngajelaskeun yén manéhna lungsur ka bumi pikeun ngalakukeun kahoyong Allah, lain kahayang-Na.

1. "Katandukan Kristus kana Pangersa Allah"

2. "Kakuatan Nyerahkeun Pangersa Kami ka Gusti"

1. Pilipi 2:5-8

2. Mateus 26:39-42

John 6:39 Sareng ieu mangrupikeun kersa Bapa anu ngutus Kaula, nya eta sadaya anu dipaparinkeun ka Kami ulah aya anu leungit, tapi kudu dibangkitkeun deui dina poe ahir.

Wasiat Rama nyaéta yén Yesus henteu kedah kaleungitan salah sahiji anu dipasihkeun ka Anjeunna, sareng Anjeunna bakal ngahudangkeun aranjeunna dina dinten terakhir.

1. Kaasih sareng Kasatiaan Bapa anu Teu Leubeut

2. Jangji Kiamat dina Poe Akhir

1. Rum 8:28-30 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na. Pikeun saha manéhna foreknow, manéhna ogé predestinated jadi conformed kana gambar Putra-Na, yén manéhna bisa jadi firstborn diantara loba baraya. Leuwih ti éta saha manéhna predestinate, maranéhanana manéhna ogé disebut: jeung saha manéhna disebut, maranéhanana manéhna ogé diyakinkeun: jeung saha manéhna diyakinkeun, manéhna ogé Maha Agung.

2. 1 Tesalonika 4:16-17 - Pikeun Gusti sorangan bakal lungsur ti sawarga jeung ngagorowok, jeung sora tina archangel, jeung jeung trump Allah: jeung nu maot dina Kristus bakal gugah kahiji: Saterusna urang nu hirup. jeung tetep bakal bray up babarengan jeung maranehna dina awan, papanggih Gusti dina hawa: jeung saterusna urang bakal salawasna jeung Gusti.

John 6:40 Sareng ieu mangrupikeun wasiat Anjeunna anu ngutus Kaula, nyaéta yén saha waé anu ningal Putra sareng percanten ka Anjeunna, ngagaduhan hirup anu langgeng, sareng kuring bakal ngahudangkeun anjeunna dina dinten terakhir.

Yésus ngajelaskeun yén jalma-jalma nu percaya ka Mantenna bakal meunang hirup langgeng jeung bakal dihirupkeun deui dina poé ahir.

1. Percaya ka Yesus jeung Narima Hirup Langgeng

2. Jangji Kiamat dina Poe Akhir

1. Rum 10: 9-10 - "Yen lamun anjeun bakal ngaku kalawan sungut anjeun Gusti Yesus, sarta bakal yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté man believeth kana amal saleh. ; jeung ku pangakuan sungut dijieun pikeun kasalametan."

2. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku rahmat anu disalametkeun ku iman; jeung nu teu of yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest saha wae kudu boast."

Yohanes 6:41 Urang Yahudi tuluy gumujeng ka Anjeunna, sabab saur-Na, "Kami teh roti anu lungsur ti sawarga."

Urang Yahudi murmud dina respon ka Yesus ngaku jadi roti anu turun ti sawarga.

1. Yesus, Roti Surga: Manggihan deui Kaajaiban Inkarnasi

2. Ngawalon Murmur of Ragu: Negeskeun deui Iman urang kana Roti Surga.

1. Jabur 78:24-25 - Anjeunna hujan turun manna kana aranjeunna dahar jeung masihan aranjeunna gandum tina sawarga. Manusa ngadahar roti malaikat; Anjeunna dikirim aranjeunna dahareun dina kaayaanana.

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré hiji-hijina Putra-Na, nu sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng.

Yohanes 6:42 Ceuk maranehna, “Naha eta teh Yesus, putra Yusup, anu ku urang wawuh ka bapa jeung indungna? Kumaha eta lajeng anjeunna nyebutkeun, Kami lungsur ti sawarga?

Jalma-jalma di kota asal Yesus bingung ku klaim-Na yén Anjeunna parantos lungsur ti Surga sanaos terang kolotna di bumi.

1. Yesus: Lalaki ti Surga

2. Misteri Idéntitas Yesus

1. John 3:13 - "Teu aya anu kantos angkat ka sawarga iwal ti anu sumping ti sawarga - Putra Manusa."

2. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi," nyebutkeun Gusti. pikiran ti pikiran anjeun."

John 6:43 Ku sabab kitu Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka aranjeunna, "Ulah geuleuh di antara anjeun."

Yésus maréntahkeun nu ngadéngékeunana supaya ulah ngawadul.

1: Gusti hoyong urang percanten ka Anjeunna sareng henteu murmur atanapi ngawadul.

2: Yésus ngajarkeun urang pikeun iman ka Anjeunna jeung teu hariwang atawa hariwang.

1: Pilipi 4: 6-7 "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal ngajaga haté anjeun. jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

2: Jabur 37: 4-5 "Cokot delight di Gusti, sarta Mantenna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun. komitmen jalan anjeun ka Gusti; percanten ka Anjeunna sarta anjeunna bakal ngalakukeun ieu."

Yohanes 6:44 Moal aya anu bisa datang ka Kami, lamun teu ditarik ku Rama anu ngutus Kami;

Allah teh hiji anu narik jalma ka Anjeunna, sarta Anjeunna bakal ngangkat maranéhna nepi dina tungtungna.

1: Allah Hayang Ngadeukeutan Anjeun

2: Jangji Allah Hirup Langgeng

1: Yesaya 43: 1 - "Tapi ayeuna kieu timbalan PANGERAN anu nyiptakeun anjeun, Yakub, sareng anu ngabentuk anjeun, eh Israil, "Ulah sieun, sabab kuring parantos nebus anjeun, kuring parantos nyauran anjeun ku nami anjeun, anjeun milik abdi. ."

2: Pilipi 2:13 - "Kanggo éta Allah anu dianggo dina anjeun duanana kana kahayang jeung ngalakukeun tina kahayang alus-Na."

Yohanes 6:45 Dina kitab nabi-nabi ditulis, "Sakabehna bakal diajarkeun ku Allah." Jadi unggal lalaki anu geus ngadéngé, sarta geus diajar ti Rama, datang ka Kami.

Petikan nyatakeun yén saha waé anu parantos ngadangu sareng diajar ti Gusti bakal sumping ka Yesus.

1: Panggero Allah pikeun Datang ka Yesus

2: Ngadangukeun jeung Diajar tina Firman Allah

1: Yeremia 31:34 - "Jeung aranjeunna moal bakal ngajarkeun deui unggal tatanggana, sareng unggal dulur dulurna, saurna, "Teu terang ka Gusti; sabab aranjeunna sadayana bakal terang ka kuring, ti anu pangleutikna dugi ka anu pangageungna," saurna. PANGERAN: Kami bakal ngahampura kasalahanana, sareng moal nginget-nginget deui dosana."

2: Yakobus 1: 22-25 - "Tapi anjeun kedah ngalaksanakeun pangandika, sareng henteu ngan ukur ngadangukeun, nipu diri anjeun sorangan. Pikeun lamun saha jadi hearer tina kecap, jeung teu migawé, manéhna kawas ka lalaki beholding beungeut alam-Na dina kaca: Pikeun manéhna beholdeth dirina, jeung indit jalan-Na, jeung straightway forgettets naon manner of man manéhna. Tapi sing saha anu ningali kana hukum kamerdikaan anu sampurna, sareng tetep di dinya, anjeunna sanés ngadangukeun anu hilap, tapi ngalaksanakeun padamelan, ieu jalma bakal rahayu dina lampahna."

John 6:46 Teu aya anu geus katempo Rama, iwal ti Allah, manéhna geus katempo Rama.

Petikan ieu ngajarkeun urang yén teu aya anu ningali ka Rama, iwal ti Allah.

1. Allah teh teu katembong jeung teu katara

2. Anugrah Iman ka Gusti

1. Yesaya 40:28 - Naha anjeun henteu terang? Dupi anjeun teu uninga? PANGERAN teh Allah nu langgeng, Nu Nyipta tungtung bumi. Anjeunna henteu pingsan atanapi bosen; pangartina teu kapaluruh.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

John 6:47 Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, saha anu percaya ka Kami boga hirup langgeng.

Yésus nyatakeun yén jalma-jalma anu percaya ka Anjeunna bakal hirup langgeng.

1. Yesus teh konci pikeun hirup langgeng

2. Percaya jeung Narima Hirup Langgeng

1. Rum 10: 9-10 - Nu lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina haté anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

2. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun disimpen ngaliwatan iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

Yohanes 6:48 Kami teh roti kahirupan.

Petikan ieu ngungkabkeun yén Yesus mangrupikeun roti kahirupan, anu masihan rezeki spiritual sareng tuangeun ka jalma anu nuturkeun Anjeunna.

1. Yesus: Roti Kahirupan - Ngajalajah kumaha Yesus nourishes urang sacara rohani

2. Milarian Kakuatan & Gizi dina Yesus - Diajar ngandelkeun Yesus pikeun rezeki

1. Yesaya 55: 1-2 - "Hayu, sakabeh anu haus, datang ka cai; jeung anjeun anu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa waragad. Naha méakkeun Duit pikeun naon anu sanés roti, sareng padamelan anjeun pikeun naon anu henteu nyugemakeun?"

2. Jabur 34:8 - Rasakeun tur tingal yen Gusti teh alus; bagja jalma anu nyalindung ka Anjeunna.

Yohanes 6:49 Karuhun maraneh di gurun keusik ngadahar manna, nepi ka paraeh.

Petikan ieu nekenkeun pentingna gizi spiritual, sabab rezeki jasmani waé henteu ngakibatkeun kahirupan anu langgeng.

1: Yesus teh roti hirup urang anu langgeng, sarta ku Anjeunna urang bisa meunang hirup langgeng.

2: Urang kudu neangan kadaharan rohani, sabab rezeki jasmani wungkul moal ngajaga urang salawasna.

1: Mateus 4: 4 - "Tapi anjeunna ngawaler, 'Aya ditulis, 'Manusia moal hirup ku roti wungkul, tapi ku unggal kecap anu kaluar tina sungut Allah.'"

2: Jabur 34:8 - "Oh, rasakeun tur tingal yen PANGERAN teh alus! Bagja jalma anu nyokot ngungsi ka Anjeunna!"

Yohanes 6:50 Ieu roti anu lungsur ti sawarga, supaya jalma-jalma bisa ngadahar rotina, ulah nepi ka paeh.

Petikan ieu nyarioskeun roti kahirupan anu dikirim ti Surga, anu bakal masihan hirup anu langgeng.

1. Roti Hirup: Hirup Salawasna dina Hadir Allah

2. Anugrah Hirup Langgeng: Narima Anugrah Allah

1. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka masihan ngan Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

John 6: 51 Kami mangrupikeun roti anu hirup anu turun ti surga: upami aya anu ngadahar roti ieu, anjeunna bakal hirup salamina, sareng roti anu ku Kami dipasihkeun nyaéta daging Kami, anu bakal dipasihkeun pikeun kahirupan dunya. .

Petikan ieu nyarioskeun yén Yesus mangrupikeun roti anu hirup anu turun ti surga, sareng upami urang ngadahar roti ieu urang bakal hirup salamina.

1. Roti Kahirupan: Kumaha Yesus Méré Kahirupan Langgeng

2. Ngadahar Daging Yesus: Naon Hartosna Percaya ka Anjeunna

1. John 3:16 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka masihan Putra hiji-hijina, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng."

2. Rum 10: 9 - "lamun ngaku kalawan sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen."

YOHANES 6:52 Urang Yahudi pasea, pokna, "Kumaha eta jelema bisa mere dagingna ka urang?

Urang Yahudi bingung jeung ngabantah di antara sorangan nalika Yesus nyarios bakal masihan aranjeunna daging-Na pikeun didahar.

1. Roti Kahirupan: Uleman Radikal Yesus

2. Misteri Ekaristi: Ngartos Hadiah Yesus

1. Yesaya 55: 1-2 - "Ho, dulur anu thirts, datang ka cai; jeung saha anu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa harga.

2. Mateus 26:26-28 - "Ayeuna nalika aranjeunna keur dahar, Yesus nyandak roti, sarta sanggeus ngaberkahan eta peupeus jeung dibikeun ka murid-murid, sarta ngadawuh, "Candak, dahar; ieu awak Kami." Jeung manéhna nyokot cangkir, sarta sanggeus méré hatur nuhun manéhna méré eta ka maranehna, paribasa, "Inuman eta, sakabeh anjeun, pikeun ieu getih Kami covenant, nu dituang kaluar pikeun loba pikeun panghampura dosa. ”

John 6:53 Lajeng Isa ngadawuh ka aranjeunna, Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, iwal anjeun ngadahar daging Putra Manusa, jeung nginum getih-Na, anjeun teu boga hirup dina anjeun.

Yesus nyarioskeun ka murid-muridna yén aranjeunna kedah ngadahar daging-Na sareng nginum getih-Na supados hirup di jerona.

1. Roti Kahirupan: Ngajalajah Harti Kecap Yesus dina Yohanes 6:53

2. Hirup Abadi Urang: Narima Kurnia Yesus Ngaliwatan Daging jeung Getih-Na

1. 1 Korinta 11:23-26 - Yesus ngadegkeun Jamuan Gusti

2. Ezekiel 16: 6 - Allah jangji baris jadi sumber kahirupan pikeun Israel

Yohanes 6:54 Anu ngadahar daging Kami, jeung nginum getih Kami, bakal meunang hirup langgeng; sarta kuring baris ngangkat anjeunna nepi dina poé panungtungan.

Yesus nawarkeun hirup langgeng ka jalma anu percaya ka Anjeunna jeung meakeun daging jeung getih-Na.

1. Percaya kana kakawasaan kurban Yesus pikeun nyadiakeun hirup langgeng.

2. Hirup kalawan kanyaho yén Yésus bakal ngahudangkeun urang dina poé ahir.

1. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng."

2. Rum 10: 9 - "Lamun anjeun dibewarakeun kalawan sungut anjeun, "Yesus teh Gusti," jeung yakin dina haté anjeun yen Allah diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

John 6:55 Pikeun daging Kami memang daging, jeung getih Kami sabenerna inuman.

Petikan tina Yohanes 6:55 ieu negeskeun yén Yesus mangrupikeun sumber rezeki sareng nutrisi anu leres pikeun jalma-jalma anu percaya.

1: Yésus téh Sumber Kahirupan — Yohanes 6:55

2: Roti Kahirupan - Yohanes 6:55

1: Yesaya 55:1-3 - Hayu, sakabeh anjeun anu haus, datang ka cai; jeung anjeun nu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa waragad.

2: Mateus 4:4 - Waler Yesus, "Aya Kitab Suci: 'Manusia moal hirup ku roti wungkul, tapi ku unggal pangandika anu kaluar tina sungut Allah.'"

Yohanes 6:56 Sing saha anu ngadahar daging Kami, jeung nginum getih Kami, tetep aya di Kami, jeung Kami di Anjeunna.

Petikan ngajelaskeun yén saha waé anu ngadahar daging Yesus sareng nginum getihna bakal cicing di anjeunna sareng anjeunna di aranjeunna.

1. Yesus mangrupikeun sumber kahirupan urang - Yohanes 6:56

2. Abiding dina Kristus - John 6:56

1. John 15: 4-5 - Abide di kuring, jeung kuring di anjeun. Salaku cabang teu bisa ngahasilkeun buah sorangan, iwal eta abide dina Vine nu; Anjeun moal bisa deui, iwal anjeun abide di Kami.

2. Galata 2:20 - Kuring keur disalib jeung Kristus: Tapi kuring hirup; Tapi lain kuring, tapi Kristus hirup di kuring: jeung kahirupan nu kuring ayeuna hirup dina daging kuring hirup ku iman ka Putra Allah, anu dipikacinta kuring, sarta masihan dirina pikeun kuring.

Yohanes 6:57 Sakumaha Rama anu hirup anu ngutus Kaula, sarta Kami hirup ku Rama, kitu deui anu ngadahar Kami, tangtu hirup ku Kami.

Petikan ieu nekenkeun pentingna hirup ku Yesus, sakumaha Yesus hirup ku Bapa.

1. "Hirup ngaliwatan Yesus: Sumber Hirup Urang"

2. "Dahar Roti Hirup: Hirup ku Yesus"

1. Rum 6:4-5 - "Ku sabab eta urang dikubur kalawan anjeunna ku baptisan kana maot: nu kawas Kristus geus digugahkeun ti nu maraot ku kamulyaan Rama, kitu ogé urang ogé kudu leumpang di newness tina kahirupan. lamun urang geus dipelak babarengan dina sasaruaan pupusna, urang bakal ogé dina sasaruaan tina kebangkitan-Na."

2. Kolosa 3: 1-4 - "Lamun anjeun lajeng jadi risen kalawan Kristus, neangan eta hal nu di luhur, dimana Kristus sitteth dina leungeun katuhu Allah. Atur sayang anjeun dina hal di luhur, teu dina hal di bumi. Pikeun Anjeun geus maot, sarta hirup anjeun disumputkeun jeung Kristus di Allah. Lamun Kristus, anu hirup urang, bakal nembongan, mangka anjeun ogé bakal némbongan jeung Anjeunna dina kamulyaan."

Yohanes 6:58 Ieu roti anu lungsur ti sawarga: lain saperti karuhun maraneh anu ngadahar manna nepi ka geus maraot; anu ngadahar roti ieu bakal hirup salawasna.

Petikan ieu nujul kana roti kahirupan anu ditawarkeun Yesus ka jalma-jalma anu percaya ka Anjeunna, anu bakal mawa hirup anu langgeng.

1 - Hirup Hirup Iman: Kumaha Yesus Nawarkeun Hirup Langgeng

2 - Dahar Roti Hirup: Kumaha Narima Hirup Langgeng

1 - Yohanes 3:16 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka masihan Putra Tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng."

2 - Rum 10: 9 - "Éta lamun anjeun bakal ngaku kalawan sungut anjeun Gusti Yesus, sarta bakal yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun."

Yohanes 6:59 Hal ieu diomongkeun ku Anjeunna di tempat ibadah, waktu ngajar di Kapernaum.

Yesus ngajar di sinagoga di Kapernaum.

1. Ajaran Yesus di sinagoga nunjukkeun wewenang-Na salaku Guru jeung Pituduh.

2. Urang bisa diajar ti Yésus kumaha cara ngalarapkeun kitab suci nu bener dina kahirupan urang.

1. Mateus 5: 17-20 "Ulah nyangka yén Kami datang pikeun mupuskeun Toret atawa nabi-nabi; Kami datang lain pikeun mupuskeun eta tapi pikeun minuhan eta. Pikeun sabenerna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, nepi ka langit jeung bumi musna. , moal saetik, moal titik, bakal dileungitkeun tina Toret dugi ka sadayana parantos kalaksana. Jeung ngajarkeun aranjeunna bakal disebut hébat dina Karajaan Sawarga.Kaula ngabejaan ka maneh, lamun amal saleh Anjeun ngaleuwihan scribes jeung urang Parisi, Anjeun moal bisa asup ka Karajaan Sawarga.

2. Kolosa 3:16 Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly, ngajarkeun jeung admonishing karana dina sagala hikmah, nyanyi psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, jeung thankfulness dina hate anjeun ka Allah.

John 6:60 Ku sabab eta, loba murid-Na, sanggeus maranéhna ngadéngé éta, ngomong, "Ieu omongan teuas; saha anu tiasa ngadangukeunana?

Saatos Yesus nyarioskeun kabutuhan pikeun ngadahar daging-Na sareng nginum getih-Na, seueur murid-muridna sesah ngartos pernyataan ieu sareng ngaréspon kalayan teu percaya.

1. Pangajaran Yesus kudu didangukeun jeung kahartos, sanajan hese kaharti.

2. Kecap-kecap Yésus boga kakuatan pikeun ngarobah kahirupan urang lamun urang ngadéngékeunana.

1. Mateus 11: 28-29 - Hayu ka Kami, sadaya anu labor jeung beurat sarat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, sarta anjeun bakal manggihan sésana pikeun jiwa anjeun.

2. Pilipi 4:8 - Tungtungna, dulur-dulur, naon waé anu leres, naon waé anu terhormat, naon waé anu adil, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu dipuji, upami aya kaunggulan, upami aya anu pantes dipuji, pikirkeun. ngeunaan hal-hal ieu.

John 6:61 Yesus uninga dina dirina yén murid-murid murmured kana eta, anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Naha ieu nyinggung anjeun?

Yésus nanya ka murid-muridna naha omongan-Na nu nyababkeun maranéhna gelo.

1. Asih Yesus ka Murid-murid-Na: Semedi ngeunaan Yohanes 6:61

2. Kumaha Ngabales Kecap-kecap anu Nyinggung: Palajaran ti Yohanes 6:61

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate asih-Na sorangan ka urang, dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Mateus 11: 28-30 - Hayu ka Kami, sadaya anu labor jeung beurat sarat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, sarta anjeun bakal manggihan sésana pikeun jiwa anjeun. Pikeun yoke abdi gampang, sarta beban abdi hampang.

John 6:62 Kumaha jeung lamun anjeun bakal nempo Putra Manusa naék ka tempat manéhna saméméh?

petikan nu speaks of ascension Yesus jeung implikasi balik-Na.

1: Yesus mulang - Panggero pikeun Nyiapkeun

2: Naékna Yesus - Naon Hartosna pikeun Urang

1: Rasul 1:11 - "Ieu Yesus anu sarua, anu geus dicokot ti anjeun ka sawarga, bakal datang deui dina cara nu sarua anjeun geus katempo manehna indit ka sawarga."

2: Kolosa 3:1-4 - "Ku sabab kitu, anjeun geus diangkat jeung Kristus, set hate anjeun kana hal di luhur, dimana Kristus aya, linggih di leungeun katuhu Allah. Atur pikiran anjeun kana hal di luhur, teu di earthly. hal. Pikeun anjeun maot, sarta hirup anjeun ayeuna disumputkeun jeung Kristus di Allah. Lamun Kristus, anu hirup anjeun, mucunghul, mangka anjeun ogé bakal némbongan jeung Anjeunna dina kamulyaan."

John 6:63 Nya eta roh nu quickeneth; daging teu nguntungkeun nanaon: kecap anu kuring nyarita ka anjeun, aranjeunna sumanget, sarta aranjeunna hirup.

Roh anu masihan kahirupan, daging teu aya mangpaatna. Kecap Yesus anu sumanget jeung mawa hirup.

1. The Power of Firman Allah - Kumaha kecap Yesus mawa hirup jeung transformasi.

2. Pentingna Roh - Kumaha sumanget brings hirup jeung méré urang kakuatan.

1. Rum 8:11 - "Tapi lamun Roh anjeunna anu diangkat Yesus ti nu maraot dwells di anjeun, anjeunna anu diangkat Kristus Yesus ti nu maraot ogé bakal mere hirup ka awak fana anjeun ngaliwatan Roh-Na anu dwells di anjeun."

2. Yehezkiel 37:3-5 - "Anjeunna naros ka abdi, "Eh anak manusa, naha tulang-tulang ieu tiasa hirup?" Abdi nyarios, "Nun Gusti Nu Maha Agung, mung anjeun anu terang." Lajeng anjeunna nyarios ka abdi, "Nubuat ka tulang ieu sareng ucapkeun ka aranjeunna, 'Tulang garing, dengekeun pangandika Gusti! Kieu timbalan PANGERAN Nu Maha Agung ka ieu tulang-tulang: Kami rek ngahirupkeun maneh, jeung maneh bakal hirup.'”

John 6:64 Tapi aya sababaraha urang anu teu percaya. Pikeun Yesus terang ti mimiti saha aranjeunna anu henteu percanten, sareng saha anu kedah ngahianat ka Anjeunna.

Yesus terang ti mimiti saha anu bakal percaya ka Anjeunna sareng saha anu bakal ngahianat ka Anjeunna.

1. The Faithfulness of Jesus - Yesus terang saha bakal percanten ka Anjeunna sarta tetep satia, sanajan sieun panghianatan.

2. The Power of Yesus - Yesus kagungan kakuatan pikeun nempo ka hareup jeung nyaho saha bakal nangtung ku Anjeunna jeung anu bakal ngahurungkeun ngalawan Anjeunna.

1. Yesaya 41:10 - “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

2. Ibrani 13: 5 - "Jaga hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta jadi eusi ku naon gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun atawa forsake anjeun."

Yohanes 6:65 Saur-Na, "Ku sabab kitu ceuk Kami ka aranjeun, moal aya anu bisa datang ka Kami, lamun henteu dipaparinkeun ku Rama Kami."

Teu aya anu tiasa sumping ka Yesus upami henteu diidinan ku Allah Rama.

1. Ngahontal Kasalametan Sajati: Ngandelkeun Pituduh Gusti

2. Rahmat Bapa: Urang Tunggal Harepan

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah.

2. Rum 11:36 - Pikeun ti anjeunna jeung ngaliwatan anjeunna jeung ka anjeunna téh sagala hal. Mantenna kamulyaan salamina. Amin.

Yohanes 6:66 Ti harita loba murid-murid-Na anu balik deui, teu weléh leumpang deui jeung Anjeunna.

Loba murid Yésus ninggalkeun manéhna sanggeus méré pangajaran nu hésé.

1. "Jalan Hésé Pemuridan"

2. "Tantangan Nuturkeun Yesus"

1. Mateus 8:19-22 - panggero Yesus ka murid nuturkeun manehna

2. Lukas 14:25-33 - pangajaran Yesus ngeunaan biaya discipleship

Yohanes 6:67 Saur Isa ka nu dua welas, “Naha maraneh oge rek indit?

Yesus nanya ka dua welas murid, naha maranéhna bakal ninggalkeun Anjeunna kawas batur.

1. Ulah nyerah ka Yesus nalika Anjeunna miwarang patarosan teuas.

2. Lamun anjeun diuji, nangtung teguh jeung Yesus.

1. Ibrani 10:23 - Hayu urang nyekel pageuh pangakuan harepan urang tanpa wavering, pikeun Anjeunna anu jangji téh satia.

2. James 1:12 - Rahayu hiji anu perseveres handapeun percobaan sabab, sanggeus ngadeg test, éta jalma bakal nampa makuta kahirupan nu Gusti geus jangji ka jalma anu mikanyaah anjeunna.

John 6:68 Simon Petrus ngawaler ka Anjeunna, "Gusti, ka saha urang bakal indit?" Anjeun gaduh kecap hirup langgeng.

Simon Petrus nyatakeun kasatiaanna ka Yesus, naroskeun ka Anjeunna saha deui anu tiasa aranjeunna kéngingkeun pikeun hirup langgeng.

1. "Kasatiaan Unwavering: Tilik kana Komitmen Petrus ka Yesus"

2. "Kacapan Hirup Abadi: Naha Urang Balik ka Yesus"

1. Rum 10: 8-13 - Pikeun "saha waé anu nyebut nami Gusti bakal disimpen."

2. Mateus 16:13-20 - Yesus miwarang murid-murid-Na saha jalma nyebutkeun Anjeunna, sarta Peter responds, "Anjeun teh Kristus, Putra Allah nu jum'atan."

John 6:69 Jeung urang percaya jeung yakin yen Anjeun Kristus, Putra Allah nu jumeneng.

Yesus ditegeskeun ku murid-muridna salaku Mésias, Putra Allah anu jumeneng.

1. Negeskeun deui Yesus salaku Mésias: Percaya kana Karya sareng Kakawasaan-Na

2. Nyaho Yesus salaku Putra Allah: Konci pikeun Hirup Langgeng

1. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

2. Mateus 16:13-17 - Nalika Yesus sumping ka wewengkon Kaisarea Pilipi, Anjeunna nanya ka murid-murid-Na, paribasa, "Saha jalma nyebutkeun yen Kami, Putra Manusa?" Ceuk maranehna, "Aya nu nyebatkeun Yohanes Jurubaptis, aya nu nyebatkeun Elias, aya nu nyebatkeun Yermia atanapi salah sahiji nabi." Anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Tapi saur anjeun saha kuring?" Simon Petrus ngawaler, "Anjeun teh Kristus, Putra Allah anu jumeneng." Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka manehna, "Rahayu anjeun, Simon Bar-Jonah, pikeun daging jeung getih teu nembongkeun ieu ka anjeun, tapi Rama Kami anu di sawarga."

John 6:70 Yesus ngawaler aranjeunna, "Naha Kami henteu milih anjeun dua belas, sareng salah sahiji anjeun nyaéta Iblis?"

Yesus nanya ka dua belas murid lamun Anjeunna geus milih aranjeunna, sarta ngingetkeun aranjeunna yen salah sahijina nyaéta Iblis.

1. Yesus milih urang taliti, tapi urang kudu salawasna waspada tina pangaruh Iblis dina kahirupan urang.

2. Asih Yesus ka urang kacida gedéna nepi ka milih urang sanajan manéhna terang salah sahiji urang bakal jadi Iblis.

1. 1 Peter 5: 8-9 - "Kudu sober-dipikiran; kudu waspada. Musuh anjeun, Iblis, lirén lir singa anu ngagero, milarian anu ngahakan. Lawan anjeunna, teguh dina iman anjeun. ”…

2. Epesus 6: 11-13 - "Pake dina sakabéh armor Allah, nu bisa bisa nangtung ngalawan schemes Iblis. Pikeun urang henteu gelut ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan pangawasa, ngalawan otoritas, ngalawan kakuatan kosmik leuwih poek kiwari ieu, ngalawan kakuatan spiritual tina jahat di tempat sawarga.

John 6:71 Anjeunna nyarioskeun ngeunaan Yudas Iskariot putra Simon, sabab anjeunna anu bakal ngahianat ka Anjeunna, janten salah sahiji anu dua belas.

Yésus ngungkabkeun yén salah sahiji ti dua belas murid-Na, Yudas Iskariot, bakal ngahianat ka Anjeunna.

1. Kumaha Satia ka Allah dina Jaman Panghianatan

2. Pentingna Ngajaga Komitmen

1. Jabur 119:63 - I am a pendamping sakabeh jalma anu sieun ka Anjeun, jeung nu ngajaga precepts Anjeun.

2. Mateus 26:45 - Lajeng sumping ka murid-murid, sarta saith ka aranjeunna, Saré on ayeuna, sarta nyandak sésana anjeun: behold, jam geus di leungeun, sarta Putra Manusa bakal betrayed kana leungeun sinners.

John 7 ngajelaskeun datangna Yesus ka Feast of Tabernacles di Yerusalem, kontrovérsi saterusna ngeunaan ajaran-Na, jeung pamadegan béda ngeunaan identitas-Na.

Alinea 1: Babna dimimitian ku Yésus ngurilingan Galilea, ngajauhan Yudea sabab pamingpin-pamingpin Yahudi di dinya néangan kasempetan pikeun maéhan Anjeunna. Tapi, waktu Pesta Saung-saung Yahudi geus deukeut, dulur-dulur-Na ngusulkeun Anjeunna indit ka Yudea sacara terang-terangan, supaya murid-murid-Na ningali karya-karya Anjeunna. Yesus ngawaler yen waktu-Na teu acan datang pinuh tapi maranéhna salawasna katuhu lajeng naek pribadi sanggeus maranéhna ninggalkeun (Yohanes 7:1-10).

Paragrap 2: Dina mangsa pesta, urang Yahudi milarian Anjeunna, bari ngaharewoskeun spekulasi ngeunaan Anjeunna, tapi sieun ku pamingpin-pamingpin teu aya anu terang-terangan ngeunaan Anjeunna. Di tengah-tengah festival, Yesus naék ka Bait Allah, mimiti ngajar, heran seueur anu heran kumaha Anjeunna terang kitab suci tanpa diajar. Dina jawabanana, Anjeunna nunjukeun yen pangajaran datang ti Allah Rama, lain ku Mantenna, saha anu milih ngalakukeun pangersa Allah, ngarti naha pangajaran asalna ti Allah atawa naha nyarita ku otoritas sorangan, ngarah urang Parisi jeung imam-imam kapala ngirim penjaga Bait Allah nangkep manéhna, tapi teu saurang ogé nu nyekel leungeun manéhna sabab geus waktuna. teu acan sumping (Yohanes 7:11-30).

Alinea ka-3: Dina pesta pangageungna anu terakhir, Yesus jumeneng ngadawuh tarik, 'Saha-saha anu halabhab hayu ka Kami, nginum. Sing saha anu percaya ka Kami sakumaha Kitab Suci geus ngadawuh walungan-walungan cai hirup bakal ngalir ti jerona.' Ieu Roh anu dimaksud, anu engke ditampi ku jalma-jalma anu percaya ka Anjeunna, sabab Roh henteu acan dipasihkeun sabab Yesus henteu acan dimulyakeun, nyababkeun perpecahan di antara balaréa aya anu nyarios 'Anjeunna Nabi' anu sanés-sanésna "Anjeunna Kristus", sedengkeun anu sanésna naroskeun kamungkinan Kristus sumping ti Galilea mungkas. kalawan Nicodemus defending Anjeunna ngalawan condemnation outright tanpa dédéngéan pertahanan nurutkeun hukum ngarah salajengna mockery PHK ku peers na ninggalkeun unggal balik ka imah (Yohanes 7: 31-53).

YOHANES 7:1 Saparantos kitu, Isa angkat ka Galilea, margi Anjeunna henteu kersa milampah di tanah Yahudi, margi urang Yahudi hoyong maehan anjeunna.

Yésus ngajauhan urang Yahudi di Galilea lantaran hayang maéhan manéhna.

1: Panglindungan Allah salawasna aya pikeun urang, teu paduli kaayaanana.

2: Urang teu kudu nyerah harepan, euweuh urusan oposisi urang nyanghareupan.

1: Jabur 23: 4 "Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak darkest, abdi moal sieun kajahatan, pikeun anjeun sareng abdi; rod anjeun sarta tongkat Anjeun, aranjeunna ngalilipur kuring."

2: Siloka 3: 5-6 "Percanten ka Gusti kalayan sapinuhna haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pangertian anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng."

John 7: 2 Ayeuna urang Yahudi 'pesta Tabernacles geus deukeut.

Dina Pesta Saung Saung Yahudi, Isa nuju ka Yérusalém.

1. Kaasih Yesus ka Umat-Na: Kumaha Yesus nembongkeun Kaasih-Na ku Jalan ka Yerusalem dina Pesta Saung

2. Taat ka Allah: Pentingna Taat ka Allah Sanajan Hésé.

1. John 14:15 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, anjeun bakal tetep nurut mah."

2. Mateus 28:20 - "Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman."

YOHANES 7:3 Saderek-saderek-saderek-Na, saur-Na, "Undur ti dieu, angkat ka Yudea, supados murid-murid Anjeun oge tiasa narenjo padamelan Gusti."

Sadérék-sadérék Yésus ngajurung manéhna ninggalkeun Galilea jeung indit ka Yudéa, supaya murid-murid-Na bisa nempo mujijat-mujijat nu geus dilampahkeun ku Anjeunna.

1. Kakuatan Iman: Diajar Percaya kana Mujijat

2. Nuturkeun Wasiat Bapa: Kumaha Yésus Nurut Naséhat Sadérék-Na

1. Heb 13: 5-6 - "Jaga hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta jadi eusi ku naon gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun atawa forsake anjeun." Jadi urang yakin bisa ngomong, ”Gusti teh nulungan abdi; Kuring moal sieun; Naon anu tiasa dilakukeun ku manusa ka abdi?"

2. John 14: 12-14 - "Satemenna, saleresna, kuring nyarioskeun ka anjeun, sing saha anu percaya ka Kami ogé bakal ngalakukeun padamelan anu kuring lakukeun; Jeung karya leuwih gede ti ieu manéhna bakal ngalakukeun, sabab Kami bade ka Rama. Naon waé anu anjeun nyuhunkeun ku nami Kami, ieu bakal ku Kami lakukeun, supados Rama dimulyakeun ku Putra. Upami anjeun naroskeun naon-naon dina nami kuring, kuring bakal ngalakukeunana. ”

John 7: 4 Pikeun teu aya jalma anu ngalakukeun nanaon di rusiah, sarta manéhna sorangan seeks dipikawanoh kabuka. Lamun anjeun ngalakukeun hal ieu, nembongkeun thyself ka dunya.

Yésus ngajurung urang pikeun ngalakukeun pagawéan anu hadé di tempat umum supaya batur bisa didorong pikeun ngalakukeun hal anu sarua.

1. Migawé Hadé di Publik: Témbongkeun ka Dunya Kumaha Nuturkeun Yésus Bisa Ngarobah Kahirupan

2. The Power of Service: Nyieun béda dina Kahirupan batur

1. Mateus 5:16 - "Hayu caang anjeun caang saméméh batur, ambéh maranéhanana bisa ningali amal hade anjeun sarta muja Rama anjeun di sawarga."

2. Galata 6: 9 - "Jeung hayu urang ulah bosen ngalakonan alus, pikeun dina mangsa nu bakal datang urang bakal panén, lamun urang teu nyerah."

Yohanes 7:5 Pikeun dulur-dulur-Na teu percaya ka Anjeunna.

Ayat: Sanaos Yesus parantos ngalaksanakeun seueur mujijat di kota asal-Na, Nasaret, dulur-dulurna henteu percanten ka Anjeunna (Yohanes 7: 5).

Yesus teu ditarima ku kulawargana sorangan, sanajan loba tanda yén manéhna geus dipigawé.

1. Ngenalkeun Pangersa Allah dina Situasi Hese: Conto Yesus

2. Kakuatan Iman Sanajan Teu Percaya: Carita Yesus jeung Dulur-dulur-Na

1. Yesaya 53: 1 - "Saha geus dipercaya pesen urang jeung ka saha geus panangan Gusti geus wangsit?"

2. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

John 7: 6 Lajeng Isa ngadawuh ka aranjeunna, "Waktos Kami tacan datang, tapi waktu anjeun salawasna siap.

Yésus ngajarkeun yén waktu urang kudu ngawula ka Allah.

1: Waktu urang téh kurnia ti Allah, jeung kudu digunakeun pikeun ngawula ka Mantenna.

2: Urang disebut pikeun baktikeun waktu jeung sumber daya urang ka Allah jeung karajaan-Na.

1: Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun lakukeun ku kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, muji sukur ka Allah sareng Rama ku Anjeunna.

2: Epesus 5: 15-16 - Tingali lajeng Anjeun leumpang circumspectly, teu sakumaha fools, tapi sakumaha wijaksana, redeeming waktu, sabab poé téh jahat.

John 7:7 Dunya teu bisa hate anjeun; tapi kuring eta hatets, sabab kuring mere kasaksian ngeunaan eta, yen karya eta teh jahat.

Dunya hate Yesus kusabab kasaksian Anjeunna ngeunaan karya jahat dunya.

1. Nyaksian dina Kaayan Nu Teu Nyaho - Yohanes 7:7

2. Biaya Nangtung Teguh dina Iman - John 7: 7

1. Rum 12: 2 - Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun.

2. 1 John 5:19 - Urang terang yén urang téh barudak Allah, sarta yén sakabéh dunya aya dina kontrol hiji jahat.

John 7: 8 Naek ka pesta ieu: Abdi henteu acan angkat kana pesta ieu; sabab waktos abdi henteu acan dugi.

Yohanes 7:8 ngajarkeun urang pikeun sabar jeung ngadagoan nepi ka waktu nu pas pikeun urang ngalakukeun tindakan.

1: Sabar mangrupikeun kahadéan - Yohanes 7: 8

2: Waktu Allah sampurna - Yohanes 7:8

1: Yakobus 5:7-8 - Ku sabab kitu, dulur-dulur, sing sabar dugi ka sumpingna Gusti. Behold, tani nungguan buah mulia bumi, sarta ngabogaan kasabaran lila pikeun eta, nepi ka manéhna narima mimiti jeung ahir hujan.

2: Pandita 3:1-8 - Pikeun unggal hal aya usumna, sareng waktosna pikeun unggal tujuan di handapeun langit: Hiji waktos lahir, sareng waktos maot; aya waktuna pikeun melak, aya waktuna pikeun metik anu dipelak.

Yohanes 7:9 Sanggeus ngadawuh kieu ka maranehna, Anjeunna tetep di Galilea.

Yesus nyarios ka jalma-jalma di Galilea, teras tetep di daérah éta.

1. Taat Yésus kana Rencana Allah: Conto Waktu Yésus di Galilea

2. Kakuatan Kecap: Kumaha Pidato Yesus Ngabejaan Kalakuan-Na

1. Mateus 4:23-24 - Jeung Yesus indit ngeunaan sakuliah Galilea, ngajarkeun di synagogues maranéhanana, jeung da’wah Injil Karajaan, jeung nyageurkeun sagala rupa panyakit jeung sagala rupa panyakit di antara jalma.

2. John 9: 4 - Kuring kudu digawé karya Anjeunna anu ngutus kuring, bari éta beurang: peuting datang, nalika euweuh lalaki bisa digawé.

John 7:10 Tapi nalika dulur-dulur-Na angkat, anjeunna ogé angkat ka pesta, henteu terang-terangan, tapi siga anu disumputkeun.

Yohanes ngingetkeun tugasna ka Allah sareng angkat ka pesta, tapi ngalakukeunana ku cara anu bijaksana.

1. Kawajiban urang ka Allah: Sanajan dina Rahasia

2. Hirup Wijaksana Pikeun Nedunan Kawajiban Urang

1. Paribasa 16:2 Sagala cara manusa beresih dina panonna sorangan; tapi Gusti beuratna roh.

2. Mateus 6:4-6 “Ku sabab eta ulah kawas maranehna. Pikeun Rama anjeun terang naon anu anjeun peryogikeun sateuacan anjeun naroskeun ka Anjeunna. Ku cara kieu, ku kituna, neneda: Rama kami di sawarga, Hallowed jadi ngaran Anjeun. Karajaan anjeun sumping. Pangersa anjeun laksana di bumi sapertos di sawarga.

YOHANES 7:11 Geus kitu urang Yahudi nareangan ka Anjeunna dina pesta, pokna, "Dimana Anjeunna?"

Urang Yahudi milarian Yesus dina pesta.

1: Yesus salawasna deukeut urang, sanajan urang teu bisa manggihan Anjeunna.

2: Urang kudu néangan Yesus unggal moment hirup urang.

1: Yermia 29:13 - "Anjeun bakal neangan Kami sarta manggihan kuring lamun anjeun neangan kuring kalayan sagala haté anjeun."

2: 1 Babad 16:11 - "Neangan PANGERAN jeung kakuatan-Na; neangan kahadiran-Na terus!"

John 7:12 Jeung aya loba murmuring di antara jalma ngeunaan manéhna: pikeun sababaraha ceuk, Anjeunna jelema alus; tapi anjeunna nipu jalma.

Jalma-jalma gumujeng ka Yesus, aya nu nyebatkeun Anjeunna teh jalmi anu hade, aya nu nyebatkeun yen Anjeunna teh nipu.

1. Asih Allah: Ningali Yesus Ngaliwatan Panon Iman

2. Kakuatan Kecap: Bebeneran jeung tipu daya

1. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

17 Sabab Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya; tapi supaya dunya ngaliwatan manéhna bisa disimpen.

2. James 3: 5-6 - Malah jadi létah téh anggota saeutik, sarta boasteth hal hébat. Behold, kumaha hébat masalah seuneu saeutik kindleth!

6 Jeung létah téh seuneu, dunya kajahatan: kitu ogé létah di antara anggota urang, eta najis sakabeh awak, sarta setttes seuneu jalan alam; jeung eta dihurungkeun seuneu naraka.

Yohanes 7:13 Tapi teu aya anu terang terang-terangan ngeunaan anjeunna kusabab sieun ku urang Yahudi.

Petikan ieu nyorot bahaya nyarios kabuka ngeunaan Yesus, sabab urang Yahudi gaduh pendapat négatip ngeunaan anjeunna.

1: Allah masihan urang kawani pikeun nyarita kabuka sarta wani ngeunaan Yesus, sanajan sieun naon pikir batur.

2: Sanajan aya nu ngahalangan, urang kudu teguh iman ka Yésus.

1: Rasul 4: 19-20 - "Tapi Petrus sareng Yohanes ngawaler sareng nyarios ka aranjeunna, "Naha leres di payuneun Allah ngadangukeun anjeun langkung ti batan ka Allah, pikirkeun. Pikeun urang teu bisa tapi nyebutkeun hal anu urang geus katempo jeung kadéngé.”

2: Mateus 10:32-33 - “Sing saha anu ngaku Kami di hareupeun manusa, Kami oge bakal ngaku di hareupeun Rama Kami anu di sawarga. Tapi sing saha anu bakal nolak Kami di hareupeun manusa, kuring ogé bakal mungkir di payuneun Rama Kami anu di sawarga."

John 7:14 Ayeuna ngeunaan satengahing pesta, Yesus angkat ka Bait Allah, ngajar.

Yesus angkat ka Bait Allah dina tengah-tengah pesta sareng ngajar.

1. Kakuatan Pangajaran Yesus

2. Komitmen Yesus kana Misi-Na

1. Yesaya 55:11, "Ku kituna bakal kecap kuring jadi nu mana kaluar tina sungut abdi; eta moal balik deui ka Kami kosong, tapi bakal ngalengkepan naon anu Kami maksud, sarta bakal hasil dina hal nu Kuring dikirim eta."

2. Mateus 9:35, "Jeung Yesus indit ka sakuliah sakabeh kota jeung desa, ngajarkeun di synagogues maranéhanana sarta proclaiming Injil Karajaan jeung nyageurkeun sagala panyakit jeung sagala kasangsaraan."

YOHANES 7:15 Urang Yahudi ngaheureuyan, pokna, “Kumaha eta jelema bisa nyaho kana aksara-aksara, padahal teu kungsi diajar?

Urang Yahudi héran kana kamampuh Yésus pikeun ngarti jeung ngajar sanajan manéhna teu acan diajar sacara resmi.

1. Kakuatan Firman Allah pikeun ngarobah kahirupan

2. Pentingna mikawanoh poténsi batur

1. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

2. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring.

John 7:16 Yesus ngawaler aranjeunna, sarta ngadawuh, "Doctrines Kami lain milik kuring, tapi nya nu ngutus kuring."

Yesus ditanya ngeunaan doktrin-Na jeung Anjeunna ngabales yén éta asalna ti Rama-Na.

1. Otoritas Doktrin Yesus

2. Sumber Doktrin Yesus

1. Mateus 28:18-20 - "Jeung Yesus sumping ka aranjeunna, "Sagala otoritas di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka Kami. Putra sareng Roh Suci, ngajar aranjeunna ngalaksanakeun sagala anu diparentahkeun ka anjeun. Sareng behold, Kami sareng anjeun salawasna, dugi ka ahir jaman."

2. John 14:26 - "Tapi Helper, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, anjeunna bakal ngajarkeun maneh sagala hal jeung mawa ka inget anjeun sagala yen Kuring geus ngomong ka anjeun."

Yohanes 7:17 Lamun aya anu kersa ngalakonan pangersa-Na, tangtu nyaho kana ajaran-ajaranna, naha eta teh ti Allah, boh anu ceuk Kami sorangan.

Petikan ieu nyorong urang milarian kersa Gusti supados ngartos ajaran-Na.

1. Milari Pangersa Allah sareng Paham Bebeneran Ajaran-Na

2. Utamakeun Pangersa Allah Luhureun Sadayana Jeung Diajar Hikmah-Na

1. Yermia 29:13 - "Anjeun bakal neangan kuring jeung manggihan kuring mun anjeun neangan kuring kalayan sagala haté anjeun."

2. James 1: 5 - "Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna nanya ka Allah, anu mere generously ka sadaya tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun anjeunna."

Yohanes 7:18 Sing saha anu ngomongkeun dirina sorangan, hayang kamulyaan sorangan, tapi sing saha anu mikanyaah kamulyaan anu ngutus Anjeunna, tangtu bener, jeung teu aya kadorakaan.

Petikan ieu nekenkeun pentingna milarian kamulyaan Allah tibatan milarian kamulyaan pribadi.

1: Neangan Kamulyaan Allah Gantina Milik Anjeun

2: Henteu aya anu teu adil dina milarian kamulyaan Allah

1: Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Rada, dina humility nilai batur luhureun yourselves, teu pilari ka kapentingan sorangan tapi unggal anjeun pikeun kapentingan batur."

2: Yakobus 4:10 - "Ngarendahkeun diri ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngangkat anjeun."

John 7:19 Naha Musa henteu masihan anjeun hukum, tapi teu aya anu ngajaga hukum? Naha anjeun badé maéhan kuring?

Yésus naroskeun naon sababna para pamingpin Yahudi narékahan pikeun maéhan manéhna sanajan maranéhna boga hukum Musa.

1. Munafik Nyobian Maéhan Yesus - Mariksa lampah urang dina terang hukum Musa.

2. Uniqueness Yesus - Ngabahas uniqueness Yesus dibandingkeun jeung hukum Musa.

1. Mateus 5:17 - "Ulah nganggap yen Kami datang pikeun mupuskeun Hukum atawa nabi-nabi; Kami henteu datang pikeun mupuskeun aranjeunna tapi pikeun minuhan aranjeunna."

2. James 2:10 - "Kanggo saha ngajaga sakabeh hukum tapi gagal dina hiji titik geus jadi akuntabel pikeun sakabéh éta."

YOHANES 7:20 Jalma-jalma ngawaler, "Anjeun kasurupan setan. Saha anu rek maehan maneh?"

Yesus ditaroskeun ku jalma-jalma kusabab ajaran-ajaranna sareng aranjeunna nuduh anjeunna gaduh sétan.

1: Ajaran-ajaran Yesus kacida radikal jeung revolusioner nepi ka jalma-jalma teu bisa ngarti kana eta, ku kituna nuduh manéhna kasurupan sétan.

2: Urang kudu salawasna tetep terbuka kana bebeneran, sanajan éta hésé narima, sabab iman urang kudu cukup kuat pikeun nungkulan eta.

1: Yohanes 8:32, "Jeung maraneh bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bebas."

2: John 14: 6, "Yesus nyarios ka anjeunna, Kami mangrupikeun jalan, kabeneran, sareng kahirupan: moal aya anu sumping ka Bapa, sanés ku Kami."

John 7:21 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka maranehna, Kuring geus rengse hiji pagawean, jeung anjeun kabéh heran.

Yesus nyatakeun yén Anjeunna ngalaksanakeun hiji padamelan sareng jalma-jalma heran.

1. Karya Yesus: Hiji Kaajaiban Astonishing

2. Kaajaiban Karya Allah dina Kahirupan Urang

1. Ibrani 2: 3-4 "Kumaha urang bakal kabur, lamun urang ngalalaworakeun kasalametan kitu hébat; nu mimitina mimiti diomongkeun ku Gusti, sarta dikonfirmasi ka urang ku jalma anu ngadéngé anjeunna; Allah ogé bearing aranjeunna saksi, boh ku tanda-tanda jeung kaajaiban-kaajaiban, jeung rupa-rupa mujijat, jeung kurnia-kurnia Roh Suci, nurutkeun kahayang-Na sorangan?"

2. Rasul 2:22 "Ye urang Israil, dengekeun ieu kecap: Yesus urang Nasaret, hiji lalaki disatujuan ku Allah di antara anjeun ku mujijat jeung mujijat jeung tanda, anu ku Allah dilakukeun ku Anjeunna di satengahing anjeun, sakumaha anjeun sorangan ogé nyaho. ."

John 7:22 Ku sabab eta Musa masihan anjeun sunat; (sanes sabab éta Musa, tapi karuhun;) jeung anjeun dina poe Sabat nyunatan lalaki.

Bagian éta ngabahas kumaha Musa masihan urang Israil nyunatan, sanés kusabab otoritasna sorangan, tapi kusabab éta mangrupikeun hal anu dilakukeun ku karuhun urang Israil.

1. Pentingna ngahormat karuhun jeung tradisina.

2. Pangawasa Allah leuwih gede ti batan pangawasa manusa.

1. Deuteronomy 10:16 - "Ku kituna sunat nu foreskin haté anjeun, sarta ulah aya deui stiffnecked."

2. Jabur 78: 5-7 - "Kanggo anjeunna ngadegkeun hiji kasaksian di Yakub, sarta netepkeun hiji hukum di Israil, nu anjeunna maréntahkeun fathers urang, yen aranjeunna kedah terang aranjeunna ka anak-anak maranéhanana: Ambéh generasi nu bakal datang bisa nyaho aranjeunna. malah murangkalih anu kedah dilahirkeun; anu kedah gugah sareng ngawartosan ka anak-anakna: Supaya aranjeunna ngarep-ngarep ka Allah, sareng henteu mopohokeun kana padamelan Allah, tapi tetep nuturkeun paréntah-Na."

YOHANES 7:23 Lamun aya nu disunat dina poe Sabat, supaya hukum Musa ulah dilanggar; Naha maraneh ambek ka Kami, sabab Kami geus nyieun hiji jalma sakabeh sakabeh dina poe Sabat?

Yesus ngabéla lampah-Na pikeun nyageurkeun dina Sabat, naroskeun ka jalma-jalma naha aranjeunna ambek upami Anjeunna ngalakukeun hal anu diidinan ku hukum Musa.

1. "Yesus jeung Sabat: Modeling Ta'at kana Paréntah Allah"

2. "Yesus jeung Sabat: The Dukun Welas Asih"

1. Mateus 12:1-14 - Yesus ditanya ngeunaan murid-murid-Na metik gandum dina Sabat

2. Deuteronomy 5: 12-15 - parentah Allah pikeun ngajaga poe Sabat

John 7:24 Ngahukum ulah nurutkeun penampilan, tapi hakim judgment bener.

Yésus ngajurung urang pikeun nyieun putusan dumasar kana fakta jeung kabeneran tinimbang katémbong.

1. Nyieun judgments kalawan kabeneran - John 7:24

2. Ningali saluareun Surface - John 7:24

1. paribasa 16: 2 - "Sagala cara manusa anu murni dina panon sorangan, tapi Gusti weighs sumanget."

2. Kolosa 3:12 - "Pake on lajeng, salaku leuwih dipilih Allah, suci tur tercinta, hate welas asih, kahadean, humility, meekness, sarta kasabaran."

YOHANES 7:25 Geus kitu ceuk sawatara urang Yerusalem, “Naha ieu teh jelema anu rek dipaehan?

Sababaraha urang Yerusalem naroskeun naha aya jelema anu rek dipaehan.

1. Kumaha urang bisa yakin yén urang nurut kana kahoyong Allah, lain kahayang manusa?

2. Kumaha tanggapan anu bener lamun urang aya dina kaayaan anu sigana ngalanggar iman urang?

1. Mateus 22: 36-40 - "'Guru, parentah nu mana nu agung dina Toret?' Sarta Anjeunna ngadawuh ka manehna, 'Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun, sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun. Ieu parentah hébat sarta foremost. Nu kadua kawas éta, Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun. Sapertos anjeun sorangan. Dina dua parentah ieu gumantung sakabeh Toret jeung kitab nabi-nabi.'

2. Siloka 14:12 - "Aya hiji jalan nu sigana katuhu pikeun manusa, tapi tungtungna nyaeta jalan maot."

John 7:26 Tapi, tah, anjeunna nyarios gagah, sareng aranjeunna henteu nyarios nanaon ka anjeunna. Naha para pangawasa terang yén ieu Kristus pisan?

Ringkesan - Yesus ngomong boldly di publik, sarta sanajan pamingpin nyaho anjeunna Al Masih, aranjeunna milih tetep jempé.

1. Wani Yesus nyarioskeun bebeneran dina nyanghareupan oposisi.

2. Balukar tina milih cicing dina nyanghareupan bebeneran.

1. Mateus 10: 32-33 - "Saha-saha ngaku Kami saméméh batur, Kuring ogé bakal ngaku saméméh Rama Kami di sawarga. Tapi sakur anu ingkar kuring saméméh batur, Kuring bakal ingkar saméméh Rama Kami di sawarga."

2. Yesaya 41:10 - "Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah jadi dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

John 7:27 Tapi urang terang lalaki ieu asalna ti mana, tapi nalika Kristus sumping, teu aya anu terang ti mana asalna.

Petikan nunjukkeun yén teu aya anu terang ti mana asalna Yesus nalika Anjeunna sumping.

1. The Mystery of Jesus: Ngajalajah nu Kanyahoan

2. Kakuatan Iman: Percaya kana Ghaib

1. Yesaya 40:13 - Saha anu maréntahkeun Roh PANGERAN, atanapi janten pembimbing-Na anu ngajar anjeunna?

2. Lukas 17:20-21 - Jeung nalika anjeunna dipénta ku urang Parisi, nalika Karajaan Allah bakal datang, anjeunna ngawaler aranjeunna sarta ngomong, Karajaan Allah datang teu kalawan observasi: Neither bakal maranéhna ngomong, Lo di dieu! atawa, aya! pikeun, behold, Karajaan Allah aya dina anjeun.

Yohanes 7:28 Geus kitu Yesus ngajerit di Bait Allah bari ngajar, pokna, “Maraneh nyaho ka Kami, jeung nyaho ti mana Kami asalna.

Yésus ngajar di Bait Allah, ngumumkeun yén manéhna diutus ku Allah jeung jalma-jalma teu nyaho jati diri Allah nu sabenerna.

1. Misi jeung pangajaran Yesus éta ti Allah jeung teu ti dirina.

2. Urang kudu ngakuan bebeneran Allah jeung neangan pikeun ngarti eta.

1. John 8: 12, "Sakali deui Yesus nyarios ka aranjeunna, saurna, "Kami teh cahaya dunya. Saha-saha anu nuturkeun Kami moal leumpang di nu poek, tapi bakal boga caang hirup."

2. Jabur 34:8, ”Aduh, rasakeun jeung tingali yen PANGERAN teh Maha Asih! Bagja jalma anu nyalindung ka Anjeunna!"

John 7:29 Tapi kuring wawuh ka Anjeunna, sabab Kami asalna ti Anjeunna, sareng Anjeunna anu ngutus kuring.

Yesus nyatakeun yén anjeunna terang ka Allah sabab anjeunna diutus ku Anjeunna.

1. Urang sadaya disambungkeun ka Allah ngaliwatan Yesus.

2. Nyaho Allah téh hak husus nu datang ngaliwatan Yesus.

1. John 1: 1-5 - Dina awal éta Kecap, jeung Kecap éta jeung Allah, jeung Kecap éta Allah.

2. Mateus 28: 19-20 - Pindah kituna jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci.

John 7:30 Tuluy maranehna narékahan pikeun nyekel manéhna, tapi teu aya nu nyekel leungeun manéhna, sabab waktu-Na can datang.

Yesus dipilarian pikeun dicandak ku jalma-jalma anu nentang anjeunna tapi teu aya anu tiasa nangkep anjeunna sabab waktosna henteu acan sumping.

1. Diajar Percanten Waktu Gusti - Urang kedah percanten yén waktosna Gusti sampurna, sanaos éta henteu masuk akal pikeun urang.

2. Kakuatan dina Nungguan - Kadang-kadang hal anu paling kuat anu tiasa urang laksanakeun nyaéta sabar ngantosan rencana Gusti pikeun lumangsung dina kahirupan urang.

1. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta Kami. pikiran ti pikiran anjeun."

2. James 4: 13-15 - "Pindah ka ayeuna, anjeun anu nyebutkeun, Poe ieu atawa isukan urang bakal balik ka kota saperti, sarta terus aya sataun, jeung meuli jeung ngajual, jeung meunang kauntungan: Sedengkeun anjeun teu nyaho. Naon anu bakal aya dina isukan. Keur naon hirup anjeun? Ieu malah uap, anu muncul pikeun sakedap waktu, lajeng sirna. Ku kituna anjeun kudu ngomong, Upami Gusti kersa, urang bakal hirup, sarta ngalakukeun ieu. , atawa éta."

Yohanes 7:31 Seueur jalma anu palercaya ka Anjeunna, saurna, "Nalika Kristus sumping, naha Anjeunna bakal ngalakukeun mujijat anu langkung seueur tibatan anu dilakukeun ku Anjeunna?"

Seueur jalma anu kagum ku mujijat Yesus sareng heran naha Anjeunna bakal ngalakukeun langkung seueur deui nalika Anjeunna mulih.

1. Mujijat-mujijat Yesus: Tanda-tanda Kakuatan Nu Nu Maha Agung

2. Percaya ka Yesus: Pesen ti Kaajaiban

1. Mateus 11: 2-5 - kasaksian John Baptis ngeunaan Yesus

2. Yesaya 35: 5-6 - jangji Allah penyembuhan sarta restorasi

John 7:32 Urang Parisi ngadéngé yén jalma murmured hal saperti ngeunaan manéhna; jeung urang Parisi jeung imam-imam kapala ngutus perwira pikeun nyekel manéhna.

Urang Parisi jeung imam-imam kapala ngadarenge jelema-jelema gumujeng ka Yesus, tuluy ngutus patugas-patugas nangkep Anjeunna.

1. The Power of Rumor - Kumaha gosip jeung hearsay bisa mangaruhan kaputusan jeung lampah urang.

2. The Inevitability of persecution - conto Yesus ngeunaan Persib dina nyanghareupan oposisi.

1. James 3: 5-6 - "Sanajan kitu létah téh anggota saeutik, sarta boasteth hal hébat. Behold, kumaha hébat hiji perkara seuneu saeutik kindleth! Jeung létah téh seuneu, a dunya iniquity: kitu ogé létah di antara anggota-anggota urang, anu najiskeun sakujur awak, jeung ngadurukan alam, sarta dihurungkeun seuneu naraka."

2. Mateus 5: 10-12 - "Bagja jalma anu persecuted demi amal saleh ': pikeun maranéhanana nyaéta Karajaan Sawarga. Rahayu anjeun, lamun lalaki bakal revile anjeun, jeung persecute anjeun, sarta bakal nyebutkeun sagala rupa jahat. ngalawan maneh palsu, demi Kami. Girang, jeung jadi kacida bungahna: sabab gede ganjaran anjeun di sawarga: sabab kitu dikaniaya nabi-nabi saméméh anjeun."

Yohanes 7:33 Yesus ngadawuh ka maranehna, “Sakedap deui Kami jeung maraneh, tuluy Kami balik ka nu ngutus Kami.

Yésus ngabéjaan ka murid-murid-Na yén Anjeunna bakal geura-giru ninggalkeun maranéhna pikeun mulang ka Bapana.

1: Yesus nyaah pisan ka urang dugi ka rela masihan nyawa-Na pikeun urang.

2: Yésus téh conto pamungkas urang ngeunaan pangorbanan diri jeung taat.

1: John 10: 17-18 - "Ku sabab kitu kuring nyebutkeun ka anjeun, Putra teu bisa ngalakukeun nanaon sorangan, tapi naon manéhna nempo Rama ngalakukeun: pikeun naon hal soever manéhna do, ieu ogé ngalakukeun Putra ogé. Pikeun Rama nyaah ka Putra, sarta nembongkeun ka Anjeunna sagala hal anu anjeunna lakukeun: sarta anjeunna bakal nembongkeun anjeunna karya leuwih gede ti ieu, ambéh anjeun bakal heran."

2: Pilipi 2: 5-8 - "Anggap pikiran ieu dina anjeun, anu ogé aya dina Kristus Yesus: Anu, dina wujud Allah, panginten henteu ngarampog janten sami sareng Allah: Tapi ngajantenkeun dirina henteu kahormatan, sarta nyandak kana wujud hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, anjeunna humbled dirina, sarta jadi taat kana maot, komo maot tina salib.

Yohanes 7:34 Maraneh bakal neangan Kami, tapi moal manggihan Kami, jeung dimana Kami, anjeun moal bisa datang.

Yesus nyarioskeun ka murid-murid yén aranjeunna moal mendakan anjeunna, sareng aranjeunna moal tiasa angkat ka tempat anjeunna.

1. Pentingna Iman ka Yesus: Neangan Anjeunna Sanajan Anjeunna Ghaib

2. Ascension Yesus: The Inaccessibility of Surga

1. Ibrani 11: 6 - Tapi tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun manéhna: pikeun manéhna nu datang ka Allah kudu percaya yen Anjeunna aya, sarta yén manéhna téh rewarder maranéhanana anu rajin néangan manéhna.

2. Lukas 24:50-51 - Sarta anjeunna dipingpin aranjeunna kaluar nepi ka Betania, sarta anjeunna ngangkat leungeun-Na, sarta ngaberkahan aranjeunna. Sarta eta kajadian, bari anjeunna ngaberkahan aranjeunna, anjeunna parted ti aranjeunna, sarta dibawa ka sawarga.

Yohanes 7:35 Urang Yahudi tuluy ngaromong, “Kamana Anjeunna rek indit, nepi ka urang moal kapanggih?” Naha anjeunna bakal angkat ka anu sumebar di antara bangsa-bangsa sanés, sareng ngajar ka bangsa-bangsa sanés?

Urang Yahudi naroskeun naha Yesus bakal angkat ka bangsa-bangsa sanés pikeun ngajar aranjeunna.

1. Yesus: Abdi Sadaya Bangsa

2. Ngalangkungan Zona Kanyamanan Urang

1. Rasul 10: 34-35 "Lajeng Peter mimiti nyarita: "Kuring ayeuna sadar kumaha leres éta yén Allah teu némbongkeun pilih kasih tapi narima ti unggal bangsa hiji anu takwa anjeunna jeung ngalakukeun naon katuhu."

2. Rum 10:12-13 "Sabab teu aya bédana antara urang Yahudi jeung non-Yahudi-Gusti anu sarua nyaeta Gusti sakabeh jeung richly ngaberkahan sakur anu nelepon ka Anjeunna, pikeun, "Sing saha anu nelepon kana nami Gusti bakal disimpen. .""

John 7:36 Naon cara nyebutkeun ieu anjeunna nyebutkeun, "Aranjeun bakal neangan kuring, tapi moal manggihan Kami; jeung dimana Kami, anjeun moal bisa datang ka dinya?"

Petikan ieu dina Yohanes 7 nyarioskeun kayakinan Yesus yén Anjeunna bakal kapendak ku jalma-jalma anu milari Anjeunna sareng yén Anjeunna bakal aya di tempat anu teu tiasa dihontal ku anu henteu percanten ka Anjeunna.

1. Kanyamanan Ku Nyaho Yésus: Ngandelkeun Jangji Yésus yén Anjeunna Bakal Kapanggih

2. Tantangan Percaya: Nyandak Tanggung Jawab Pikeun Milarian Yesus

1. Yeremia 29:13 - "Jeung anjeun bakal neangan kuring, sarta manggihan kuring, nalika anjeun bakal neangan kuring jeung sakabeh haté anjeun."

2. John 4:23 - "Tapi waktuna datang, sarta ayeuna geus, nalika ibadah leres bakal nyembah ka Rama dina sumanget jeung bebeneran: pikeun Rama néangan kitu nyembah ka Anjeunna."

YOHANES 7:37 Dina poe terakhir, poe pesta anu agung, Yesus jumeneng tuluy ngajerit, pokna, “Lamun aya anu halabhab, hayu ka Kami, nginum.

Yésus ngondang kabéh nu halabhab pikeun datang jeung nginum.

1: Diregerkeun ku Yesus: Pikeun Anu Haus.

2: Nginum tina Sumur Yesus: Ngubaran Haus Anjeun.

1: Yesaya 55:1-2 - “Hayu, dulur-dulur anu halabhab, datang ka cai; jeung anjeun nu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa waragad.

2: Wahyu 22:17 - "Roh sareng panganten awewe nyarios, "Hayu!" Jeung sing saha anu ngadéngé, kudu ngomong, "Hayu!" Anu halabhab, sing halabhab, kudu datang, jeung anu kersa, kudu meunang kurnia cai kahirupan.”

John 7:38 Sing saha anu percaya ka Kami, sakumaha ceuk Kitab Suci, tina beuteungna bakal ngalir walungan cai hirup.

Yesus ngumumkeun yén jalma-jalma anu percaya ka Anjeunna bakal diberkahan ku seueur berkah spiritual.

1. Cai Hirup Yesus: Berkah Rohani anu Melimpah

2. Walungan Cai Hirup: Berkah tina Percaya ka Yesus

1. Ezekiel 47:1-12 - The visi walungan cai hirup

2. Yesaya 55:1 - Hiji uleman datang ka Gusti pikeun cai kahirupan.

John 7: 39 (Tapi anjeunna nyarioskeun ngeunaan Roh, anu kedah ditampi ku anu percaya ka Anjeunna: sabab Roh Suci henteu acan dipasihkeun; sabab Yesus henteu acan kamulyaan.)

Petikan ngabahas kumaha Yesus nyarioskeun Roh anu bakal ditampi ku jalma-jalma percaya, tapi Roh Suci henteu acan dipasihkeun sabab Yesus henteu acan dimulyakeun.

1. Percaya ka Yesus sareng kakawasaan Roh Suci

2. Iman jeung Kurnia Roh Suci

1. Rasul 2:38 (Lajeng Peter ngomong ka aranjeunna, Tobat, sarta kudu dibaptis unggal hiji anjeun dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa, sarta anjeun bakal nampa kurnia tina Roh Suci.)

2. Epesus 4:30 (Jeung ulah grief Roh Suci Allah, whereby anjeun disegel nepi ka poé panebusan.)

YOHANES 7:40 Seueur jalma anu ngadarenge pidato ieu, saurna, Saleresna ieu Nabi.

Loba jalma ngadéngé kecap Yesus sarta percaya anjeunna teh nabi.

1. Dengekeun Kecap-kecap Yésus: Kumaha Ajaran-Na Bisa Ngadeukeutan Urang ka Allah

2. Percaya ka Yesus: Janten Murid Al Masih

1. Deuteronomy 18: 15-19 - The Lord speaking of a nabi kawas Musa.

2. John 1:45 - Pilipus nyatakeun Yesus janten Al Masih jangji.

Yohanes 7:41 Ceuk nu sejen, "Ieu teh Kristus." Tapi aya anu nyarios, Naha Kristus bakal sumping ti Galilea?

Aya sababaraha perdebatan di antara jalma ngeunaan naha Yesus éta Kristus, sareng aya anu naroskeun naha Kristus bakal sumping ti Galilea.

1. Yesus: Kristus Urang Butuh

2. Uniqueness tina Asal Kristus urang

1. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

2. Mateus 2:23 - Sarta manéhna indit sarta mukim di hiji kota disebut Nasaret, yén naon anu diucapkeun ku nabi bisa jadi kaeusi: "Anjeunna bakal disebut Nazarene a."

John 7:42 Naha henteu ceuk Kitab Suci, yen Al Masih teh turunan Daud, jeung ti Betlehem, tempat Daud aya?

Petikan ieu nyorot kanyataan yén Yesus lahir tina katurunan Daud sareng di kota Betlehem.

1. The Miraculous inkarnasi: Kumaha Kristus minuhan Kitab Suci

2. Kaagungan Yesus: Kumaha Kalahiran-Na Diramalkeun

1. Yesaya 9:6-7: Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Counsellor, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

2. Mika 5: 2: Tapi anjeun, O Betlehem Eprata, anu leutik teuing pikeun jadi diantara kaom Yuda, ti anjeun bakal kaluar pikeun kuring hiji anu bakal jadi pangawasa di Israel, anu asalna kaluar ti baheula. ti jaman baheula.

YOHANES 7:43 Ku sabab eta jelema-jelema teh papisah-pisah.

Jalma-jalma dibagi-bagi ka Yesus.

1. The Divisiveness Yesus: Kumaha Ngungkulan Konflik

2. Kakawasaan Yesus: Kumaha Ayana-Na Bisa Ngahijikeun Urang

1. Rum 14: 13-14 - Ku kituna hayu urang ulah deui lulus judgment on karana, tapi rada mutuskeun pernah nempatkeun hiji stumbling atawa halangan dina jalan dulur.

2. 1 Korinta 1: 10-13 - Abdi naroskeun ka anjeun, baraya, ku nami Gusti urang Yesus Kristus, yén anjeun sadayana satuju, sareng ulah aya perpecahan diantara anjeun, tapi anjeun ngahiji dina pikiran anu sami. jeung judgment sarua.

John 7:44 Jeung sababaraha di antarana bakal nyandak anjeunna; tapi teu aya anu nahan leungeun ka anjeunna.

Yohanes 7:44 mangrupikeun petikan ngeunaan Yesus ngahindarkeun ditahan.

1. Tong sieun merjuangkeun anu bener.

2. Allah bakal nangtayungan jalma-jalma anu satia ngawula ka Anjeunna.

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Jabur 27: 1 - "Gusti teh lampu kuring jeung kasalametan kuring; saha kuring kudu sieun? Gusti teh stronghold hirup abdi; saha kuring kudu sieun?"

YOHANES 7:45 Para perwira daratang ka imam-imam kapala jeung urang Parisi; jeung ceuk maranehna ka maranehna, Naha anjeun teu mawa manéhna?

Para perwira nanya ka imam-imam kapala jeung urang Parisi naha maranehna teu mawa Yesus ka maranehna.

1. Kakuatan nanyakeun patarosan pikeun uncover bebeneran.

2. Pentingna nuturkeun naon anu dijangjikeun.

1. Lukas 6:46-49 , Ku naon aranjeun nyebat Kaula, ‘Gusti, Gusti’?

2. Lukas 11: 9-10, Neangan jeung anjeun bakal manggihan; sambel jeung panto bakal dibuka pikeun anjeun.

YOHANES 7:46 Para perwira ngawaler, “Teu pernah aya nu nyarita kawas ieu.

Patugas-patugas teh kacida kagetna ku omongan Yesus.

1: Kecap-kecap Yésus téh matak pikaheraneun jeung pikaheraneun.

2: Urang kudu narékahan pikeun nyarita kalawan hikmat jeung wibawa nu sarua jeung Yésus.

1: Yesaya 55: 8-9 "Kanggo pikiran Kami lain pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta pikiran kuring. ti pikiran anjeun."

2: Yakobus 3:17 "Tapi hikmah anu ti luhur mimitina murni, teras damai, lemah lembut, sareng gampang diajak, pinuh ku welas asih sareng buah-buahan anu saé, tanpa pilih kasih, sareng tanpa munafik."

YOHANES 7:47 Urang Parisi ngawaler, “Naha aranjeun oge katipu?

Urang Parisi naroskeun naha jalma-jalma anu ngadangukeun Yesus ogé ditipu.

1. Henteu aya anu disumputkeun ti Allah - Pandita 12:14

2. Heed the Words of Hikmah - Siloka 23:23

1. Rum 12: 2 - Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun.

2. Jabur 119:104 - Ngaliwatan precepts Anjeun abdi meunang pamahaman; kituna Abdi hate unggal jalan palsu.

YOHANES 7:48 Naha salah sahiji pamingpin atawa urang Parisi anu percaya ka Anjeunna?

Petikan ieu naroskeun naha salah sahiji pangawasa Yahudi atanapi urang Parisi anu percaya ka Yesus.

1. Buta Haté: Kumaha Urang Rindu Ka Hadirat Allah dina Kahirupan Urang

2. Kakuatan Iman: Kumaha Kapercayaan Bisa Ngarubah Urang

1. Rum 10:14-17 - Kumaha dulur anu nelepon kana nami Gusti bakal disimpen.

2. John 3: 16-17 - Kumaha Allah ngutus Putra-Na ka dunya ku kituna sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

Yohanes 7:49 Tapi jalma-jalma ieu anu henteu terang kana Toret, dilaknat.

Jalma-jalma anu henteu terang kana hukum dilaknat.

1: Ulah poho kawajiban anjeun ka Allah, jeung ka hukum; sabab ngan ku nuturkeun hukum anjeun tiasa disalametkeun.

2: Ulah malire kana hukum, sabab geus kersa Allah urang taat; jeung jalma anu henteu bakal dilaknat.

1: James 2: 10-12 - "Kanggo saha ngajaga sakabeh hukum tapi gagal dina hiji titik geus jadi akuntabel pikeun sakabéh éta. Pikeun anjeunna anu ceuk, "Ulah zinah," ceuk ogé, "Ulah maehan." Lamun anjeun henteu zinah tapi maehan, anjeun geus jadi ngalanggar hukum. Jadi ngomong jeung ngalakukeun sakumaha jalma anu bakal judged ku hukum kamerdikaan."

2: Mateus 5: 17-19 - "Ulah nyangka yén Kami datang pikeun mupuskeun Toret atawa nabi-nabi; Kami datang lain pikeun mupuskeun eta, tapi pikeun minuhan aranjeunna. Pikeun sabenerna Kami ngabejaan ka maneh, nepi ka langit jeung bumi leungit, moal. Hurup anu pangleutikna, henteu sakedik pulpén, bakal leungit tina Toret dugi ka sadayana laksana. , tapi sing saha anu ngalaksanakeun jeung ngajarkeun parentah-parentah ieu bakal disebut agung di Karajaan Sawarga."

YOHANES 7:50 Ceuk Nikodemus ka maranehna, (anu nyampeurkeun ka Yesus peuting-peuting, nya eta salah sahijina,)

Nikodemus negeskeun Yesus salaku Mésias.

1. Naon hartina jadi pengikut Yésus?

2. Kumaha urang bisa hirup kaluar iman urang ka Yesus?

1. John 3: 1-21 - Nicodemus kadatangan Yesus

2. Rum 10: 9-10 - Confessing kalawan sungut jeung percanten dina haté ngabalukarkeun kasalametan

John 7:51 Naha hukum urang ngahukum saha waé, sateuacan éta ngadangu anjeunna, sareng terang naon anu anjeunna laksanakeun?

Petikan ieu naroskeun naha hukum kedah nangtoskeun hiji jalma sateuacan didangu sareng kahartos.

1. Hukum Allah lain alat pikeun judgment, tapi sumber rahmat jeung pamahaman.

2. Urang kedah narékahan ngadangu sareng ngartos batur sateuacan ngahukum.

1. James 2: 12-13 - "Nyarita jeung meta salaku jalma anu bakal judged ku hukum nu mere kabebasan, sabab judgment tanpa mercy bakal ditémbongkeun ka saha anu geus teu welas asih. Mercy triumphs leuwih judgment."

2. Mateus 7: 1-5 - "Ulah nangtoskeun, atawa anjeun ogé bakal judged. Pikeun dina cara nu sarua anjeun nangtoskeun batur, anjeun bakal judged, sarta ku ukuran anjeun make, éta bakal diukur ka anjeun. Naha Naha anjeun neuteup bintik-bintik dina panon lanceuk anjeun, tapi henteu merhatikeun balok anu aya dina panon anjeun? balang dina panon sorangan? Anjeun munafik, cabut heula balok tina panon sorangan, tuluy maneh bakal katingali jelas pikeun ngaleungitkeun bintik tina panon dulur maneh."

John 7:52 Aranjeunna ngawaler ka Anjeunna, "Anjeun oge urang Galilea?" Pilarian, teras tingali: sabab ti Galilea teu aya nabi.

Pamingpin agama jaman Yesus naroskeun ka Anjeunna, naroskeun naha anjeunna urang Galilea, sabab teu aya nabi anu kantos timbul ti Galilea.

1. Yesus dihina jeung ditampik ku jalma-jalma nu kuduna leuwih apal.

2. Urang teu kudu buru-buru nganilai batur dumasar kana asal-usulna.

1. Yesaya 53: 3 - Anjeunna hina jeung ditampik ku lalaki, a man of sorrows jeung acquainted jeung duka.

2. Mateus 7:1 - Hakim teu, nu jadi teu judged.

John 7:53 Jeung unggal lalaki balik ka imahna sorangan.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha urang Yahudi bubar saatos Perayaan Pondok Daun.

1. Pentingna Ngajaga Poé-poé Suci Allah

2. Ni’mat Ngahiji jeung Ukhuwah

1. Rasul 2: 1-4 - Datangna Roh Suci di Pentecost

2. Jabur 133: 1 - Kumaha alus tur pikaresepeun éta lamun umat Allah Huni babarengan dina persatuan.

Yohanes 8 nyarioskeun kajadian awéwé anu katéwak zinah, wacana Yesus ngeunaan jati diri sareng asal-usul Ilahi-Na, sareng kontrovérsi saatosna sareng pamimpin Yahudi.

Ayat ka-1: Bab éta dimimitian ku Yésus ngajar di Bait Allah waktu ahli-ahli Taurat jeung urang Parisi mawa hiji awéwé kajiret ka Anjeunna. Aranjeunna naroskeun ka Anjeunna naha anjeunna kedah dibaledogan ku batu nurutkeun hukum Musa, nyobian nangkep Anjeunna. Gantina ngajawab langsung, Yesus nulis dina taneuh lajeng ngadawuh 'Sakur salah sahiji anjeun anu teu boga dosa kudu lempar batu ka dirina.' Dihukum ku consciences sorangan, maranéhanana ninggalkeun hiji-hiji nepi ka ngan Yesus ditinggalkeun jeung awewe nangtung di dinya saha Anjeunna dileupaskeun nyebutkeun 'Sanes do I condemn anjeun balik ayeuna ninggalkeun dosa hirup anjeun.' (Yohanes 8:1-11).

Alinea 2: Sanggeus kajadian ieu, Yesus nyatakeun Dirina 'caang dunya' ngajangjikeun jalma-jalma anu nuturkeun Anjeunna moal pernah leumpang ka gelap tapi gaduh kahirupan terang anu ngarah urang Parisi nangtang kasaksian-Na salaku negeskeun diri ku kituna henteu sah. Dina respon Anjeunna negeskeun yén sanajan ngasuh saksi ngeunaan Dirina kasaksian téh sah sabab terang mana asalna ti bade salajengna tuduh aranjeunna ditilik ku standar manusa teu nyaho Allah Rama ngutus Anjeunna (Yohanes 8:12-20).

Ayat ka-3: Sanajan terus-terusan teu percaya jeung kabingungan ngeunaan jati dirina, Anjeunna negeskeun deui maot anu bakal datang, anu balukarna ku dosa, sabab teu bisa indit ka mana-mana anu dinyatakeun iwal percaya yén 'Kami Anjeunna' bakal maot ku dosa-dosa anu ngabalukarkeun perpecahan di antara urang Yahudi, sababaraha urang percaya anu sanés-sanés milarian nangkep anjeunna. hiji nempatkeun leungeun manéhna sabab jam na teu acan datang concluding kalawan affirming kabagjaan Ibrahim ningali dinten saw eta rejoiced klaim kontroversial pre-existence saméméh Abraham 'Sateuacan Abraham lahir Kami.' ngarah maranehna nyokot batu jeung batu tapi kabur nyumput sorangan (Yohanes 8:21-59).

Yohanes 8:1 Yesus angkat ka Gunung Jetun.

Yesus angkat ka Gunung Zaitun pikeun ngajar murid-murid-Na.

1. Pentingna Pangajaran: Yesus di Gunung Zaitun

2. Diajar ti Yesus: Perjalanan ka Gunung Zaitun

1. Mateus 28: 18-20 - Jeung Yesus sumping sarta ngomong ka aranjeunna, "Sagala otoritas di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka Kami. Putra sareng Roh Suci, ngajar aranjeunna ngalaksanakeun sagala anu diparentahkeun ku Kami.

2. Rasul 1: 1-8 - Dina buku kahiji, O Theophilus, Kuring geus diurus sagala rupa nu Yesus mimiti ngalakukeun jeung ngajarkeun, nepi ka poé nalika manéhna diangkat nepi, sanggeus manéhna méré paréntah ngaliwatan Roh Suci ka rasul-rasul anu ku Anjeunna dipilih. Anjeunna nunjukkeun dirina hirup ka aranjeunna saatos sangsara ku seueur bukti, nembongan ka aranjeunna salami opat puluh dinten sareng nyarioskeun perkawis Karajaan Allah. Sareng bari tetep sareng aranjeunna anjeunna maréntahkeun aranjeunna henteu angkat ti Yérusalém, tapi ngantosan jangji Bapa, anu saurna, "Anjeun parantos ngupingkeun ti Kami; sabab Yahya ngabaptis ku cai, tapi maneh bakal dibaptis ku Roh Suci moal lila ti ayeuna."

John 8: 2 Jeung isuk-isuk isuk-isuk anjeunna sumping deui ka Bait Allah, sarta sakabeh jalma sumping ka anjeunna; sarta anjeunna diuk turun, sarta ngajar aranjeunna.

Yohanes ngajar jalma-jalma di Bait Allah isuk-isuk.

1. The Power of Early Rising: Diajar tina Conto John

2. Investasi dina Kahirupan Spiritual Anjeun: Nyieun Waktos pikeun Allah

1. Jabur 5: 3 - "Isuk-isuk, Gusti, Anjeun ngadangu sora kuring; isuk-isuk kuring iklas requests abdi sateuacan Anjeun tur antosan di harepan."

2. Siloka 8:17 - "Kuring bogoh ka jalma anu mikanyaah kuring, jeung jalma anu neangan kuring manggihan kuring."

John 8: 3 Jeung ahli-ahli Taurat jeung Parisi dibawa ka Anjeunna hiji awewe kabawa jinah; sareng nalika aranjeunna nempatkeun anjeunna di tengah,

Ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi mawa hiji awewe katewak jinah ka Yesus.

1. Kakuatan Welas Asih: Diajar tina Conto Yesus

2. Yesus jeung Hukum: Mariksa Kalakuan Urang Sorangan

1. James 2:13 - "Kanggo judgment nyaeta tanpa mercy ka hiji anu geus ditémbongkeun no mercy. Rahmat jaya-jayana tina pengadilan."

2. Lukas 6:36-37 - “Kudu welas asih, sakumaha Rama anjeun welas asih. Hakim moal, jeung anjeun moal judged; teu ngahukum, jeung anjeun moal dikutuk; ngahampura, sarta anjeun bakal dihampura."

John 8: 4 Aranjeunna nyarios ka Anjeunna, "Juragan, awéwé ieu dicandak jinah, dina kalakuanana."

Petikan ieu ngeunaan hiji awéwé anu bray dina kalakuan zinah jeung dibawa ka Yesus pikeun judgment.

1. Kakuatan Panebusan: Rahmat sareng Asih Gusti dina Panghampura

2. Pamariksaan Dosa Urang Sorangan: Ngaku sareng Ngadeukeutan Kasalahan Urang Sorangan

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Yesaya 1:18 - "Ayeuna, hayu urang alesan babarengan," nyebutkeun Gusti. “Sanajan dosa-dosa aranjeun lir beureum, bakal jadi bodas kawas salju; najan semu beureum siga layung, bakal kawas bulu domba."

John 8: 5 Ayeuna Musa dina Toret maréntahkeun urang, anu sapertos kedah dibaledogan batu: tapi naon nyebutkeun anjeun?

Petikan ngabahas kanyataan yén Musa maréntahkeun rajam pikeun sababaraha pelanggaran, sareng tanggapan Yesus.

1. Welas Asih Yesus: Ngartos pangajaran Yesus ngeunaan welas asih sareng rahmat dina terang tina hukum Musa.

2. Hukum jeung Rahmat: Ngabandingkeun jeung kontras hukum Perjanjian Old jeung rahmat Yesus .

1. Rum 6:14 - Pikeun dosa moal boga Dominion leuwih anjeun, pikeun anjeun teu handapeun hukum, tapi dina rahmat.

2. Mateus 5: 17-18 - "Ulah nyangka yén Kami datang pikeun mupuskeun Hukum atawa nabi-nabi; Kami henteu datang pikeun mupuskeun aranjeunna tapi pikeun minuhan aranjeunna. Pikeun sabenerna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, nepi ka langit jeung bumi lulus. jauh, moal sakeudeung, taya titik, bakal dileungitkeun tina Hukum Taurat, nepi ka sagalana geus laksana."

John 8: 6 Ieu aranjeunna nyarios, ngagoda anjeunna, supados aranjeunna kedah nuduh anjeunna. Tapi Yesus stooped handap, jeung ku ramo-Na nulis dina taneuh, saolah-olah manéhna teu ngadéngé éta.

Yohanes keur digoda ku jalma-jalma di sabudeureunana, tapi Yesus tungkul terus nulis dina taneuh, siga nu teu malire gogoda.

1. Allah masihan kakuatan ka urang pikeun nolak gogoda.

2. Urang kudu ngagunakeun hikmat pikeun ngarti kumaha carana ngabales gogoda.

1. Yakobus 1: 13-15 - "Teu aya anu nyebatkeun nalika anjeunna digoda, "Kuring digoda ku Allah," sabab Allah henteu tiasa digoda ku anu jahat, sareng anjeunna nyalira henteu ngagoda saha waé. kagoda jeung kagoda ku kahayangna sorangan. Lamun kahayangna geus dikandung, ngalahirkeun dosa, jeung dosa lamun geus dewasa ngalahirkeun maot."

2. Ibrani 4: 15-16 - "Kanggo urang teu boga Imam Agung anu teu bisa sympathize jeung kelemahan urang, tapi hiji anu dina sagala hal geus cocoba sakumaha urang, acan tanpa dosa. Hayu urang lajeng kalawan kapercayaan tarik. deukeut tahta rahmat, supaya urang bisa nampa rahmat sarta manggihan rahmat pikeun mantuan dina waktu merlukeun".

Yohanes 8:7 Ku sabab maranehna terus-terusan nanya ka Anjeunna, Anjeunna angkat, tuluy ngadawuh ka maranehna, “Sing saha di aranjeun teu boga dosa, kudu lempar batu heula ka manehna.

petikan highlights panggero Yesus 'ka humility jeung kaadilan, urging jalma pikeun nangtoskeun dosa sorangan saméméh condemning sejen.

1. "Kakuatan Karendahan Hati: Kumaha Rahmat Gusti Bisa Ngabantosan Urang Ngahakiman Adil"

2. "Kaadilan dina Panon Allah: Diajar Asih jeung Hampura"

1. James 4:12 - "Aya ngan hiji lawgiver jeung hakim, manéhna anu bisa nyalametkeun jeung ngancurkeun. Tapi saha anjeun pikeun nangtoskeun tatangga anjeun?"

2. Mateus 7: 5 - "You munafik, mimiti nyokot plank kaluar tina panon anjeun sorangan, lajeng anjeun bakal nempo jelas mun miceun speck tina panon adi anjeun."

YOHANES 8:8 Anjeunna jongjon deui, nyerat dina taneuh.

John nulis dina taneuh minangka tanda humility.

1: Karendahan haté nyaéta kautamaan anu bisa nungtun urang dina kahirupan sapopoé.

2: Urang bisa meunangkeun kakuatan jeung hikmah tina conto Yésus di Yohanes 8:8.

1: Pilipi 2: 3-4 - Ulah ngalakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa concening sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur yourselves.

2: Yakobus 4:10 - Ngarendahkeun diri ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngangkat anjeun.

John 8: 9 Jeung nu ngadéngé éta, keur disabit ku hate nurani sorangan, kaluar hiji-hiji, dimimitian ti nu pangkolotna, nepi ka ahir, jeung Yesus ditinggalkeun sorangan, jeung awewe nu nangtung di tengah.

Petikan éta ngajelaskeun réaksi jalma-jalma anu ngadéngé kecap Yesus, sabab dihukum ku nurani sorangan sareng hiji-hiji ngantunkeun adegan, dugi ka ngan ukur Isa sareng awéwé éta.

1. Hirup Sauyunan: Kumaha Tetep Teguh Dina Nyanghareupan Godaan

2. Kakuatan Kecap: Kumaha Kecap Urang Bisa Nyarita Kahirupan ka Batur

1. Rum 2:15 - "Aranjeunna nunjukkeun yén padamelan Torèt ditulis dina haténa, sedengkeun nurani aranjeunna ogé nyaksian, sareng pikiran anu saling bertentangan nuduh atanapi ngahampura aranjeunna"

2. Yakobus 3: 2 - "Kanggo urang sadayana titajong ku sababaraha cara. Sareng upami aya anu henteu titajong dina omonganana, anjeunna mangrupikeun jalma anu sampurna, ogé tiasa ngahalangan sakujur awakna."

John 8:10 Yesus angkat ka luhur, sareng teu ningali sanés ngan ukur awéwé éta, saur-Na ka dirina, "Ibu, dimana aranjeunna anu ngadakwa ka anjeun?" teu aya anu ngahukum anjeun?

Awéwé éta nyanghareupan balaréa anu nuduh, tapi Yesus ningali katukang sareng naroskeun upami aya anu ngahukum anjeunna.

1: Gusti ningali katukang tuduhan dunya sareng paduli pisan ka urang.

2: Cinta Yesus ka urang teu aya saratna sareng ngalangkungan kaayaan anu paling parah.

1: 1 John 3: 16-18 - "Ku ieu urang terang cinta, yén anjeunna masihan nyawana pikeun urang, sareng urang kedah nyerahkeun nyawa urang pikeun dulur-dulur. Tapi upami aya anu gaduh harta dunya sareng ningali dulurna di kudu, acan nutup haténa ngalawan anjeunna, kumaha asih Allah abide di anjeunna? barudak, hayu urang mikanyaah dina kecap atawa omongan, tapi dina amal jeung bener."

2: Lukas 6:27-28 - "Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun anu ngadangukeun, Cinta musuh anjeun, ngalakukeun kahadean ka jalma anu hate anjeun, ngaberkahan jalma anu kutukan anjeun, neneda pikeun jalma anu nyiksa anjeun."

Yohanes 8:11 Saurna, "Moal aya, Gusti!" Saur Isa ka dirina, "Kuring ogé teu ngahukum anjeun: balik, sarta ulah dosa deui."

Petikan ieu nyarioskeun rahmat sareng rahmat Yesus ka awéwé anu katéwak dina zinah. Anjeunna nunjukkeun welas asih ku henteu ngahukum anjeunna sareng malah nyarioskeun ka anjeunna supados henteu ngalakukeun dosa deui.

1. The Unconditional Love of Jesus - Asih Yesus pikeun urang téh jadi gede nu Anjeunna kasampak kaliwat dosa urang jeung nembongkeun kami rahmat jeung rahmat.

2. Hirup Hirup Suci - Yesus henteu ngan ukur ngahampura dosa urang, Anjeunna nyauran urang pikeun hirup suci sareng taat ka Allah.

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. 1 Peter 1: 15-16 - Tapi sakumaha anjeunna anu disebut anjeun suci, anjeun ogé kudu suci dina sagala kalakuan anjeun, sabab geus ditulis, "Anjeun bakal suci, pikeun Kami suci."

John 8:12 Yesus nyarios deui ka aranjeunna, saurna, "Kami cahaya dunya: anu nuturkeun kuring moal leumpang di poek, tapi bakal ngagaduhan cahaya kahirupan."

Yesus memproklamirkan Dirina salaku cahaya dunya sarta jangji yén jalma anu nuturkeun Anjeunna moal leumpang di gelap tapi gantina bakal boga caang kahirupan.

1. Hirup dina Cahaya Yesus - The Hope of Kasalametan

2. Leumpang dina Terang Yesus - Jalan Ka Hirup Sajati

1. John 1: 5 - Jeung cahaya shineth di gelap; jeung gelap comprehended eta teu.

2. Yesaya 60: 1 - Bangun, caang; pikeun cahaya anjeun geus datang, jeung kamulyaan PANGERAN geus risen kana anjeun.

John 8:13 Ku sabab kitu ceuk urang Parisi ka anjeunna, "Anjeun bear saksi ngeunaan diri sorangan; catetan anjeun henteu leres.

Saksi diri Yesus ditantang ku urang Parisi.

1: Saksi Yésus téh bisa dipercaya sanajan ceuk dunya.

2: Urang bisa ngandelkeun omongan Yésus pikeun nungtun urang.

1: Yohanes 14:6 - Saur Yesus ka anjeunna, "Kami jalan, kabeneran, sareng kahirupan. Moal aya anu datang ka Rama kajaba ngaliwatan Kami.

2: 2 Korinta 5:17 - Ku alatan éta, lamun saha aya dina Kristus, manéhna téh ciptaan anyar; hal heubeul geus kaliwat; behold, sagala hal geus jadi anyar.

John 8:14 Yesus ngawaler ka aranjeunna, "Sanajan kuring mere kasaksian sorangan, tapi catetan kuring bener . tapi anjeun teu bisa ngabejaan ti mana kuring asalna, jeung ka mana kuring indit.

Yesus mere kasaksian dirina tapi catetan-Na bener.

1. Kasaksian Yesus sareng Kaleresan

2. Nyaho Kamana Asal Urang jeung Kamana Urang Arah

1. John 1:14 - Jeung Kecap jadi daging jeung dwelt di antara urang, jeung urang geus katempo kamulyaan-Na, kamulyaan salaku hiji-hijina Putra ti Rama, pinuh ku rahmat jeung bebeneran.

2. 1 John 5: 9-10 - Lamun urang narima kasaksian manusa, nu kasaksian Allah leuwih gede, pikeun ieu teh kasaksian Allah yén manéhna geus ditanggung ngeunaan Putra-Na. Sing saha anu percaya ka Putra Allah, boga kasaksian dina dirina sorangan.

John 8:15 Anjeun nangtoskeun nurutkeun daging; Kuring ngahukum euweuh lalaki.

Yohanes 8:15 ngajarkeun urang pikeun rendah haté sareng henteu ngahukum batur.

1. "Cinta tatangga anjeun: Refraining Ti judgment"

2. "Kakuatan Karendahan Hati: Ngahindarkeun Tina Ngahukum Batur"

1. James 4: 11-12 - "Ulah nyarita jahat ngalawan karana, baraya. Hiji anu speaks ngalawan lanceukna atawa judges lanceukna, speaks jahat ngalawan hukum jeung judges hukum. Tapi lamun nangtoskeun hukum, Anjeun lain palaku hukum tapi hakim.

2. Mateus 7: 1-5 - "Ulah nangtoskeun, nu jadi teu judged. Pikeun jeung judgment Anjeun ngucapkeun anjeun bakal judged, sarta ku ukuran Anjeun make eta bakal diukur ka anjeun. Naha anjeun ningali speck nu aya dina panon dulur anjeun, tapi teu nyaho log anu aya dina panon anjeun sorangan? Atawa kumaha anjeun bisa ngomong ka dulur anjeun, 'Hayu kuring nyokot speck tina panon anjeun,' lamun aya log dina panon anjeun sorangan? Anjeun munafik, cabut heula log tina panon anjeun, teras anjeun bakal katingali jelas pikeun ngaluarkeun bintik tina panon dulur anjeun."

John 8:16 Tapi lamun kuring ngahukum, kaputusan kuring bener, sabab Kami henteu nyalira, tapi kuring sareng Rama anu ngutus kuring.

Yesus teu nyalira dina judgment-Na, sakumaha Anjeunna jeung Rama hiji.

1. Kakuatan Persatuan: Kumaha Gawé Babarengan Bisa Nguatkeun Pangadilan Urang

2. Bapa jeung Putra: Hiji Studi Ngeunaan Hubungan Antara Yesus jeung Allah

1. Rum 8: 31-39 - Naon anu bakal urang nyarioskeun kana hal-hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

2. John 17: 1-26 - Jeung kamulyaan nu thou masihan kuring Kuring geus dibikeun aranjeunna; supaya maranehna jadi hiji, sanajan urang hiji.

Yohanes 8:17 Dina hukum maraneh oge kaungel, yen kasaksian dua jelema teh bener.

petikan ieu speaks ka truthfulness dua atawa leuwih saksi dina setting légal, nurutkeun hukum.

1. "Kakuatan Kasaksian: Kumaha Hukum Dua Saksi Bisa Ngabantosan Urang Ngahontal Kaleresan"

2. "Hukum Saksi: Aplikasi Praktis pikeun Kahirupan Urang"

1. Deuteronomy 19:15 - "Hiji saksi moal naek ngalawan lalaki pikeun sagala kajahatan, atawa pikeun dosa naon wae, dina sagala dosa anu anjeunna sinneth: dina sungut dua saksi, atawa dina sungut tilu saksi, kudu urusanna ditetepkeun."

2. Ibrani 10:28 - "Anjeunna anu hina hukum Musa maot tanpa ampun handapeun dua atawa tilu saksi."

Yohanes 8:18 Abdi teh anu nyaksian diri sorangan, sarta Rama anu ngutus Kaula oge nyaksian ka Kami.

Petikan éta nyatakeun yén Yesus nyaksian jati diri-Na, sareng yén Bapa anu ngutus Anjeunna ogé nyaksian jati diri-Na.

1. Yesus teh Putra Allah: Hiji Kasaksian tina Iman

2. Saksi Allah ngeunaan Yésus: Pangajaran ngeunaan Yohanes 8:18

1. Rum 8:16 - Roh sorangan tega saksi jeung sumanget urang nu urang barudak Allah.

2. 1 John 5: 9-10 - Lamun urang narima saksi lalaki, saksi Allah leuwih gede; pikeun ieu saksi Allah anu Anjeunna geus kasaksian ngeunaan Putra-Na.

Yohanes 8:19 Tuluy maranehna naranya ka Anjeunna, “Dimana Rama Anjeun? Yesus ngawaler, Maraneh moal nyaho Kami, atawa Rama Kami: lamun anjeun geus nyaho Kami, Anjeun tangtu geus nyaho Rama Kami ogé.

Urang Parisi nanya ka Yesus ngeunaan Rama-Na, nu manéhna ngajawab yén maranéhna teu nyaho ka Anjeunna atawa Rama-Na.

1. Hubungan Urang jeung Allah - pamahaman pentingna uninga saha Allah jeung saha urang dina hubungan ka Anjeunna.

2. Nyaho Allah - recognizing pentingna pamahaman dzat Allah jeung karakter-Na.

1. Mateus 11:27 - "Sagala hal geus komitmen ka Kami ku Rama Kami. Taya sahijieun terang Putra iwal Rama, sarta taya sahijieun terang Rama iwal Putra jeung jalma ka saha Putra milih pikeun nembongkeun anjeunna."

2. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi cara abdi leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring. ti pikiran anjeun."

John 8:20 Ieu kecap ngomong Yesus di perbendaharaan, waktu Anjeunna ngajar di Bait Allah: jeung teu aya nu nyekel leungeun manéhna; keur waktu-Na teu acan datang.

Yesus nyarios di Bait Allah tanpa ditéwak, sabab waktosna henteu acan sumping.

1. Waktu Allah sampurna - Yohanes 8:20

2. Pentingna ta'at - John 8:20

1. Rasul 2:23 - The predetermined rencana na foreknowledge Allah ngeunaan pupusna Yesus.

2. Yesaya 53:10 - Tapi ieu bakal Gusti pikeun naksir manéhna sarta ngabalukarkeun manéhna sangsara, sarta sanajan Gusti ngajadikeun hirupna kurban pikeun dosa, manéhna baris nempo turunan-Na jeung manjangkeun poé-Na, jeung wasiat Gusti. bakal makmur dina leungeun-Na.

Yohanes 8:21 Yesus ngadawuh deui ka maranehna, “Kami rek indit, jeung maraneh bakal neangan Kami, tangtu paeh dina dosa maraneh; ka mana Kami rek indit, maraneh moal bisa datang.”

Yesus nyarioskeun ka jalma-jalma yén aranjeunna bakal milarian Anjeunna, tapi bakal maot dina dosana, sareng aranjeunna henteu tiasa nuturkeun Anjeunna.

1. Balukar tina mungkir Yesus

2. Kakuatan Asih sareng Welas Asih Gusti

1. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi boga hirup langgeng."

2. Rum 6:23 - "Kanggo gajih dosa nyaeta maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang."

YOHANES 8:22 Ceuk urang Yahudi, "Naha manehna maehan sorangan?" sabab cenah, Ka mana kuring indit, anjeun moal bisa datang.

Urang Yahudi bingung ku pernyataan Yesus yén maranéhna teu bisa nuturkeun Anjeunna ka mana Anjeunna bade.

1. Tujuan Misi Yesus: Pikeun Ngabantosan Urang Tuturkeun Anjeunna Kamana Mantenna Dipimpin

2. Kakuatan Iman: Kumaha Nuturkeun Yesus Kamana-Na

1. Ibrani 11: 6 - "Jeung tanpa iman mustahil pikeun mangga Anjeunna, pikeun manéhna anu datang ka Allah kudu percaya yen Anjeunna aya jeung Anjeunna anu rewarder jalma anu neangan Anjeunna."

2. John 14: 4 - "Sareng anjeun terang jalan dimana kuring bade."

Yohanes 8:23 Saur-Na ka maranehna, “Aranjeun teh ti handap; Kami ti luhur: anjeun ti dunya ieu; Abdi sanés ti dunya ieu.

Yesus netelakeun yen anjeunna sanes ti dunya ieu, tapi ti luhur.

1: Yesus sumping pikeun nyalametkeun urang tina dunya dosa sareng gelap.

2: Yésus téh ti sawarga, lain ti dunya anu ruksak ieu.

1: John 3: 19-21 - Sareng ieu mangrupikeun panghukuman, yén cahaya parantos sumping ka dunya, sareng manusa langkung resep kana gelap tibatan terang, sabab kalakuanana jahat. Pikeun unggal jalma anu ngalakukeun jahat hates caang, teu datang ka caang, lest kalakuanana bakal reproved. Tapi sing saha anu ngalakukeun bebeneran datang ka caang, supaya amal-amalna bisa dijieun manifest, yen aranjeunna tempa Allah.

2: Kolosa 1:13-14 - Anu geus delivered urang tina kakawasaan gelap, sarta geus narjamahkeun urang kana Karajaan Putra-Na dear: Dina saha urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, komo panghampura dosa.

John 8:24 Ku sabab kitu ceuk Kami ka anjeun, yén anjeun bakal maot dina dosa anjeun: pikeun lamun anjeun teu percaya yen Kami Anjeunna, anjeun bakal maot dina dosa anjeun.

Anjeun bakal maot dina dosa anjeun kajaba anjeun percaya ka Yesus salaku Al Masih.

1. Kakuatan Kapercayaan: Kumaha Iman ka Yesus Nyalametkeun Urang

2. Narima Yesus salaku Mésias: Naon Hartosna Nuturkeun Anjeunna

1. Rum 10:9 - Nu lamun ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus jeung percaya dina haté anjeun yen Allah geus diangkat Anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nu Anjeunna masihan hiji-Na Putra tunggal, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

John 8:25 Tuluy maranehna nanya ka Anjeunna, Saha anjeun? Jeung Yesus saith ka maranehna, Komo sarua jeung Kami geus ngomong ka anjeun ti mimiti.

Yesus nyatakeun yén anjeunna sami sareng anjeunna nyarios ti mimiti.

1. Ngartos Identitas Yesus - Saha Anjeunna?

2. Steadfastness - Konsistensi Yesus Ngaliwatan Waktos

1. Yesaya 7:14, "Ku sabab kitu PANGERAN nyalira bakal masihan anjeun tanda: The parawan bakal ngandung sarta ngababarkeun hiji putra, sarta bakal disebut anjeunna Immanuel."

2. Yohanes 10:30, "Kami jeung Bapa teh hiji."

John 8:26 Abdi gaduh seueur hal anu kedah dicarioskeun sareng dihukum ngeunaan anjeun; sareng kuring nyarioskeun ka dunya hal-hal anu ku kuring didangu ngeunaan anjeunna.

Yohanes nyarioskeun ka dunya ngeunaan bebeneran anu parantos didangu ti Allah.

1. Hirup Kahirupan Kaleresan.

2. Nyaho jeung Narima Bebeneran Allah.

1. John 8:32, "Jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bebas."

2. Kolosa 3:17, "Sareng naon bae anu ku maraneh laksanakeun ku ucapan atawa kalakuan, lampahkeun kabeh demi jenengan Gusti Yesus, kalawan muji sukur ka Allah Rama ku Anjeunna."

John 8:27 Aranjeunna teu ngartos yen anjeunna nyarioskeun ka aranjeunna ngeunaan Rama.

Jalma-jalma teu ngarti yén Isa nyarioskeun ka Bapa.

1. Rama diungkabkeun ngaliwatan Yesus: Ngartos Pentingna Kecap Yesus

2. Nyaho Bapa: Ngalaman Kaasih Allah Ngaliwatan Yesus

1. Mateus 11:27 - “Sagala hal geus dipasrahkeun ka Kami ku Rama Kami. Teu aya anu terang ka Putra iwal ti Rama, sareng teu aya anu terang ka Rama iwal ti Putra sareng saha waé anu dikersakeun ku Putra pikeun nunjukkeun ka Anjeunna."

2. 1 John 4:16 - "Gusti teh cinta, jeung sing saha abides di cinta abides di Allah, sarta Allah abides di anjeunna."

YOHANES 8:28 Saur Isa ka maranehna, “Lamun maraneh geus ngangkat Putra Manusa, maraneh bakal nyaho yen Kami teh Anjeunna, jeung Kami teu ngalakukeun nanaon sorangan; tapi sakumaha anu diajarkeun ku Bapa ka kuring, kuring nyarioskeun hal-hal ieu.

Putra Manusa nyaéta Yesus sareng Anjeunna nyarioskeun naon anu diajarkeun ku Rama-Na ka Anjeunna.

1. Yesus, Model Kasatiaan Urang

2. Kawijaksanaan Bapa sareng kasatiaan Putra

1. John 14: 10-11 - "Naha anjeun teu percaya yen Kami di Rama, jeung Rama aya dina kuring? Kecap anu kuring nyebutkeun ka anjeun Kuring teu nyarita dina otoritas kuring sorangan, tapi Rama anu dwells di. Kami ngalakukeun pagawean-Na. Percaya ka Kami yen Kami aya dina Rama sareng Rama aya dina Kami, atanapi upami henteu percanten kana padamelan éta sorangan."

2. Galata 2:20 - "Kuring geus disalib jeung Kristus. Ieu téh lain kuring anu hirup, tapi Kristus anu hirup di kuring. Jeung kahirupan kuring ayeuna hirup di daging mah hirup ku iman ka Putra Allah, anu dipikacinta kuring sarta masihan dirina keur kuring ".

John 8:29 Jeung manéhna nu ngutus kuring jeung kuring: Rama geus teu ninggalkeun kuring sorangan; pikeun kuring salawasna ngalakukeun hal-hal anu nyenangkeun anjeunna.

Gusti salawasna sareng urang sareng moal ngantep urang nyalira.

1. Allah Salawasna Aya: Ngandelkeun Ayana Gusti dina Kahirupan Urang

2. Nyenangkeun Allah: Kumaha Lampah Urang Ngeunteung Asih Allah

1. Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

2. Ibrani 13: 5 - Tetep hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta jadi eusi ku naon nu Anjeun gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun atawa forsake anjeun."

John 8:30 Nalika anjeunna nyarioskeun ieu kecap, seueur anu palercaya ka Anjeunna.

Passage Loba jalma percaya ka Yesus sanggeus Anjeunna spoke.

1. The Power of Iman - Kumaha kecap Yesus diideuan iman ka pengikut-Na.

2. Percaya sareng Narima - Pentingna percanten ka Yesus sareng berkah anu asalna tina éta.

1. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku kurnia anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Jeung ieu teu ngalakukeun sorangan; eta teh kurnia Allah, teu hasil karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast ".

2. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi mikanyaah dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng."

John 8:31 Lajeng Yesus ngadawuh ka urang Yahudi anu percaya ka Anjeunna, "Upami anjeun tetep dina pangandika Kami, anjeun leres-leres murid Kami;

Yésus ngajurung urang Yahudi pikeun neraskeun pangandika-Na pikeun jadi murid sajati.

1: Tetep dina Kristus janten Murid Sajati

2: Biaya Janten Murid

1: John 15: 1-10 - tetep dina Kristus janten Murid Sajati

2: Lukas 14: 25-33 - Biaya Janten Murid

John 8:32 Jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bébas.

Ayat ieu nyorong jalma-jalma pikeun milari pangaweruh sareng bebeneran, anu bakal mawa kabébasan.

1. Ngaku yen pangaweruh jeung bebeneran mangrupakeun pondasi kabebasan.

2. Nangkeup pangaweruh jeung bebeneran salaku jalan pikeun hirup bébas.

1. Siloka 3:13-14 - “Bagja jalma anu manggih hikmah, jeung jalma anu meunang pangarti. Sabab barang daganganana leuwih hade ti batan barang dagangan perak, jeung kauntunganana ti batan emas murni.”

2. Pilipi 4: 8 - "Tungtungna, dulur-dulur, naon waé hal anu leres, naon waé anu jujur, naon waé anu adil, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu dipikaresep; Upami aya kahadéan, sareng upami aya pujian, pikirkeun hal-hal ieu."

Yohanes 8:33 Waler maranehna, “Kami teh turunan Ibrahim, teu kungsi jadi budak ka saha bae.

Urang Yahudi ngaku yén maranéhna teu kungsi jadi budak ka saha wae, tapi Yesus teu satuju.

1. "Kabeneran Merdika dina Kristus"

2. "Naon Hartosna Saleresna Bébas?"

1. Galata 5: 1, "Kanggo kamerdikaan Kristus geus ngabebaskeun urang; ku kituna nangtung teguh, sarta ulah nyerah deui kana yoke perbudakan."

2. Ibrani 2:14-15 , “Ku sabab eta murangkalih teh bagian tina daging jeung getih, Anjeunna sorangan oge partook tina hal anu sarua, yén ngaliwatan maot manéhna bisa ngancurkeun hiji anu boga kakawasaan maot, nyaeta, Iblis. jeung nyalametkeun sakabeh jalma anu ku sieun maot tunduk kana perbudakan sapanjang hirup."

John 8:34 Yesus ngawaler aranjeunna, Verily, verily, Kami nyebutkeun ka anjeun, saha committe dosa teh abdi tina dosa.

Dosa ngajadikeun urang budak, sareng Yesus mangrupikeun hiji-hijina anu tiasa ngabebaskeun urang.

1: Yesus mangrupikeun Hiji-hijina Jalan pikeun Merdika

2: Ulah Jadi Budak Dosa

1: Yohanes 8:34

2: Galata 5: 1 - "Kanggo kamerdikaan Kristus geus ngabebaskeun urang; ku kituna nangtung teguh, sarta ulah nyerah deui kana yoke perbudakan."

John 8:35 Jeung hamba teu abideth di imah salawasna, tapi Putra abideth salawasna.

Putra bakal salawasna tetep di imah bari pagawé moal.

1. Kaasih Bapa: Tetep dina Kristus

2. Komitmen Gusti anu Teu Gagal: Janji Abadi

1. John 14: 16-18 - Sarta kuring bakal nanya ka Rama, sarta anjeunna bakal masihan anjeun Helper sejen, janten sareng anjeun salawasna, sanajan Roh bebeneran.

2. Yesaya 40: 8 - jukut withers, kembang fades, tapi firman Allah urang bakal nangtung salawasna.

John 8:36 Ku kituna lamun Putra bakal ngajadikeun anjeun bébas, anjeun bakal bener bébas.

Petikan ieu nyorong urang Kristen pikeun nampi kabébasan Yesus sareng hirup dina kabébasan éta.

1. "Bebas Mémang - Hirup dina Kabébasan anu Ditawarkeun Yesus"

2. "Kabébasan Tanpa Sarat Kristus"

1. Rum 6:18 "Sanggeus dibébaskeun tina dosa, anjeun janten abdi-abdi kabeneran."

2. Galata 5: 1 "Ku sabab eta nangtung gancang dina kamerdikaan wherewith Kristus geus ngajadikeun urang bébas, sarta ulah entangled deui ku yoke perbudakan."

Yohanes 8:37 Kami terang yen aranjeun teh turunan Ibrahim; tapi maraneh narékahan pikeun maéhan kuring, sabab kecap Kami teu boga tempat di anjeun.

Jalma-jalma turunan Ibrahim narékahan pikeun maéhan Yesus sabab nampik pangandika-Na.

1: Urang kudu rendah haté pikeun narima bebeneran Firman Yésus sanajan warisan urang.

2: Urang teu kudu ngagunakeun warisan urang salaku alesan pikeun nolak ajaran Yesus.

1: Rum 2:17-29 - Urang Yahudi ngingetkeun yén katurunan fisikna ti Ibrahim teu cukup pikeun ngajantenkeun aranjeunna leres di payuneun Allah.

2: Galata 6:15-16 - Paul ngingetkeun urang Galata yén éta téh lain warisan maranéhanana anu diitung, tapi malah ciptaan anyar dina Kristus.

John 8:38 Kami nyarioskeun naon anu ku Kami parantos katingali ku Bapa kuring, sareng anjeun ngalakukeun naon anu anjeun tingali sareng Bapa anjeun.

Yesus nyarioskeun naon anu ku Mantenna katingal sareng Rama-Na, sareng murid-murid-Na ngalakukeun naon anu aranjeunna katingali ku Bapana.

1. "Ningali Anu Urang Percaya: Pamariksaan Yohanes 8:38"

2. "Leumpang Talk: Hirup Out Naon Urang Percaya"

1. Epesus 4: 1-2 - "Kuring, kituna, tawanan Gusti, entreat anjeun leumpang di manner pantes panggero kalawan nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, némbongkeun forbearance mun silih pikanyaah."

2. Rum 12: 2 - "Jeung ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun, ku kituna anjeun bisa ngabuktikeun naon wasiat Allah, nu mana anu alus tur ditarima tur sampurna."

John 8:39 Aranjeunna ngawaler ka anjeunna, "Ibrahim bapa kami." Isa ngadawuh ka aranjeunna, "Upami anjeun putra Ibrahim, anjeun bakal ngalakukeun padamelan Ibrahim."

Jalma-jalma ngabéjaan ka Yésus yén Ibrahim téh bapana, tapi Yésus ngawaler yén lamun maranéhna bener-bener anak-Na, maranéhna bakal ngalampahkeun numutkeun pagawéan-Na.

1. Hirup hiji Kahirupan Iman: A Study of Abraham

2. Aide dina Kecap: Hirup Out Kitab Suci

1. Rum 4:16-17 , “Ku sabab eta, jangji teh datang ku iman, jadi ku kurnia jeung bisa dijamin ka sakabeh turunan Ibrahim — lain ngan pikeun jalma anu geus di hukum, tapi ogé pikeun jalma anu geus di hukum. iman Ibrahim. Anjeunna teh bapa urang sadaya."

2. Yakobus 2:21-22 , "Naha karuhun urang Abraham henteu dianggap bener pikeun naon anu anjeunna lakukeun nalika anjeunna nawiskeun Ishak putrana dina altar? naon anu anjeunna laksanakeun."

John 8:40 Tapi ayeuna maneh narékahan pikeun maehan kuring, hiji lalaki anu geus bébéja anjeun bebeneran, nu Kuring geus uninga Allah: ieu teu Abraham.

Yesus dikaniaya kusabab nyarioskeun kabeneran naon anu anjeunna kadéngé ti Allah, anu henteu dilakukeun ku Abraham.

1. Bahaya Nyarita Bebeneran

2. Panganiayaan pikeun Ngalakonan Anu Bener

1. John 15: 18-21 - "Lamun dunya hate anjeun, tetep dina pikiran yén éta hated kuring munggaran. Upami anjeun milik dunya, éta bakal bogoh ka anjeun salaku milikna. Sapertos kitu, anjeun sanés milik dunya, tapi kuring parantos milih anjeun ti dunya. Éta sababna dunya hate anjeun. Inget naon anu Kami nyarioskeun ka anjeun: 'Abdi henteu langkung ageung tibatan dunungan.' Upami aranjeunna nyiksa kuring, aranjeunna bakal nganiaya anjeun ogé. Lamun maranehna nurut kana pangajaran Kami, maranehna oge bakal nurut kana piwulang aranjeun. Maranehanana bakal kalakuan kitu ka maraneh lantaran ngaran Kami, sabab maraneh teu nyaho ka anu ngutus Kami.”

2. Lukas 6: 22-23 - "Bagja anjeun lamun jalma hate anjeun, lamun maranéhna ngaluarkeun anjeun sarta ngahina anjeun sarta nolak ngaran anjeun sakumaha jahat, kusabab Putra Manusa. Girang dina poé éta sarta luncat kana kabagjaan, sabab gede ganjaran anjeun di sawarga. Ku sabab kitu karuhun maraneh teh ka nabi-nabi.”

John 8:41 Aranjeun ngalakukeun kalakuan bapa anjeun. Saterusna ceuk maranehna ka manéhna, Kami moal dilahirkeun fornication; urang boga hiji Rama, malah Allah.

Yesus ngungkabkeun ka urang Yahudi yén maranéhna teu kudu dilahirkeun ti fornication, sabab boga hiji Rama, Allah.

1. Urang Sadayana Sarua Bapa: Ngajalajah Harti Yohanes 8:41

2. The Fatherhood Allah: Sumber Sajati urang Identity

1. Yesaya 64:8 - Tapi ayeuna, O PANGERAN, anjeun bapana kami; kami liat, jeung anjeun potter kami; sarta kami kabeh karya leungeun thy.

2. 1 John 3: 1 - Behold, naon manner cinta Rama geus bestowed kana urang, nu urang kudu disebut putra Allah: kituna dunya teu nyaho urang, sabab teu terang anjeunna.

Yohanes 8:42 Saur Isa ka maranehna, “Lamun Allah teh Rama maraneh, maraneh tangtu nyaah ka Kami ; Kami henteu sumping sorangan, tapi anjeunna ngutus kuring.

Yesus naroskeun ka jalma-jalma anu cangcaya kana jati dirina pikeun nganggap yén upami Allah leres-leres Bapana, aranjeunna moal ragu ka Anjeunna.

1: Urang kudu nyaah jeung percaya ka Yesus, sabab Anjeunna asalna ti Allah jeung diutus ku Anjeunna.

2: Urang teu kudu cangcaya ka Yésus jeung idéntitas-Na, sabab ngalakukeunana bakal kurang iman ka Allah, Rama urang.

1: Mateus 7: 21-23 "Henteu sadayana anu nyebatkeun ka abdi, 'Gusti, Gusti,' bakal asup ka Karajaan Sawarga, tapi ngan ukur anu ngalaksanakeun pangersa Bapa Kami anu di sawarga. Loba anu bakal nyarios ka kuring. Dina poe eta, 'Gusti, Gusti, naha urang teu nubuat dina ngaran anjeun jeung dina ngaran anjeun ngusir setan jeung dina ngaran anjeun ngalakukeun loba mujijat?' Teras Kami bakal nyarioskeun ka aranjeunna, 'Kuring henteu pernah terang ka anjeun. Jauh ti kuring, anjeun anu jahat!'"

2: 1 John 4: 7-8 "Sahabat-sahabat anu dipikacinta, hayu urang silih pikanyaah, sabab cinta asalna ti Allah. Sakur anu mikanyaah parantos dilahirkeun ti Allah sareng terang ka Allah. ."

Yohanes 8:43 Naha aranjeun teu ngarti kana omongan Kami? malah sabab anjeun teu bisa ngadéngé kecap kuring.

Yésus naroskeun naon sababna nu ngadéngékeunana teu ngarti kana talatah nu ditepikeunana, jeung nunjukkeun yén alesan maranéhna teu bisa ngarti téh lantaran teu bisa ngadéngé sabda-Na.

1. Ngadangukeun Firman Allah: Konci pikeun Pamahaman

2. Narima Pesen Yesus: Masalah Hati

1. James 1:22-25 - Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves.

2. Siloka 4: 20-22 - Anaking, ati-ati kana kecap kuring; condongkeun ceuli anjeun kana omongan kuring. Hayu aranjeunna ulah indit ti panon thine; jaga aranjeunna di tengah-tengah haté anjeun.

John 8:44 Aranjeun teh katurunan Iblis bapa aranjeun, jeung kahayang bapa aranjeun rek dilakonan. Manéhna nyaéta murderer ti mimiti, jeung abode teu dina bebeneran, sabab teu aya bebeneran dina manéhna. Lamun manéhna speaks bohong, manéhna speaks of sorangan: pikeun manéhna tukang bohong, jeung bapa eta.

Petikan ieu nyorot kabeneran yén sumber bohong sareng tipu daya nyaéta Iblis.

1. Bohongan Iblis: Waspada Ngalawan Nipu

2. Kakuatan Kaleresan: Nolak Tipuan Musuh

1. 1 John 4: 1-6 - Nguji Roh

2. Epesus 6: 10-18 - Putting on Armor Allah

John 8:45 Jeung ku sabab Kami ngabejaan Anjeun bebeneran, anjeun teu percaya kuring.

Kabeneran ditolak ku nu ngadéngéna.

1: Urang kudu terbuka pikeun ngadéngé bebeneran, sanajan hésé ditarimana.

2: Urang kudu narékahan pikeun hirup bebeneran, sangkan omongan urang bisa dipercaya.

1: Siloka 12:17 - Saha anu nyarioskeun bebeneran nyarioskeun naon anu leres, tapi saksi palsu, tipu daya.

2: Kolosa 3: 9-10 - Ulah ngabohong ka hiji sarua séjén, ningali nu geus nunda diri heubeul jeung prakték sarta geus ditunda diri anyar, nu keur renewed pangaweruh sanggeus gambar tina panyipta na.

John 8:46 Saha di antara anjeun anu ngayakinkeun kuring ngeunaan dosa? Sareng upami kuring nyarioskeun anu leres, naha anjeun henteu percanten ka kuring?

Yohanes 8:46 tangtangan urang pikeun mariksa haté urang sorangan sareng mikirkeun naha urang terbuka kana bebeneran, henteu paduli sumberna.

1: Tong buru-buru ngahukum jalma-jalma anu mawa bebeneran ka anjeun, sabab anjeun tiasa leungit kasempetan pikeun diajar.

2: Percaya kabeneran, henteu paduli saha anu nyariosna.

1: Yakobus 1:19 - Nyaho ieu, dulur-dulur anu tercinta: unggal jalma kedah gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah.

2: Siloka 18:13 - Upami aya anu masihan jawaban sateuacan anjeunna nguping, éta mangrupikeun kabodoan sareng éra.

John 8:47 Anu ti Allah ngadangukeun pangandika Allah;

Jalma anu ti Allah bakal ngadéngékeun firman Allah, sedengkeun anu henteu ti Allah moal ngadéngé éta.

1. Urang kudu milih jadi Allah lamun urang hayang ngadéngé kecap-Na.

2. Allah nyaéta panggero urang pikeun nampa kecap-Na jeung jadi bagian tina kulawarga-Na.

1. Rum 8:14-17 Pikeun saloba anu dipingpin ku Roh Allah, aranjeunna putra Allah.

2. 1 Yohanes 5:1-5 Sakur anu percaya yen Isa teh Kristus teh lahir ti Allah.

YOHANES 8:48 Ceuk urang Yahudi ka Anjeunna, “Teu bener ceuk kami, Anjeun teh urang Samaria jeung kasurupan setan?

Urang Yahudi nuduh Yesus gaduh sétan sabab Anjeunna urang Samaria.

1. Tuduhan-Tuduhan Anu Teu Dihosan ku Tatangga

2. Ngabantah Tuduhan Palsu

1. Rum 8:31-32 - Naon lajeng urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang? Anjeunna anu henteu nyéépkeun Putra-Na sorangan, tapi masihan anjeunna pikeun urang sadayana, kumaha anjeunna henteu ogé kalayan anjeunna masihan sagala hal ka urang?

2. Mateus 5: 11-12 - "Rahayu anjeun lamun batur revile anjeun sarta nganiaya anjeun sarta utter sagala jinis jahat ngalawan anjeun falsely on akun abdi. Girang jeung gumbira, pikeun ganjaran anjeun gede di sawarga, pikeun jadi maranéhanana persecued nabi-nabi anu saméméh anjeun.

John 8:49 Yesus ngawaler, Kami teu boga setan; tapi Kami ngahormat ka Rama, sareng anjeun ngahina kuring.

Yesus negeskeun yén Anjeunna ngahormatan ka Allah sareng jalma-jalma ngahina Anjeunna.

1. Kahormatan Yesus: Hiji Pangajaran dina Injil Yohanes

2. Hirup Kahirupan Ngahormatan Pikeun Ngajénan Allah

1. Rum 12:10 - Jadi devoted ka silih di cinta. Ngahargaan silih luhur diri.

2. 1 Petrus 2:17 - Témbongkeun hormat ditangtoskeun ka dulur: Cinta duduluran ti mukmin, sieun Allah, ngahargaan raja.

John 8:50 Sareng kuring henteu milarian kamulyaan kuring sorangan: aya hiji anu milarian sareng nangtoskeun.

Yesus néangan teu kamulyaan-Na sorangan, tapi aya sejen anu néangan jeung hakim.

1. Manggihan Kamulyaan dina Unselfishness - John 8:50

2. Pangadilan Allah - Yohanes 8:50

1. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves.

4. Rum 14:10 - Pikeun urang sadaya bakal nangtung saméméh korsi judgment Allah.

John 8:51 Verily, verily, Kami nyebutkeun ka anjeun, lamun lalaki tetep nyebutkeun Kami, manéhna moal bakal maot.

Petikan ieu nekenkeun pentingna nuturkeun ajaran Yesus supados dipasihan hirup langgeng.

1. Kakuatan Pangajaran Yesus: Kumaha Ngajaga Firman-Na Méré Urang Hirup Langgeng

2. Jangji Kahirupan Yesus: Pituduh Pikeun Hirup Iman

1. Yesaya 25: 8 - Anjeunna bakal ngelek nepi maot salawasna; sarta Gusti Allah bakal ngusap cimata tina sagala rupa.

2. 1 Korinta 15:26 - The musuh panungtungan nu bakal ancur nyaeta maot.

Yohanes 8:52 Ceuk urang Yahudi ka Anjeunna, “Ayeuna simkuring terang yen Anjeun kasurupan setan. Ibrahim geus maot, jeung nabi-nabi; jeung anjeun nyebutkeun, Lamun hiji lalaki tetep nyebutkeun kuring, manéhna moal pernah ngarasakeun maot.

Urang Yahudi nuduh Yésus boga sétan sanggeus manéhna ngomong yén lamun jalma nurut kana omonganana, manéhna moal kungsi maot.

1. Kakuatan Kecap Yesus: Naha Urang Kudu Dengekeun jeung Nuturkeun Anjeunna

2. Kasalahan Urang Yahudi ngeunaan Yesus: Kumaha Urang Teu Kudu Nurutan Conto Maranéhna

1. Ibrani 9:27 - "Jeung sakumaha geus diangkat pikeun lalaki sakali maot, tapi sanggeus ieu judgment"

2. John 11: 25-26 - "Yesus ngadawuh ka dirina, Kami teh jadian, jeung hirup: saha anu percaya ka Kami, sanajan manéhna maot, tapi bakal hirup: Jeung sakur hirup jeung percaya ka Kami moal maot. ."

John 8:53 Naha anjeun langkung ageung tibatan bapa kami Abraham, anu parantos maot? sareng nabi-nabi parantos maot: saha anu ngadamel anjeun nyalira?

Yesus keur ditaros ku urang Yahudi ngeunaan wewenang-Na.

1: Urang kudu salawasna neangan uninga sumber wewenang urang nuturkeun.

2: Urang kudu salawasna jadi kabuka pikeun kamungkinan yén otoritas sejen bisa jadi leuwih gede ti naon geus urang nuturkeun.

1: Yohanes 14:6 - Saur Yesus ka anjeunna, "Kami jalan, kabeneran, sareng kahirupan. Moal aya anu datang ka Rama kajaba ngaliwatan Kami.

2: Epesus 2:19-20 - Jadi maneh geus lain urang asing jeung urang asing, tapi sasama warga nagara jeung para wali jeung anggota kulawarga Allah, geus diwangun dina pondasi rasul jeung nabi, Yesus Kristus sorangan. jadi batu pondasi utama.

Yohanes 8:54 Waler Yesus, “Lamun Kami ngahormatan ka diri sorangan, kahormatan Kami mah euweuh nanaon; tina saha anjeun nyebutkeun, yen Anjeunna teh Allah anjeun:

Yésus ngajarkeun pentingna rendah haté jeung kakawasaan Allah.

1. Kakuatan Humility: Diajar tina Conto Yesus

2. Ngahormatan Gusti: Jantung Ibadah Sajati

1. Pilipi 2:5-11

2. Mateus 6:1-4

John 8:55 Tapi anjeun teu acan terang anjeunna; tapi kuring nyaho manéhna: jeung lamun kuring kudu nyebutkeun, Kuring teu nyaho manéhna, kuring bakal jadi tukang bohong kawas anjeun: tapi kuring nyaho manéhna, jeung tetep nyebutkeun-Na.

John terang Allah sareng ajaran-ajaran-Na, sareng henteu sieun nyarios ngalawan anu henteu.

1: Urang teu kudu sieun nyarita lamun urang nyaho bebeneran.

2: Nyaho Allah sareng nuturkeun ajaran-ajaranna mangrupikeun hal anu paling penting.

1: Siloka 28:1 - Jalma jahat kabur lamun teu aya nu ngudag, tapi jalma bener wani kawas singa.

2: Rum 10:17 - Jadi lajeng iman datangna ku dédéngéan, sarta dédéngéan ku pangandika Allah.

YOHANES 8:56 Bapa maraneh, Ibrahim, bungah ningali poe Kami;

Petikan éta nyarioskeun kabungahan Ibrahim ningali Yesus sareng jamanna.

1. Kabungahan Ningali Yesus: Titingalian Iman Ibrahim

2. Rejoicing di Yesus: Ngagungkeun Jangji Panebusan

1. Ibrani 11: 13-16 - iman Abraham dina jangji hiji Jurusalamet

2. Rum 4: 17-18 - iman jeung harepan Abraham dina jangji Allah

Yohanes 8:57 Ceuk urang Yahudi ka Anjeunna, “Maneh tacan lima puluh taun, geus narenjo Ibrahim?

Yésus ngagunakeun Ibrahim pikeun ngabuktikeun yén manéhna téh ti Allah.

1. Urang bisa diajar tina conto Yésus ngeunaan ngagunakeun Kitab Suci pikeun ngadukung pernyataan jeung pangajaranana.

2. Percaya kana jangji-jangji Allah jeung yakin yén waktuna geus sampurna.

1. Ibrani 11: 8-12 - Ku iman Abraham nurut nalika anjeunna disebut indit kaluar ka tempat nu anjeunna bakal nampa salaku warisan. Manéhna indit kaluar, teu nyaho kamana manéhna indit.

2. Jabur 33:4 - Pikeun kecap Gusti anu bener jeung bener; Anjeunna satia dina sagala lampah Anjeunna.

John 8:58 Yesus ngadawuh ka aranjeunna, Verily, verely, Kami nyebutkeun ka anjeun, saméméh Ibrahim aya, Kami.

Yesus ngaklaim salaku Allah, sakumaha Anjeunna nyatakeun yén Anjeunna geus aya saméméh Ibrahim, nu mangrupakeun pernyataan kalanggengan.

1. Yesus Dupi Allah: Hiji Éksplorasi Yohanes 8:58

2. Ngartos Kaagungan Yesus Ngaliwatan Sifat-Na anu Langgeng

1. Pilipi 2:5-11

2. Yesaya 9:6-7

YOHANES 8:59 Tuluy maranehna nyokot batu keur miceun manehna, tapi Yesus nyumput, tuluy kaluar ti Bait Allah, ngaliwatan tengah-tengah maranehna, tuluy ngaliwat.

Yesus ngahindar konflik jeung kalem ninggalkeun Bait Allah.

1. Kakuatan karapihan sarta humility leuwih konflik.

2. Pentingna leumpang jauh tina godaan.

1. Mateus 26:52-54 - réspon Yesus ka Petrus nalika anjeunna neukteuk ceuli hamba Imam Agung.

2. Siloka 16:32 - "Leuwih alus hiji jalma sabar ti soldadu, hiji kalawan kontrol diri ti hiji anu nyokot kota."

Yohanes 9 nyaéta bab kasalapan tina Injil Yohanes, anu nyarioskeun nyageurkeun saurang lalaki anu dilahirkeun buta ku Yesus sareng kontrovérsi salajengna anu timbul diantara para pamimpin agama.

Alinea 1: Bab éta dimimitian ku Yésus papanggih jeung saurang lalaki nu lolong ti mimiti lahir (Yohanes 9:1-7). Murid-muridna naroskeun naon sababna lolongna, naroskeun naha éta téh lantaran dosa sorangan atawa dosa kolotna. Yesus ngaréspon yén teu aya anu tanggung jawab, tapi ieu kajantenan supados karya-karya Allah tiasa ditembongkeun dina anjeunna. Yesus tuluy nyiduhan kana taneuh, nyieun leutak ku ciduh-Na, terus diterapkeun kana panon eta lalaki. Anjeunna maréntahkeun anjeunna nyeuseuh di kolam renang Siloam. Lalaki nurut jeung miraculously narima tetempoan na.

Alinea 2: Panyembuhan nyababkeun geger di antara jalma-jalma anu terang ka jalma anu baheulana lolong (Yohanes 9:8-34). Sababaraha anu kagum kana tetempoan anu énggal-énggalna, sedengkeun anu sanésna naroskeun naha anjeunna leres-leres jalma anu sami. Urang Parisi—para pamingpin agama—ngagero jelema nu geus dicageurkeun jeung kolotna pikeun ditanyakeun. Aranjeunna naroskeun kumaha anjeunna nampi paningalna dina Sabat, nganggap éta ngalanggar interpretasi ketat ngeunaan hukum Sabat. Lalaki anu dicageurkeun ngabela Yesus salaku nabi anu diutus ti Allah tapi ngaku yén anjeunna henteu terang langkung seueur ngeunaan Anjeunna.

Alinea 3: Bab ieu ditungtungan ku Yesus milarian sareng ngungkabkeun Dirina ka lalaki anu dicageurkeun (Yohanes 9:35-41). Sanggeus nyaho yén para pamingpin agama geus ngusir éta jalma nu kungsi buta, Yésus manggihan manéhna sarta nanya naha manéhna percaya ka Anjeunna salaku ”Putra Manusa”. Lalaki nu cageur ngabales affirmatively jeung nyembah ka Anjeunna. Salaku réspon, Yesus nyatakeun yén Anjeunna sumping ka dunya ieu pikeun ngahukum — pikeun ngungkabkeun jalma-jalma anu buta rohani — sareng pikeun kasalametan — pikeun muka panon kana bebeneran spiritual. Sababaraha urang Parisi ngadéngé omongan ieu jeung nanya naha maranéhna ogé buta rohani lantaran lalawanan kana ajaran Yésus.

Ringkesanana,

Bab salapan tina Yohanes nyarioskeun nyageurkeun saurang lalaki anu dilahirkeun buta ku Yesus, kontrovérsi saterusna diantara para pamimpin agama, sareng wahyu Yesus ngeunaan Dirina salaku Putra Manusa.

Yésus nyageurkeun éta buta maké ciduh jeung maréntahkeun manéhna nyeuseuh di kolam renang, malikkeun deui panineunganna. Hal ieu nyababkeun perpecahan di antara jalma-jalma anu kenal ka anjeunna, nyababkeun patarosan ku urang Parisi ngeunaan ngalanggar Sabat.

Lalaki anu cageur ngabéla Yesus salaku nabi sareng engké pendak deui sareng Anjeunna. Anjeunna ngaku Yesus salaku Putra Manusa sareng nyembah ka Anjeunna. Yesus ngajelaskeun tujuan-Na pikeun judgment jeung kasalametan bari nangtang lolong spiritual sababaraha urang Parisi. Bab ieu nyorot kakawasaan Yesus anu mujijat, konfrontasi sareng legalisme agama, sareng peran-Na salaku hakim sareng Jurusalamet.

Yohanes 9:1 Sabot Yesus ngaliwat, Anjeunna ningali aya jelema lolong ti mimiti lahirna.

Petikan ieu ngajelaskeun patepungan Yesus sareng hiji lalaki anu lolong ti lahir.

1. Iman Hiji Buta: Wawasan kana Percanten ka Yesus Najan Kasangsaraan

2. Welas Asih Yesus pikeun Nu Rentan: Model pikeun Interaksi Urang jeung Batur

1. Mateus 11: 5 - "Nu lolong narima tetempoan maranéhanana, jeung nu lumpuh leumpang, nu lepras anu cleansed, jeung nu pireu ngadéngé, nu paeh dihudangkeun, jeung nu miskin geus diajarkeun Injil ka maranehna"

2. James 1:27 - "Agama murni jeung undefiled sateuacan Allah Rama ieu: ngadatangan yatim jeung randa dina kasusah maranéhna, sarta ngajaga diri unspotted ti dunya."

John 9: 2 Murid-murid naroskeun ka Anjeunna, saurna, "Guru, saha anu dosa, ieu lalaki atanapi kolotna, dugi ka anjeunna lahir lolong?"

Murid-murid Yesus naroskeun ka anjeunna naha lalaki anu lahir lolong éta ngalakukeun salah, atanapi naha éta kasalahan kolotna.

1. Allah ngagunakeun kasangsaraan pikeun mawa kahadéan dina kahirupan urang.

2. Kasangsaraan urang lain nuduhkeun murka Allah ka urang.

1. Rum 8:28 "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. 2 Korinta 12:7-10 "Ku sabab eta, supaya kuring teu jadi sombong, kuring dibere cucuk dina daging kuring, utusan Iblis, pikeun nyiksa kuring. Tilu kali kuring menta ka Gusti pikeun nyokot eta jauh. Tapi saur-Na, "Cukup kurnia Kami pikeun anjeun, sabab kakawasaan Kami disampurnakeun dina kalemahan." Ku sabab eta, sim kuring bakal leuwih reugreug kana kalemahan kuring, supaya kakawasaan Kristus tetep aya dina diri kuring. Ku sabab eta, demi Kristus, sim kuring resep kana kalemahan, dihina, dina kasusahan, dikaniaya, dina kasusah. lemah, mangka Kami kuat."

Yohanes 9:3 Yesus ngawaler, "Sanaos lalaki ieu teu boga dosa, boh kolotna, tapi yén karya Allah kudu jadi nyata dina anjeunna.

Petikan ieu ngungkabkeun yén Yesus henteu ningali dosa dina lalaki anu dilahirkeun buta, atanapi di kolotna, tapi karya-karya mujijat Gusti tiasa katingali dina nyageurkeun éta lalaki.

1. The Miraculous Power of God - Kumaha karya Allah ditémbongkeun ngaliwatan miracles kayaning penyembuhan tina lalaki lahir buta.

2. No Condemnation - Kumaha Yesus nempo euweuh dosa di lalaki atawa kolotna, jeung kumaha urang teuing teu dikutuk ku Allah.

1. Rum 8:1-2 - Aya kituna ayeuna euweuh panghukuman pikeun maranéhanana anu aya dina Kristus Yesus. Pikeun hukum Roh kahirupan geus ngabebaskeun anjeun dina Kristus Yesus tina hukum dosa jeung maot.

2. Yesaya 53: 4-5 - Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung dibawa sorrows urang; tapi urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna aya chastisement anu mawa kami karapihan, sarta kalawan tatu-Na kami healed.

John 9: 4 Abdi kedah damel padamelan Anjeunna anu ngutus kuring, salami siang: wengi sumping, nalika teu aya anu tiasa damel.

Petikan ieu ngingetkeun urang yén urang kedah kerja keras sareng ngagunakeun waktos ayeuna, sabab wengi bakal datang sareng kasempetan urang bakal musna.

1. Mangpaatkeun Waktos anu Urang Mibanda: Diajar tina Yohanes 9:4

2. Gawé Keras jeung Migawé Naon Anu Urang Bisa: Hikmah Yohanes 9:4

1. Pandita 9:10 - Naon waé anu didamel ku panangan anjeun, laksanakeun kalayan sagala kakuatan anjeun.

2. Epesus 5:16 - ngamangpaatkeun waktu pangalusna, sabab poé téh jahat.

Yohanes 9:5 Salami Kami di dunya, Kami teh caangna dunya.

Yesus ngumumkeun yén salami Anjeunna aya di dunya, Anjeunna mangrupikeun cahaya dunya.

1. Caang Dunya: Kumaha Yesus Nyangking Harepan sareng Kasalametan.

2. Cahya Pangageungna di Dunya: Yesus sareng Pesen Abadi ngeunaan Asih sareng Welas Asih.

1. Mateus 5:14-16 - “Anjeun teh caangna dunya. Kota anu aya dina pasir teu tiasa disumputkeun. Jalma-jalma ogé teu nyaangan lampu terus disimpen dina karanjang, tapi dina stand, sarta eta mere caang ka sadaya di imah. Dina cara nu sarua, hayu caang anjeun caang saméméh batur, ku kituna maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun sarta méré kamulyaan ka Rama anjeun anu di sawarga."

2. Pilipi 2: 14-16 - "Lakukeun sagala hal tanpa grumbling atanapi disputing, nu bisa jadi tanpa cacad jeung polos, barudak Allah tanpa cacad di satengahing generasi bengkok jeung twisted, diantara saha anjeun caang sakumaha lampu di dunya. , nyekel pageuh kana firman kahirupan, supados dina dinten Kristus abdi tiasa reueus yén kuring henteu lumpat sareng usaha anu sia-sia."

John 9: 6 Saatos anjeunna nyarios kitu, anjeunna nyiduhan kana taneuh, sareng ngadamel liat tina ciduh, sareng anjeunna ngusap panon éta lolong ku liat,

Yésus ngagunakeun ciduh jeung lebu taneuh pikeun nyageurkeun lalaki nu éta lolong.

1: Malah dina mangsa-mangsa nu paling hese, Yésus bisa nyageurkeun ka urang.

2: Gusti tiasa ngagunakeun naon waé pikeun ngalakukeun mujijat, bahkan barang-barang sapopoé anu paling dasar.

1: Markus 8:22-25 - Yesus nyageurkeun hiji lolong deukeut Betsaida ku cara noel panonna.

2: Mateus 9:29-30 - Yesus nyageurkeun dua buta ku cara nyabak panonna.

John 9:7 Saur anjeunna ka anjeunna, "Pindah, nyeuseuh di kolam renang of Siloam," nu hartina, "Diutus".

Yohanes ngajarkeun pentingna iman jeung ta'at. 1. "Iman sareng Ta'at: Kakuatan di Balik Mujijat" 2. "Kolam Siloam: Kakuatan Iman sareng Ta'at". 1. Mateus 17:20 - "Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Kusabab saeutik iman anjeun. Pikeun sabenerna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman kawas siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, 'Pindah ti dieu. ka ditu, 'sarta bakal pindah, sarta moal aya anu mustahil pikeun anjeun." 2. Ibrani 11: 6 - "Jeung tanpa iman mustahil mangga anjeunna, pikeun sakur anu bakal ngadeukeutan ka Allah kudu yakin yén manéhna aya sarta yén manéhna ganjaran jalma anu neangan manehna."

Yohanes 9:8 Tatangga-tatanggana, jeung nu tadina geus nempo manehna teh lolong, naranya, "Naha ieu teh jelema anu calik jeung menta?"

Sakelompok jalma anu saacanna ningali lalaki lolong ngemis ngakuan anjeunna saatos anjeunna dicageurkeun ku Yesus.

1. The Miraculous penyembuhan tina Buta - John 9: 8

2. Ningali Kaajaiban Yesus sareng Panon Anyar - Yohanes 9: 8

1. Yesaya 35: 5-6 - Lajeng panon buta bakal dibuka, sarta Ceuli tina pireu bakal unstopped. Saterusna bakal lalaki lumpuh kabisat kawas kijang, jeung létah nu bisu nyanyi: pikeun di gurun bakal cai megatkeun kaluar, jeung aliran di gurun.

2. Mateus 15: 30-31 - Jeung loba multitudes sumping ka Anjeunna, ngabogaan jeung aranjeunna anu lumpuh, lolong, bisu, maimed, jeung loba batur, sarta nempatkeun aranjeunna handap dina suku Yesus; Sarta anjeunna healed aranjeunna: Insomuch nu multitude wondered, nalika aranjeunna ningal nu bisu nyarita, nu cacad cageur, nu lumpuh leumpang, jeung nu lolong ningali: sarta aranjeunna glorified Allah Israil.

John 9:9 Aya anu nyebatkeun, "Ieu anjeunna; aya anu nyarios, Anjeunna sami sareng anjeunna." Tapi saurna, "Kami anjeunna."

Petikan ieu nembongkeun identitas Yesus sakumaha Anjeunna negeskeun jati dirina sorangan.

1. Yesus terang saha Anjeunna sareng Anjeunna hoyong urang terang ogé

2. Kumaha identitas urang bisa kapanggih dina Yesus

1. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Epesus 1:17-21 - yén Allah Gusti urang Yesus Kristus, Rama kamulyaan, bisa masihan anjeun sumanget hikmah jeung wahyu dina kanyaho ngeunaan Anjeunna, ngabogaan panon hate anjeun enlightened, nu bisa terang naon harepan anu anjeunna parantos nyauran anjeun, naon kabeungharan warisan kamulyaan-Na dina para wali, sareng naon kaagungan kakawasaanana anu teu tiasa diukur pikeun urang anu iman, dumasar kana padamelan kakuatan anu hébat anu anjeunna damel di dinya. Kristus nalika Anjeunna ngahudangkeun Anjeunna tina anu maraot sareng linggih di sisi katuhu-Na di tempat-tempat sawarga, tebih di luhur sadaya pamaréntahan sareng pangawasa sareng kakawasaan sareng kakawasaan, sareng di luhur unggal nami anu namina, henteu ngan ukur dina jaman ieu tapi ogé dina hiji ka datang.

John 9:10 Ku sabab kitu ceuk maranehna ka Anjeunna, Kumaha panon anjeun dibuka?

Anjeunna muka panonna kana bebeneran Yesus Kristus: Yesus teh Caang dunya.

1: Yesus teh Caang nu caang dina poek jeung mawa urang sadaya kana kasalametan.

2: Urang kudu muka panon urang kana bebeneran Yesus Kristus jeung nangkeup cahaya-Na.

1: Yohanes 3:16-17 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

2: Mateus 5:14-16 - Anjeun teh cahaya dunya. Hiji kota anu perenahna di hiji pasir teu bisa disumputkeun. Sanes jalma-jalma niupkeun lilin, teras nempatkeun dina bushel, tapi dina kandil; sarta méré caang ka sadaya nu aya di imah. Hayu lampu Anjeun jadi caang saméméh lalaki, ambéh maranéhanana bisa nempo karya alus Anjeun, jeung muji Rama Anjeun nu aya di sawarga.

John 9:11 Anjeunna ngawaler, "Aya lalaki anu disebut Yesus nyieun liat, jeung anointed panon kuring, sarta ngomong ka kuring, "Pindah ka kolam renang di Siloam, nyeuseuh."

Lalaki éta dicageurkeun tina lolongna ku Yesus, anu ngadamel liat sareng ngusap panonna.

1. The Miracles of Jesus: A Call to Believe

2. Kakuatan Nyageurkeun Yesus: Nampa Paningal sareng Ningali Kaleresan

1. Yesaya 35:5-6 - “Lajeng panon nu lolong bakal dibuka, jeung Ceuli nu pireu unstopped; Lajeng nu lumpuh bakal luncat kawas kijang, jeung létah nu bisu nyanyi bungah."

2. Mateus 11: 5 - "Nu lolong meunang tetempoan maranéhanana jeung nu lumpuh leumpang, lepers anu cleansed jeung pireu ngadenge, jeung nu maraot dihudangkeun, jeung nu miskin geus diajarkeun Injil ka maranehna.”

John 9:12 Tuluy maranehna nanya ka Anjeunna, "Di mana anjeunna?" Cenah mah teu nyaho.

Urang Parisi nanya ka Yésus di mana éta lolong nu geus cageur, tapi Yésus ngomong yén manéhna teu nyaho.

1: Allah teu salawasna kudu ngadalikeun unggal kaayaan. Kadang Anjeunna ngidinan urang nyieun kaputusan jeung jalur urang sorangan.

2: Sanaos urang henteu ngartos rencana Allah, Anjeunna tetep ngawasa sareng damel pikeun kasaéan urang.

1: Rum 8:28 "Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun anu hadé pikeun jalma-jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana."

2: Siloka 3:5 ”Percaya ka Yéhuwa kalayan sagemblengna haté; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan."

Yohanes 9:13 Anjeunna dibawa ka urang Parisi, anu tadina lolong.

Urang Parisi dibere hiji lalaki nu geus kaliwat lolong.

1. Nyageurkeun Gusti: Kasaksian Iman

2. Dina Yesus Urang Teangan Pamulihan

1. Yesaya 61: 1 - "Roh Gusti Allah aya kana kuring; sabab Gusti geus anointed kuring pikeun ngahutbah warta alus ka meek; Mantenna ngutus kuring pikeun ngabeungkeut nu patah hati, ngembarkeun kamerdikaan ka para tawanan, jeung muka panjara ka nu kabeungkeut;

2. Markus 10:46-52 - "Jeung aranjeunna sumping ka Yericho: sarta bari anjeunna kaluar ti Yericho jeung murid-murid jeung jumlah loba jalma, Bartimeus lolong, putra Timeus, diuk di sisi jalan begging. Jeung nalika manéhna ngadéngé yén éta téh Yesus urang Nasaret, manéhna mimitian ceurik kaluar, sarta ngomong, Yesus, Anjeun Putra Daud, kasihan ka abdi.... Jeung Yesus ngadawuh ka manéhna, indit jalan thy; iman anjeun parantos ngajantenkeun anjeun sadayana. Sarta geura-giru manéhna nempo manéhna, sarta nuturkeun Yesus di jalan.”

John 9:14 Jeung poe Sabat nalika Yesus nyieun liat, sarta muka panon-Na.

Petikan rinci ngeunaan akun Yesus nyageurkeun hiji lalaki anu dilahirkeun buta dina dinten Sabat.

1. Rahmat Gusti Nu Maha Kawasa

2. Nyageurkeun Ngaliwatan Iman

1. Mateus 12:9-14 - Yesus ngabéla murid-muridna pikeun metik gandum dina Sabat

2. Lukas 6:6-11 - Yésus nyageurkeun nu gering dina poé Sabat, sanajan dikritik ku urang Parisi.

Yohanes 9:15 Geus kitu deui urang Parisi naranyakeun ka Anjeunna kumaha anjeunna bisa nempo. Anjeunna nyarios ka aranjeunna, Anjeunna nempatkeun liat kana panon kuring, sareng kuring nyeuseuh, sareng ningali.

Yesus nyageurkeun hiji buta ku cara basajan tina liat jeung cai.

1: Urang bisa ngalaman penyembuhan jasmani jeung rohani lamun urang rendah haté tunduk kana rencana Allah.

2: Iman ka Yesus mawa penyembuhan jeung restorasi.

1: Yakobus 5:15 "Jeung doa iman bakal nyalametkeun nu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi; jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, maranéhanana baris dihampura.”

2: Yesaya 53: 5 "Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: chastisement tina karapihan urang aya kana anjeunna, sarta ku belang-Na urang cageur."

John 9:16 Ku sabab kitu ceuk sawatara urang Parisi, "Ieu jelema lain ti Allah, sabab anjeunna teu ngajaga poe Sabat." Ceuk nu sejen, "Kumaha jelema nu boga dosa bisa nyieun mujijat kitu?" Sarta aya division diantara aranjeunna.

Ayat ieu nunjukkeun yén urang Parisi ngabagi pendapat ngeunaan Yesus nalika ningali mujijat anu dilakukeun ku Anjeunna dina dinten Sabat.

1: Urang kudu ngagungkeun kakawasaan Allah, teu paduli poé.

2: Urang teu kudu gancang ngahukum kalakuan batur.

1: Mateus 7: 1-5 - "Ulah nangtoskeun, nu jadi teu judged. Pikeun jeung judgment Anjeun ngucapkeun anjeun bakal judged, sarta kalawan ukuran Anjeun make eta bakal diukur ka anjeun."

2: 1 Korinta 13: 4-7 - "Cinta teh sabar jeung bageur, cinta teu sirik atawa sombong, teu sombong atawa kurang ajar. girang ku kalakuan nu salah, tapi girang ku bebeneran."

John 9:17 Maranehna nanya deui ka nu lolong, "Naon ceuk anjeun ngeunaan anjeunna, yén anjeunna geus muka panon anjeun?" Saur anjeunna, Anjeunna nabi.

Lalaki buta éta ngabuktikeun yén Yésus téh nabi.

1. Naon kasaksian urang ngeunaan Yésus?

2. Kumaha urang bisa mikawanoh pagawéan Allah?

1. Deuteronomy 18: 15-22 (PANGERAN Allah anjeun bakal ngangkat pikeun anjeun hiji nabi kawas kuring ti antara anjeun, ti dulur-dulur anjeun-eta ka anjeunna anjeun bakal ngadangukeun-)

2. Ibrani 1: 1-2 (Lulu, dina sababaraha kali jeung ku sababaraha cara, Allah ngandika ka bapa urang ku nabi-nabi, tapi dina poé panungtungan ieu Anjeunna geus spoke ka urang ku Putra-Na ...)

John 9:18 Tapi urang Yahudi teu percaya ngeunaan manéhna, yén manéhna kungsi lolong, jeung bisa nempo manéhna, nepi ka maranehna nelepon kolotna manéhna nu geus narima tetempoan-Na.

John 9: 18 nyaéta ngeunaan kaayaan teu percaya urang Yahudi ngeunaan lalaki anu dicageurkeun tina lolong.

1. Allah tiasa ngadamel mujijat dina kahirupan urang, sanajan urang teu bisa ningali eta.

2. Iman urang henteu kedah gumantung kana anu katingali, tapi janten akar dina anu ghaib.

1. John 20:29 "Yesus ngadawuh ka manehna, "Naha anjeun percaya sabab geus katempo kuring? Bagja jalma anu teu acan katempo, tapi geus percaya."

2. Rum 4:17-21 “Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci: “Maneh ku Kami geus dijadikeun bapa loba bangsa” — di payuneun Allah anu dipercaya ku Anjeunna, anu ngahirupkeun nu geus maraot, jeung ngajadikeun perkara-perkara anu aya. teu aya. Dina harepan anjeunna percaya ngalawan harepan, yén anjeunna bakal jadi bapa loba bangsa, sakumaha anjeunna geus bébéja, "Jadi bakal turunan anjeun." Anjeunna henteu ngaleuleuskeun iman nalika nganggap awakna sorangan, anu parantos maot (saprak umurna kira-kira saratus taun), atanapi nalika anjeunna nganggap mandul rahim Sarah. Teu aya anu henteu percaya anu nyababkeun anjeunna goyah ngeunaan jangji Allah, tapi anjeunna beuki kuat dina imanna nalika anjeunna muji ka Allah, yakin sapinuhna yén Allah sanggup ngalaksanakeun naon anu parantos dijangjikeun."

John 9:19 Jeung maranéhna nanya ka aranjeunna, paribasa, "Ieu anak anjeun, anu ceuk anjeun lahir lolong?" kumaha anjeunna ayeuna ningali?

Jalma-jalma nanya ka kolot hiji buta, kumaha anjeunna tiasa ningali.

1. Kumaha Iman Bisa Ngabuka Panon Urang

2. Ningali Mujijat Gusti dina Kahirupan Sapopoé

1. Mateus 9:27-31 (Nyageurkeun dua lalaki lolong)

2. Yohanes 11:38-44 (Ngahudangkeun Lasarus ti nu maraot)

John 9:20 Waler kolotna, "Kami terang yén ieu putra kami, sareng anjeunna lahir lolong.

Kolotna John nyatakeun imanna kana penyembuhan mujijat putrana, sanaos lolongna anu jelas.

1: Hayu urang percanten ka mujijat Allah, sanajan urang teu bisa ningali eta ku panon urang sorangan.

2: Urang kudu narima pangersa Allah kalawan iman, sanajan panon urang kalah ningali.

1: Yermia 17: 7-8 - "Bagja jalma anu percanten ka Gusti, anu percanten ka Gusti. Anjeunna sapertos tangkal anu dipelak ku cai, anu akarna kaluar ka walungan, sareng henteu sieun nalika panas. datang, sabab daunna tetep héjo, teu hariwang dina taun halodo, sabab teu eureun-eureun buahan."

2: Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

John 9:21 Tapi ku naon anjeunna ayeuna ningali, kami henteu terang; atawa anu geus dibuka panon-Na, urang teu nyaho: manéhna geus umur; nanya ka manéhna: manéhna bakal nyarita keur dirina.

Yohanes 9:21 ngajarkeun urang pikeun ngandel ka Allah lamun pananya-pananya teu dijawab jeung ngajénan otonomi batur.

1. Rahasia Allah: Percanten sanajan urang teu ngarti

2. Hormat Otonomi: Ngahargaan kaputusan batur

1. Yesaya 55:8-9 “Sabab pikiran Kami lain pikiran anjeun, jeung jalan maraneh lain jalan Kami, nyebutkeun PANGERAN. Sabab sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu deui jalan Kami leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

2. Yesaya 40: 28-29 "Naha anjeun henteu terang? Dupi anjeun teu uninga? PANGERAN teh Allah nu langgeng, Nu Nyipta tungtung bumi. Anjeunna henteu pingsan atanapi bosen; pangartina teu kapaluruh. Anjeunna masihan kakuatan ka anu pingsan, sareng anu teu gaduh kakuatan anjeunna ningkatkeun kakuatan."

Yohanes 9:22 Hal ieu diucapkeun ku kolotna, sabab sieun ku urang Yahudi, sabab urang Yahudi parantos sapuk, yén upami aya anu ngaku yén Anjeunna Kristus, anjeunna kedah dikaluarkeun tina tempat ibadah.

Petikan ieu nunjukkeun kasieunan urang Yahudi sabab aranjeunna percaya yén ngaku Kristus bakal nyababkeun diusir ti sinagoga.

1. Sieun ka Manusa nyaeta Jebakan

2. Nangtung Pikeun Naon Anjeun Percaya

1. paribasa 29:25 - The sieun manusa brings snare a, tapi sakur anu percanten ka Gusti bakal aman.

2. Rum 10: 9-10 - Nu lamun ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus jeung percaya dina haté anjeun yen Allah geus diangkat Anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté hiji percaya kana amal saleh, jeung jeung sungut syahadat dijieun pikeun kasalametan.

John 9:23 Ku sabab ceuk kolotna, Anjeunna geus umur; nanya ka manéhna.

Ayat: Dina Yohanes 9, Yesus nyageurkeun hiji lalaki anu lahir lolong. Tatanggana, kenalan, sareng bahkan kolotna ditaroskeun ngeunaan saha anu ngalakukeun tindakan "ngalanggar hukum" ieu pikeun nyageurkeun dina Sabat. Tapi, aranjeunna henteu tiasa ngajawab saha anu parantos nyageurkeun sabab henteu terang. Waktu murid-murid Yésus nanya ka nu nyageurkeun manéhna, manéhna ngomong yén éta téh Yésus. Tapi kolotna tetep cicingeun, sabab sieun ku pamingpin Yahudi. Tungtungna, ceuk maranehna, "Anjeunna geus sepuh; tanyakeun anjeunna."

1. Kakuatan Yesus Nyageurkeun: Kumaha Yesus tiasa nyageurkeun mujijat pikeun lalaki anu dilahirkeun buta sareng iman anu diperyogikeun.

2. Kawani Pengikut Yésus: Kumaha lalaki nu dilahirkeun lolong jeung kolotna némbongkeun kawani dina nuturkeun Yésus sanajan nyanghareupan oposisi

1. Mateus 17:20 - "Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Kusabab saeutik iman anjeun. Pikeun sabenerna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman kawas siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, 'Pindah ti dieu. ka ditu, 'sarta bakal pindah, sarta moal aya anu mustahil pikeun anjeun."

2. John 10: 27-28 - "Domba kuring ngadangu sora kuring, sarta kuring nyaho aranjeunna, sarta maranéhna nuturkeun kuring. Kuring masihan aranjeunna hirup langgeng, sarta aranjeunna moal binasa, sarta taya sahijieun bakal snatch aranjeunna kaluar tina leungeun kuring."

Yohanes 9:24 Tuluy maranehna nyauran deui jelema nu tadina lolong, pokna, “Puji ka Allah! Kami terang yen ieu jelema teh jelema dosa.

Otoritas agama naroskeun ka si buta pikeun muji ka Allah, percaya yén Yésus téh jelema dosa.

1: Urang kudu ngakuan kakawasaan Allah dina karya Yesus, sanajan jalma di sabudeureun urang henteu.

2: Urang kudu ngagungkeun mujijat-mujijat Yésus, sanajan batur teu nyahoeun.

1: Yesaya 29:18-19 - Dina poé éta pireu bakal ngadéngé kecap tina buku, sarta kaluar tina gloom maranéhanana jeung gelap panon buta bakal ningali. Nu lemah lembut bakal meunang kabagjaan anyar di Gusti, jeung nu miskin di antara umat manusa bakal exult di Nu Maha Suci Israil.

2: Mateus 11:5 - Nu lolong bisa tetempoan, nu lumpuh leumpang, nu lepra diberesihkeun, nu pireu ngadarenge, nu maot dihudangkeun deui, nu mariskin diwawarkeun Injil Kasalametan.

John 9:25 Anjeunna ngawaler, "Naha anjeunna jalma dosa atanapi henteu, abdi henteu terang.

Saurang lalaki lolong dicageurkeun ku Yésus sarta ngajelaskeun yén manéhna teu yakin yén dukun éta téh jelema dosa atawa henteu, tapi manéhna nyaho yén manéhna téh kungsi buta, tapi ayeuna manéhna bisa nempo.

1. Kakuatan Yesus pikeun nyageurkeun sareng Mulangkeun

2. Kasaksian Iman Si Buta

1. Mateus 9:27-31 - Yesus heals dua lalaki lolong

2. Jabur 146: 8 - Gusti muka panon nu lolong

Yohanes 9:26 Tuluy maranehna nanyakeun deui ka Anjeunna, “Naon anu dilakonan ku Anjeunna ka anjeun? kumaha anjeunna dibuka panon thine?

Nyageurkeun Lalaki Buta: Yesus némbongkeun kakawasaan ilahi-Na ku cara mujijat nyageurkeun hiji buta.

1. Allah sanggup ngalakukeun anu mustahil

2. Kaajaiban mangrupa panginget ngeunaan kakawasaan Allah

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Budalan 15:11 - Saha nu kawas Anjeun, O Lord, diantara dewa? Saha anu sapertos anjeun, mulya dina kasucian, hebat dina kamulyaan, ngalakukeun kaajaiban?

John 9:27 Anjeunna ngawaler aranjeunna, "Kuring parantos nyarioskeun ka anjeun, tapi anjeun henteu ngadangukeun. Naha anjeun ogé bakal jadi murid-Na?

Urang Parisi anu dilahirkeun buta ditanya naha anjeunna murid Yesus, anu anjeunna ngawaler naroskeun naha aranjeunna kedah ngadangukeun deui upami aranjeunna parantos ngadéngé éta.

1. Kakawasaan Yesus: Sanajan dilahirkeun lolong jeung nyanghareupan ejekan ti urang Parisi, lalaki ieu milih mertahankeun iman ka Yesus.

2. Iman Dina Nyanghareupan Kasangsaraan: Iman ieu lalaki ka Yesus teu goyah sanajan ditentang ku urang Parisi.

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. Mateus 16:24 - "Lajeng Yesus ngawartoskeun murid-murid-Na, "Lamun saha bakal datang sanggeus kuring, hayu anjeunna mungkir dirina jeung nyokot cross-Na jeung nuturkeun kuring."

Yohanes 9:28 Tuluy maranehna ngahina ka Anjeunna, pokna, “Anjeun teh murid-Na; tapi kami murid-murid Musa.

Yohanes 9:28 nyimpulkeun murid-murid Yesus anu dihina ku jalma-jalma sanés anu ngaku murid-murid Musa.

1. Urang bisa diajar tina tuladan Yésus ngeunaan sipat rendah haté jeung rahmat waktu nyanghareupan oposisi.

2. Iman urang kudu dipuji tinimbang dikritik.

1. Mateus 5:11-12 “Bagja maraneh, lamun maraneh dihina, dikaniaya, jeung digogoreng sagala rupa ka maraneh, demi Kami. Girang, sareng bagja pisan: sabab ageung ganjaran anjeun di sawarga: sabab kitu aranjeunna dianiaya nabi-nabi sateuacan anjeun. ”

2. Yakobus 1: 2-4 "Dulur-dulur kuring, cacah sagala kabagjaan lamun anjeun ragrag kana rupa-rupa godaan; Nyaho ieu, yén cobaan iman anjeun worketh kasabaran. Tapi hayu kasabaran ngagaduhan padamelan anu sampurna, supados anjeun sampurna sareng sadayana, teu aya anu dipikahoyong.

John 9:29 Urang terang yen Allah geus ngandika ka Musa: ngeunaan lalaki ieu, urang teu nyaho ti mana manéhna asalna.

Jalma-jalma jaman harita naroskeun saha Yesus teh, sabab terang yen Allah ngandika ka Musa, tapi teu terang ti mana asalna Yesus.

1. Yésus leuwih gedé ti batan Musa: Allah ngomong ka Musa, tapi Yésus téh conto husus ngeunaan kakawasaan Allah.

2. Sadayana ditampi di Karajaan Allah: Asalna ti mana, Allah ngabagéakeun urang.

1. Mateus 11: 11-12 "Satemenna, Kami nyebutkeun ka anjeun, diantara nu dilahirkeun ku awéwé euweuh geus arisen leuwih gede ti Yohanes Jurubaptis. Tapi hiji anu pangleutikna di Karajaan Sawarga teh leuwih gede ti anjeunna."

2. Rum 8: 38-39 "Kanggo kuring yakin yén maot, atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi panguasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal tiasa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

John 9:30 Eta lalaki ngawaler jeung ceuk maranehna, "Naha ieu téh hiji hal endah pisan, anjeun teu nyaho ti mana asalna, sarta acan anjeunna geus muka panon kuring."

Petikan ieu nyorot hiji mujijat di mana saurang lalaki anu lahir buta dicageurkeun ku Yesus. Manéhna heran yén Yésus nyageurkeun manéhna, sanajan manéhna teu nyaho jatidirina.

1: Yesus mangrupikeun Dukun sareng penyembuhan-Na sayogi pikeun sadayana, henteu paduli identitasna.

2: Yesus mangrupikeun sumber penyembuhan anu mujijat sareng jalma-jalma anu nampi nyageurkeun-Na robah.

1: Mateus 11:5 - Nu lolong meunang tetempoan, nu lumpuh leumpang, nu kaserang kusta diberesihan, nu pireu ngadenge, nu paeh dihudangkeun deui, jeung nu mariskin diwawarkeun Injil Kasalametan.

2: Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

John 9:31 Ayeuna urang terang yen Allah henteu ngadangukeun jalma-jalma dosa;

Allah ngadangukeun jalma-jalma anu leres-leres nyembah ka Anjeunna sareng nurut kana kahoyong-Na.

1: Ibadah Sajati: Haté Taat

2: Kakuatan Ibadah: Kumaha Ngadéngé Sora Allah

1: Yakobus 4:7-10, Ku sabab kitu, pasrahkeun diri ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

2: Kolosa 3:17, Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun ku ucapan atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, muji sukur ka Allah sareng Rama ku Anjeunna.

John 9:32 Ti mimiti dunya teu kadéngé yén aya jalma ngabuka panon hiji anu lahir lolong.

Petikan éta ngeunaan hiji lalaki anu lahir buta sarta panon-Na dibuka.

1. Kaajaiban Allah sareng Anugrah Rahmat

2. Kakuatan Iman

1. Mateus 19:26, "Tapi Yesus neuteup ka aranjeunna sarta ngadawuh ka aranjeunna, "Ku lalaki ieu teu mungkin, tapi ku Allah sagala hal anu mungkin."

2. Jabur 146:8, ”Gusti ngabuka panon nu lolong; Gusti ngangkat jalma anu sujud; Yéhuwa mikanyaah jalma-jalma nu soleh.”

John 9:33 Lamun lalaki ieu lain Allah, manéhna teu bisa ngalakukeun nanaon.

Ayat ieu nyarioskeun otoritas sareng kakawasaan Ilahi Yesus, negeskeun yén Anjeunna ngan ukur tiasa ngalakukeun naon anu Anjeunna laksanakeun sabab Anjeunna ti Allah.

1. Yesus: The Source of Sadaya Wewenang jeung Power

2. The Miraculous Works of Christ: Kasaksian ngeunaan Ketuhanan-Na

1. John 14: 10-11 - "Naha anjeun teu percaya yen Kami di Rama jeung Rama aya dina kuring? Kecap anu kuring nyebutkeun ka anjeun Kuring teu nyarita on otoritas kuring sorangan, tapi Rama anu dwells di kuring. Percanten ka Kami, yen Kami aya dina Rama jeung Rama aya dina Kami, atawa lamun henteu percaya kana akun karya sorangan.

2. Kolosa 2: 9-10 - Pikeun di anjeunna sakabeh fullness of deity dwells ragana, jeung anjeun geus kaeusi dina anjeunna, saha kapala sagala aturan jeung otoritas.

John 9:34 Aranjeunna ngawaler ka Anjeunna, "Anjeun sadayana lahir dina dosa, sareng naha anjeun ngajarkeun ka kami?" Jeung maranéhna tuang anjeunna kaluar.

Pamingpin agama jadi pinuh ku kareueus jeung prasangka nepi ka ngusir hiji buta ngan ku sabab diajarkeun hiji hal.

1: Sombong jeung Prasangka teu boga tempat di Karajaan Allah.

2: Yéhuwa ngajak urang pikeun rendah haté jeung terbuka pikeun diajar ti batur.

1: James 4: 6: "Tapi anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab kitu eta nyebutkeun, 'Gusti ngalawan kareueus, tapi maparin rahmat ka nu hina.'"

2: Lukas 18:14: "Kuring ngabejaan ka maneh, lalaki ieu balik ka imahna diyakinkeun, tinimbang séjén. Sabab saha-saha anu ngaluhurkeun dirina bakal direndahkeun, tapi anu ngarendahkeun dirina bakal diluhurkeun.”

John 9:35 Yesus uninga yen aranjeunna geus diusir anjeunna kaluar; jeung lamun manéhna geus kapanggih manéhna, manéhna ceuk manéhna, Dost Anjeun percaya ka Putra Allah?

Yesus nunjukkeun welas asih ka saurang lalaki anu diusir ku bangsana sorangan sareng nawiskeun anjeunna kasempetan pikeun percanten ka Anjeunna.

1: Welas Asih Yesus Henteu Sarat

2: Percaya ka Putra Allah

1: Lukas 6:36 - "Kudu welas asih, sakumaha Rama anjeun welas asih."

2: 1 John 5: 10-12 - "Sing saha anu percaya ka Putra Allah ngagaduhan kasaksian dina dirina sorangan; anu henteu percanten ka Allah, ngajantenkeun Anjeunna tukang bohong, sabab anjeunna henteu percanten kana kasaksian anu parantos dipasihkeun ku Allah ngeunaan Putra-Na. ."

Yohanes 9:36 Anjeunna ngawaler, "Saha Anjeunna, Gusti, supados abdi percanten ka Anjeunna?"

Yohanes 9:36 nyimpulkeun petikan éta salaku patarosan anu diajukan ku lalaki lolong, naroskeun saha Yesus supados anjeunna percanten ka Anjeunna.

1. Patarosan Iman: Kumaha urang nyaho urang bisa percaya ka Yésus?

2. Uncovering The Truth: Néangan Jangji tina Jurusalamet

1. Rum 10:17 - Iman asalna ku dédéngéan jeung dédéngéan ku firman Allah.

2. 1 John 5:13 - hal ieu geus I wrote ka anjeun anu percaya kana ngaran Putra Allah; supaya maraneh nyaho yen maraneh boga hirup langgeng.

John 9:37 Saur Isa ka anjeunna, "Anjeun parantos ningali anjeunna, sareng anjeunna anu nyarios sareng anjeun."

Petikan ieu ngungkabkeun yén Yesus ngenalkeun dirina ka hiji lalaki anu dilahirkeun buta, sareng mastikeun identitasna salaku anu nyarios ka anjeunna.

1. Kakuatan Idéntitas Pribadi: Kumaha Nyaho Saha Urang Ngabantosan Urang Ngalawan Buta

2. Yesus Nyingkabkeun Idéntitas-Na: Ngenalkeun sareng Ngarangkul Diri Urang Sajati

1. Rum 8:37-39 - No, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta urang. Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa sétan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, boh kakuatan, boh jangkungna atawa jero, boh nu sejenna dina sadaya ciptaan, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah nu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Budalan 33:14 - PANGERAN ngawaler, "Hadiran Kami bakal marengan anjeun, sarta kuring bakal masihan anjeun sésana."

John 9:38 Saur anjeunna, "Gusti, abdi percanten." Sarta anjeunna nyembah anjeunna.

John nunjukkeun iman ku nyembah ka Yesus dina ayat ieu.

1. Kakuatan Iman - Ngajalajah kakawasaan iman ngaliwatan conto Yohanes nyembah ka Yesus.

2. Tumuwuh dina Iman - Diajar kumaha urang bisa tumuwuh dina iman ngaliwatan conto Yohanes nyembah ka Yesus.

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina naon uninga, sarta naon uninga asalna ngaliwatan pesen ngeunaan Kristus."

John 9:39 Saur Isa, "Kami sumping ka dunya ieu pikeun ngahukum, supaya anu teu ningali tiasa ningali; sarta yén maranéhanana anu ningali bisa dijieun lolong.

Yesus sumping ka dunya pikeun nangtoskeun jalma-jalma anu dilolongan ku dosa sareng ngabuka panon jalma-jalma anu "buta".

1: Yesus teh Caang Dunya.

2: Pangadilan Allah Adil.

1: Yesaya 9:2 - Jalma anu walked di gelap geus katempo hiji lampu gede: maranéhanana anu Huni di tanah kalangkang maot, kana maranehna geus caang caang.

2: Yohanes 12:46 - Kami datang jadi caang ka dunya, supaya sakur anu percaya ka Kami ulah abide di poek.

John 9:40 Jeung sababaraha urang Parisi anu babarengan jeung manéhna ngadéngé kecap ieu, sarta ngomong ka Anjeunna, "Naha urang ogé lolong?"

Yesus ngajar urang Parisi ngeunaan lolong spiritual sareng aranjeunna ngaréspon ku naroskeun naha aranjeunna ogé lolong.

1. Bahaya Buta Rohani

2. Telepon pikeun muhasabah diri

1. Yesaya 6: 9-10 - Ngartos kalawan haté maranéhanana sarta balikkeun ka Gusti nu Anjeunna bisa dudung aranjeunna.

2. Mateus 13:13-15 - pasemon Yesus ngeunaan sower jeung jalma anu boga panon tapi teu ningali.

Yohanes 9:41 Saur Yesus ka maranehna, “Lamun maraneh lolong, tangtu teu boga dosa; kituna dosa anjeun tetep.

Yésus nangtang urang Parisi, nu nyebutkeun bisa nempo, ku nuduhkeun yén lamun maranéhna lolong, maranéhna moal boga dosa.

1. "Blindness of Sombong" - Ngajalajah kumaha bangga bisa nyegah urang tina ningali bebeneran, sarta kumaha humility bisa ngabantu urang tumuwuh dina iman urang.

2. "Nempo ku Panon Spiritual" - Examining pentingna discerning bebeneran kalawan panon iman, teu saukur visi fisik urang.

1. James 4: 6 - "Allah opposes nu reueus, tapi masihan rahmat ka nu hina."

2. Siloka 3:5-6 - “Percanten ka Gusti kalayan sagemblengna hate, ulah ngandelkeun pangarti sorangan. Dina sagala cara anjeun, akur anjeunna, sareng anjeunna bakal ngalempengkeun jalan anjeun."

John 10 recounts métafora Yesus ngeunaan Angon Good, wacana-Na ngeunaan hubungan-Na jeung pengikut-Na, jeung division terus-terusan ngeunaan identitas-Na.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus ngenalkeun Diri-Na salaku gapura pikeun domba sareng angon anu saé. Anjeunna ngritik jalma-jalma anu asup ka kandang domba ku jalan sanés sanés sanés gerbang sapertos maling sareng begal. Domba-domba nuturkeun Anjeunna sabab ngakuan sora-Na tapi moal pernah nuturkeun anu sanés. Salaku angon anu saé, Anjeunna terang domba-Na sareng masihan nyawana pikeun aranjeunna kalayan kersa, teu sapertos panangan anu nyéwa anu ngantunkeun domba di payuneun ajag (Yohanes 10: 1-18).

Ayat 2: Ajaran ieu nyababkeun perpecahan di antara urang Yahudi, aya anu nyarios yén anjeunna kasurupan sétan, batur naroskeun kumaha sétan ngabuka panon buta. Dina waktosna Perayaan Dedikasi di Yerusalem usum tiis Yesus keur leumpang di pangadilan Bait Allah Colonnade Solomon dimana urang Yahudi kumpul sabudeureun anjeunna nanya ka Anjeunna sabaraha lila anjeun bakal tetep urang dina tegangan? Upami anjeun Al Masih terang ka kami.' Salaku jawaban Anjeunna nunjukkeun yén Anjeunna nyarioskeun ka aranjeunna tapi aranjeunna henteu percanten kana karya-karya anu nami Bapa nyaksian ngeunaan Anjeunna tapi aranjeunna henteu percanten sabab aranjeunna sanés domba-Na anu ngadangukeun sora-Na terang aranjeunna masihan aranjeunna hirup anu langgeng, moal aya anu binasa. kaluar leungeun Bapa (Yohanes 10:19-30).

Alinea ka-3: Sanggeus wacana ieu, Yésus ngaku ngahiji jeung Allah Rama 'Kaula Rama hiji.' Ieu ngarah urang Yahudi nyokot batu jeung batu deui ngahujat ngaku Allah bari ngan ukur respon manusa nunjuk kaluar karya ngalakonan ngaran Bapa nyaksian Anjeunna acan lamun teu percaya karya saeutik percaya mujijat jadi bisa nyaho ngarti Bapa aya dina kuring mah di Rama ngarah nu sejen. usahana gagal pikeun nangkep Anjeunna lajeng undur deui wewengkon peuntas Yordania tempat Yohanes ngabaptis tempat mimiti loba datang ka anjeunna percaya aya nyebutkeun 'Yohanes teu ngalakukeun tanda sagala anu John ceuk ngeunaan lalaki ieu bener.' (Yohanes 10:31-42).

John 10: 1 Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, saha anu ngasupkeun teu ngaliwatan panto kana kandang domba, tapi naek nepi sababaraha cara sejen, sarua jeung maling jeung begal.

Yesus ngingetkeun ngalawan guru-guru palsu anu nyobian ngajauhkeun jalma-jalma tina iman anu leres. 1: Urang kudu waspada kana guru-guru palsu jeung taat kana Firman Allah. 2: Urang kudu neangan bebeneran jeung ulah katipu ku kecap licik. 1: Yeremia 29:11, "Sabab Kami nyaho rencana Kami pikeun anjeun, nyebutkeun Gusti, rencana pikeun karaharjaan, teu keur jahat, pikeun masihan anjeun hiji mangsa nu bakal datang jeung harepan." 2: 1 Petrus 5:8, "Kudu sing ati-ati, sing ati-ati. Musuh aranjeun, Iblis, lir ibarat singa anu ngageroan, neangan nu keur didahar."

John 10: 2 Tapi anu lebet ku panto, nyaéta tukang ngangon domba.

Petikan ceramah ngeunaan angon anu asup ngaliwatan panto pikeun ngajaga domba.

1. Urang disebut jadi angon satia tina domba urang, ngajaga aranjeunna kalayan perawatan anu sarua yen angon a ngajaga domba-Na.

2. Nuturkeun Kristus hartina urang kudu narékahan pikeun jadi angon hina jeung lemah lembut, mingpin jalan jeung karep sarua jeung pamahaman manéhna.

1. 1 Petrus 5:2-3 “Sing ngangon domba-domba Allah anu aya dina jagaan aranjeun, jaga maranehna — lain ku sabab kudu, tapi ku sabab kersa, sakumaha kersaning Allah; henteu ngudag kauntungan anu teu jujur, tapi hayang pisan ngawula; Henteu ngawasaan anu dipercayakeun ka anjeun, tapi janten conto pikeun domba-domba."

2. Jabur 23:1 "Gusti teh pangangon abdi, abdi teu kakurangan nanaon."

John 10:3 Pikeun anjeunna porter muka; Domba-domba ngadenge sora-Na, tuluy ngagero domba-domba-Na sorangan, terus ditungtun kaluar.

Gembala anu alus nyauran domba-domba-Na ku nami sareng ngajurung aranjeunna kaluar.

1. Angon Anu Nyaho Kami Ku Ngaran

2. Nuturkeun Pangantén Angon

1. Yesaya 40:11 Anjeunna bakal ngangon domba-Na kawas angon a: manéhna baris ngumpulkeun anak domba jeung panangan-Na, jeung mawa eta dina bosom-Na, jeung gently bakal ngakibatkeun maranéhanana anu keur ngora.

2. Mateus 18:12-14 Kumaha saur anjeun? Lamun hiji jalma boga saratus domba, sarta salah sahijina geus sesat, naha anjeunna teu ninggalkeun salapan puluh salapan di pagunungan, sarta indit pikeun néangan hiji anu sesat? Sareng upami anjeunna mendakan éta, saleresna, kuring nyarioskeun ka anjeun, anjeunna gumbira langkung seueur tibatan salapan puluh salapan anu henteu kantos sesat. Jadi lain kersaning Rama Kami anu di sawarga, yen salah sahiji budak leutik ieu binasa.

John 10: 4 Jeung lamun manéhna putted kaluar domba sorangan, manéhna indit saméméh maranéhanana, jeung domba nuturkeun manéhna: pikeun maranéhanana nyaho sora-Na.

Petikan nyarioskeun kumaha Yesus nungtun domba-Na sareng aranjeunna ngakuan sora-Na sareng nuturkeun Anjeunna.

1: Yesus teh Angon Nu Sae nu Ngaping jeung Ngajaga domba-domba-Na

2: Sora Yesus Dipikawanoh tur Dituturkeun ku Domba-Na

1: Jabur 23:1, "Gusti teh Angon abdi, abdi moal kakurangan."

2: Mateus 11: 28-30, "Hayu ka Kami, sakabeh anjeun nu kuli jeung beurat kabeungbeurat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke Kami kana anjeun, sarta diajar ti kuring; pikeun Kami meek jeung lowly dina haté. Jeung anjeun bakal manggihan istirahat pikeun jiwa anjeun. Pikeun yoke Kami gampang, jeung beungbeurat Kami hampang."

John 10: 5 Jeung urang muhrim moal nuturkeun, tapi bakal kabur ti manéhna: pikeun maranéhanana teu nyaho sora strangers.

Jalma-jalma henteu dipikaresep nuturkeun anu teu dipikanyaho, sabab teu wawuh sareng sorana.

1. The Power of Familiarity - Urang leuwih gampang ngadangukeun tur turutan jalma nu urang kenal ti jalma urang teu.

2. Pentingna Nyaho Gusti - Urang kedah narékahan pikeun mikawanoh Gusti langkung jero supados urang tiasa nuturkeun sora-Na langkung caket.

1. Rasul 2:42 - Jeung maranéhna devoted diri kana pangajaran rasul 'jeung ukhuwah, mun megatkeun roti jeung solat.

2. John 8:32 - Jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bébas.

John 10: 6 Ieu misil nyarioskeun ka Yesus ka aranjeunna, tapi aranjeunna henteu ngartos naon anu anjeunna nyarioskeun ka aranjeunna.

Yesus masihan misil ka jalma-jalma, tapi aranjeunna henteu ngartos naon anu dicarioskeun ku Anjeunna.

1. Perumpamaan Yesus: Ngabongkar Firman Allah

2. Kumaha Nafsirkeun Perumpamaan: Ngartos Harti Kecap Yesus

1. Jabur 119: 105-106: "Sabda anjeun lampu pikeun suku kuring jeung lampu pikeun jalan kuring. Kuring geus sumpah hiji sumpah tur mastikeun eta, tetep aturan Anjeun bener."

2. Siloka 2: 1-5: "Anaking, upami anjeun nampi kecap-kecap kuring sareng ngajaga paréntah kuring sareng anjeun, ngajantenkeun ceuli anjeun ati-ati kana hikmah sareng condongkeun haté anjeun kana pamahaman; enya, upami anjeun nyauran wawasan sareng ngangkat anjeun sora pikeun pamahaman, lamun neangan eta kawas pérak jeung neangan eta sakumaha keur harta disumputkeun, mangka anjeun bakal ngarti sieun Gusti jeung manggihan pangaweruh Allah."

Yohanes 10:7 Yesus ngadawuh deui ka maranehna, “Satemenna, satemenna, Kami ngabejaan ka maraneh, Kami teh panto domba.

Yesus mangrupikeun panto kasalametan pikeun domba.

1. Yesus teh Gatekeeper ka Hirup Langgeng

2. Kakawasaan Yesus salaku Panto Kasalametan

1. Mateus 7:13-14 “Asupkeun kana lawang anu heureut. Pikeun lawang anu lega tur gampang jalan anu ngabalukarkeun karuksakan, sarta jalma anu asup ku eta loba. Sabab heureut pantona, heureut jalan nu nuju ka kahirupan, jeung nu manggihanna mah saeutik.”

2. 1 Petrus 1:3-5 “Puji ka Allah, Rama Gusti urang Yesus Kristus! Nurutkeun welas asih-Na anu agung, Anjeunna geus ngabalukarkeun urang dilahirkeun deui jadi harepan hirup ku jalan dihudangkeunana Yesus Kristus ti nu maraot, nepi ka hiji warisan anu langgeng, taya cacad, jeung teu luntur, disimpen di sawarga pikeun aranjeun, anu ku kakawasaan Allah. anu dijaga ku iman pikeun kasalametan anu siap diungkabkeun dina waktos terakhir."

John 10: 8 Sadaya anu kantos sumping sateuacan kuring nyaéta maling sareng garong, tapi domba-domba henteu ngadangukeun aranjeunna.

Petikan éta ngeunaan kumaha domba Yesus henteu ngadangukeun maling sareng begal anu sumping sateuacan Anjeunna.

1: Urang kudu ati-ati ngan ngadéngékeun sora Allah jeung nolak sagala nabi palsu.

2: Urang kedah sadar saha anu urang dengekeun sareng mastikeun yén urang ngan ukur ngadangukeun sora Allah anu leres.

1: Yeremia 23: 1-4 - "Woe jadi ka angon anu ngancurkeun jeung paburencay domba tina padang rumput hejo Kami!"

2: Mateus 7:15-20 - "Awas tina nabi palsu, anu datang ka anjeun dina pakean domba urang, tapi inwardly aranjeunna ravening ajag."

John 10: 9 Kami panto: ku Kami saha waé anu asup, anjeunna bakal disalametkeun, sareng bakal lebet sareng kaluar, sareng mendakan padang rumput hejo.

Petikan tina John 10: 9 ngécéskeun yén Yesus mangrupikeun panto kasalametan, sareng saha waé anu asup ka Anjeunna bakal ngagaduhan hirup anu langgeng sareng sagala rezeki sareng tuangeun anu diperyogikeun.

1. Yesus teh Panto Kasalametan: Uleman ka Hirup Langgeng

2. Perawatan sareng Penyediaan Yesus: Milarian Gizi dina Anjeunna

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré ngan begotten Putra-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 10:9 - Nu lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

John 10:10 Maling datang lain pikeun maling, jeung maehan, jeung ngancurkeun: Kami datang ka maranehna bisa boga hirup, jeung nu maranéhanana bisa leuwih abundantly.

Yesus sumping ka masihan hirup abundantly.

1: Yesus sumping pikeun masihan urang hirup sareng kabagjaan.

2: Yesus sumping pikeun masihan urang katengtreman, harepan, sareng kaayaanana.

1: Yesaya 61: 1-2 - Roh Gusti Allah aya kana kuring, sabab Gusti geus anointed kuring pikeun mawa warta alus ka nu miskin; Anjeunna geus ngutus kuring pikeun ngabeungkeut up brokenhearted, pikeun memproklamirkan kamerdikaan ka captives, jeung bubuka panjara pikeun maranéhanana anu kabeungkeut; pikeun ngumumkeun taun rahmat Gusti, sareng dinten pamalesan Allah urang.

2: Rum 8:11 - Upami Roh Anjeunna anu ngahudangkeun Yesus tina pupusna cicing di anjeun, anu ngangkat Kristus Yesus tina anu maraot ogé bakal masihan kahirupan ka awak fana anjeun ku Roh-Na anu cicing di anjeun.

Yohanes 10:11 Kami teh pangangon anu hade: pangangon anu hade mere nyawana pikeun domba-domba.

Angon anu saé masihan nyawana pikeun domba.

1. Yesus salaku Angon Good: Asih kurban

2. Kakuatan Cinta Angon-kawas

1. Yesaya 40:11 - Anjeunna nuju domba-Na kawas angon a: Manéhna gathers anak domba di leungeun-Na jeung mawa eta deukeut jantung-Na;

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Yohanes 10:12 Tapi sing saha anu upahan, lain tukang ngangon, anu dombana lain, nenjo ajag datang, tuluy ngantunkeun domba-dombana kabur.

Nu nyéwa téh lain tukang angon nu bener jeung bakal kabur lamun datang bahaya, ngantunkeun domba-domba rentan ka cilaka.

1: Angon anu leres bakal tetep sareng ngajaga dombana, henteu paduli bahayana.

2: Urang kudu waspada dina discerning angon bener ti hirelings.

1: Mateus 7:15-20 - Waspada tina nabi palsu, anu datang ka anjeun dina pakean domba urang tapi inwardly mangrupakeun ajag ravenous.

2: Yermia 23:1-4 - Cilaka para pangangon anu ngancurkeun jeung ngaburak-barik domba sampalan Kami! nyebutkeun Gusti.

John 10:13 Nu upahan kabur, sabab manehna teh upah, jeung teu paduli ka domba.

Angon anu diupahan teu paduli ka domba, kabur nalika aya bahaya.

1: Allah Nyauran Urang Pikeun Miara Domba-Na

2: Kawajiban Urang Ngalayanan sareng Ngajagi

1: 1 Petrus 5: 2-3 - "Sing ngangon domba-domba Allah anu aya dina jagaan anjeun, jaga aranjeunna — lain kusabab anjeun kedah, tapi kusabab anjeun kersa, sakumaha anu dikersakeun ku Gusti, henteu ngudag kauntungan anu teu jujur, tapi. hayang pisan ngawula; henteu ngawasa kana anu dipercayakeun ka anjeun, tapi janten conto pikeun domba."

2: Yehezkiel 34:11-12 - "Sabab kieu timbalan PANGERAN Nu Maha Agung: Kami sorangan bakal neangan jeung manggihan domba Kami. Kami bakal sapertos tukang ngangon anu milarian dombana anu paburencay. Kami bakal mendakan domba-domba Kami sareng nyalametkeun aranjeunna tina sagala tempat dimana aranjeunna paburencay dina dinten anu poék sareng mendung.

Yohanes 10:14 Kami teh pangangon anu hade, jeung nyaho ka domba-domba Kami, sarta dipikawanoh ku Kami.

Petikan éta ngeunaan Yesus salaku angon anu saé sareng terang domba-domba-Na, anu ogé terang anjeunna.

1: Yesus teh Angon Nu Sae tur kenal pisan ka urang.

2: Urang tiasa percanten ka Yesus, Pangangon anu hadé, pikeun nyayogikeun sareng nungtun urang.

1: Ezekiel 34:11-16 - jangji Allah pikeun nyadiakeun jeung ngajaga domba-Na.

2: Jabur 23 - Gusti teh Angon abdi, abdi moal kakurangan.

Yohanes 10:15 Sakumaha Rama terang ka Kami, kuring ogé terang ka Rama, sareng kuring nyerahkeun nyawa kuring pikeun domba.

Yohanes 10:15 nyarioskeun hubungan antara Allah Rama sareng Yesus Kristus. Duanana mibanda pangaweruh silih sampurna jeung pamahaman unggal lianna.

1. Beungkeut Asih Sampurna antara Bapa sareng Putra

2. Ngalayanan Domba ngaliwatan Kurban

1. Rum 5:8 - Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina eta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. John 15:13 - Greater cinta teu boga lalaki ti ieu, nu hiji lalaki iklas turun hirupna pikeun babaturanana.

John 10:16 Jeung domba séjén Kuring boga, nu teu ti ieu melu: maranéhanana ogé kudu Kami bawa, sarta maranéhanana baris ngadéngé sora kuring; jeung bakal aya hiji melu, jeung hiji angon.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus ngumpulkeun umat non-Yahudi kana hiji lipatan dina kapamimpinan-Na salaku hiji angon.

1. Kakuatan Ujang Yesus: Ngartos Persatuan Umat

2. Angon Anu Alus: Harti Kapamingpinan Yesus

1. Epesus 4: 4-6 - Aya hiji awak jeung hiji Roh, sagampil anjeun disebut hiji harepan nalika anjeun disebut; hiji Gusti, hiji iman, hiji baptisan; hiji Allah jeung Rama sadaya, anu leuwih sadaya jeung ngaliwatan sakabeh jeung di sakabeh.

2. Jabur 23:1-3 - Gusti teh angon abdi, abdi moal rék. Anjeunna ngajadikeun kuring ngagolér di pastures héjo; Anjeunna ngajurung kuring di sisi cai anu tenang; anjeunna malikkeun jiwa abdi. Mantenna nungtun abdi kana jalan anu bener demi jenengan-Na.

Yohanes 10:17 Ku sabab kitu Rama Kami nyaah ka Kami, sabab Kami ngorbankeun nyawa Kami, supaya Kami bisa nyokot deui.

Petikan éta ngungkabkeun yén Yesus ngorbankeun nyawa-Na kusabab kanyaah ka Bapa, sareng Anjeunna bakal nyandak deui.

1. Kakuatan Asih: Ngajalajah Conto Yesus ngeunaan Asih Pangorbanan

2. Harti Sajati Pangorbanan: Ngartos Jerona Asih Yesus

1. Pilipi 2:5-8 - conto Yesus ngeunaan humility jeung ta'at

2. Rum 5: 8 - cinta Allah pikeun urang sanajan dosa urang

John 10:18 Teu aya anu nyandak éta ti kuring, tapi kuring nyerahkeunana sorangan. Kuring boga kakuatan pikeun neundeun eta turun, sarta kuring boga kakuatan pikeun nyokot deui. Paréntah ieu kuring nampi ti Bapa.

Yohanes 10:18 nekenkeun wewenang jeung kakawasaan Yesus kana hirup-Na, anu dipaparinkeun ku Rama.

1. Yesus: The Unstoppable Power of Otoritas

2. Kumaha Pangorbanan Diri Yesus Nyingkabkeun Wewenang-Na

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Pilipi 2: 5-8 - Sikep anjeun kedah sami sareng Kristus Yesus: Anu, dina hakekatna Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dipikagaduh, tapi ngajantenkeun dirina henteu nanaon, nyandak sipat anu sami. hamba, dijieun dina sasaruaan manusa. Jeung kapendak dina penampilan salaku lalaki, anjeunna humbled dirina sarta jadi taat kana maot - malah maot dina kayu salib!

YOHANES 10:19 Ku sabab kitu, urang Yahudi pasea deui lantaran omonganana ieu.

Urang Yahudi ngabeda-beda pendapat kusabab ajaran Yesus.

1. Ajaran Yesus gaduh kakuatan pikeun ngahiji sareng ngabagi.

2. Kakuatan kecap Yesus mawa katengtreman jeung discord.

1. Mateus 10: 34-36 "Ulah nganggap yen Kami datang pikeun mawa karapihan ka bumi. Kuring datang teu mawa karapihan, tapi pedang. Pikeun kuring datang pikeun ngahurungkeun lalaki ngalawan bapana, putri ngalawan. indungna…"

2. Ibrani 12:14-15 Kudu sagala usaha pikeun hirup rukun jeung dulur jeung kudu suci; tanpa kasucian moal aya anu ningali Gusti. Pastikeun yén teu aya anu kakurangan tina rahmat Allah sareng moal aya akar pait anu tumbuh anu nyababkeun kasulitan sareng najis seueur.

John 10:20 Jeung loba di antarana ngomong, Anjeunna kasurupan sétan, sarta gélo; naha anjeun ngadangu anjeunna?

Musuh-musuh Yesus naroskeun kana ajaran-ajaranna sareng ngaku yén anjeunna gélo sareng gaduh sétan.

1: Urang kudu kabuka-pikiran kana kemungkinan ideu anyar sanajan urang teu ngarti eta.

2: Ieu salah mun nangtoskeun batur jeung nyieun asumsi ngeunaan karakter maranéhanana tanpa bukti.

1: Mateus 7: 1-5 - "Ulah nangtoskeun, nu anjeun teu judged. Pikeun naon judgment anjeun nangtoskeun, anjeun bakal judged: jeung naon ukuran ye mete, éta bakal diukur ka anjeun deui."

2: Yakobus 1:19 - "Ku sabab éta, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal lalaki gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah."

Yohanes 10:21 Ceuk nu sejen, "Ieu mah omongan jelema anu kasurupan setan." Naha Iblis tiasa ngabuka panon buta?

Kritikus Yesus naroskeun kamampuan-Na pikeun ngalakukeun mujijat, tapi para pengikut-Na terang yén Anjeunna henteu kasurupan sétan.

1. Kakuatan Yesus Pikeun Ngalawan Karaguan

2. Mujijat Yesus: Tanda Ketuhanan-Na

1. Yesaya 35: 5-6 - Lajeng panon buta bakal dibuka, sarta Ceuli tina pireu bakal unstopped.

6 Satuluyna nu lumpuh bakal luncatan kawas kijang, jeung létah nu bisu ngariung, sabab di gurun keusik bakal caina nyembur, jeung walungan di gurun keusik.

2. Mateus 11: 4-5 - Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka aranjeunna, Pindah jeung nembongkeun John deui hal nu do maneh ngadenge jeung ningali.

5 Nu lolong bisa tetempoan, nu lumpuh leumpangna, nu lepra diberesihan, nu pireu ngadarenge, nu paeh dihudangkeun deui, nu mariskin diwawarkeun Injil Kasalametan.

Yohanes 10:22 Harita teh di Yerusalem teh Pesta Pangabakti, jeung usum tiris.

Dina usum tiris, urang Yahudi ngarayakeun Pesta Pangabdian di Yerusalem.

1. Pentingna Ngagungkeun Kasatiaan Allah

2. Kumaha Ngagungkeun Asih Allah dina Usum Usum

1. Nehemia 8:13-18

2. Jabur 105:1-5

John 10:23 Jeung Yesus leumpang di Bait Allah di téras Solomon.

Yohanes 10:23 nyarioskeun ka urang yén Yesus leumpang di Bait Allah di teras Suléman.

1. Pentingna ayana Yesus di Bait Allah di téras Suléman.

2. Pentingna ayana Yesus di Bait Allah di emper Solomon dina kahirupan urang kiwari.

1. 1 Kings 6:3 - Jeung emper hareup Bait Allah, panjangna dua puluh cubits éta, nurutkeun lega imah; jeung sapuluh cubits éta rubakana hareupeun imah.

2. John 4:23 - Tapi waktu datang, sarta ayeuna geus, nalika nyembah sajati bakal nyembah ka Rama dina sumanget jeung bebeneran: pikeun Rama néangan saperti nyembah ka Anjeunna.

Yohanes 10:24 Geus kitu urang Yahudi ngariung ka Anjeunna, tuluy naros ka Anjeunna, "Sabaraha lami Maneh ngadamel simkuring cangcaya?" Upami anjeun Kristus, terangkeun ka kami.

Yesus jelas nunjukkeun dirina salaku Mésias pikeun urang Yahudi, nungtut réspon.

1: Unggal jalma kudu nyieun kaputusan ngeunaan Yesus: boh percaya ka Anjeunna atawa nolak Anjeunna.

2: Yesus mangrupikeun hiji-hijina jalan pikeun kasalametan, janten urang kedah nampi Anjeunna salaku Gusti sareng Jurusalamet.

1: Rasul 4:12 - Jeung teu aya kasalametan di hiji sejenna, pikeun teu aya ngaran séjén di handapeun langit dibikeun diantara manusa ku nu urang kudu disimpen.

2: Rum 10: 9 - Éta lamun ngaku kalawan sungut anjeun Yesus teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah ngangkat Anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

John 10: 25 Yesus ngawaler aranjeunna, Kami nyarioskeun ka anjeun, sareng anjeun henteu percanten.

Yésus nunjukkeun ka maranéhna yén manéhna téh Mésias ngaliwatan karya-karyana dina jenengan Bapa-Na.

1. Yesus teh Mésias, ditembongkeun ngaliwatan karya-karya-Na dina nami Rama-Na.

2. Percaya ka Yesus salaku Gusti sareng Jurusalamet anjeun, ditembongkeun ku karya-Na anu dilakukeun dina nami Rama-Na.

1. Yohanes 5:36, "Tapi Kami boga saksi anu leuwih gede ti batan Yohanes: ajaran Kami jeung mujijat-mujijat Kami."

2. Yesaya 61:1, "Roh Gusti Nu Maha Kawasa aya dina kuring, sabab PANGERAN geus diistrénan kuring pikeun ngumumkeun warta alus ka nu miskin. Mantenna geus ngutus kuring pikeun meungkeut nu patah hati, ngumumkeun kamerdikaan pikeun tawanan jeung ngaleupaskeun. ti gelap pikeun tawanan."

John 10:26 Tapi anjeun teu percaya, sabab anjeun lain domba Kami, sakumaha ceuk Kami ka anjeun.

Petikan nyatakeun yén jalma-jalma anu henteu percaya sanés domba Yesus.

1. Pentingna Percaya ka Yesus

2. Kakuatan Domba Yesus

1. Rum 10:9 - Nu lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

2. Mateus 11:28 - Hayu ka Kami, sadaya ye nu labor jeung beurat sarat, jeung kuring bakal mere Anjeun sésana.

John 10:27 Domba Kami ngadangu sora Kami, sareng kuring terang aranjeunna, sareng aranjeunna nuturkeun kuring:

Petikan éta nekenkeun pentingna ngadangukeun sora Yesus sareng nuturkeun paréntah-Na.

1. Kakuatan Dengekeun: Naha Urang Kudu Nuturkeun Yesus

2. Berkah tina Taat: Kumaha Nuturkeun Yesus Nuju ka Sukacita

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Mateus 6:33 - Tapi neangan heula karajaan-Na jeung amal saleh-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal dibikeun ka anjeun ogé.

John 10:28 Jeung kuring mere ka maranehna hirup langgeng; Jeung maranéhna moal bakal binasa, moal saha wae bakal nyokot aranjeunna kaluar tina leungeun kuring.

Allah masihan hirup langgeng sareng ngajaga urang tina cilaka.

1: Kaasih sareng Panyalindungan Allah anu Teu Gagah

2: Jangji Hirup Langgeng

1: Rum 8: 38-39 - Pikeun kuring yakin yén maot atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi pangawasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal tiasa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2: Jabur 121: 2-3 - Pitulung abdi asalna ti Gusti, anu ngadamel langit jeung bumi. Anjeunna moal ngantep suku anjeun dipindahkeun; anu ngajaga anjeun moal saré.

John 10:29 Rama Kami, anu masihan aranjeunna kuring, leuwih gede ti sakabeh; jeung teu saurang ogé bisa noyod aranjeunna kaluar tina leungeun Rama urang.

Perlindungan Allah langkung ageung tibatan bahaya naon waé anu urang hadapi.

1: Urang bisa yakin yén teu sual bahaya nu urang hadapi, panangtayungan Allah bakal nyalametkeun urang.

2: Allah leuwih gede ti batan sagala bahaya nu bakal disanghareupan ku urang, jeung moal ngijinkeun naon-naon cilaka lamun urang percaya ka Mantenna.

1: Rum 8:31-39 - Teu aya kakuatan di dunya ieu anu tiasa misahkeun urang tina kanyaah Allah.

2: Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh. Kami bakal nguatkeun anjeun sareng ngabantosan anjeun; Kami bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu kuring anu soleh.

Yohanes 10:30 Kami jeung Bapa teh hiji.

Yesus Kristus ngadegkeun persatuan-Na jeung Allah Rama ngaliwatan alam ketuhanan-Na, nyieun aranjeunna hiji.

1: Isa Al Masih teh Allah Jelmaan, Ngahijikeun Allah Rama jeung Dirina.

2: Yesus Kristus mangrupikeun Sasak antara Allah sareng Manusa, Ngahijikeun Duanana dina Anjeunna.

1: Kolosa 2: 9 - Pikeun di anjeunna sakabeh fullness of déity dwelling ragana.

2: 2 Korinta 5:19 - Pikeun Allah aya dina Kristus, reconciling dunya jeung dirina, teu kaétang trespasses maranéhanana ngalawan aranjeunna ...

YOHANES 10:31 Geus kitu urang Yahudi nyokot deui batu pikeun ngarajam Anjeunna.

Yesus nunjukkeun kakawasaan-Na pikeun maot ku cara nyarios ka urang Yahudi sareng ngancam aranjeunna kalayan akibat tina kalakuanana.

1: Yésus téh hiji-hijina nu boga kakawasaan pikeun hirup jeung maot.

2: Urang kedah ngabaktikeun kahirupan urang pikeun nuturkeun Yesus, sanés ngabahayakeun anjeunna.

1: Rum 6: 9-11 - Pikeun urang terang yén Kristus, anu digugahkeun ti nu maraot, moal maot deui; maot teu aya deui kakawasaan ka anjeunna.

2: Yohanes 11:25-26 - Saur Yesus ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal paeh.”

John 10:32 Yesus ngawaler aranjeunna, Loba karya alus Kuring némbongkeun Anjeun ti Rama Kami; Pikeun karya mana anu anjeun lempar batu?

Yesus keur dikaniaya pikeun karya alus anjeunna geus dipigawé salaku surat wasiat ka Rama-Na.

1: Urang kudu tetep ngalakukeun pagawéan anu hadé, sanajan urang dikaniaya pikeun maranéhna, sabab éta conto anu ditunjukkeun ku Yesus pikeun urang.

2: Panganiayaan teu matak ngahalangan urang pikeun hirup iman jeung ngalakukeun pagawéan pikeun ngawula jeung ngamulyakeun Allah.

1: Mateus 5: 11-12 "Bagja anjeun, lamun lalaki bakal revile anjeun, jeung nganiaya anjeun, sarta bakal nyebutkeun sagala rupa jahat ngalawan anjeun falsely, demi Kami. Girang, jeung jadi exceeding bungah: pikeun gede ganjaran anjeun. di sawarga: sabab kitu aranjeunna dikaniaya nabi-nabi sateuacan anjeun."

2: 1 Peter 4: 12-13 "Kakasih, ulah aneh ngeunaan cobaan fiery nu keur nyobaan anjeun, saolah-olah sababaraha hal aneh kajadian ka anjeun: Tapi girang, inasmuch salaku anjeun partakers tina sangsara Kristus; supaya, lamun kamulyaan-Na bakal diungkabkeun, aranjeun oge bisa bungah jeung kabagjaan nu kacida.”

John 10:33 Urang Yahudi ngawaler anjeunna, paribasa, "Kanggo pagawean alus kami teu batu Anjeun; tapi pikeun pitenah; jeung sabab anjeun, keur lalaki, ngajadikeun thyself Allah.

Urang Yahudi nuduh Yesus ngahujat lantaran ngaku Allah.

1: Urang kudu paham kana kakawasaan kecap-kecap Yésus jeung pangaruhna ka jalma-jalma di sabudeureun Anjeunna.

2: Yésus nunjukkeun kawasa nyaah jeung ngahampura, sanajan nyanghareupan tuduhan palsu.

1: 1 John 4: 8 - "Sing saha teu nyaah teu nyaho ka Allah, sabab Allah teh cinta."

2: Mateus 5:44 - "Tapi Kami ngabejaan ka maneh, nyaah ka musuh anjeun sarta neneda pikeun jalma anu nyiksa anjeun."

Yohanes 10:34 Yesus ngawaler ka maranehna, "Naha dina hukum aranjeun mah geus kaungel, yen Kami nyebutkeun: Maraneh teh dewa?

Yesus negeskeun katuhanan-Na ku ngutip tina Jabur 82: 6.

1: Yesus teh Allah jeung kudu disembah jeung diturut.

2: Urang sadayana diciptakeun dina gambar Allah sareng kedah narékahan pikeun hirup suci sareng Allah.

1: Jabur 82:6 - "Kuring ngomong, 'Maraneh teh "allah"; maraneh kabeh putra-putra Nu Maha Agung.

2: John 1: 1 - "Dina mimiti aya Pangandika, sareng Pangandika sareng Allah, sareng Pangandika teh Allah."

John 10:35 Lamun anjeunna disebut dewa, ka saha firman Allah datang, sarta Kitab Suci teu bisa pegat;

Petikan ngabahas kumaha firman Allah teu tiasa dipecahkeun sareng yén Gusti ngarujuk ka manusa salaku dewa.

1. Kakuatan Firman Allah

2. Kasucian Anak Allah

1. Mateus 5:48 - "Ku kituna kudu sampurna, sakumaha Rama sawarga anjeun sampurna."

2. Jabur 19:7 - "Hukum Gusti sampurna, refreshing jiwa."

John 10:36 Sebutkeun anjeun ngeunaan anjeunna, anu ku Rama parantos disucikeun, sareng diutus ka dunya: Anjeun ngahujat; sabab ceuk Kami, Kami Putra Allah?

Yesus keur nanya ka nu nuduh-Na, nanya ka aranjeunna naha maranéhna nuduh anjeunna tina hujat nalika anjeunna ngaku Putra Allah.

1. Otoritas Yesus: Refleksi Yohanes 10:36

2. Putra Ilahi Allah: Kumaha Yesus ngabela Ketuhanan-Na

1. Yesaya 9:6 - Pikeun urang dilahirkeun anak, keur urang hiji putra dibikeun: jeung pamaréntahan bakal kana taktak-Na: jeung ngaranna bakal disebut Endah, Counsellor, Allah perkasa, Rama langgeng, The Pangeran Damai.

2. Pilipi 2: 5-8 - Hayu pikiran sarua jadi di anjeun nu aya dina Kristus Yesus, anu, sanajan manéhna dina wujud Allah, teu nganggap sarua jeung Allah salaku hal bisa dieksploitasi, tapi emptied dirina, nyokot wujud budak, dilahirkeun dina sasaruaan manusa. Jeung kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina jeung jadi nurut kana point of death — komo maot dina kayu salib.

Yohanes 10:37 Lamun Kami henteu ngalakukeun pagawean Rama Kami, ulah percaya ka Kami.

Petikan ieu nekenkeun pentingna percaya ka Yesus ngan upami anjeunna ngalaksanakeun padamelan Allah.

1. Kabutuhan Yesus nunjukkeun karya Allah pikeun urang percaya ka Anjeunna.

2. Kakuatan iman ka Yesus jeung karya Allah.

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

2. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

John 10:38 Tapi lamun Kami ngalakukeun, sanajan anjeun teu percaya ka Kami, percaya kana karya: supaya anjeun bisa nyaho, jeung percaya, yen Rama aya dina Kami, jeung kuring di manéhna.

Petikan ieu nyarioskeun karya Yesus sareng persatuan Rama sareng Putra.

1. Karya Yesus: Tanda Kasatuan dina Rama sareng Putra

2. Percaya ka Yesus: Hiji Jalan Pikeun Nyaho Bapa

1. John 14: 10-11 - "Percanten ka abdi yen Kami aya dina Rama jeung Rama dina kuring: atawa nu sejenna percaya kuring demi pisan karya '. Percaya ka Kami yen Kami aya dina Rama, sareng Rama aya dina Kami;

2. John 17:21 - "Supaya aranjeunna sadayana janten hiji; Sapertos anjeun, Bapa, aya dina kuring, sareng kuring aya dina anjeun, supados aranjeunna ogé janten hiji di urang."

YOHANES 10:39 Ku sabab eta maranehna narékahan deui pikeun nangkep manéhna, tapi manéhna luput tina leungeun maranéhna.

Urang Parisi narékahan pikeun nangkep Yesus, tapi Anjeunna ngajauhan sareng lolos.

1. Kakuatan Cinta Yesus: Kumaha Yesus Luput Urang Parisi Ku Asih-Na ka Urang

2. Panyalindungan Allah: Kabur Yesus ti Urang Parisi minangka Lambang Panyalindungan Allah

1. Rum 8: 31-39 - Naon anu bakal urang nyarioskeun kana hal-hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

2. Mateus 16:18 - Jeung kuring nyebutkeun ogé ka thee, Nu Anjeun Peter, jeung dina batu ieu kuring bakal ngawangun gereja mah; jeung Gerbang naraka moal prevail ngalawan eta.

Yohanes 10:40 Geus kitu indit deui ka peuntaseun Yordan, ka tempat Yohanes mimiti ngabaptis; sarta di dinya anjeunna abode.

Yohanes ngumbara deui ka tempat Yohanes Jurubaptis mimitina dibaptis jeung cicing di dinya.

1: Yésus nunjukkeun ka urang pentingna balik deui ka asal urang.

2: Yesus nunjukkeun kakawasaan hina, mulang ka tempat anu mimiti hina.

1: 2 Timoteus 2: 1-2 - "Maneh, anaking, kudu kuat dina kurnia anu aya dina Kristus Yesus. Jeung hal anu geus kadéngé kuring nyebutkeun di ayana loba saksi dipercayakeun ka jalma dipercaya anu ogé bakal mumpuni pikeun ngajarkeun batur."

2: Siloka 27:17 - "Sakumaha beusi ngasah beusi, kitu ogé hiji jalma ngasah batur."

Yohanes 10:41 Loba nu daratang ka Anjeunna, pokna, "Yohanes teu nyieun kaajaiban;

Yohanes nyaksian kabeneran idéntitas jeung palayanan Yésus.

1: Yésus téh Putra Allah jeung boga kakuatan pikeun ngalakukeun mujijat.

2: Urang kudu ngadéngékeun kasaksian Yésus ti jalma-jalma di sabudeureun urang.

1: Mateus 11: 2-6 - kasaksian Yohanes ngeunaan identitas jeung mentri Yesus.

2: Lukas 7:18-23 - kasaksian Yohanes ngeunaan kakawasaan Yesus pikeun ngahampura dosa.

Yohanes 10:42 Di dinya loba anu palercaya ka Anjeunna.

Yohanes 10:42 nyimpulkeun palayanan Yesus di Galilea, tempat loba anu percaya ka Anjeunna.

1: Percaya ka Yesus mawa kabébasan sajati.

2: Palayanan Yésus mawa kabagjaan jeung katengtreman sajati.

1: Galata 5: 1 - "Ieu pikeun kamerdikaan Kristus geus diatur urang. Nangtung teguh, lajeng, sarta ulah ngantep yourselves jadi burdened deui ku yoke perbudakan."

2: Yesaya 9: 6-7 - "Kanggo urang anak dilahirkeun, keur urang hiji putra dibikeun, sarta pamaréntahan bakal di taktak-Na. Sarta anjeunna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Mighty Allah, langgeng Rama, Pangeran of Katengtreman. Nambahan pamarentahanana jeung katengtreman moal aya tungtungna."

Yohanes 11 nyarioskeun pupusna sareng kabangkitan Lasarus, wacana Yesus ngeunaan Kabangkitan sareng Kahirupan, sareng rencana pikeun maehan Yesus anu lumangsung.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku pesen ka Yesus yén sobat-Na Lasarus gering. Tapi, tinimbang langsung indit ka manéhna, Yesus tetep dua poé deui di mana manéhna. Anjeunna teras nyarios ka murid-muridna yén Lasarus parantos "saré" (maot), tapi Anjeunna badé ngahudangkeun anjeunna. Sanajan salah paham maranéhanana jeung sieun mumusuhan Yahudi di Yudea, maranéhna nuturkeun Anjeunna deui (Yohanes 11: 1-16).

Ayat 2: Nalika aranjeunna dugi ka Betania, Lasarus parantos aya di kuburan salami opat dinten. Marta patepung jeung Yesus lamenting lamun Anjeunna geus aya lanceukna nya moal geus maot acan expressing iman Allah bakal masihan naon miwarang lajeng Yesus comforted dirina kalawan wahyu 'Kami jadian hirup sakur anu percaya ka Kami sanajan maot acan bakal hirup sakur anu hirup percaya Kami moal maot. ' Sanggeus nanyakeun kapercayaan nya pernyataan ieu nuluykeun papanggih Maryam anu murag di suku-Na weeping bareng jeung urang Yahudi anu datang kanyamanan dirina dipindahkeun deeply troubled sumanget Anjeunna wept shortest ayat Alkitab 'Yesus wept.' demonstrating empati-Na kasedih manusa lajeng proceeded kubur nanya batu dihapus sanajan perhatian Marta ngeunaan bau sabab awak geus aya opat poé (Yohanes 11:17-39).

Alinea 3: Sanggeus ngadoa nyaring pikeun kapentingan balaréa sangkan maranéhna percaya Bapa ngutus Anjeunna, ngagero, 'Lasarus kaluar!' Lalaki maot kaluar leungeun, suku dibungkus strips lawon linen sabudeureun raray, reuwas loba urang Yahudi anu percaya ka Anjeunna, tapi sababaraha urang Parisi ngawartosan naon anu dilakukeun ku imam-imam kapala urang Parisi nelepon pasamoan Sanhedrin express sieun urang Romawi nyokot jauh duanana tempat bangsa lamun ngantep Anjeunna nuluykeun kawas solusi anu diusulkeun ieu Kayapas. Imam Agung taun unknowingly prophesied hadé hiji lalaki maot jalma sakabeh bangsa binasa ti poé éta plotted nyokot nyawa-Na kituna euweuh dipindahkeun ngeunaan publik diantara urang Yahudi kaluar wewengkon deukeut désa gurun disebut Epraim terus murid mentri (Yohanes 11: 40-54).

YOHANES 11:1 Aya hiji jelema anu gering, ngaranna Lasarus, urang Betania, kota Maryam jeung adina Marta.

Petikan ieu ngenalkeun carita Lasarus, saurang lalaki anu gering di kota Betania.

1. Kakuatan Iman: Carita Lasarus sareng Pamulihan Ajaib-Na

2. Harepan dina Jaman Sangsara: Diajar tina Iman Lasarus

1. Ibrani 11: 1-3 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

2. Rum 8:18 - Pikeun kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan nu bakal diungkabkeun ka urang.

Yohanes 11:2 (Ieu Maryam anu ngawurukan Gusti ku salep sareng ngusap sukuna ku rambutna, anu saderekna Lasarus gering.)

Maryam, anu geus anointed Yesus jeung ointment jeung ngusap suku-Na jeung buukna, boga adi ngaranna Lasarus anu gering.

1. Yesus jeung welas asih

2. Kakuatan Iman dina Nyageurkeun

1. Mateus 6:14-15, "Sabab lamun maraneh ngahampura batur, Rama maraneh sawarga oge bakal ngahampura ka maraneh, tapi lamun maraneh henteu ngahampura kasalahan batur, Rama maraneh oge moal ngahampura kasalahan maraneh."

2. Yakobus 5:15-16, "Jeung doa iman bakal nyalametkeun hiji anu gering, sarta Gusti bakal ngangkat anjeunna nepi. Jeung lamun manehna geus ngalakukeun dosa, manéhna bakal dihampura."

Yohanes 11:3 Ku sabab kitu saderek-saderek-saderekna ngutus ka Anjeunna, saurna, "Gusti, ieu jalmi anu dipikaasih Gusti teh gering."

Sadérék-sadérék Yésus ngirim béja ka manéhna yén jalma nu dipikanyaahna téh gering.

1. Asih Allah ka Urang Dina Nyanghareupan Jaman Hésé - Yohanes 11:3

2. Kakuatan Pesen Basajan - Yohanes 11:3

1. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. 1 Korinta 13:7 - Asih tega sagala hal, percanten sagala hal, ngaharepkeun sagala hal, endures sagala hal.

John 11: 4 Nalika Yesus ngadéngé éta, anjeunna ngadawuh, "Panyakit ieu lain maot, tapi pikeun kamulyaan Allah, yén Putra Allah bisa jadi glory there."

Yesus nyatakeun yén panyakit Lasarus sanés maot, tapi pikeun kamulyaan Allah, supados Putra Allah tiasa dimulyakeun.

1. Kamulyaan Allah dina Kaayaan Hésé

2. welas asih jeung perawatan Yesus taya wates

1. Jabur 19:1 - Langit ngumumkeun kamulyaan Allah; jeung firmament showweth karya handywork-Na.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

John 11:5 Ayeuna Yesus dipikacinta Marta, jeung adi nya, jeung Lasarus.

Ayat tina Yohanes 11:5 ieu nunjukkeun yén Yésus mikanyaah husus ka Marta, adina, jeung Lasarus.

1. Kaasih Yésus: Kumaha Yésus Némbongkeun Kaasih-Na anu Teu Sarat ka Marta, Adina, jeung Lasarus

2. Kakuatan Asih: Kumaha Asih Yesus Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

1. Mateus 5:43-48 - Yesus ngajarkeun cinta musuh urang

2. 1 Korinta 13 - The Love Bab, ngajelaskeun ciri cinta

John 11: 6 Nalika anjeunna uninga yén anjeunna gering, anjeunna abode dua poé kénéh di tempat anu sarua dimana anjeunna.

Yésus ngadéngé yén sobatna Lasarus gering jeung mutuskeun cicing di tempatna salila dua poé.

1. Yesus ngajarkeun urang yén sakapeung tindakan anu pangsaéna nyaéta tetep sabar sareng percanten kana rencana Allah.

2. Allah salawasna nyarengan urang, sanajan urang ngarasa kawas urang sorangan.

1. Rum 8:28 - ? Urang terang yén sagala hal gawé bareng pikeun kahadéan pikeun jalma-jalma anu nyaah ka Allah, pikeun jalma-jalma anu disaur dumasar kana tujuan-Na.??

2. Jabur 46:1 - ? 쏥 od nyaeta pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasusah.??

Yohanes 11:7 Sanggeus kitu Anjeunna ngalahir ka murid-murid-Na, “Hayu urang ka Yudea deui.”

Yésus nitah murid-muridna ka Yudéa deui.

1: Ngalakukeun iman urang - conto iman Yesus.

2: Percanten kana rencana Allah - Pentingna iman dina waktos susah.

1: Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun jaminan tina hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali".

2: Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh".

John 11:8 Murid-murid naros ka Anjeunna, "Juragan, urang Yahudi akhir-akhir ieu milarian batu; sareng anjeun ka ditu deui?

Murid-murid hariwang ngeunaan Yesus balik deui ka tempat anu anyar-anyar ieu dicobaan ku urang Yahudi pikeun ngarajam Anjeunna.

1: Henteu masalah kasusah, Yesus nunjukkeun komitmen kana misi-Na sareng percanten kana panyalindungan Allah.

2: Urang teu kudu sieun mertahankeun naon anu urang percaya sanajan ditentang.

1: Mateus 5: 10-12 - "Bagja jalma anu persecuted demi amal saleh ', pikeun maranéhanana nyaéta Karajaan Sawarga. Rahayu anjeun lamun batur revile anjeun sarta nyiksa anjeun sarta utter sagala jinis jahat ngalawan anjeun falsely on abdi. Geura gumbira jeung gumbira, sabab ganjaran maraneh gede di sawarga, sabab eta nabi-nabi anu samemeh maraneh dikaniaya.”

2: 1 Peter 2: 21-23 - "Kanggo ieu anjeun geus disebut, sabab Kristus ogé sangsara pikeun anjeun, ninggalkeun anjeun conto, ku kituna anjeun bisa nuturkeun léngkah-Na. Anjeunna henteu ngalakukeun dosa, atawa ieu tipu daya kapanggih dina. Baham-Na. Nalika dihina, Anjeunna henteu dibales; nalika nandangan sangsara, anjeunna henteu ngancam, tapi tetep ngandelkeun dirina ka Anjeunna anu nangtoskeun adil."

Yohanes 11:9 Waler Yesus, “Sapoe teu aya dua belas jam? Lamun aya nu leumpang dina poé, manéhna teu stumbleth, sabab manéhna nempo cahaya dunya ieu.

Yesus naroskeun upami aya dua belas jam dina sadinten sareng nyebatkeun yén upami aya anu leumpang dina siang, aranjeunna moal titajong sabab tiasa ningali cahaya dunya.

1. Kakuatan Caang: Kumaha Cahaya Panonpoé Nuntun Urang jeung Nangtayungan Urang

2. Kakuatan Dua Belas: Mangpaatkeun Waktos sareng Sumberdaya Urang

1. Jabur 119:105 - Kecap anjeun lampu pikeun suku kuring jeung lampu pikeun jalan kuring.

2. Pandita 3: 1 - Aya waktu pikeun sagalana, sarta usum pikeun unggal kagiatan di handapeun langit.

John 11:10 Tapi lamun lalaki leumpang dina peuting, manéhna stumbleth, sabab teu aya caang dina manéhna.

Petikan ieu nyorot pentingna gaduh cahaya pikeun nganapigasi kahirupan? 셲 perjalanan.

1. Hayu Caang Anjeun Caang: Gusti? 셲 nelepon jadi mercusuar harepan.

2. Brighten Jalan Anjeun: Pananjung arah jeung tujuan dina kahirupan.

1. Jabur 119:105 ? 쏽 kecap kami lampu pikeun suku kuring, lampu dina jalan kuring.??

2. Mateus 5:14-16 ? 쏽 anjeun cahaya dunya. Hiji kota anu diwangun dina pasir teu bisa disumputkeun. Oge, jalma-jalma henteu nyelapkeun lampu teras nempatkeun dina mangkok. Gantina aranjeunna nempatkeun eta dina stand na, sarta eta mere caang ka dulur di imah. Dina cara nu sarua, hayu caang anjeun caang saméméh batur, ambéh maranéhanana bisa nempo amal hade anjeun sarta muja Rama Anjeun di sawarga.??

John 11:11 Hal ieu ceuk manéhna: sarta sanggeus éta manéhna ngomong ka maranehna, Sobat urang Lasarus sare; tapi kuring balik, supaya kuring bisa hudang anjeunna kaluar tina sare.

Yésus ngabéjaan murid-murid yén Lasarus sobatna keur saré, tapi manéhna bakal ngahudangkeun manéhna.

1. The Hope of kiamat - jangji Yesus jadian tina maot jeung harepan eta brings.

2. Iman dina Aksi - demonstrasi Yesus iman dina aksi ngaliwatan kahayang-Na pikeun indit jeung hudang Lasarus.

1. 1 Korinta 15: 51-57 - katerangan Paul ngeunaan kakawasaan Yesus mawa hirup tina maot.

2. Yesaya 26:19 - The jangji jadian pikeun sakabéh mukmin.

Yohanes 11:12 Saur murid-murid-Na, "Gusti, upami anjeunna bobo, anjeunna bakal cageur."

Murid-murid Yésus ngarasa prihatin yén lamun Lasarus diidinan saré, manéhna bakal cageur tina panyakitna.

1. Yesus salawasna boga rencana pangalusna pikeun kahirupan urang, sanajan urang teu ngarti dina momen.

2. Allah téh daulat sarta bisa ngagunakeun malah kaayaan paling hese keur alus.

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Yeremia 29:11 - Pikeun Kami nyaho rencana Kami pikeun anjeun,??declare Gusti,? 쐏 lans pikeun makmur anjeun teu ngarugikeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan jeung mangsa nu bakal datang.

John 11: 13 Tapi Yesus nyarioskeun ngeunaan pupusna, tapi aranjeunna nyangka yén anjeunna nyarioskeun istirahat nalika bobo.

Murid-murid teu ngarti kana kecap-kecap Yesus, percaya yén anjeunna nyarioskeun istirahat dina bobo tibatan maotna.

1. Rencana Allah: Diajar Ngartos sareng Nuturkeunana

2. Yesus jeung Murid-murid-Na: Hiji Palajaran dina Pasrah

1. Yesaya 55: 8-9: "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, jeung jalan abdi. pikiran ti pikiran anjeun."

2. Pilipi 2: 5-8: "Hayu pikiran ieu jadi di anjeun, nu ieu ogé dina Kristus Yesus: Anu, keur dina wujud Allah, panginten teu rampog mun sarua jeung Allah: Tapi dijieun dirina tina no reputation. sarta nyandak kana wujud hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, anjeunna humbled dirina, sarta jadi taat kana maot, komo maot tina salib.

Yohanes 11:14 Saur Isa ka maranehna, “Lasarus geus maot.

Yésus ngabéjaan ka murid-muridna yén Lasarus geus maot.

1: Sanajan nyanghareupan maot, Yésus tetep jadi sumber harepan jeung katengtreman urang.

2: Urang bisa ngandel ka Yéhuwa, sanajan dina mangsa kasedih jeung putus asa.

1: Rum 8:18 - ? 쏤 atanapi kuring nganggap yén kasangsaraan jaman ayeuna henteu pantes dibandingkeun sareng kamulyaan anu bakal diturunkeun ka urang.??

2: Jabur 46:1-2 ? 쏥 od mangrupikeun pangungsian sareng kakuatan urang, pitulung anu aya dina kasusah. Ku sabab eta urang moal sieun, sanajan bumi dileungitkeun, sarta sanajan gunung dibawa ka tengah laut.??

John 11:15 Jeung Kami bungah pikeun demi anjeun nu kuring teu aya, pikeun maksud anjeun bisa percaya; sanajan kitu hayu urang balik ka anjeunna.

Yésus bungah lantaran Lasarus maot teu aya di dinya, sangkan jalma-jalma nu aya di dinya percaya ka Anjeunna.

1. Pananjung Iman dina Kasangsaraan

2. Percanten ka Gusti dina Jaman Hésé

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. Jabur 37:3-4 - Percanten ka Gusti, sareng laksanakeun anu saé; cicing di tanah jeung befriend kasatiaan. Gembirakeun diri anjeun ka Gusti, sareng anjeunna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun.

John 11:16 Lajeng Tomas, anu disebut Didimus, ceuk ka sasama murid-Na, "Hayu urang ogé, urang bisa maot jeung manehna."

Tomas jeung sasama muridna hayang milu maot ka Yésus pikeun némbongkeun kasatiaan jeung dukungan maranéhna.

1: Kudu bakti ka Kristus, teu paduli biaya pribadi.

2: Tong sieun mertahankeun kapercayaan anjeun.

1: Mateus 10:32-33 ? Ku sabab kitu sing saha anu ngaku Kami di hareupeun manusa, Kami ogé bakal ngaku di hareupeun Rama Kami anu di sawarga. 33 Tapi sing saha anu mungkir ka Kami di hareupeun manusa, ku Kami oge bakal ditampik di hareupeun Rama Kami anu di sawarga.??

2: Yohanes 15:13 ? 쏥 reater cinta teu boga hiji ti ieu, ti iklas hiji? 셲 hirup keur babaturanana.??

John 11:17 Sanggeus Yesus sumping, manéhna manggihan yén manéhna geus opat poe di jero kuburan.

Yesus sumping mendakan Lasarus parantos maot sareng dikurebkeun salami opat dinten.

1. Kakuatan Iman: Urang tiasa percanten ka Yesus sanajan sigana sadaya harepan leungit.

2. Kakuatan Doa: Sanaos maot parantos ngaleungitkeun jalma-jalma anu dipikacinta, Yesus masih tiasa ngabalikeun aranjeunna.

1. Yesaya 43:2 ? 쏻 lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; jeung lamun anjeun ngaliwatan walungan, aranjeunna moal nyapu ka anjeun.??

2. 2 Korinta 4:8-9 ? 쏻 e dipencet keras dina unggal sisi, tapi henteu ditumbuk; bingung, tapi teu asa; persecuted, tapi teu ditinggalkeun; diteunggeul, tapi teu ancur.??

John 11:18 Ayeuna Betania caket sareng Yerusalem, jarakna sakitar lima belas jarak.

Yésus ngalilipur Maryam jeung Marta sanggeus pupusna lanceukna, Lasarus.

1. Yesus mangrupikeun Panglipur urang dina Jaman Kasesahan

2. Ajén Silaturahmi

1. Yesaya 40: 1 - "Comfort, enya, kanyamanan umat Kami," nyebutkeun Allah anjeun.

2. Siloka 17:17 - Babaturan mikanyaah sepanjang waktos, sareng lanceukna dilahirkeun pikeun waktos kasulitan.

Yohanes 11:19 Seueur urang Yahudi anu sumping ka Marta sareng Maryam, pikeun ngalilipur aranjeunna ngeunaan lanceukna.

Seueur urang Yahudi ngadatangan Marta sareng Maryam pikeun ngahibur aranjeunna maotna lanceukna.

1. Duka Jeung Batur: Kumaha Ngalilipur Batur dina Jaman Karugian

2. Kakuatan Komunitas dina Ngungkulan Karugian

1. Rum 12:15 - Girang jeung jalma anu girang, jeung ceurik jeung nu weep.

2. Ayub 2:11-13 - Iraha Ayub? 셲 tilu sobatna, Elifas urang Teman, Bildad urang Suhi jeung Sopar urang Naamathite, ngadéngé ngeunaan sagala kasulitan nu geus datang ka manéhna, maranéhanana indit ti imah maranéhanana jeung papanggih babarengan pikeun indit jeung simpati jeung manéhna jeung ngalilipur manéhna.

John 11: 20 Lajeng Marta, pas anjeunna uninga yen Yesus sumping, indit sarta papanggih anjeunna, tapi Mary calik tetep di imah.

Marta jeung Maryam réaksina béda waktu Yésus datang nganjang.

1. Urang bisa diajar tina conto Marta jeung Maryam yén urang kudu salawasna ngabagéakeun Yésus dina kahirupan urang.

2. Urang kudu narékahan pikeun nyonto Marta jeung ngabales Yésus kalayan bungah jeung sumanget.

1. Mateus 11:28-29 ? 쏞 ka abdi, sadaya anu kuli sarta beurat kabeungbeurat, sarta kuring bakal mere Anjeun istirahat. Anggo kuk Kami kana anjeun, sareng diajar ti kuring, sabab Kami lemah lembut sareng rendah haté, sareng anjeun bakal mendakan istirahat pikeun jiwa anjeun.??

2. Lukas 10:38-42 Ayeuna nalika aranjeunna nuju jalan, Yesus asup ka hiji desa. Jeung hiji awewe ngaranna Marta ngabagéakeun manéhna ka imahna. Jeung manéhna a adina disebut Mary, anu diuk di suku Gusti jeung listened kana pangajaran-Na. Tapi Marta kacau ku loba porsi. Jeung manéhna indit nepi ka manéhna sarta ngomong, ? 쏬 ord, anjeun teu paduli yén adina kuring geus ninggalkeun kuring ngawula nyalira? Béjakeun ka manéhna tuluy mantuan kuring.??Tapi Gusti ngawaler manéhna, ? 쏮 artha, Martha, anjeun hariwang sareng hariwang ngeunaan seueur hal, tapi hiji hal anu diperyogikeun. Maryam geus milih bagian alus, nu moal dicokot jauh ti dirina.??

Yohanes 11:21 Marta ngalahir ka Yesus, "Gusti, upami Gusti aya di dieu, adi abdi moal maot."

Marta nganyatakeun kasedih jeung kuciwa pisan sabab Yésus teu hadir pikeun nyageurkeun lanceukna.

1. Yesus Hiji-hijina harepan urang dina mangsa kasusah

2. Waktu Allah Sampurna, Sanajan Urang Teu Ngarti

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Jabur 46:1-3 - Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasusah. Ku sabab kitu urang moal sieun, sanajan bumi dihapus, sarta sanajan gunung dibawa ka tengah laut; Sanaos caina ngaguruh sareng ngagalura, sanaos gunung-gunung oyag ku bareuhna.

John 11: 22 Tapi kuring terang, yén sanajan ayeuna, naon waé anu anjeun pikahoyong ka Allah, ku Allah bakal dipaparinkeun ka anjeun.

Yésus ngayakinkeun Marta yén naon waé nu didoakeun ka Allah bakal dikabulkeun.

1. Iman: Percaya yen Allah bakal Nedunan Jangji-Na

2. Harepan: Percanten ka Gusti dina Kaayaan Hésé

1. Mateus 21:22 - Jeung sagala hal, whatsoever anjeun bakal ménta di doa, percanten, anjeun bakal nampa.

2. Yeremia 29:11 - Pikeun kuring terang rencana kuring pikeun anjeun, nyatakeun Gusti, rencana pikeun ngamakmurkeun anjeun sareng henteu ngabahayakeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan sareng masa depan.

Yohanes 11:23 Saur Yesus ka dirina, "Adi maneh bakal gugah deui."

Yésus méré jaminan ka Marta yén Lasarus lanceukna bakal dihirupkeun deui.

1: Yésus téh sumber harepan jeung jaminan yén maot téh lain ahir.

2: Yésus mawa hirup jeung harepan ka jalma-jalma nu percaya ka Mantenna.

1: Rum 8:11 - ? 쏛 nd lamun Roh Anjeunna anu ngahudangkeun Yesus ti nu maraot hirup di anjeun, Anjeunna anu ngahudangkeun Kristus ti nu maraot oge bakal mere hirup ka awak fana anjeun alatan Roh-Na anu hirup di anjeun.??

2: 1 Korinta 15:20-22 ? Sabalikna Kristus geus digugahkeun ti nu maraot, anu pangheulana anu geus sare. Kusabab saprak maot datang ngaliwatan hiji lalaki, jadian nu maraot ogé datang ngaliwatan hiji lalaki. Sabab sakumaha dina Adam kabeh maot, kitu ogé dina Kristus sadaya bakal jadi hirup.??

John 11:24 Marta saith ka manéhna, Kuring nyaho yén manéhna bakal gugah deui dina jadian dina poé ahir.

Marta ngaku imanna kana kabangkitan Yesus dina dinten terakhir.

1: Harepan dina kebangkitan Yesus, yén teu sual kaayaanana, urang tiasa percanten kana jangji Allah.

2: Percayakeun ka Yéhuwa, sabab Mantenna satia jeung bakal ngahirupkeun deui kahirupan urang.

1: 1 Peter 1: 3-5 - Maha Suci Allah jeung Rama Gusti urang Yesus Kristus! Nurutkeun welas asih-Na, Anjeunna geus ngabalukarkeun urang dilahirkeun deui kana harepan hirup ngaliwatan kebangkitan Yesus Kristus ti nu maraot.

2: Rum 8:11 - Upami Roh Anjeunna anu ngahudangkeun Yesus tina pupusna cicing di anjeun, anu ngangkat Kristus Yesus tina anu maraot ogé bakal masihan kahirupan ka awak fana anjeun ku Roh-Na anu cicing di anjeun.

John 11:25 Yesus ngadawuh ka dirina, Kami teh jadian jeung hirup: saha anu percaya ka Kami, sanajan geus maot, tetep bakal hirup.

Yesus mangrupikeun sumber kahirupan sareng kebangkitan.

1. Urang kudu percaya ka Yesus pikeun ngalaman hirup jeung jadian.

2. Percanten ka Yesus mangrupikeun konci pikeun muka konci kahirupan sareng kebangkitan.

1. Yohanes 3:16 "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka masihan Putra tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng."

2. Rum 10:9 "Yen lamun anjeun bakal ngaku kalawan sungut anjeun Gusti Yesus, sarta bakal yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun."

Yohanes 11:26 Jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal paeh. Anjeun percanten ieu?

Ayat ieu ngungkabkeun kapercayaan Yesus yén jalma-jalma anu iman ka Anjeunna moal pernah maot.

1. Kakawasaan Yesus: Kumaha Iman ka Anjeunna Bisa Nungkulan Maot

2. Karunia Hirup Langgeng: Percaya ka Yesus sareng Ngalaman Kalanggengan

1. Rum 10: 9-10 - "Éta lamun ngaku kalawan sungut anjeun, 'Yesus teh Gusti,' jeung yakin dina haté anjeun yen Allah ngangkat Anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. Pikeun éta kalayan haté anjeun nu anjeun percaya jeung geus diyakinkeun, sarta ku sungut anjeun ngaku jeung disalametkeun."

2. 1 Corinthians 15: 54-57 - "Nalika perishable geus dipakena ku imperishable, jeung fana jeung immortality, lajeng paribasa anu ditulis bakal jadi kanyataan: 'Maot geus swallowed up dina meunangna.' 'Dimana, oh maot, kameunangan anjeun? Dimana, oh maot, nyeureud anjeun?' Nyeureud maot teh dosa, jeung kakawasaan dosa teh Toret. Tapi sukur ka Allah! Anjeunna masihan urang meunangna ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus."

Yohanes 11:27 Saur anjeunna ka anjeunna, "Leres, Gusti: Abdi percanten yén anjeun Kristus, Putra Allah, anu bakal sumping ka dunya."

Yesus encounters Marta dina kasedih nya sanggeus maot lanceukna urang. Manéhna professes iman ka manéhna salaku Putra Allah.

Marta nganyatakeun imanna ka Yésus sabagé Putra Allah.

1. Iman Marta: Kumaha Ngokolakeun Kapercayaan anu Teu Goyah ka Yéhuwa

2. Kanyamanan dina Duka: Manggihan Kakuatan dina Asih Yesus

1. Mateus 11:28 - ? 쏞 ka abdi, sadaya anu kuli sarta beurat kabeungbeurat, sarta kuring bakal mere Anjeun istirahat.??

2. Rum 10:9-10 - ? 쏷 hat lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. Pikeun jeung haté man believeth kana amal saleh; jeung ku pangakuan sungut dijieun pikeun kasalametan.??

John 11:28 Sanggeus ngomong kitu, manéhna indit, sarta nelepon Mary adina nya cicingeun, paribasa, Guru geus datang, sarta nelepon pikeun anjeun.

Yesus geus anjog ka imah Maryam jeung Marta sarta geus nelepon Maryam.

1. Yesus nelepon urang di kali asa jeung nyadiakeun urang jeung harepan.

2. Urang kudu ngajawab panggero Yesus jeung percanten cinta jeung rahmat-Na.

1. Yesaya 43:2-3 ? 쏻 lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun teu kudu dibeuleum, jeung seuneu teu kudu meakeun anjeun. Sabab Kami teh PANGERAN Allah maraneh, Nu Maha Suci Israil, Jurusalamet anjeun.??

2. Mateus 11:28 ? 쏞 ome ka abdi, sadaya anu kuli sarta beurat kabeungbeurat, sarta kuring bakal mere Anjeun istirahat.??

Yohanes 11:29 Barang ngadarenge kitu, manehna buru-buru hudang, tuluy maranéh ka Anjeunna.

Maryam ngadéngé yén Yesus datang jeung manéhna gancang hudang jeung indit papanggih manéhna.

1. Allah salawasna siap nepungan urang nalika urang neangan Anjeunna.

2. Nyokot inisiatif pikeun neangan Allah bisa ngakibatkeun berkah luar biasa.

1. Yermia 29:13 - "Jeung anjeun bakal neangan kuring jeung manggihan kuring, mun anjeun neangan kuring kalayan sagala haté anjeun."

2. Yesaya 55: 6 - "Neangan Gusti bari anjeunna bisa kapanggih; nelepon kana anjeunna bari anjeunna deukeut."

John 11:30 Ayeuna Yesus henteu acan sumping ka kota, tapi aya di tempat dimana Marta patepung anjeunna.

Marta pendak sareng Yesus di hiji tempat di luar kota sateuacan Anjeunna lebet.

1. Ngungkulan Duka: Diajar tina Papanggihan Marta jeung Yesus

2. Nepungan Yesus di Tempat-Tempat Teu Kaduga

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, ? 쏧 am kebangkitan sareng kahirupan. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh. Anjeun percanten ieu???

John 11: 31 Urang Yahudi harita anu keur jeung manéhna di imah, jeung comforted manéhna, sanggeus maranéhanana nempo Maryam, manéhna gugah up hastily jeung indit kaluar, dituturkeun manéhna, paribasa, manéhna indit ka kuburan pikeun ceurik di dinya.

Maryam indit ka makam Lasarus pikeun ceurik sanggeus ngadéngé maotna. Urang Yahudi anu aya di imah jeung manéhna nuturkeun manéhna ka kuburan.

1. Panglipur Allah dina Wanci Duka

2. Neangan Harepan Ditengah Maot

1. Jabur 56:8 - ? 쏽 anjeun parantos ngémutan perjalanan kuring; nempatkeun cipanon abdi dina botol Anjeun. Naha aranjeunna henteu aya dina buku anjeun???

2. Yesaya 41:10 - ? 쏡 o teu sieun, pikeun Kami sareng anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh. Kami bakal nguatkeun anjeun sareng ngabantosan anjeun; Kuring baris nanggung anjeun ku leungeun katuhu Kami soleh.??

Yohanes 11:32 Sabot Maryam geus datang ka tempat Yesus, sarta nempo manéhna, manéhna sujud dina suku-Na, pokna ka Anjeunna, ‘Gusti, upami Anjeun aya di dieu, adi kuring teu maot.

Mary dikedalkeun duka nya ka Yesus pikeun pupusna lanceukna.

1: Dina mangsa kasedih, balik ka Yesus pikeun panglipur.

2: Yesus mangrupikeun sumber panglilipur sareng katengtreman.

1: Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, sabab Kami nyarengan anjeun: ulah sieun, sabab Kami Allah anjeun: Kami bakal nguatkeun anjeun, enya, kuring bakal nulungan anjeun, enya, kuring bakal nangkep anjeun ku panangan katuhu. tina kabeneran abdi."

2: Jabur 34:18 - "PANGERAN caket ka jalma anu patah hati, sareng nyalametkeun jalma-jalma anu bageur."

YOHANES 11:33 Ku sabab eta Yesus ningali manehna ceurik, jeung urang Yahudi oge anu ngariung jeung manehna ceurik, anjeunna groaned dina sumanget, sarta disturbed.

Yesus ngungun jeung jalma-jalma anu milu sedih maotna Lasarus.

1. Gusti aya sareng urang dina sorrows urang jeung Anjeunna understands nyeri urang.

2. Panglipur di Kristus: Milarian kakuatan dina waktos kasedih.

1. Rum 12:15 - "Gumbira jeung jalma anu girang; ceurik jeung jalma anu weep."

2. Jabur 34:18 - "Gusti deukeut ka brokenhearted sarta ngaheéat jalma anu ditumbuk dina sumanget."

Yohanes 11:34 Saurna, “Dimana ku maraneh disimpen? Aranjeunna nyarios ka anjeunna, "Gusti, sumping sareng tingali."

Yésus némbongkeun welas asih ka kulawarga Lasarus anu titinggal ku cara nanyakeun lokasi makamna.

1: Urang kudu némbongkeun welas asih ka jalma-jalma nu keur sedih ku cara daék ngadéngékeun jeung ngalilipur maranéhna.

2: Urang bisa diajar tina conto Yésus ngeunaan cara karunyaan jeung ngalilipur jalma nu keur nalangsa.

1: 1 Peter 5: 7 - Tuang sagala kahariwang anjeun ka Anjeunna, sabab anjeunna paduli ka anjeun.

2: Rum 12:15 - Girang jeung jalma anu girang; ngadu’a jeung nu ngadu’a.

Yohanes 11:35 Yesus ceurik.

Yesus ceurik kana pupusna Lasarus, nunjukkeun jerona kanyaah sareng welas asih-Na ka sobatna.

1. Kakawasaan Yesus?? Asih: Hiji Pangajaran dina Yohanes 11:35

2. Welas Asih dina Krisis: Bayangan ngeunaan Yesus??Cimata dina Yohanes 11:35

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Yohanes 11:36 Ceuk urang Yahudi, “Tingali kumaha kanyaahna ka Anjeunna!

Yésus ceurik lantaran Lasarus sobatna. Yesus geus jauh waktu Lasarus gering, jeung manéhna datang sanggeus Lasarus geus maot. Yésus kacida harudangna ku pupusna sobatna, sarta urang Yahudi di sabudeureunana merhatikeun kaasih jeung kasedihna.

Kanyaah Yesus ka sobatna nunjukkeun kaasih sareng welas asih-Na.

1: Asih Allah Teu Sarat

2: Karunya di Tengah Karugian

1: 1 Korinta 13: 4-7 - Cinta téh sabar jeung bageur; cinta teu sirik atawa boast; lain sombong atawa kurang ajar. Teu keukeuh kana jalan sorangan; teu jengkel atawa ambek; eta henteu girang ku kalakuan nu salah, tapi girang ku bebeneran.

2: Rum 5: 8 - Tapi Allah némbongkeun kanyaah-Na ka urang dina waktu urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.

John 11: 37 Jeung sababaraha di antarana ngomong, "Naha ieu lalaki, anu ngabuka panon lolong, bisa ngabalukarkeun malah ieu lalaki teu kudu maot?

Jalma-jalma di sabudeureun makam Lasarus bingung jeung nanya naha Yésus henteu nyageurkeun manéhna, tinimbang ngantep manéhna maot.

1. Yesus Maha Kawasa: Reflections on Pupusna Lasarus

2. Hirup, Maot, jeung Harepan dina Kahirupan Lasarus

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. John 11:25 - Yesus ngadawuh ka dirina, Kami teh jadian, jeung hirup: saha anu percanten ka Kami, sanajan manéhna maot, acan bakal hirup.

YOHANES 11:38 Ku sabab kitu, Yesus deui ngagerendeng dina dirina sorangan, sumping ka kuburan. Éta guha, sareng aya batu.

Yésus nganjang ka makam Lasarus jeung kasedih.

1: Kakuatan Empati - Yesus nunjukkeun kakuatan empati nalika Anjeunna nangis pikeun Lasarus sobat-Na anu dipikacinta.

2: Kahirupan Welas Asih - Yesus nunjukkeun ka urang kakawasaan hirup welas asih ku cara nunjukkeun kanyaah-Na ka Lasarus.

1: Rum 12:15 - Girang jeung jalma anu girang, ceurik jeung jalma anu weed.

2: 1 John 4: 19-20 - Urang bogoh ka sabab anjeunna mimiti dipikacinta urang. Mun aya nu nyebutkeun, ? 쏧 bogoh ka Allah,??jeung hates dulur-Na, manéhna tukang bohong; sabab saha anu teu nyaah ka dulurna anu geus katempo teu bisa nyaah ka Allah anu teu katempo.

Yohanes 11:39 Saur Yesus, Cabut batuna. Marta, adina nu geus maot, ngadawuh ka Anjeunna, "Gusti, ayeuna anjeunna bau, sabab anjeunna geus opat poé maot."

Marta ngingetkeun kakawasaan Yésus pikeun ngahirupkeun sanajan maot sigana pasti.

1: Dina mangsa kasedih, Yésus téh sumber harepan urang.

2: Urang bisa ngandelkeun Yésus satia sanajan kaayaan sigana mustahil.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana.

2: Yesaya 43:2 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal ngabahekeun anjeun: mun anjeun walkest ngaliwatan seuneu, thou shalt moal dibeuleum; moal seuneu hurung kana anjeun.

Yohanes 11:40 Saur Yesus ka dirina, "Teu ceuk Kami ka maneh, yen lamun maraneh percaya, maraneh bakal narenjo kamulyaan Allah?"

Yésus ngingetkeun Marta kana jangjina baheula yén lamun manéhna percaya manéhna bakal ningali kamulyaan Allah.

1: Iman ngadeukeutkeun urang kana kamulyaan Allah.

2: Percaya sareng anjeun bakal ningali kamulyaan Allah.

1: Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun jaminan tina hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

2: Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, sarta dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

YOHANES 11:41 Tuluy eta batu teh dicabut tina tempat neundeun mayit. Yesus ngangkat panon-Na, sarta ngadawuh, "Rama, abdi ngahaturkeun nuhun ka Anjeun nu geus ngadéngé kuring."

Yésus muji sukur ka Allah sanggeus maranéhna ngaluarkeun batu tina makam Lasarus.

1. Kakuatan Syukur: Diajar Nyuhunkeun Syukur dina Waktos Saé sareng Saé.

2. Neuteup Panon Urang Ka Surga: Diajar Neuteup ka Gusti dina Jaman Kasulitan.

1. Pilipi 4:6-7 - Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, jeung sukur, nampilkeun requests Anjeun ka Allah.

2. Jabur 118:1-2 - Puji sukur ka PANGERAN, sabab Mantenna alus; asihna langgeng. Hayu urang Israil ngomong: ? 쏦 cinta langgeng salamina.??

John 11:42 Sareng kuring terang yén anjeun salawasna ngadangukeun kuring, tapi kusabab jalma-jalma anu nangtung di gigireun kuring nyarioskeun éta, supados aranjeunna percanten yén anjeun parantos ngutus kuring.

Yesus ngadoa ka Allah sareng ngaku yén Anjeunna salawasna ngadangukeun Anjeunna, sanaos anjeunna nyarios pisan pikeun jalma-jalma ngadangu sareng percanten yén Yesus diutus ku Allah.

1. Diajar Percanten Waktu Allah

2. Kakuatan Puji sareng Ibadah

1. Ibrani 13: 5-6 - "Hayu obrolan anjeun tanpa covetousness; sarta jadi eusi ku hal saperti anjeun boga: pikeun manéhna geus ngadawuh, Kuring moal ninggalkeun anjeun, atawa forsage anjeun. Ku kituna urang boldly bisa ngomong, The Gusti mangrupikeun pitulung abdi, sareng abdi moal sieun naon anu bakal dilakukeun ku manusa ka abdi."

2. Jabur 66:19 - "Tapi saleresna Gusti parantos nguping kuring; Anjeunna parantos ngahadiran sora doa kuring."

John 11:43 Jeung sanggeus anjeunna geus ngomong kitu, anjeunna ngajerit kalayan sora tarik, Lasarus, kaluar!

Petikan éta nyarioskeun yén Yesus nyauran Lasarus pikeun kaluar tina kuburna.

1. Kakuasaan Yesus pikeun maot sareng welas asih-Na pikeun anu sangsara

2. Pentingna iman dina kakawasaan Yesus

1. Lukas 7:14-15 - Yesus raises putra randa urang ti nu maraot

2. Rum 6:23 - Kakawasaan dosa jeung maot geus pegat ngaliwatan jadian Yesus

Yohanes 11:44 Nu geus maot kaluar, leungeun jeung sukuna dibeungkeut ku lawon kuburan, beungeutna dibeungkeut ku napkin. Yesus ngadawuh ka maranehna, Cabut manéhna, jeung hayu manéhna indit.

Lalaki nu geus maot dibawa mudik ti kubur-Na, kabeungkeut jeung ditutupan ku graveclothes. Yésus maréntahkeun jalma-jalma pikeun ngaleupaskeun manéhna.

1. Yesus Méré Kahirupan - Conto Lasarus jeung kakawasaan Yesus méré hirup.

2. The Power of Yesus - Kumaha Yesus boga kakuatan pikeun ngangkat maot jeung ngabebaskeun urang tina perbudakan urang.

1. Yesaya 26:19 - ? 쏽 paéh urang bakal hirup; awak maranéhanana baris naek. Anjeun nu Huni dina lebu, hudang jeung nyanyi pikeun kabagjaan! Sabab embun-embunan anjeun teh embun-embunan cahaya, jeung bumi bakal ngalahirkeun nu maot.??

2. Rum 6:4-5 - ? Ku sabab kitu, aranjeunna dikubur sareng anjeunna ku baptisan kana maot, supados, sapertos Kristus digugahkeun tina pupusna ku kamulyaan Rama, urang ogé tiasa hirup dina kahirupan anu anyar. Sabab lamun urang geus ngahiji jeung Anjeunna dina maot saperti Anjeunna, urang tangtu bakal ngahiji jeung manéhna dina jadian saperti manéhna.??

Yohanes 11:45 Geus kitu loba urang Yahudi anu daratang ka Maryam, anu geus narenjo naon-naon anu dilampahkeun ku Yesus, palercaya ka Anjeunna.

Loba urang Yahudi nempo mujijat Yesus dipigawé sarta percaya ka Anjeunna.

1: Percaya ka Yesus sareng mujijat-mujijat-Na.

2: Ku iman, urang bisa ngandelkeun kakawasaan Yésus.

1: Rum 10: 9 - Lamun ngaku kalawan sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen.

2: Yohanes 3:16 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

YOHANES 11:46 Tapi aya anu nyorang ka urang Parisi, tuluy nyaritakeun naon-naon anu geus dipidamel ku Yesus.

Sababaraha jalma anu ningali mujijat Yesus ngalaporkeun éta ka urang Parisi.

1. Mujijat Kristus: Hiji Kasaksian Undeniable

2. Kakuatan Nyaksian: Kumaha Carita Urang Bisa Nyiptakeun Parobahan

1. Rasul 4:20, ? 쏤 atanapi urang teu tiasa tapi nyarioskeun hal-hal anu ku urang tingali sareng kadéngé.??

2. Yesaya 43:10, ? Éta saksi Kami, saur PANGERAN, sareng abdi-abdi anu ku Kami dipilih.??

Yohanes 11:47 Geus kitu imam-imam kapala jeung urang Parisi ngumpulkeun Mahkamah Agama, tuluy naranya, "Ku naon urang?" pikeun lalaki ieu ngalakukeun loba mujijat.

Imam-imam kapala jeung urang Parisi kumpul ngabahas ngeunaan Isa, anu geus nyieun loba mujijat.

1. Kaajaiban Iman - Carita Yesus jeung Imam Agung jeung urang Parisi

2. Kaajaiban Allah - Kumaha Allah Migawé Kaajaiban Ngaliwatan Kahirupan Urang

1. Rasul 4: 13-17 - Nalika pamingpin, sesepuh, jeung scribes anu confronted jeung penyembuhan tina lalaki lumpuh, maranéhanana éta amazed sarta sadar yén éta dipigawé ngaliwatan kakawasaan Yesus.

2. Mateus 16: 21-23 - Nalika Peter confesses yen Isa teh Putra Allah, Yesus responds kalawan peringatan yén musuh Allah bakal nyoba ngancurkeun anjeunna.

John 11: 48 Upami urang ngantepkeun anjeunna nyalira, sadaya jalma bakal percanten ka anjeunna: sareng urang Romawi bakal sumping sareng nyandak tempat sareng bangsa urang.

Imam-imam kapala jeung urang Parisi sieun yén jalma-jalma bakal narima Yésus sabagé Mésias sarta bangsa Rum bakal datang pikeun ngancurkeun bangsana.

1. Yesus salaku Mésias - Saha Anjeunna sareng Naon Maksudna pikeun Urang?

2. Sieun Manusa vs Sieun ka Gusti - Naon Anu Kudu Motivasi Urang?

1. Yohanes 11:48 - ? Upami urang ngantepkeun anjeunna nyalira, sadaya jalma bakal percanten ka anjeunna: sareng urang Romawi bakal sumping sareng ngaleungitkeun tempat sareng bangsa urang.??

2. Rum 10:17 - ? 쏶 o iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.??

John 11:49 Jeung salah sahijina, ngaranna Kayapas, anu jadi Imam Agung dina taun éta, ngomong ka aranjeunna, "Aranjeun teu nyaho nanaon;

Kayapas ngingetkeun jalma-jalma supaya henteu ngaganggu kana hal-hal anu di luar pangartina.

1: Urang kedah rendah haté sareng sadar yén aya sababaraha hal anu teu kaharti.

2: Urang kudu nolak godaan pikeun ngahukum jeung ngritik jalma-jalma nu kapercayaan atawa sudut pandangna béda jeung urang.

1: James 4: 11-12 "Ulah nyarita jahat ngalawan karana, baraya. Hiji anu speaks ngalawan dulur atawa judged dulurna, speaks jahat ngalawan hukum jeung judged hukum. Tapi lamun nangtoskeun hukum, anjeun bakal lain palaku hukum tapi hakim.

2: Kolosa 2: 8 "Awas yén teu aya anu nyandak anjeun tawanan ku filsafat sareng tipu daya kosong, numutkeun tradisi manusa, numutkeun roh-roh dunya, sanés numutkeun Kristus."

John 11:50 Atawa nganggap yén éta téh mangpaat pikeun urang, nu hiji lalaki kudu maot pikeun rahayat, sarta yén sakabéh bangsa teu binasa.

Hiji lalaki kedah maot pikeun jalma pikeun nyalametkeun bangsa.

1. Kakuatan Kurban: Hiji Studi Ngaliwatan Yohanes 11:50

2. Biaya Asih: Ngartos Kaagungan Pangorbanan Kristus

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah némbongkeun cinta hébat-Na pikeun urang ku ngirim Kristus maot keur urang bari urang masih sinners.

2. Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

Yohanes 11:51 Anjeunna nyarioskeun ieu sanés ngeunaan dirina sorangan, tapi salaku Imam Agung taun éta, anjeunna ngaramalkeun yén Yesus bakal maot pikeun bangsa éta;

Pupusna Yesus diramalkeun ku Imam Agung.

1. Yesus diutus pikeun maot pikeun dosa bangsa.

2. Pupusna Yesus diperlukeun pikeun nyalametkeun urang tina dosa urang.

1. Yesaya 53:5-6 - Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement tina karapihan urang éta kana anjeunna; jeung ku belang-Na urang cageur.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina éta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

John 11:52 Jeung lain pikeun bangsa éta wungkul, tapi ogé yén manéhna kudu ngumpulkeun babarengan dina hiji barudak Allah anu sumebar ka mancanagara.

Ayat ieu nyarioskeun ngeunaan ngumpulkeun anak-anak Allah anu paburencay kana hiji bangsa.

1. ? 쏥 athering Together in Unity????A dina pentingna ngajaga persatuan di antara umat Allah.

2. ? 쏷 anjeunna Paburencay Anak-anak Allah????A dina pentingna bringing anak-anak Allah sumebar deui babarengan.

1. Epesus 4:3-7 ??? 쏮 ake unggal usaha pikeun ngajaga persatuan Roh ngaliwatan beungkeut karapihan.??

2. Jabur 133:1 ??? 쏝 ehold, kumaha alus tur pikaresepeun éta lamun baraya cicing dina persatuan!??

Yohanes 11:53 Ti poe eta, maranehna ngarumpul babarengan pikeun maehan Anjeunna.

Ayat ieu ngungkabkeun yén para pamimpin agama dina jaman éta ngarencanakeun pikeun maéhan Yesus.

1: Urang kudu nangtung pikeun kaadilan jeung ulah ngantep diri urang swayed ku niat jahat.

2: Urang kedah waspada ka jalma-jalma anu nyobian ngamanipulasi urang ku janji palsu sareng agenda sorangan.

1: Siloka 14:16 - Jalma anu wijaksana nyaéta ati-ati sareng ngajauhan kajahatan, tapi anu bodo mah gagabah sareng teu ati-ati.

2: Ibrani 10:24-25 - Hayu urang mikirkeun kumaha carana ngahudangkeun silih pikeun mikanyaah sareng damel anu hadé, henteu ngalalaworakeun pendak sareng babarengan, sapertos kabiasaan sabagian, tapi silih ajak, sareng langkung-langkung sakumaha anu anjeun tingali. Poé ngadeukeutan.

Yohanes 11:54 Ku sabab kitu Yesus henteu leumpang deui sacara terang-terangan di antara urang Yahudi; Tapi ti dinya indit ka hiji nagara deukeut ka gurun keusik, ka hiji kota nu disebut Epraim, jeung di dinya terus jeung murid-murid.

Yesus ninggalkeun Yudea sarta indit ka kota deukeut Epraim tempat anjeunna cicing jeung murid-murid.

1. Perjalanan Iman Yesus: Ngartos Kawani sareng Ketekunan Yesus

2. Nuturkeun Conto Yésus: Nyokot Pamadegan pikeun Nu Bener

1. Rasul 5:29 - ? 쏝 ut Petrus jeung rasul-rasul ngajawab, ? 쁗 e kudu nurut Allah tinimbang manusa.? 쇺 €?

2. Ibrani 11:8 - ? Ku iman, Ibrahim nurut waktu ditimbalan indit ka hiji tempat anu bakal ditampi salaku warisan. Jeung manéhna indit kaluar, teu nyaho kamana manéhna indit.??

John 11:55 Jeung Paska urang Yahudi geus deukeut, sarta loba anu indit kaluar ti nagara nepi ka Yerusalem saméméh Paska, pikeun nyucikeun diri.

Loba urang Yahudi indit ka Yerusalem saméméh Paska pikeun nyucikeun diri.

1. Pentingna cleansing spiritual na purifikasi saméméh acara spiritual penting.

2. Pentingna Paska sareng perjalanan ka Yerusalem pikeun urang Yahudi.

1. Rum 6: 19-22 - Pikeun sagampil anjeun dibere anggota Anjeun salaku budak ka impurity jeung ka lawlessness ngarah ka leuwih lawlessness, jadi ayeuna nampilkeun anggota Anjeun salaku budak ka amal saleh ngarah ka sanctification.

2. Yesaya 1: 16-17 - Ngumbah yourselves; bersihkeun diri; miceun kajahatan tina kalakuan anjeun ti hareupeun panon kuring; cease mun ngalakukeun jahat, diajar ngalakukeun alus; neangan kaadilan, bener penindasan; mawa kaadilan ka yatim, ngabela perkara randa.

Yohanes 11:56 Tuluy maranehna nareangan ka Isa, bari narariung di Bait Allah, pokna, “Kumaha anggapan maraneh, yen Anjeunna moal datang ka pesta?

Urang Yahudi keur ngabahas ngeunaan Isa di Bait Allah, nanyakeun naha Anjeunna bakal hadir kana pesta.

1: Pilari Yesus sareng naroskeun patarosan anu hese.

2: Tong sieun pikeun nyanghareupan naon anu anjeun henteu ngartos.

1: Mateus 7:7-8 - Tanya, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun; neangan, sarta anjeun bakal manggihan; sambel, sarta eta bakal dibuka ka anjeun: Pikeun unggal hiji nu asketh narima; jeung manéhna nu néangan manggihan; jeung nu knocketh eta bakal dibuka.

2: Jabur 27:4 - Hiji hal anu kuring miharep ti Gusti, anu bakal kuring neangan sanggeus; supaya kuring bisa Huni di imah Gusti sapanjang poé hirup abdi, ningali kaéndahan Gusti, sarta inquire di Bait Allah.

Yohanes 11:57 Ayeuna boh imam-imam kapala jeung urang Parisi geus marentahkeun, yen saha-saha anu nyaho di mana Anjeunna, kudu dicaritakeun, supaya bisa ditangkep.

Imam-imam kapala jeung urang Parisi geus marentahkeun, sing saha anu nyahoeun Yesus ayana, kudu mere nyaho ka maranehna sangkan bisa nangkep Anjeunna.

1. Rencana Allah Leuwih Luhur Ti batan Pamahaman Urang - Rum 11:33-36

2. Panyalindungan Allah Teu Gagal - Jabur 91:1-2

1. John 7:30 - "Lajeng maranéhna ditéang nyandak anjeunna: tapi teu saurang ogé nempatkeun leungeun dina anjeunna, sabab jam-Na teu acan datang."

2. Mateus 26: 53-54 - "Thinkes thou yén kuring ayeuna teu bisa neneda ka Rama kuring, sarta anjeunna ayeuna bakal masihan kuring leuwih ti dua belas legions malaikat? Tapi kumaha lajeng bakal Kitab Suci kaeusi, nu sahingga kudu jadi?"

Yohanes 12 nyarioskeun pangurapan Yesus di Betania, asupna kameunangan-Na ka Yerusalem, ramalan-Na ngeunaan pupusna-Na, sareng seueur anu teu percaya sanajan mujijat-Na.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku tuangeun tuangeun di Betania genep dinten sateuacan Paska dimana Lasarus hadir sareng Yesus. Waktu keur dahar, Maryam ngusap suku Yésus ku minyak wangi nu mahal, tuluy diusap ku buukna. Yudas Iskariot ngabantah kana runtah parfum ieu anu tiasa dijual pikeun nguntungkeun jalma miskin, tapi Yesus ngabela tindakan Maryam salaku persiapan pikeun dikuburna (Yohanes 12: 1-8).

Alinea 2: Beja ngeunaan ngahirupkeun deui Lasarus tina maot, loba urang Yahudi anu kaluar ningali Anjeunna Lasarus, pamingpin imam-imam kapala, ngarencanakeun pikeun maehan Lasarus ogé, sabab anjeunna loba urang Yahudi anu daratang ka Yesus percaya ka Anjeunna. Poé isukna, nalika jalma-jalma geus datang pesta, ngadéngé yén Isa datang ka Yérusalém, maranéhna nyokot dahan tangkal korma nepungan manéhna, bari sasambat, 'Hosanna! Rahayu anu asalna ngaranna Gusti malah Raja Israil! minuhan nubuat Zakharia tunggang kalde ngora acan murid teu ngarti hal ieu mimitina ngan sanggeus glorified maranéhna inget hal ieu geus ditulis ngeunaan anjeunna dipigawé anjeunna (Yohanes 12: 9-16).

Ayat ka-3: Sanaos seueur mujijat-mujijat di payuneunana, aranjeunna tetep henteu percanten ka Anjeunna ngalaksanakeun nubuat Yesaya ngagentoskeun haténa. Tapi dina waktos anu sami diantara urang Yahudi anu terkemuka seueur anu percanten ka Anjeunna tapi kumargi urang Parisi henteu terang-terangan ngaku imanna kusabab sieun aranjeunna bakal dikaluarkeun tina sinagoga langkung dipikacinta pujian manusa tibatan muji ka Allah. Teras Yesus ngajerit tarik nyarios, saha waé anu percaya ka Kami henteu percanten ka Kami, tapi ka anu ngutus kuring, Kami parantos sumping ka dunya anu terang, ku kituna saha waé anu percaya ka Kami moal tetep gelap upami aya anu ngadéngé kecap-kecap Kami henteu tetep, kuring henteu ngahukum anjeunna sabab kuring henteu sumping. hakim dunya tapi nyalametkeun dunya concluding bab recounting pesen misi tujuan ti Bapa sorangan (Yohanes 12: 37-50).

John 12: 1 Lajeng Yesus genep poe saméméh Paska sumping ka Betania, tempat Lasarus, anu geus maot, saha anjeunna diangkat tina maot.

Yesus nganjang ka Betania genep dinten sateuacan Paska sareng ngahirupkeun Lasarus tina maot.

1. Kakuatan Asih: Kumaha Asih Yesus ka Lasarus Ngalangkungan Pupusna

2. Yesus salaku Pagawe Kaajaiban: Hiji Studi Kakawasaan Miraculous-Na

1. Rum 8:38-39: Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa naon bae sejenna di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. John 11: 25-26: Yesus ngadawuh ka manehna, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh. Naha anjeun percaya ieu?”

Yohanes 12:2 Di dinya aranjeunna ngadamel tuangeun anjeunna; jeung Marta ngalayanan: tapi Lasarus salah sahiji jalma anu diuk di meja jeung manéhna.

Lasarus aya di antara jalma-jalma nu tepung jeung Yésus.

1: Yésus nunjukkeun ka urang yén urang bisa manggih kabagjaan jeung ukhuwah di tengah-tengah kasangsaraan.

2: Urang tiasa mendakan harepan sareng kakuatan dina Yesus sanajan dina waktos anu paling hese.

1: Yakobus 1: 2-4 - Anggap éta kabagjaan murni, dulur-dulur, iraha waé anjeun nyanghareupan rupa-rupa cobaan, sabab anjeun terang yén uji iman anjeun ngahasilkeun katekunan. Sangkan ketekunan ngaréngsékeun pagawéanna supados anjeun asak sareng lengkep, henteu kakurangan nanaon.

2: Ibrani 13:5 - Jaga hirup anjeun bebas tina cinta duit jeung puas ku naon anu anjeun gaduh, sabab Allah geus ngadawuh, "Kuring moal pernah ninggalkeun anjeun; Kuring moal pernah ninggalkeun anjeun."

John 12: 3 Teras nyandak Maryam sakilo minyak nard, pisan mahal, jeung anointed suku Yesus, jeung ngusap suku-Na jeung buukna, sarta imah pinuh ku bau ointment.

Mary némbongkeun kanyaah jeung bakti ka Yesus ngaliwatan kado mahal nya of anointing suku-Na jeung spikenard salep.

1. Kakuatan Bakti: Hiji Éksplorasi Hadiah Maryam ka Yesus

2. Generosity and Love: Conto Maryam

1. Yesaya 1:17 ”Belajar migawe kahadean; neangan kaadilan, bener penindasan; mawa kaadilan ka yatim, bela perkara randa.”

2. Rum 12:1-2 “Ku sabab eta, dulur-dulur, ku rahmat Allah, supaya maraneh nepikeun raga maraneh sabage kurban anu hirup, anu suci jeung anu ditarima ku Allah, anu jadi ibadah rohani maraneh. Ulah jadi conformed jeung dunya ieu, tapi robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon kahayang Allah, naon alus, ditarima jeung sampurna.

YOHANES 12:4 Geus kitu saur salah saurang murid-Na, Yudas Iskariot, anak Simon, anu bakal ngahianat ka Anjeunna,

Yudas Iskariot, salah sahiji murid Yesus, diungkabkeun bakal ngahianat ka Anjeunna.

1. Panghianatan Yudas - Hiji Analisis Kajadian Malang Nepi ka Penyaliban Yesus

2. Kakuatan Panghianatan - Kumaha A Act Tunggal Bisa Ngarobah Kursus Sajarah

1. Mateus 26: 14-16 - The Plot ngahianat Yesus

2. Lukas 22: 47-48 - The panghianatan Yesus ku Yudas Iskariot

John 12:5 Naha minyak ieu teu dijual tilu ratus rebu, terus dibikeun ka nu miskin?

Petikan ieu ngajelaskeun kaayaan dimana Maryam ngusap suku Yesus ku salep anu mahal sareng Yesus ngaréspon yén éta langkung saé masihan artos ka anu miskin.

1. Pentingna ngurus jalma miskin dina panon Yesus.

2. Nu pentingna boga hate dermawan.

1. Mateus 25:40 - "Sareng Raja bakal ngawaler aranjeunna, 'Satemenna, Kami nyarioskeun ka anjeun, sakumaha anu anjeun lakukeun ka salah sahiji dulur anu pangleutikna ieu, anjeun parantos ngalakukeun éta ka kuring.'"

2. Paribasa 14:31 - "Sing saha jalma opresses jalma miskin ngahina Maker-Na, tapi saha anu berehan ka malarat ngahargaan anjeunna."

John 12: 6 Ieu cenah, lain anjeunna paduli ka nu miskin; tapi ku sabab anjeunna maling, sarta boga kantong, sarta bulistir naon anu nempatkeun therein.

John ngajar ngeunaan pentingna amal nalika anjeunna ngungkabkeun yén maling anu gaduh kantong éta ngan ukur resep nyandak pikeun dirina.

1. Urang kudu méré alatan cinta, teu alatan karanjingan.

2. Waspada godaan tina mentingkeun diri.

1. Mateus 6:19-21, "Ulah ngumpulkeun harta karun pikeun diri anjeun di bumi, dimana renget sareng keyeng ngancurkeun sareng dimana maling ngabobol sareng maling, tapi kumpulkeun harta karun pikeun diri anjeun di sawarga, dimana renget atanapi karat ngancurkeun sareng dimana waé. maling ulah ngabobol jeung maling. Sabab di mana harta maraneh, di dinya oge hate maraneh."

2. 1 Yohanes 3:17, "Tapi sing saha anu boga harta dunya, sarta ningali dulurna merlukeun sarta nutup haténa ngalawan anjeunna, kumaha carana cinta Allah abide di anjeunna?"

John 12:7 Yesus ngadawuh, "Unggalkeun anjeunna nyalira: pikeun poé dikubur Kami geus manehna diteundeun ieu."

Petikan éta ngajelaskeun Yesus nyarioskeun jalma-jalma ninggalkeun Maryam nyalira nalika anjeunna nyiapkeun panguburanna.

1. Welas Asih sareng Asih Yesus: Kurban Maryam

2. Kakuatan Persiapan: Palajaran ti Maryam

1. Lukas 10: 38-42 - Conto Maryam ngeunaan kumawula

2. John 11: 1-44 - Raising Yesus tina Lasarus

John 12: 8 Pikeun miskin salawasna anjeun gaduh sareng anjeun; tapi kuring anjeun teu salawasna.

Ayat ieu nekenkeun yén jalma miskin bakal salawasna aya sareng urang, tapi Yesus moal salawasna sareng urang.

1. Ulah Nyanggap Yesus: Hirup Pikeun Yesus Unggal Poé

2. Kakuatan Generosity: Ngalayanan Nu Miskin dina Ngaran Yesus

1. Mateus 25:31-46 - The pasemon ngeunaan Domba jeung Embe

2. James 2: 14-17 - Iman Tanpa Gawé téh Dead

Yohanes 12:9 Seueur urang Yahudi anu terang yén anjeunna aya di dinya, sareng aranjeunna sumping sanés ngan ukur pikeun Yesus, tapi ogé pikeun ningali Lasarus anu parantos dihirupkeun deui tina maot.

Seueur urang Yahudi anu terang yén Yesus parantos sumping ka Betania sareng yén Anjeunna parantos ngahirupkeun Lasarus tina maot. Maranehna daratang ka Yesus jeung Lasarus.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Yesus Ngahirupkeun Lasarus ti nu maraot

2. Kaajaiban Allah: Kaajaiban Yesus

1. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

2. Rasul 3: 1-10 - Ayeuna Petrus jeung Yahya nuju naék ka Bait Allah dina jam solat, jam kasalapan.

John 12:10 Tapi imam-imam kapala consulted yén maranéhna bisa maéhan Lasarus ogé;

Imam-imam kapala hayang maehan Lasarus.

1: Urang teu kudu ngantep ambek jeung sirik ngadalikeun lampah urang.

2: Asih Allah ka urang leuwih gede ti batan kahayang urang pikeun males dendam.

1: Mateus 5:44 - Tapi kuring nyarioskeun ka anjeun, nyaah ka musuh anjeun sareng ngadoakeun anu nyiksa anjeun.

2: Rum 12:19 - Ulah males dendam, babaturan abdi dear, tapi ninggalkeun kamar pikeun murka Allah, sabab geus dituliskeun: "Éta milik kuring pikeun males; Kuring bakal males," nyebutkeun Gusti.

Yohanes 12:11 Ku sabab eta, loba urang Yahudi anu papisah jeung palercaya ka Yesus.

Petikan ieu nembongkeun yen loba urang Yahudi percaya ka Yesus sanggeus ningali mujijat-Na.

1. Kakuatan Mujijat Yesus: Kumaha Yesus Ngarobah Kahirupan

2. Dampak Iman: Kumaha Kapercayaan ka Yesus Ngarobah Kahirupan

1. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

2. John 16: 8-9 - "Sareng nalika anjeunna sumping, anjeunna bakal ngayakinkeun dunya ngeunaan dosa sareng kabeneran sareng pengadilan: ngeunaan dosa, sabab aranjeunna henteu percanten ka Kami."

YOHANES 12:12 Poe isukna loba jelema anu daratang kana pesta, ngadarenge yen Isa rek sumping ka Yerusalem.

Jalma-jalma di Yérusalém ngadagoan kadatangan Yésus.

1: Yesus teh Raja Maha Suci jeung urang kudu siap ngabagéakeun Anjeunna dina haté urang.

2: Yesus mangrupikeun hiji-hijina jalan pikeun kasalametan sareng urang kedah muka haté pikeun nampi Anjeunna.

1: Jabur 24:7-10, Angkat sirah anjeun, eh gerbang; jeung jadi ye angkat, ye panto langgeng; jeung Raja kamulyaan bakal asup.

2: Yohanes 3:16-17, Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

John 12:13 Nyokot dahan tangkal korma, sarta indit kaluar pikeun minuhan anjeunna, sarta ngajerit, "Hosanna: Rahayu Raja Israil anu sumping dina nami Gusti!"

Petikan ieu nyaritakeun asupna triumphal Yesus ka Yerusalem nalika pengikut-pengikut-Na dipapag ku dahan tangkal korma jeung ngajerit, "Hosanna! Rahayu Raja Israil anu sumping dina nami Gusti!"

1. Panggero pikeun Girang: Ngagungkeun Lebetna Jujur Yesus ka Yerusalem

2. Hosiana! Raja Israil sumping dina nami Gusti

1. Yesaya 40: 9-10 - "O Sion, anjeun anu mawa warta alus, naek ka gunung luhur; O Yerusalem, anjeun anu mawa warta alus, angkat sora anjeun kalawan kakuatan; angkat eta, ulah sieun. Bejakeun ka kota-kota Yuda, "Tingali Allah maraneh."

2. Jabur 118:26 - Rahayu anu datang dina nami Gusti! Kami ngaberkahan anjeun ti bumi Gusti.

John 12:14 Jeung Yesus, sanggeus kapanggih hiji kalde ngora, diuk di dinya; sakumaha geus ditulis,

Yésus kalayan rendah haté asup ka Yérusalém naék kalde. 1: Karendahan haté Yésus téh conto pikeun urang tuturkeun. 2: Asupna Yésus ka Yérusalém téh minuhan nubuat. 1: Pilipi 2:5-11, anu nyarioskeun karendahan haté Yesus. 2: Yesaya 62:11, nu ngaramalkeun asupna Yésus ka Yérusalém.

John 12:15 Ulah sieun, putri Sion: behold, Raja anjeun datang, linggih dina hiji kalde.

Yesus nuju ka Yerusalem, tunggang kana kalde.

1. "Raja Yesus: Tunggang Kana Kahirupan Urang"

2. "Datangna Raja Kami: Hiji Lebetna Triumphant"

1. Jakaria 9: 9 - "Gumbira greatly, O putri Sion! Ngagorowok nyaring, putri Yerusalem! Behold, raja anjeun datang ka anjeun; Anu soleh sareng anu gaduh kasalametan nyaéta anjeunna, rendah haté sareng naék kana kalde, kana anak kalde, anak kalde."

2. Yesaya 62:11 - "Behold, Gusti geus memproklamirkan ka tungtung bumi: Ucapkeun ka putri Sion, 'Behold, kasalametan anjeun datang; tah, ganjaranana aya di payuneuna-Na.'”

Yohanes 12:16 Hal-hal ieu henteu kahartos ku murid-murid-Na dina mimitina: tapi nalika Yesus dimulyakeun, aranjeunna émut yén hal-hal ieu diserat ngeunaan Anjeunna, sareng yén aranjeunna parantos ngalaksanakeun hal-hal ieu ka Anjeunna.

Murid-murid Yesus mimitina henteu ngartos pentingna pupusna Yesus, tapi nalika Yesus dimulyakeun, aranjeunna sadar yén kajadian-kajadian ieu dinubuatkeun sareng aranjeunna parantos dilakukeun ka anjeunna.

1. Kamulyaan Yesus: Ngawujudkeun Tujuan-Na

2. Nuturkeun Yesus: Ngartos Rencana-Na

1. Yesaya 53: 4-6 - Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung dibawa sorrows urang; tapi urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna aya chastisement anu mawa urang karapihan, sarta ku belang-Na urang cageur.

2. John 14: 6 - Yesus ngadawuh ka manéhna, "Kami jalan, jeung bebeneran, jeung kahirupan. Teu aya anu sumping ka Rama upami henteu ngalangkungan kuring.

John 12:17 Ku sabab kitu, jalma-jalma anu aya sareng anjeunna nalika anjeunna nyauran Lasarus kaluar tina kuburan-Na, sareng ngahirupkeun anjeunna tina anu maraot, nunjukkeun kasaksian.

Jalma-jalma anu hadir dina mujijat Yesus ngabangkitkeun Lasarus tina maotna nyaksian kakawasaan Allah.

1. Kaajaiban Kahirupan: Manggihan deui Kakawasaan Yesus pikeun Nyangking Kahirupan Anyar

2. Nyaksian: Kumaha Mujijat Yesus Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

1. Rum 8:11 - "Tapi lamun Roh Anjeunna anu diangkat Yesus ti nu maraot dwells di anjeun, Anjeunna anu diangkat Kristus ti nu maraot ogé bakal masihan kahirupan ka awak fana anjeun ngaliwatan Roh-Na anu dwells di anjeun."

2. John 11: 25-26 - "Yesus ngadawuh ka manehna, 'Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan paeh, tangtu hirup. Sareng saha waé anu hirup sareng percaya ka Kami moal pernah maot. Naha anjeun percanten ka ieu?'”

Yohanes 12:18 Ku sabab eta jelema-jelema oge papanggih jeung Anjeunna, lantaran ngadarenge yen Anjeunna geus nyieun mujijat ieu.

Jalma-jalma karumpul ngariung ka Yesus, sabab geus ngadarenge kaajaiban Anjeunna.

1: Kakawasaan Allah katingal dina mujijat-Na.

2: Yesus nunjukkeun kakawasaan-Na ngaliwatan tindakan kahadean sareng palayanan-Na.

1: Mateus 5:16 - "Hayu caang anjeun caang ka batur, ambéh maranéhanana bisa ningali amal hade anjeun sarta muja Rama anjeun di sawarga."

2: Rasul 9:36 - "Di Yoppa aya hiji murid ngaranna Tabita (nu, lamun ditarjamahkeun, Dorkas), anu salawasna ngalakonan hade jeung nulungan nu miskin."

YOHANES 12:19 Urang Parisi teh ngaromong ka diri sorangan, “Kumaha aranjeun teu meunang nanaon? behold, dunya geus Isro sanggeus anjeunna.

Urang Parisi gagal ngahalangan Yésus pikeun meunangkeun pengikut, sanajan usaha-usaha panghadéna maranéhna.

1. Nurut kana kersa Allah, sanajan nyanghareupan oposisi, bakal mawa kasuksésan.

2. Urang kudu daék nangtung pikeun kapercayaan urang sanajan oposisi.

1. Pilipi 4:13- "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring."

2. Joshua 1: 9 - "Kudu kuat jeung kawani alus; Tong sieun, ulah sieun, sabab PANGERAN Allah maraneh nyarengan ka mana-mana.”

John 12:20 Jeung di antara maranéhanana aya sababaraha urang Yunani anu datang ka ibadah dina pesta.

Ieu urang Yunani nya éta kapir anu datang pikeun nyembah ka Allah dina Pesta Paska.

1. Urang bisa diajar tina conto urang Yunani, nu sanajan teu jadi bagian tina umat pilihan Allah, tetep milih pikeun néangan jeung nyembah ka Anjeunna.

2. Kakuatan ibadah babarengan dibuktikeun dina conto urang Yunani, anu milih milarian Gusti dina pasamoan komunal.

1. Rum 10:12 - Pikeun euweuh bédana antara Yahudi jeung Gentile-Gusti anu sarua nyaeta Gusti sadaya tur richly ngaberkahan sadaya anu nelepon ka Anjeunna.

2. Ibrani 13:15 - Ku sabab kitu, ngaliwatan Yesus, hayu urang terus-terusan nawiskeun kurban pujian ka Allah - buah biwir anu kabuka anut ngaranna.

John 12:21 Anu sami sumping ka Pilipus, urang Betsaida di Galilea, sareng naros ka anjeunna, saurna, "Juragan, kami hoyong ningali Yesus."

Jalma-jalma daratang ka Pilipus, urang Betsaida di Galilea, naroskeun ka Yesus.

1. Yesus Pantes Dipilarian

2. Nepungan Yesus Ngaliwatan Batur

1. Mateus 18:20 "Sabab dimana dua atawa tilu kumpul dina ngaran Kami, di dinya Kami diantara aranjeunna."

2. John 14: 9 "Yesus ngadawuh ka anjeunna, "Geus lila Kami sareng anjeun, tapi anjeun can kenal ka Kami, Pilipus? Anu geus katempo Kami geus katempo Rama; jadi kumaha anjeun bisa ngomong, 'Témbongkeun kami. Bapana?"

John 12:22 Pilipus datang jeung ngabejaan Andreas; jeung Andrew jeung Pilipus deui ngabejaan Yesus.

Pilipus ngabéjaan ka Andréas, tuluy Andréas jeung Pilipus nyaritakeun ka Yésus.

1. Kakuatan Komunikasi: Nepikeun Injil ka Batur

2. Kakuatan Kasaksian: Ngabagikeun Iman Urang jeung Batur

1. Pilipi 2:12-13 “Ku sabab eta, dulur-dulur, sakumaha aranjeun salawasna nurut, jadi ayeuna, lain ngan dina ayana Kami, tapi leuwih-leuwih deui dina henteuna Kami, laksanakeun kasalametan maraneh sorangan kalawan sieun jeung gemeter, sabab eta teh Allah. Anu damel di anjeun, boh kana kersa sareng damel pikeun karesep-Na."

2. Siloka 27:17 ”Beusi ngasah beusi, saurang ogé ngasah batur”.

John 12:23 Yesus ngawaler aranjeunna, saurna, "Waktosna parantos sumping, Putra Manusa kedah dimulyakeun."

Geus datang waktuna Yesus, Putra Manusa, dimulyakeun.

1: Yesus dimulyakeun dina pupusna sareng kebangkitan-Na, sareng urang ogé tiasa dimulyakeun ku Kristus.

2: Yesus teh Putra Manusa, jeung urang kudu narékahan pikeun ngamulyakeun Mantenna dina kahirupan urang.

1: Rum 6:4-5 - Ku sabab kitu urang dikubur kalawan anjeunna ku baptisan kana maot: sakumaha sakumaha Kristus geus digugahkeun ti nu maraot ku kamulyaan Rama, kitu ogé urang kudu leumpang dina newness tina kahirupan.

2: Pilipi 2: 5-11 - Anggap pikiran ieu di anjeun, anu ogé aya dina Kristus Yesus: Anu, dina wujud Allah, panginten henteu ngarampog pikeun sasaruaan sareng Allah; nyandak kana anjeunna bentuk hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, manéhna humbled dirina, sarta jadi taat kana maot, komo maot salib.

John 12: 24 Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, iwal hiji jagong gandum ragrag kana taneuh jeung paeh, eta abideth nyalira; tapi lamun maot, eta brings mudik loba buah.

Yésus ngajarkeun yén pikeun ngahasilkeun loba buah, éta mimitina kudu ragrag kana taneuh jeung paeh.

1. Nyaho Iraha Ngantunkeun: Kakuatan Pangorbanan

2. Investasi di Masa Depan: Mangpaat Pangorbanan Diri

1. Rum 6:4-11: Urang baheula geus maot jeung dikubur jeung Kristus, supaya urang bisa hirup pikeun Anjeunna anu geus digugahkeun ti nu maraot.

2. Galata 2:20: Kuring geus disalib jeung Kristus sarta kuring henteu deui hirup, tapi Kristus hirup di kuring.

Yohanes 12:25 Anu mikanyaah nyawana bakal leungit; jeung sing saha hates hirupna di dunya ieu bakal tetep nepi ka hirup langgeng.

Anu mikanyaah hirupna bakal sono kana hirup langgeng anu dijangjikeun ku Allah; tapi sing saha hate hirupna di dunya ieu bakal manggihan hirup langgeng.

1. Micinta Dunya teh lain Micinta Diri

2. Milih Hate Dunya nyaeta Milih Cinta Diri Anjeun

1. Mateus 16: 24-26 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Lamun saha wae nu bakal datang sanggeus kuring, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na, sarta nuturkeun kuring. Pikeun sakur anu hayang nyalametkeun hirupna bakal leungit eta. jeung sing saha anu bakal leungit nyawana demi Kami, bakal manggihan eta. Pikeun naon kauntungan lalaki, lamun meunang sakabeh dunya, sarta leungiteun nyawana?

2. 1 John 2: 15-17 - "Ulah mikanyaah dunya, atawa hal anu aya di dunya. Lamun saha cinta dunya, cinta Rama teu aya dina anjeunna. Pikeun sakabéh nu aya di dunya, Napsu daging, nafsu panon, jeung kareueus hirup, lain ti Rama, tapi ti dunya. tetep salamina."

John 12:26 Lamun aya anu ngawula Kami, hayu anjeunna nuturkeun kuring; jeung di mana Kami, bakal aya ogé abdi Kami: lamun saha wae ngawula Kami, anjeunna bakal Rama Kami ngahargaan.

Ngawula ka Allah mangrupikeun cara pikeun ngahormatan diri.

1: Nurutkeun conto Yésus ngakibatkeun kahormatan Allah.

2: Ngawula ka Allah nyaéta palayanan anu panghadéna anu tiasa dipasihkeun.

1: Mateus 28: 19-20 Ku sabab kitu, angkat sareng ajarkeun ka sadaya bangsa, baptis aranjeunna dina nami Rama, sareng Putra, sareng Roh Suci: Ajar aranjeunna ngalaksanakeun sagala hal anu ku Kami paréntahkeun ka anjeun. , lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir dunya. Amin.

2: Pilipi 2: 5-8 Nyanggakeun pikiran ieu dina anjeun, anu ogé aya dina Kristus Yesus: Anu, dina wujud Allah, panginten henteu ngarampog pikeun sasaruaan sareng Allah; kana anjeunna bentuk hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, manéhna humbled dirina, sarta jadi taat kana maot, komo maot salib.

John 12:27 Ayeuna jiwa abdi troubled; sareng naon anu kuring kedah nyarios? Bapa, salametkeun abdi tina jam ieu: tapi pikeun alesan ieu kuring sumping ka jam ieu.

Nyimpulkeun petikan: Yesus nganyatakeun kaributan batin-Na nalika Anjeunna nyanghareupan maot-Na anu bakal datang.

1. Diajar Percanten ka Allah dina Jaman Kasulitan

2. Kakuatan Nyanghareupan Perjuangan Urang Sorangan

1. Yesaya 43:2 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kuring bakal sareng anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun.

2. Ibrani 12: 2 - Pilari ka Yesus, pangadeg jeung perfecter iman urang, anu keur kabagjaan nu geus diatur saméméh anjeunna endured cross, despising éra, sarta linggih di leungeun katuhu tahta Allah.

Yohanes 12:28 Bapa, muji jenengan Gusti. Ti dinya aya soara ti sawarga, pokna, "Kuring geus duaan ngamulyakeunana, sarta baris ngamulyakeun deui."

Yesus ngadoa ka Allah pikeun ngamulyakeun nami-Na, nu Allah ngabales yen Anjeunna geus ngalakukeun kitu jeung bakal ngalakukeun deui.

1. Kakuatan Doa: Kumaha Pamenta Yesus Pikeun Ngamulyakeun Allah Némbongkeun Kakuatan Doa ka Urang

2. Kamulyaan Allah: Kumaha Doa Yésus Némbongkeun Kaagungan Allah

1. Yesaya 6:1-3, Dina taun pupusna Raja Uzia, kuring oge ningal PANGERAN linggih dina singgasana, luhur jeung luhur, sarta kareta-Na ngeusi Bait Allah.

2. Rum 11:33-36, Duh, jerona kabeungharan boh hikmah jeung pangaweruh Allah! Kumaha unsearchable judgments-Na jeung jalan-Na geus kaliwat manggihan!

Yohanes 12:29 Jalma-jalma anu araya di dinya, ngadarenge hal eta guludug, ceuk nu sejen, "Malaikat sasauran ka Anjeunna."

Jalma-jalma ngadéngé sora anu nyaring jeung teu yakin naha éta guludug atawa malaikat anu nyarita ka Yésus.

1. Allah Nyarita Dina Cara Anu Teu Disangka-sangka

2. Kakuatan Ngadéngé Sora Allah

1. John 14:26 - "Tapi nu ngajengkeun, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, bakal ngajarkeun maneh sagala hal sarta bakal ngingetkeun anjeun sagalana Kuring geus ngomong ka anjeun."

2. Lukas 1: 13-14 - "Tapi malaikat nyarios ka anjeunna: 'Ulah sieun, Jakaria; doa anjeun geus kadéngé. Pamajikan maneh, Elisabet, bakal ngalahirkeun anak lalaki ka maneh, ku maneh dingaranan Yohanes.'”

John 12:30 Yesus ngawaler jeung ngadawuh, "Sora ieu datangna lain alatan kuring, tapi pikeun demi anjeun."

Yesus nunjukkeun humility ku narima yén sora-Na datang lain alatan Anjeunna, tapi demi batur.

1. Kakuatan Humility: Kumaha Yesus Sacrificially masihan dirina sorangan

2. Diajar Ngalayanan Batur: Nuturkeun Conto Kasalametan Yesus

1. Pilipi 2: 5-7 - "Gaduh pikiran ieu diantara yourselves, anu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan anjeunna dina wujud Allah, teu nganggap sarua jeung Allah hiji hal pikeun grasped, tapi emptied dirina. ku cara nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan manusa."

2. Mateus 20: 24-28 - "Jeung lamun sapuluh ngadéngé éta, aranjeunna indignant ka dua sadulur. Tapi Yesus nyauran aranjeunna ka anjeunna, saurna, 'Aranjeun terang yén para pangawasa bangsa-bangsa lain ngawasa aranjeunna, sareng anu ageung-ageungna ngalaksanakeun kakawasaan ka aranjeunna. Eta moal jadi kitu di antara anjeun. Tapi sakur anu bakal hébat diantara anjeun kedah janten abdi anjeun, sareng saha waé anu janten pangheulana di antara anjeun kedah janten budak anjeun, sapertos Putra Manusa sumping sanés pikeun dilayanan tapi pikeun ngawula, sareng masihan nyawana salaku tebusan pikeun seueur. '"

Yohanes 12:31 Ayeuna dunya ieu bakal dihukum: ayeuna raja dunya ieu bakal dibuang.

Yesus nyatakeun yén waktuna parantos sumping pikeun pengadilan dunya sareng pangéran dunya ieu dibuang.

1. Panebusan Ngaliwatan Judgment: Kumaha Asih jeung Kaadilan Allah Coexist

2. Realitas Iblis jeung Eleh-Na Ngaliwatan Yesus

1. Rum 16:20 - "The Allah karapihan baris geura-giru naksir Iblis handapeun suku anjeun."

2. Epesus 4:27 - "moal masihan tempat ka Iblis."

John 12:32 Jeung kuring, lamun kuring diangkat nepi ti bumi, bakal narik sakabeh jalma ka Kami.

Petikan ieu nyarioskeun kakawasaan pupusna Yesus dina kayu salib pikeun narik jalma ka Anjeunna.

1. Kakuatan Salib: Kumaha Pupusna Yesus narik Sadaya Lalaki ka Dirina

2. Naon Hartosna 'Diangkat'? Ngartos Pentingna Pupusna Yesus

1. Pilipi 2: 8-11 - Yesus humbled Dirina maot on cross a, sarta Allah exalted Anjeunna di balik.

2. Yesaya 53:5 - Tapi Anjeunna tatu pikeun transgressions urang, Anjeunna bruised pikeun iniquities urang; Siksaan pikeun katengtreman urang aya kana Anjeunna, sareng ku belang-Na urang cageur.

John 12:33 Anjeunna nyarios kieu, nunjukkeun kumaha maotna anjeunna bakal maot.

Yesus ngarujuk kana maotna sorangan nalika anjeunna nyarioskeun maot naon anu anjeunna kedah maot.

1. Maot ka Diri: Conto Yesus

2. Yesus sareng Salib: Panggero pikeun Kurban

1. Pilipi 2:5-11

2. Rum 5:6-9

John 12:34 Jalma-jalma ngawaler ka Anjeunna, "Kami parantos ngadangu tina Toret yén Kristus tetep salamina: sareng kumaha saur anjeun, Putra Manusa kedah diangkat? Saha ieu Putra Manusa?

Jalma-jalma bingung ku omongan Yesus yen Putra Manusa teh kudu diangkat, tuluy nanya saha eta Putra Manusa teh.

1. Yesus: Putra Manusa anu tetep salawasna

2. Kumaha Putra Manusa Kudu Diangkat

1. Jabur 90: 2 - "Sateuacan gunung anu dibawa mudik, atawa kantos thou hadst kabentuk bumi jeung dunya, malah ti langgeng nepi ka langgeng, Anjeun Allah."

2. John 14: 6 - "Yesus saith ka manéhna, Kami jalan, bebeneran, jeung kahirupan: teu saurang ogé datang ka Rama, tapi ku Kami."

John 12:35 Lajeng Isa ngadawuh ka aranjeunna, "Acan sakedap deui cahaya bakal aya sareng anjeun." Leumpang bari anjeun gaduh caang, lest gelap datang kana anjeun: pikeun manéhna nu walketh di gelap teu nyaho ka mana manéhna indit.

Yesus maréntahkeun murid-murid-Na pikeun ngamangpaatkeun cahaya anu aya nalika aranjeunna gaduh, sareng henteu leumpang di gelap, sabab jalma-jalma anu henteu terang bakal kamana.

1. Kakuatan Cahaya: Ngamangpaatkeun Kasempetan

2. Leumpang dina Terang: Ngahindarkeun Poék

1. Mateus 6: 22-23 - "Mata teh lampu awak. Lamun panon anjeun sehat, sakabeh awak anjeun bakal pinuh ku cahaya. Tapi lamun panon anjeun teu damang, sakabeh awak bakal pinuh ku poek. Lamun cahaya dina jero anjeun teh poek, kumaha gedena eta poek!"

2. Jabur 119:105 - "Sabda anjeun lampu pikeun suku kuring, lampu dina jalan abdi."

John 12:36 Samentawis anjeun gaduh caang, percanten ka caang, supados anjeun tiasa janten putra terang. Hal-hal ieu diomongkeun ku Yesus, teras angkat, sareng nyumput ti aranjeunna.

Yesus nitah jalma-jalma percaya ka Anjeunna bari masih keneh aya kasempetan, tuluy Anjeunna leungit ti maranehna.

1. Percaya ka Yesus Sedengkeun Anjeun Bisa - John 12:36

2. Janten Barudak Cahaya - Yohanes 12:36

1. Yesaya 49: 6 - "Jeung cenah, Ieu hal hampang yen Anjeun kudu jadi abdi Kami pikeun ngangkat nepi kaom Yakub, sarta mulangkeun dilestarikan Israel: Kuring ogé bakal masihan anjeun lampu pikeun kapir. , sing janten kasalametan abdi dugi ka tungtung bumi."

2. Epesus 5: 8 - "Kanggo anjeun kadang gelap, tapi ayeuna anjeun terang di Gusti: leumpang salaku barudak cahaya:"

John 12:37 Tapi sanajan anjeunna geus ngalakukeun kitu loba mujijat sateuacan aranjeunna, tapi aranjeunna henteu percanten ka Anjeunna.

Jalma-jalma jaman Yesus geus ningali Anjeunna ngalakukeun seueur mujijat, tapi tetep henteu percanten ka Anjeunna.

1. Inget yen iman leuwih ti ngan ningali; éta percanten kana naon anu anjeun tingali.

2. Sanaos mujijat dilakukeun, iman kedah tetep aya pikeun kapercayaan anu leres.

1. Rum 10:17 - Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah.

2. Mateus 21:21-22 - Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka aranjeunna, Verily Kami nyebutkeun ka anjeun, Lamun anjeun boga iman, sarta henteu ragu, anjeun bakal moal ngan ngalakukeun ieu anu dipigawé pikeun tangkal anjir, tapi ogé lamun bakal ngalakukeun eta. Bejakeun ka ieu gunung, ‘Maneh disingkirkeun, jeung matak ka laut; eta bakal dilakukeun.

Yohanes 12:38 Pikeun laksana pangandika Nabi Yesaya, anu diomongkeunana, "Gusti, saha anu percanten kana laporan simkuring?" sareng ka saha panangan Gusti parantos diturunkeun?

Petikan ieu nyarioskeun kumaha nubuat Yesaya kalaksanakeun sareng patarosan anu parantos percanten kana laporan Gusti sareng ka saha Gusti parantos ngungkabkeun kakawasaan-Na.

1. Iman ka Yéhuwa: Pangajaran Yohanes 12:38

2. Kakuatan Kapercayaan: Ngabongkar Misteri Yohanes 12:38

1. Yesaya 53: 1 - Saha anu percaya kana laporan urang? sareng ka saha panangan Gusti diturunkeun?

2. Rum 10:16 - Tapi aranjeunna henteu sadayana nurut kana Injil. Sabab ceuk Esaias, "Gusti, saha anu percaya kana laporan simkuring?"

YOHANES 12:39 Ku sabab eta maranehna teu percaya, sabab ceuk Yesaya deui,

Jalma-jalma jaman Yésus teu bisa percaya ka manéhna lantaran can maca nubuat-nubuat Yesaya.

1: Pentingna maca kitab suci sareng ngartos ajaranna.

2: Percaya ka Yesus sanajan naon anu dicaritakeun ku dunya.

1: Rasul 17:11 - Ayeuna urang Yahudi ieu leuwih mulya ti maranéhanana di Tesalonika; aranjeunna nampi kecap kalayan sagala eagerness, examining Kitab Suci poean ningali lamun hal ieu bener.

2: Yesaya 53:1 - Saha anu percaya kana anu didangukeun ku urang? Jeung saha geus panangan PANGERAN geus wangsit?

John 12:40 Anjeunna geus dilolongan panon maranéhanana, jeung hardened haté maranéhanana; yen maranehna teu kudu ningali jeung panon maranéhanana, atawa ngarti jeung jantung maranéhanana, jeung jadi dirobah, jeung kuring kudu dudung maranehna.

Panghukuman Allah ka urang Israil pikeun nolak tobat sareng nampi Yesus salaku Al Masih parantos nyababkeun lolong spiritualna.

1: Hukuman Allah téh nyata jeung bisa ngabalukarkeun urang leungiteun bebeneran.

2: Pangadilan Allah, sanajan parah, ogé welas asih sareng mangrupikeun kalakuan asih.

1: Yesaya 6: 9-10 - Jeung cenah, "Pindah, jeung beja ka jalma ieu: Ngadenge anjeun memang, tapi teu ngarti; jeung ningali anjeun memang, tapi teu ngarasa. Jieun haté jalma ieu gajih, jeung nyieun Ceuli maranéhanana beurat, jeung nutup panon maranéhanana; lest maranéhanana nempo jeung panon maranéhanana, jeung ngadéngé jeung Ceuli maranéhanana, jeung ngarti jeung jantung maranéhanana, jeung ngarobah, sarta jadi healed.

2: Jabur 119:70 - Haté maranéhanana téh sakumaha gajih sakumaha gajih; tapi kuring resep kana hukum Gusti.

Yohanes 12:41 Hal ieu diomongkeun ku Yesaya, nalika anjeunna ningali kamulyaan-Na, sareng nyarioskeun perkawis Anjeunna.

Petikan ieu ngungkabkeun yén nalika Yesaya ningali kamulyaan Yesus, anjeunna nyarioskeun Anjeunna.

1. "Kamulyaan Yesus anu Teu Disangka"

2. "Ningali Kamulyaan Yesus"

1. Ibrani 1:1-3

2. Yesaya 6:1-7

John 12:42 Tapi di antara kapala pamingpin ogé loba anu percaya ka Anjeunna; Tapi ku sabab urang Parisi, aranjeunna henteu ngaku ka Anjeunna, supados aranjeunna diusir ti tempat ibadah.

Loba pamingpin nu percaya ka Yesus, tapi sieun ditolak ku urang Parisi.

1: Nyandak Stand pikeun Yesus: Nyanghareupan Sieun Panolakan

2: Percaya ka Yesus: Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Oposisi

1: Rum 10: 9-10 - "Lamun anjeun dibewarakeun kalawan sungut anjeun, "Yesus teh Gusti," jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. jeung geus diyakinkeun, sarta ku sungut anjeun nu ngaku iman anjeun sarta disalametkeun."

2: Mateus 10: 32-33 - "Saha waé anu ngaku kuring sateuacan batur, kuring ogé bakal ngaku sateuacan Rama kuring di sawarga.

John 12:43 Pikeun maranéhanana leuwih resep pujian manusa ti batan pujian Allah.

Jalma-jalma sering langkung prihatin pikeun kéngingkeun persetujuan batur tibatan disatujuan ku Gusti.

1. Bahaya Nyiar Persetujuan Manusa

2. Nyuhunkeun Ridho Allah Luhureun Sadayana

1. Pilipi 3:7-8 - Tapi naon gain kuring kungsi, abdi diitung salaku rugi demi Kristus. 8 Saenyana mah sagala hal teh geus karugian, sabab leuwih-leuwihna hargana pikeun nyaho ka Kristus Yesus, Gusti kaula.

2. Jabur 19:14 - Hayu kecap tina sungut kuring jeung semedi haté kuring jadi ditarima di tetempoan Anjeun, O Lord, batu abdi jeung redeemer abdi.

Yohanes 12:44 Yesus sasambat, “Anu percaya ka Kami, lain percaya ka Kami, tapi ka Anjeunna anu ngutus Kami.

Yesus ngajelaskeun yén jalma anu iman ka Anjeunna henteu ngan ukur iman ka Anjeunna, tapi ka Allah anu ngutus Anjeunna.

1. Kakuatan Iman ka Yesus Kristus

2. Harti Sabenerna Percaya ka Yesus

1. Rum 10: 9-10 - "lamun ngaku kalawan sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun."

2. Pilipi 2: 5-11 - "Kristus Yesus, anu, sanajan anjeunna dina wujud Allah, teu kaétang sarua jeung Allah hiji hal bisa grasped, tapi emptied dirina, ku cara nyokot wujud hamba, keur dilahirkeun. dina sasaruaan lalaki."

John 12:45 Jeung saha nu nempo kuring nempo manéhna nu ngutus kuring.

Yohanes ngingetkeun urang yén sadaya anu urang tingali dina Yesus mangrupikeun cerminan Allah.

1: Yesus mangrupikeun cerminan Allah anu sampurna - Yohanes 12:45.

2: Yesus mangrupikeun gambar Allah - Yohanes 12:45.

1: Kolosa 1:15 - Anjeunna teh gambar Allah siluman, cikal sadaya ciptaan.

2: Ibrani 1:3 - Anjeunna teh radiance tina kamulyaan Allah jeung sidik pasti sipat-Na.

Yohanes 12:46 Kami datang jadi caang ka dunya, supaya sing saha anu percaya ka Kami ulah cicing di poek.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus sumping ka dunya salaku sumber cahaya supados sakur anu percaya ka Anjeunna moal tetep dina gelap.

1. Caang Kristus - Ngajalajah Harti Yesus Datangna salaku Sumber Cahaya

2. Kakuatan Iman - Kumaha Percanten ka Yesus Bisa Ngajantenkeun Cara Hirup Anyar

1. Yesaya 9: 2 - "Jalma leumpang di gelap geus katempo hiji lampu hébat; on jalma anu hirup di tanah gelap jero cahaya a geus dawned."

2. John 8:12 - "Yesus spoke ka jalma sakali deui sarta ngadawuh, "Kuring teh caang dunya. kana kahirupan.”

John 12:47 Jeung lamun aya anu ngadéngé omongan Kami, tapi teu percaya, Kami moal ngahukum manéhna, sabab Kami datang lain pikeun ngahukum dunya, tapi pikeun nyalametkeun dunya.

Petikan ieu ngajarkeun yén Yesus henteu sumping pikeun nangtoskeun dunya, tapi pikeun nyalametkeun.

1. "Disimpen ku Grace: A Refleksi on John 12:47"

2. "Kakuatan Cinta Tanpa Syarat: Ngajalajah Cinta Yesus dina Yohanes 12:47"

1. Rum 3:23-24 - Pikeun sakabéh geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah, sarta diyakinkeun ku rahmat-Na salaku hadiah, ngaliwatan panebusan nu aya dina Kristus Yesus.

2. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka masihan ngan Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng. Sabab Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya, tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna.

Yohanes 12:48 Sing saha anu nolak ka Kami, sarta henteu narima kana omongan Kami, tangtu aya anu ngahukumna: pangandika anu ku Kami geus diucapkeun, bakal dihukum dina poe ahir.

Petikan ieu nekenkeun pentingna nampi ajaran Yesus sabab bakal dianggo pikeun nangtoskeun urang dina dinten terakhir.

1. Penghakiman Allah: Narima Ajaran Yesus salaku Pituduh Urang

2. Kakuatan Kecap Yesus: Dangukeun sareng Taat

1. Ibrani 4:12-13 “Sabab pangandika Allah teh hirup jeung aktif, leuwih seukeut ti batan pedang dua edged, nyilakakeun nepi ka ngabagi jiwa jeung roh, sendi jeung sumsum, jeung bisa ngabedakeun pikiran jeung niat. haté. Sareng teu aya mahluk anu disumputkeun tina paningal-Na, tapi sadayana taranjang sareng kakeunaan panon anjeunna anu kedah kami pertanggungjawaban."

2. Rum 2: 15-16 "Maranéhanana nunjukkeun yén padamelan Toret ditulis dina haténa, sedengkeun nurani aranjeunna ogé nyaksian, sareng pamikiran-pamikiran anu bertentangan nuduh atanapi malah ngahampura aranjeunna dina dinten éta, numutkeun Injil kuring, Gusti. ngahakiman rasiah manusa ku Kristus Yesus."

John 12:49 Pikeun kuring teu ngomong sorangan; tapi Rama anu ngutus kuring, anjeunna masihan kuring paréntah, naon anu kudu kuring ucapkeun, sareng naon anu kuring kedah ucapkeun.

Bapa maréntahkeun Yesus pikeun nyarioskeun naon anu parantos dicarioskeun ka Anjeunna.

1: Gusti nyarioskeun ka urang ngalangkungan firman-Na sareng ngarahkeun urang kumaha cara hirup urang.

2: Urang kudu salawasna nurut ka Rama jeung ngalakonan sakumaha anu geus paréntah-Na.

1: Rum 12: 2 - Ulah saluyu jeung pola dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun.

2: Siloka 3:5-6 - Percanten ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun ngaku ka Anjeunna, sareng Anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

John 12:50 Sareng kuring terang yén paréntah-Na nyaéta hirup anu langgeng: naon waé anu kuring ucapkeun, sakumaha anu didawuhkeun ku Rama ka kuring, kuring ogé nyarioskeun.

Yesus nyarioskeun kecap-kecap anu diparentahkeun ku Bapa, anu nuju kana kahirupan anu langgeng.

1: Hirup nurutkeun Firman Allah mawa hirup langgeng.

2: Taat ka Yésus jeung Firman-Na pikeun ngalaman hirup nu bener jeung langgeng.

1: Jabur 119:105 - "Sabda Gusti mangrupikeun lampu pikeun suku kuring, cahaya dina jalan kuring."

2: Yohanes 14:15 - "Lamun maraneh nyaah ka Kami, tunduk kana parentah Kami."

Yohanes 13 ngajelaskeun Yesus ngumbah suku murid-murid-Na, ramalan-Na ngeunaan panghianatan Yudas, sareng paréntah-Na pikeun silih asih.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Jamuan Panungtungan, dimana Yesus terang yén waktosna parantos sumping pikeun ninggalkeun dunya ieu sareng angkat ka Bapa. Salila dahar peuting, Anjeunna gugah tina meja, nyabut garments luar-Na, dihijikeun anduk sabudeureun cangkéng sarta mimiti ngumbah suku murid-Na. Nalika Anjeunna sumping ka Pétrus, Pétrus mimitina nolak tapi relented nalika Yesus nyarios yén iwal Anjeunna nyeuseuh anjeunna anjeunna moal gaduh bagian sareng Anjeunna. Sanggeus ngumbah suku maranéhanana, manéhna maké baju-Na, balik meja nanya ka maranehna lamun maranehna ngarti naon anu geus dipigawé manéhna nunjuk kaluar salaku Gusti Guru ngumbah suku maranéhanana ogé kudu ngumbah suku hiji jeung nu séjénna jadi conto pikeun maranehna (Yohanes 13:1-17).

Paragrap 2: Saatos ngalaksanakeun palayanan ieu, Yesus janten guligah dina sumanget nyaksian 'Satemenna Kami nyarioskeun ka anjeun yén salah sahiji anjeun bakal ngahianat ka Kami.' Murid-murid silih teuteup teu yakin saha nu dimaksad ku Petrus, tuluy nuturkeun gestur Petrus, Yohanes anu calik di gigireunana nanya ka saha nu ngajurung Yesus ngawaler, 'Eta anu ku Kami rek mere roti sapotong ieu ku Kami geus dicelupkeun.' Ku kituna, nalika dipped sapotong masihan eta Yudas Iskariot sanggeus nyokot roti Iblis diasupkeun kana anjeunna lajeng Yesus ngawartoskeun anjeunna 'Naon anjeun ngeunaan lampahkeun gancang.' Teu aya jalma anu ngagolér anu ngartos naha nyarioskeun pamikiran ieu sabab Yudas ngagaduhan kantong artos sigana nyarios ka anjeunna mésér festival anu diperyogikeun masihan anu goréng, teras saatos nampi roti sapotong langsung kaluar wengi (Yohanes 13: 18-30).

Ayat ka-3: Sanggeus Yudas indit, Yesus mimiti nyarita ngeunaan kamulyaan Allah Putra Manusa mere parentah anyar ka murid-murid, ‘Sing silih pikanyaah sakumaha Kami geus nyaah ka aranjeun, jadi maraneh kudu silih pikanyaah ku ieu dulur bakal nyaho yen maraneh teh murid Kami, lamun maraneh silih pikanyaah. ' Nalika Peter nanya ka mana bade negeskeun teu bisa nuturkeun ayeuna tapi bakal nuturkeun engké ngarah Peter ngaku daék iklas turun hirup keur Anjeunna acan diprediksi panolakan saméméh hayam kongkorongok tilu kali tungtung bab (Yohanes 13:31-38).

John 13: 1 Ayeuna sateuacan pesta Paska, nalika Yesus terang yén waktos-Na parantos sumping yén Anjeunna kedah angkat ti dunya ieu ka Bapa, sareng dipikacinta milik-Na anu aya di dunya, Anjeunna dipikacinta aranjeunna dugi ka akhir.

Yesus mikanyaah milik-Na nepi ka ahirna jeung geus nyiapkeun pikeun ninggalkeun dunya ieu pikeun indit ka Rama.

1. Cinta Tanpa Sarat - Conto cinta Yesus pikeun dirina sorangan.

2. Hirup hiji Kahirupan kurban - kahayang Yesus nyerah hirup earthly-Na.

1. Epesus 5:1-2 “Ku sabab eta, kudu nurut ka Allah, sabage murangkalih anu dipikacinta. Jeung leumpang dina cinta, sakumaha Kristus mikanyaah urang jeung geus nyerah dirina nepi ka urang, kurban seungit jeung kurban ka Allah.

2. Rum 12: 1 "Kuring naros ka anjeun, dulur-dulur, ku rahmat Allah, pikeun nampilkeun awak anjeun salaku kurban anu hirup, suci sareng ditarima ka Allah, anu mangrupikeun ibadah spiritual anjeun."

John 13: 2 Jeung dahar peuting geus réngsé, Iblis geus ayeuna nempatkeun kana haté Yudas Iskariot, putra Simon, pikeun ngahianat ka Anjeunna;

Yesus ngabagi tuangeun terakhir sareng murid-muridna sateuacan anjeunna maot. Yudas Iskariot dijurung ku Iblis pikeun ngahianat ka Yesus.

1. Kakuatan Jamuan Panungtungan Yesus sareng Murid-murid-Na

2. Godaan Yudas Iskariot

1. Markus 14:17-21 - Yesus institutes Jamuan Gusti urang

2. Mateus 6:13 - Yesus ngajarkeun urang pikeun ngadoa, "Ulah bawa kami kana godaan"

John 13:3 Yesus terang yen Rama geus dibikeun sagala hal kana leungeun-Na, sarta yén manéhna asalna ti Allah, sarta indit ka Allah;

Yésus kalayan rendah haté ngumbah suku murid-murid-Na minangka conto kaabdian jeung karendahan haté.

1: "Karendahan Hati Saméméh Sadayana: Hiji Pangajaran dina Palayanan ti Yohanes 13:3"

2: "Kakuatan Nyaho Tempat Urang: Panaliti ngeunaan Conto Yesus dina Yohanes 13:3"

1: Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Rada, dina humility nilai batur luhureun yourselves, teu pilari ka kapentingan sorangan tapi unggal anjeun pikeun kapentingan batur."

2: Yakobus 4:10 - "Ngarendahkeun diri ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngangkat anjeun."

John 13: 4 Anjeunna hudang ti dahar peuting, sarta neundeun kumisan garments-Na; sarta nyandak anduk, sarta girded dirina.

Petikan éta ngajelaskeun Yesus gugah tina tuangeun tuangeun sareng nyéépkeun anggoan-Na pikeun nyandak anduk sareng nyéépkeun dirina.

1. Yesus Ngumbah Suku Murid: Model Karendahan Hati

2. Ti Dahar beurang ka Hamba: Conto Palayanan Yesus

1. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia, tapi dina humility mertimbangkeun batur leuwih hade tinimbang yourselves.

2. Mateus 25:40 - Raja bakal ngawaler, 'Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, naon anu anjeun laksanakeun pikeun salah sahiji nu pangleutikna ieu nadya jeung sadulur of mine, anjeun lakukeun pikeun kuring.'

John 13:5 Sanggeus éta anjeunna tuang cai kana baskom, sarta mimiti ngumbah suku murid-murid, sarta ngusap aranjeunna ku anduk wherewith anjeunna girded.

Yésus ngarendahkeun diri ku cara ngumbah suku murid-murid-Na.

1. Kakuatan Ngarendahkeun Diri

2. Nuturkeun Conto Palayanan Kristus

1. Pilipi 2:3-8

2. Mateus 20:25-28

John 13: 6 Anjeunna sumping ka Simon Petrus, sareng Petrus nyarios ka anjeunna, "Gusti, naha anjeun ngumbah suku kuring?"

Yésus kalayan hina jeung asih ngumbah suku murid-murid-Na jadi panginget yén urang kudu ngarendahkeun diri jeung ngawula ka batur.

1: Kalakuan Yesus anu rendah haté sareng asih dina ngumbah suku murid-murid-Na janten conto pikeun urang nuturkeun sareng rendah haté pikeun ngawula ka batur.

2: Urang kudu narékahan pikeun nyonto Yésus dina kalakuan hina jeung asih-Na, ku cara rendah haté ngawula ka batur dina kahirupan urang sorangan.

1: Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Rada, dina humility nilai batur luhureun yourselves, teu pilari ka kapentingan sorangan tapi unggal anjeun pikeun kapentingan batur."

2: 1 Petrus 5: 5-6 - "Pakean diri anjeun, sadayana, kalayan rendah haté ka anu sanés, sabab "Allah ngalawan ka jalma anu sombong, tapi masihan rahmat ka anu rendah haté." Ku sabab kitu, rendahkeun diri anjeun dina panangan Allah anu perkasa, supados dina waktos anu pas anjeunna tiasa ngaluhuran anjeun."

John 13: 7 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka manéhna, Naon anu Kami lakukeun anjeun teu nyaho ayeuna; tapi anjeun bakal terang saatosna.

Yesus ngajarkeun yén aya loba diajar jeung ngarti nu teu bisa langsung dipikawanoh.

1. "Misteri Yesus: Nyaho Ayeuna sareng Nyaho Engke"

2. "Hikmah Yesus: Saluareun Pamahaman Urang"

1. Siloka 3:19–20 - “Gusti ku hikmah ngadegkeun bumi; ku pamahaman hath anjeunna ngadegkeun langit. Ku pangaweruh-Na, jero-jerona ngarecah, jeung mega ngeclak embun-embunan.”

2. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Sabab sakumaha luhurna langit ti batan bumi, cara Kami leuwih luhur ti batan jalan maraneh, jeung pikiran Kami ti batan pikiran maraneh."

Yohanes 13:8 Saur Petrus ka Anjeunna, "Anjeun moal pernah ngumbah suku kuring." Waler Yesus, "Lamun Kami henteu nyeuseuh maneh, maneh teu boga bagian jeung Kami."

Petrus naroskeun pamundut Yesus pikeun ngumbah sukuna, tapi Yesus ngawaler yén upami Petrus henteu ngantep Anjeunna ngumbah suku, Petrus moal aya bagian dina Anjeunna.

1. Cinta jeung Welas Asih Yesus: Teu Sarat jeung Teu Bisa Dipikanyaah

2. Waragad Murid: Nurut kana Pangersa Pangéran

1. 1 John 1:7 tapi lamun urang leumpang di nu caang, sakumaha manéhna aya dina caang, urang kudu ukhuwah jeung nu sejen, jeung getih Yesus Putra-Na cleanseth urang tina sagala dosa.

2. Mateus 10:38-39 Jeung saha-saha anu henteu nyandak salib-Na, sarta nuturkeun sanggeus Kami, teu pantes Kami. Sing saha anu manggih nyawana, bakal leungiteunana;

Yohanes 13:9 Simon Petrus ngadawuh ka Anjeunna, "Gusti, ulah ngan suku kuring, tapi ogé leungeun jeung sirah kuring."

Yohanes ngajar Pétrus pikeun ngaladénan ku handap asor jeung asih.

1. Ngalayanan dina Humility jeung Cinta

2. Nyaah ka Batur dina Karunya

1. Pilipi 2:3-4 , ”Ulah ulah ku ambisi egois atawa kaangkuhan sia. Sabalikna, dina karendahan diri hargakeun batur di luhur diri anjeun, henteu ningali kapentingan anjeun sorangan, tapi masing-masing pikeun kapentingan batur."

2. Lukas 10:27, "Maneh kudu nyaah ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun, sarta tatangga anjeun sakumaha diri."

John 13:10 Yesus ngadawuh ka manéhna, Anu geus dikumbah teu kudu ngan ngumbah suku-Na, tapi geus beresih unggal whits: jeung anjeun geus beresih, tapi teu sakabeh.

Yésus ngajarkeun yén sanajan urang beresih, urang tetep kudu usaha pikeun ngajaga suku urang beresih.

1: Ngajaga suku Anjeun Bersih

2: Tetep Bersih dina Dunya Kotor

1: James 4: 8 - Tarik deukeut ka Allah, sarta Anjeunna bakal ngadeukeutan ka anjeun.

2: 1 John 1: 5-9 - Ieu pesen kami geus uninga ti anjeunna jeung ngumumkeun ka anjeun, yen Allah cahaya, sarta di Anjeunna euweuh gelap pisan.

John 13:11 Pikeun anjeunna terang saha anu bakal ngahianat anjeunna; kituna ceuk manéhna, Anjeun teu sakabeh beresih.

Petikan tina Yohanes 13:11 ieu ngajelaskeun yén Yesus terang saha anu bakal ngahianat ka Anjeunna sahingga ngingetkeun yén henteu sadayana murid-muridna beresih.

1. Yesus terang anu ngahianat: Kumaha urang tiasa percanten kana pangaweruh Allah sareng satia ka Anjeunna?

2. Henteu sadayana beresih: Naon hartosna bersih di payuneun Allah?

1. Mateus 7: 5, "He munafik, copot heula log kaluar tina panon anjeun sorangan, lajeng anjeun bakal ningali jelas mun nyokot speck kaluar tina panon adi anjeun."

2. Ibrani 10:22, "Hayu urang ngadeukeutkeun kalawan hate sajati dina kayakinan pinuh ku iman, jeung hate urang sprinkled bersih tina nurani jahat jeung awak urang dikumbah ku cai murni."

John 13:12 Ku sabab eta sanggeus anjeunna geus ngumbah suku maranéhanana, sarta geus nyokot garments-Na, sarta diuk deui, anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Aranjeun terang naon anu kuring lakukeun ka anjeun?"

Yésus nyeuseuh suku murid-murid-Na pikeun némbongkeun cara ngawula ka batur.

1. Ngalayanan Batur - Yohanes 13:12

2. Nempatkeun Batur Sateuacan Anjeun Diri - John 13:12

1. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia, tapi dina humility mertimbangkeun batur leuwih hade tinimbang yourselves.

2. Mateus 22:39 - Cinta tatangga anjeun sakumaha diri.

John 13:13 Anjeun nyebut kuring Guru jeung Gusti: jeung anjeun nyebutkeun alus; keur kitu mah.

Yesus disebut Guru sareng Gusti, sareng Anjeunna negeskeun yén éta leres.

1. Otoritas Yesus: Mikawanoh Guru jeung Gusti

2. Konfirmasi Yesus: Nyebarkeun Identitas-Na

1. Mateus 28:18-20 - Lajeng Yesus sumping ka aranjeunna sarta ngomong, "Sagala otoritas di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka Kami. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, sareng ngajar aranjeunna pikeun nurut kana sagala anu ku Kami paréntah ka anjeun. Jeung pasti Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

2. Pilipi 2: 5-11 - Sikep anjeun kedah sami sareng Kristus Yesus: Anu, dina alam pisan Gusti, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dipikagaduh, tapi ngajantenkeun dirina henteu nanaon, nyandak sipat anu sami. hamba, dijieun dina sasaruaan manusa. Jeung kapendak dina penampilan salaku lalaki, anjeunna humbled dirina sarta jadi taat kana maot - malah maot dina kayu salib! Ku sabab eta Allah exalted anjeunna ka tempat nu pangluhurna sarta masihan anjeunna nami anu di luhur unggal ngaran, yén dina nami Yesus unggal tuur kudu ruku, di langit jeung di bumi jeung di handapeun bumi, sarta unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, kamulyaan Allah Rama.

John 13:14 Lamun Kami, Gusti jeung Guru anjeun, geus ngumbah suku anjeun; maraneh oge kudu silih ngumbah suku.

Yésus nitah murid-muridna pikeun silih layan ku cara ngumbah suku.

1. 'Karunia Kaabdian: Nuturkeun Conto Yesus'

2. 'Kakuatan Humility: Diajar ti Yesus'

1. Pilipi 2:3-8

2. Yakobus 4:10-12

John 13:15 Pikeun Kami geus dibikeun anjeun conto, nu kudu ngalakukeun sakumaha Kuring geus dipigawé ka anjeun.

Yesus nunjukkeun kanyaah-Na ka murid-murid-Na ku cara ngumbah suku maranéhanana sarta maréntahkeun maranéhna pikeun ngalakukeun hal nu sarua pikeun unggal lianna.

1. Silih Asih: Renungan ngeunaan Yesus Nyeuseuh Sampéan Murid.

2. Conto Yésus: Diajar Nurutkeun Paréntah-Na.

1. Galata 5: 13-14 - "Kanggo anjeun geus disebut hirup di kamerdikaan, dulur-dulur. Pikeun sakabeh hukum bisa diringkeskeun dina hiji parentah ieu: "Cinta tatangga anjeun sakumaha diri sorangan."

2. 1 John 4: 7-8 - "Sahabat-sahabat anu dipikacinta, hayu urang teras-terasan silih pikanyaah, sabab cinta asalna ti Allah. Sakur anu mikanyaah nyaéta anak Allah sareng terang ka Allah. , sabab Allah teh asih."

John 13:16 Verily, verily, kuring ngomong ka anjeun, hamba teu leuwih gede ti dunungan; boh nu diutus teu leuwih gede ti nu ngutus.

Yésus nyorot pentingna kasatiaan hamba ka dununganana.

1. Kasatiaan Sajati: Conto Yésus salaku Hamba

2. The Power of Service: Hirup Out Conto Yesus.

1. Pilipi 2:5-7 - "Gaduh pikiran ieu diantara yourselves, nu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan anjeunna dina wujud Allah, teu kaétang sarua jeung Allah hiji hal bisa grasped, tapi emptied dirina. ku cara nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan manusa."

2. 1 Peter 2: 21-22 - "Kanggo ieu anjeun geus disebut, sabab Kristus ogé sangsara pikeun anjeun, ninggalkeun anjeun conto, ku kituna anjeun bisa nuturkeun léngkah-Na. Anjeunna henteu ngalakukeun dosa, atawa ieu tipu daya kapanggih dina. sungutna."

John 13:17 Lamun nyaho hal ieu, bagja lamun ngalakukeun eta.

Petikan ieu nyorong pamiarsa pikeun ngalaksanakeun hal-hal anu aranjeunna terang leres, sareng janji yén aranjeunna bakal bagja upami aranjeunna ngalakukeunana.

1. Bungah tina Taat: Diajar Nutur Jalan Allah

2. Nyaho jeung Ngalakonan: Bedana Nu Ngajadikeun Béda

1. Deuteronomy 28: 1-2: "Lamun anjeun pinuh nurut ka PANGERAN Allah anjeun sarta taliti nuturkeun sagala parentah-Na kuring masihan anjeun dinten ieu, Gusti Allah anjeun bakal nempatkeun maneh luhur sakabeh bangsa di bumi."

2. Yakobus 1:22: "Ulah saukur ngadéngékeun kecap, sarta jadi nipu yourselves. Ngalakukeun naon nyebutkeun."

John 13: 18 Kuring teu ngomong ngeunaan anjeun sadayana: Kuring nyaho saha kuring geus dipilih: tapi supaya Kitab Suci bisa kaeusi, Anu ngadahar roti jeung kuring geus diangkat nepi keuneung-Na ngalawan kuring.

Yesus terang saha anu bakal ngahianat ka Anjeunna, tapi ngamungkinkeun éta pikeun minuhan Kitab Suci.

1: Yesus ngidinan urang nyieun pilihan sorangan sanajan éta ngakibatkeun panghianatan, tapi Anjeunna tetep mikanyaah urang tanpa syarat.

2: Urang kudu narima akibat tina pilihan urang, sanajan hartina panghianatan, bari ngandelkeun Yesus pikeun meunangkeun urang ngaliwatan.

1: Rum 8: 38-39 "Kanggo kuring yakin yén maot, atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi panguasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal tiasa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

2: Yesaya 41:10 "Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; ulah dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh."

Yohanes 13:19 Ayeuna Kami ngabejaan ka maraneh samemeh eta kajadian, supaya maraneh percaya yen Kami teh Anjeunna.

Yesus nyarioskeun ka murid-murid-Na yén Anjeunna parantos terang ngeunaan kajadian-kajadian anu bakal datang, ku kituna nalika éta kajadian, aranjeunna bakal ngakuan Anjeunna salaku Mésias.

1. Yésus téh Allah: Manéhna Nyaho Naon Anu Bakal Kajadian Saméméh Éta

2. Percaya ka Yesus: Percanten Mantenna Nyaho Naon Anu Pangsaéna

1. Yesaya 40: 21-31 - Gusti weruh sagalana

2. Yesaya 55:8-11 - Jalan Allah Leuwih Luhur Ti Jalan Urang

John 13:20 Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, Saha anu narima saha wae kuring ngirim narima kuring; jeung nu narima kuring narima manéhna nu ngutus kuring.

Petikan ieu nekenkeun pentingna nampi sareng ngabagéakeun jalma-jalma anu diutus ku Yésus.

1. Kakuatan Ngabagéakeun: Narima Anu Diutus Yesus

2. Telepon ka Komunitas: Ngalayanan Babarengan Sapertos Yesus

1. Mateus 28: 19-20 - "Ku kituna indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah ka anjeun."

2. Ibrani 10: 24-25 - "Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting pikeun papanggih babarengan, sakumaha geus kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana, sarta sakabeh leuwih salaku anjeun. tingali Poé geus deukeut."

Yohanes 13:21 Sabot Yesus ngadawuh kitu, Anjeunna kaganggu dina sumanget, sarta mere kasaksian, sarta ngadawuh, Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, yén salah sahiji anjeun bakal ngahianat kuring.

Yesus kaganggu dina sumanget sareng ngingetkeun murid-murid-Na yén salah saurang bakal ngahianat ka Anjeunna.

1: ”Kersa Allah Dilaksanakeun: Conto Kasarahan Yesus”

2: "Bahaya Panghianatan: Ngahindarkeun Conto Yudas"

1: Lukas 22:31-32 – “Saur Gusti, ‘Simon, Simon! Mémang, Iblis geus menta pikeun anjeun, yén manéhna bisa ngayak anjeun sakumaha gandum. Tapi Kami geus ngado'a pikeun anjeun, nu iman anjeun teu kudu gagal; jeung lamun geus balik deui ka Kami, kuatkeun dulur-dulur maraneh.’”

2: Jabur 55: 12-14 - "Kanggo éta sanés musuh anu ngahina kuring; Teras abdi tiasa nanggung. Atawa lain anu hates kuring anu geus exalted dirina ngalawan kuring; Teras kuring tiasa nyumput ti anjeunna. Tapi éta anjeun, lalaki sarua kuring, pendamping kuring jeung kenalan kuring. Urang nyandak naséhat manis babarengan, Sareng leumpang ka Bait Allah di rombongan."

Yohanes 13:22 Murid-murid-muridna silih teuteup, asa-asa saha anu diomongkeunana.

Murid-murid bingung jeung ragu-ragu ngeunaan saha anu dimaksud ku Isa.

1: Urang kudu yakin kana iman urang, sanajan urang bingung jeung ragu.

2: Urang kedah nyéépkeun waktos pikeun ngeunteung kana mamang urang sareng ngartos naha urang ngarasa cara anu tangtu sateuacan ngalakukeun tindakan.

1: James 1: 5-6 - "Lamun aya di antara anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan generously ka sadaya tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun anjeunna. Tapi hayu anjeunna menta dina iman, kalawan henteu doubting, pikeun Anu mamang teh ibarat ombak laut anu kaoyagkeun ku angin."

2: Mateus 14:22-33 - Yesus leumpang dina cai jeung Peter leumpang dina cai tapi mimiti tilelep alatan mamang.

YOHANES 13:23 Aya murid-murid anu dipikaasih ku Yesus, nyender kana dada Yesus.

Petikan ieu nyarioskeun ka urang yén salah sahiji murid Yesus nyenderkeun dada-Na sareng Yesus gaduh kanyaah khusus pikeun anjeunna.

1. Silih Asih: Hubungan Urang jeung Isa sarta Silih

2. Kuatna Cinta Yesus ka Murid-murid-Na

1. 1 John 4: 7-12 - tercinta, hayu urang silih cinta, pikeun cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun Allah jeung nyaho Allah.

2. John 15: 12-14 - Ieu parentah Kami, yén anjeun bogoh ka batur sakumaha Kuring geus dipikacinta anjeun. Teu aya anu langkung asih tibatan ieu, yén aya anu ngorbankeun nyawana pikeun babaturanana.

John 13:24 Simon Petrus beckoned ka manéhna, manéhna kudu nanya saha eta kudu saha manéhna ngomong.

Petrus ngisyaratkeun ka Yesus pikeun nunjukkeun murid mana anu dimaksud ku Anjeunna.

1. "Hirup Kahirupan Ta'at"

2. "Kakuatan Komunikasi Nonverbal"

1. Mateus 16:23 - "Tapi anjeunna malik, sarta ngomong ka Petrus, Nyumput ka tukangeun kuring, Iblis: anjeun hiji ngalanggar keur kuring: pikeun thou savourest teu hal anu jadi Allah, tapi jelema nu jadi manusa."

2. John 21: 15-17 - "Janten nalika aranjeunna parantos tuang, Yesus nyarios ka Simon Petrus, "Simon, putra Yunus, naha anjeun bogoh ka kuring langkung ti ieu? Saur anjeunna ka anjeunna, Leres, Gusti, anjeun terang yén kuring bogoh ka anjeun. . Saur-Na ka manehna, "Eupan domba-domba Kami." Saur-Na deui kadua kalina, "Simon, putra Yunus, naha anjeun bogoh ka Kami?" Walon-Na ka anjeunna, "Leres, Gusti, Anjeun terang yen abdi bogoh ka anjeun." Anjeunna ngawaler ka anjeunna. Tuang domba abdi."

John 13:25 Anjeunna ngagolér dina dada Yesus, saurna, "Gusti, saha éta?"

Yesus ngungkabkeun identitas anu ngahianat ka murid-murid-Na:

1: Urang teu bisa yakin kana kasatiaan saha waé ka urang, tapi Yésus salawasna satia jeung bisa dipercaya pikeun mikirkeun kapentingan urang.

2: Urang bisa manggihan panglilipur di Yesus dina mangsa kateupastian, sabab Anjeunna salawasna aya di sisi urang jeung moal ninggalkeun urang.

1: Mateus 28:20b - "...Jeung, lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir dunya."

2: Yesaya 26:3 - "Anjeun bakal ngajaga anjeunna dina karapihan sampurna, anu pikiran tetep dina anjeun: sabab anjeunna percanten ka anjeun."

Yohanes 13:26 Waler Yesus, “Eta teh, anu ku Kami rek dipaparinkeun teh, lamun geus dicelupkeun teh.” Jeung nalika anjeunna geus dipped sop, anjeunna masihan ka Yudas Iskariot, putra Simon.

Yesus nembongkeun Yudas salaku nu ngahianat.

1: Kalakuan Yesus masihan sop ka Yudas janten panginget ngeunaan kakawasaan panghampura sareng rahmat.

2: Urang bisa diajar tina conto Yésus yén penting pikeun rendah haté jeung bageur, sanajan jalma-jalma di sabudeureun urang geus nyieun kasalahan.

1: Mateus 5:44 - Tapi kuring nyarioskeun ka anjeun, nyaah ka musuh anjeun sareng ngadoakeun anu nyiksa anjeun.

2: Lukas 6:36 - Kudu welas asih, sakumaha Rama anjeun welas asih.

John 13:27 Jeung sanggeus sop Iblis diasupkeun kana manéhna. Saterusna Yesus ngadawuh ka manéhna, Nu Anjeun teu, lampahkeun gancang.

Yésus nitah Yudas Iskariot sangkan gancang migawé naon waé anu kudu dipilampahna sanggeus Sétan asup ka manéhna.

1. "Kakuatan Iblis"

2. "The Urgency Nuturkeun Yesus"

1. 1 Peter 5: 8 - "Kudu sober, jadi waspada; sabab musuh anjeun Iblis, salaku singa roaring, walketh ngeunaan, néangan saha manéhna bisa devour."

2. Epesus 6:12 - "Kanggo urang wrestle teu ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan principalities, ngalawan kakuatan, ngalawan pangawasa tina gelap dunya ieu, ngalawan wickedness spiritual di tempat luhur."

John 13:28 Ayeuna teu saurang ogé dina méja terang naon maksud anjeunna nyarioskeun ieu ka anjeunna.

Petikan tina Yohanes 13:28 ieu ngajelaskeun kabingungan murid-murid naha Yesus nyarioskeun frasa anu tangtu ka Yudas.

1. Kecap-kecap misterius Yesus ka Yudas tiasa ngajarkeun urang percanten kana rencana Allah, sanaos urang henteu ngartos.

2. Kecap-kecap Yesus ka Yudas nunjukkeun kumaha asih sareng kurnia-Na anu diterapkeun bahkan pikeun jalma anu paling teu mungkin.

1. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta ka Allah, ka aranjeunna anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Epesus 2: 4-5 - "Tapi Allah, anu beunghar ku rahmat, pikeun cinta hébat-Na wherewith anjeunna dipikacinta urang, Komo lamun urang maot dina dosa, geus quickened urang babarengan jeung Kristus, (ku rahmat anjeun disimpen; )"

Yohanes 13:29 Aya anu nyangka, ku sabab Yudas anu boga kantong, Isa ngadawuh ka anjeunna, Meuli barang-barang anu urang butuhkeun pikeun pesta; atawa, yén manéhna kudu méré hal ka nu miskin.

Sababaraha murid Yésus mikir yén Yudas geus dititah ku Yésus pikeun meuli kadaharan jeung méré ka nu miskin pikeun pésta nu bakal datang.

1. The Power of Generosity - Kumaha Yesus nembongkeun kami pentingna masihan tur hirup generously.

2. The Cost of Discipleship - Kumaha nuturkeun Yesus merlukeun urang nyieun kurban jeung hirup béda.

1. Mateus 6: 19-21 - "Ulah nyimpen nepi pikeun yourselves harta di bumi, dimana renget jeung keyeng ngancurkeun jeung dimana maling megatkeun di jeung maok, tapi nyimpen nepi pikeun yourselves harta di sawarga, dimana teu renget atawa keyeng ngancurkeun na dimana mana. maling ulah ngabobol jeung maling. Sabab dimana harta anjeun, di dinya ogé bakal aya haté anjeun."

2. Pilipi 4:19 - "Jeung Allah mah bakal nyadiakeun unggal kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan Kristus Yesus."

John 13:30 Sanggeus narima sop teh langsung kaluar: jeung geus peuting.

John 13: 30 mangrupikeun petikan anu ngagambarkeun kalakuan rendah haté Yesus ku cara ngumbah suku murid-murid-Na.

1. Karendahan Hati Yesus: Model Pikeun Urang Sadaya

2. Percanten kana Conto Yésus Pikeun Ngajurung Urang Ka Sajatining Karendahan Hati

1. Pilipi 2:5-8

2. Rum 12:3-8

John 13:31 Ku sabab eta, nalika anjeunna kaluar, Isa ngadawuh, "Ayeuna Putra Manusa kamulyaan, sarta Allah kamulyaan ku Anjeunna."

Yesus dimulyakeun sareng Allah dimulyakeun dina anjeunna.

1: Urang tiasa ngamulyakeun Allah ku cara hirup numutkeun pangersa-Na sareng janten cerminan asih sareng rahmat-Na.

2: Yesus pantes dihormat jeung dipuji ku urang. Anjeunna mangrupikeun modél pikeun urang tuturkeun.

1: Rum 8: 28-30 "Jeung urang terang yén pikeun jalma anu nyaah ka Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na. Pikeun maranéhanana saha manéhna foreknew manéhna ogé predestined jadi conformed kana gambar Putra-Na, dina raraga manéhna bisa jadi firstborn diantara loba baraya. Jeung jalma-jalma anu geus ditakdirkeun ku Mantenna oge disebut, jeung anu disebut ku Mantenna oge dibenerkeun, sarta anu dibenerkeun ku Mantenna oge dimulyakeun.”

2: Galata 5:22-23 “Tapi buah Roh teh nya eta asih, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, lemah lembut, kadali diri; ngalawan hal-hal kitu teu aya hukum.

Yohanes 13:32 Lamun Allah dimulyakeun ku Anjeunna, Allah oge bakal ngamulyakeun Anjeunna dina dirina sorangan, sarta bakal langsung muji ka Anjeunna.

Yesus nyarioskeun ka murid-muridna yén upami aranjeunna muji ka Allah, maka Allah bakal ngamulyakeun aranjeunna.

1. Kakuatan Ngamulyakeun Allah: Kumaha Méré Allah Kamulyaan Bisa Ngahasilkeun Ganjaran Anu Gedé

2. Selflessness jeung Service: Kumaha Nempatkeun Allah Kahiji dina Kahirupan urang Brings Kami Cinta Saratna

1. Yesaya 43: 7 - Sarerea anu disebut ku ngaran kuring, saha Kuring dijieun pikeun kamulyaan kuring, saha kuring kabentuk jeung dijieun.

2. Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, dina kecap atanapi kalakuan, lakukeun sadayana dina nami Gusti Yesus, nganuhunkeun ka Allah Rama ngalangkungan Anjeunna.

Yohanes 13:33 Barudak, sakeudeung deui Kami jeung maraneh. Maraneh bakal neangan Kami: jeung sakumaha ceuk Kami ka urang Yahudi, Dimana kuring indit, anjeun moal bisa datang; jadi ayeuna kuring ngomong ka anjeun.

Yesus nyarioskeun ka murid-murid-Na yén Anjeunna moal lami deui ninggalkeun aranjeunna, tapi aranjeunna moal tiasa nuturkeun Anjeunna.

1. Kanyataan Keberangkatan Yesus: Diajar Hirup Sareng Henteuna

2. Kapastian Harepan ka Yesus: Percanten kana Jangji-Na Najan Nyingkah

1. Ibrani 13: 5 - "Jaga hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta jadi eusi ku naon gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun atawa forsake anjeun."

2. John 14: 2-3 - "Di imah Rama urang loba kamar. Upami henteu kitu, naha abdi bakal nyarioskeun ka anjeun yén kuring badé nyiapkeun tempat pikeun anjeun? Sareng upami kuring angkat sareng nyiapkeun tempat pikeun anjeun, kuring bakal datang deui sareng bakal nyandak anjeun ka diri kuring, supados anjeun ogé aya di mana Kami aya."

John 13:34 A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yén anjeun silih pikanyaah; sakumaha Kami geus nyaah ka maraneh, maraneh oge kudu silih pikanyaah.

Petikan éta nekenkeun pentingna pikeun silih asih, sapertos Yesus mikanyaah urang.

1: Urang disebut pikeun silih pikanyaah sakumaha Yesus mikanyaah urang.

2: Hayu urang némbongkeun kanyaah urang ka hiji batur ngaliwatan lampah urang.

1: 1 John 4: 20-21 - Upami aya anu nyarios, "Abdi bogoh ka Allah," sareng hate ka dulurna, anjeunna tukang bohong; sabab saha anu teu nyaah ka dulurna anu geus katempo teu bisa nyaah ka Allah anu teu katempo.

2: Galata 5:13-14 - Pikeun anjeun geus disebut kamerdikaan, baraya. Ngan ulah make kabebasan anjeun salaku kasempetan pikeun daging, tapi ngaliwatan cinta ngawula karana. Pikeun sakabeh hukum kaeusi dina hiji kecap: "Anjeun kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan."

John 13: 35 Ku ieu sadayana bakal terang yén anjeun murid-murid kuring, upami anjeun silih pikanyaah.

Petikan ieu nekenkeun pentingna kanyaah antara sasama Kristen, sabab mangrupakeun indikator konci tina discipleship.

1. "Kaasih Anu Ngahijikeun: Ngajalanan Kamuridan Urang Ngaliwatan Kahadean sareng Welas Asih"

2. "Uji Kamuridan: Ngabuktikeun Iman Urang Ngaliwatan Asih"

1. Galata 5:22-23 - "Tapi buah Roh teh cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness jeung kontrol diri. Ngalawan hal saperti euweuh hukum."

2. 1 John 4: 7-8 - "Sahabat-sahabat anu dipikacinta, hayu urang silih pikanyaah, sabab cinta asalna ti Allah. Sakur anu mikanyaah parantos dilahirkeun ti Allah sareng terang ka Allah. cinta."

Yohanes 13:36 Ceuk Simon Petrus, "Gusti, bade ka mana?" Yesus ngawaler manéhna, Dimana kuring indit, anjeun moal bisa nuturkeun kuring ayeuna; tapi anjeun bakal nuturkeun kuring saatosna.

Yesus nyarioskeun ka Petrus yén anjeunna bakal nuturkeun Anjeunna engké, sanaos Petrus henteu tiasa nuturkeun ayeuna.

1: Urang bisa jadi teu ngarti rencana Yéhuwa dina kahirupan urang ayeuna, tapi Mantenna masih boga rencana pikeun urang jeung bakal nungtun urang dina mangsa nu bakal datang.

2: Urang kudu ngandel ka Yéhuwa, sanajan urang teu ngarti naon nu dilampahkeun ku Mantenna.

1: Yesaya 55: 8-9 "Sabab pikiran kuring sanés pikiran anjeun, sareng jalan anjeun sanés jalan kuring, saur PANGERAN. Sabab sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu deui jalan Kami leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

2: Siloka 3:5-6 ”Percaya ka Yéhuwa kalayan sagemblengna haté, sarta ulah ngandelkeun pangarti sorangan. Dina sagala cara anjeun, akur anjeunna, sareng anjeunna bakal ngalempengkeun jalan anjeun."

John 13:37 Petrus ngalahir ka Anjeunna, "Gusti, naha abdi tiasa nuturkeun anjeun ayeuna?" Abdi bakal iklas turun hirup abdi demi thy.

Pétrus nganyatakeun kahayangna nuturkeun Yésus nepi ka maot.

1. Komitmen Wani Petrus: Kumaha Urang Bisa Nuturkeun Yesus Tanpa Reservasi

2. Kumaha Urang Dipanggil Pikeun Maot ka Diri jeung Nuturkeun Yesus Tanpa Sarat

1. Markus 8:34-35 - "Jeung nelepon riungan ka Anjeunna jeung murid-murid-Na, anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Lamun saha bakal datang sanggeus kuring, hayu anjeunna mungkir dirina jeung nyokot cross-Na jeung nuturkeun kuring. Sabab saha-saha anu hayang nyalametkeun nyawana bakal leungit, tapi sing saha anu leungiteun nyawana demi Kami jeung Injil Kasalametan, bakal nyalametkeun nyawana.”

2. 1 John 2: 6 - "Saha-saha nyebutkeun anjeunna abides di anjeunna halah leumpang dina cara nu sarua di mana manéhna walked."

John 13:38 Yesus ngawaler anjeunna, "Naha anjeun bakal nyerahkeun nyawa anjeun demi Kami?" Satemenna, satemenna, Kami nyebutkeun ka maneh, Jago moal berkokok, nepi ka anjeun geus mungkir kuring tilu kali.

Yesus naroskeun ka Pétrus naha anjeunna bakal nyerahkeun nyawana pikeun anjeunna, sareng ngaramalkeun yén anjeunna bakal nampik anjeunna tilu kali sateuacan hayam kongkok.

1. "Nyuhunkeun Kahirupan Urang pikeun Yesus: Panggero pikeun Komitmen"

2. "The Power of Denial: Overcoming Fear Through Faith"

1. Mateus 10: 32-33 - "Saha-saha ngaku Kami saméméh batur, Kuring ogé bakal ngaku saméméh Rama Kami di sawarga. Tapi sakur anu ingkar kuring saméméh batur, Kuring bakal ingkar saméméh Rama Kami di sawarga."

2. Pilipi 1:21 - "Kanggo kuring, hirup téh Kristus jeung maot téh kauntungan."

John 14 nampilkeun wacana Yesus dina jalan ka Bapa, jangji-Na ngeunaan Roh Suci, sareng katengtreman-Na Anjeunna angkat sareng murid-murid-Na.

Alinea 1: Bab éta dimimitian ku Yésus ngalilipur murid-muridna ngeunaan miangna. Anjeunna ngajamin yén anjeunna badé nyiapkeun tempat pikeun aranjeunna di bumi Bapana sareng bakal sumping deui nyandak aranjeunna sareng anjeunna. Waktu Tomas nganyatakeun kabingungan ngeunaan ka mana Yésus indit, Yésus ngadéklarasikeun, ’Kami jalan jeung bebeneran jeung kahirupan. Moal aya anu datang ka Bapa iwal ti Kami.' Anjeunna neraskeun ngajelaskeun yén saha waé anu ningali Anjeunna parantos ningali Bapa naroskeun ka Pilipus anu hoyong ningali Bapa 'Naha anjeun henteu terang kuring Pilipus sanaos kuring parantos lami aya diantara anjeun?' (Yohanes 14:1-9).

Ayat 2: Saatos deklarasi ieu, Yesus jangji yén saha waé anu percaya ka Anjeunna bakal ngalakukeun pagawéan anu Anjeunna parantos ngalaksanakeun hal-hal anu langkung ageung sabab Anjeunna bakal ka Bapa ngajangjikeun naon waé anu dipénta ku nami anu bakal dilakukeun ku kituna Bapa tiasa dimulyakeun Putra teras paréntah upami cinta ka Kami tetep jaga. Paréntah ngajangjikeun ngirimkeun anu sanés Penolong Roh anu sanés kabeneran dunya teu tiasa nampi sabab henteu ningali Anjeunna atanapi terang Anjeunna tapi aranjeunna terang Anjeunna pikeun hirup sareng aranjeunna bakal aya di aranjeunna (Yohanes 14: 10-17).

Ayat 3: Lajeng anjeunna ngajamin aranjeunna nyarios ulah ninggalkeun sapertos yatim piatu balik saatos sakedap bari dunya henteu ningali deui tapi aranjeunna ningali sabab hirup ogé hirup sadinten sadar Kami di Rama Kami anjeun aya dina kuring kuring aya dina anjeun sing saha waé anu gaduh parentah Kami tetep nyaah ka Kami . dipikanyaah ku bapa teuing kaasih nembongkeun diri manehna ngarah Yudas lain Iskariot nanya naha maksud nembongkeun dirina ngan urang teu dunya ngajawab 'Saha-saha anu mikanyaah kuring nurut kana pangajaran mangka bapa kuring bogoh ka urang nyieun imah urang jeung manehna saha-saha anu teu bogoh ka Kami teu nurut kana pangajaran inget ieu. kecap anu diucapkeun bari masih sareng anjeun tapi ngajengkeun Roh Suci anu ku Bapa dikirim nami ngajarkeun sagala hal ngingetkeun sadayana parantos nyarios katengtreman masihan henteu sakumaha anu dipasihkeun ku dunya ulah ngantepkeun haté anu guligah sieun ngadangu nyarios badé uih deui ngémutan deui sumping Pangéran dunya ieu datang acan nanaon anjeunna nyimpulkeun bab. (Yohanes 14:18-31).

John 14: 1 Ulah ngantep haté anjeun jadi troubled: anjeun percaya ka Allah, percaya ogé ka kuring.

Petikan ieu nyorong urang pikeun nempatkeun kapercayaan sareng iman ka Yesus sareng Allah.

1: Ngandelkeun Gusti Dina Jaman Kasulitan

2: Kakuatan Iman ka Yesus

1: Rum 8: 38-39 - Pikeun kuring yakin yén maot atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi pangawasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal tiasa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2: Ibrani 11: 6 - Sareng tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun anjeunna, sabab sing saha waé anu ngadeukeutkeun ka Allah kedah percanten yén Anjeunna aya sareng yén anjeunna ngabales jalma anu milari Anjeunna.

John 14: 2 Di imah Rama urang loba mansions: lamun teu kitu, Kami bakal ngabejaan ka maneh. Abdi badé nyiapkeun tempat pikeun anjeun.

Petikan ieu nyarioskeun jangji Allah pikeun nyiapkeun tempat pikeun murangkalih-Na di bumi Bapana.

1. Jangji Allah ngeunaan Tempat Pikeun Anak-Na: Nyiapkeun Imah di Surga

2. Kahadean Allah: Tempat Pikeun Urang di Bait Bapana

1. Yesaya 43:2 “Lamun maraneh ngaliwatan cai, Kami baris nyarengan; jeung lamun anjeun ngaliwatan walungan, aranjeunna moal nyapu leuwih anjeun. Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu, Anjeun moal kaduruk; seuneuna moal ngaduruk maneh."

2. Rum 8:32 "Anjeunna anu henteu nyéépkeun Putra-Na sorangan, tapi nyerahkeun Anjeunna pikeun urang sadayana-kumaha anjeunna henteu ogé, sareng anjeunna, masihan sagala hal ka urang?"

John 14: 3 Jeung lamun kuring indit jeung nyiapkeun tempat pikeun anjeun, Kuring bakal datang deui, jeung narima anjeun sorangan; supaya di mana Kami aya, maraneh oge aya.

Yesus jangji baris nyiapkeun tempat pikeun murid-murid-Na jeung datang deui jeung mawa maranéhanana ka Anjeunna.

1: Yesus nawiskeun harepan sareng jaminan ka murid-murid-Na, nunjukkeun yén Anjeunna bakal salawasna aya sareng aranjeunna.

2: Yesus ngajak urang nuturkeun Anjeunna sareng jangji bakal mawa urang ka bumi sareng Anjeunna.

1: Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén maot, atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi panguasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal aya. tiasa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

2: Jabur 23: 4 - "Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak darkest, abdi moal sieun nu jahat, pikeun anjeun jeung kuring; tongkat Anjeun sareng tongkat Anjeun, aranjeunna ngalilipur kuring."

John 14: 4 Sareng kamana kuring angkat anjeun terang, sareng jalanna anjeun terang.

Petikan ieu tina John 14: 4 nyarioskeun yén Yesus Kristus mangrupikeun hiji-hijina jalan ka Allah. 1. Yesus mangrupakeun hiji-hijina jalan ka Allah - John 14: 4; 2. Manggihan Kasalametan ngaliwatan Yesus - John 14: 4. 1. Rasul 4:12 - Sanes aya kasalametan dina sagala séjén: for aya none ngaran séjén handapeun langit dibikeun diantara lalaki, whereby urang kudu disimpen; 2. John 10: 9 - Kami panto: ku kuring lamun saha wae asup, manéhna bakal disimpen.

John 14: 5 Thomas saith ka manéhna, Gusti, urang teu nyaho kamana Anjeun indit; sareng kumaha urang tiasa terang jalanna?

Yesus naroskeun ka Thomas pikeun percanten ka Anjeunna sareng nuturkeun Anjeunna dina perjalanan kahirupan.

1: "Perjalanan Iman: Percanten ka Yesus Ngaliwatan Kateupastian Hirup"

2: "Nuturkeun Yesus: Kumaha Percanten sareng Nuturkeun Anjeunna dina Perjalanan Kahirupan"

1: Yesaya 30:21 - "Ceuli anjeun sorangan bakal ngadangu anjeunna. Di tukangeun anjeun aya sora anu nyarios, "Ieu jalan anu anjeun kedah angkat," naha ka katuhu atanapi ka kenca.

2: Ibrani 11: 6 - "Tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun Allah, sabab saha waé anu sumping ka Anjeunna kedah percanten yén Anjeunna aya sareng yén Anjeunna ngabales jalma anu leres-leres milarian anjeunna."

John 14: 6 Yesus ngadawuh ka manéhna, Kami jalan, bebeneran, jeung kahirupan: moal aya nu datang ka Rama, tapi ku Kami.

Yesus mangrupikeun hiji-hijina jalan ka Bapa.

1. Yesus teh Jalan: Neangan Arah dina Kahirupan

2. Yesus teh Kaleresan: Hirup kalawan Integritas

1. Mateus 7:13-14 “Asupkeun kana lawang anu heureut. Pikeun lawang anu lega tur gampang jalan anu ngabalukarkeun karuksakan, sarta jalma anu asup ku eta loba. Sabab heureut pantona, heureut jalan nu nuju ka kahirupan, jeung nu manggihanna mah saeutik.”

2. Yohanes 3:16-17 “Karana kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Sabab Allah ngutus Putra-Na ka dunya lain pikeun ngahukum dunya, tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna.”

John 14: 7 Upami anjeun terang ka Kami, anjeun kedah terang Rama kuring ogé, sareng ti ayeuna anjeun terang anjeunna sareng parantos ningali Anjeunna.

Yohanes 14:7 nyimpulkeun hubungan Allah sareng umat manusa, nunjukkeun yén ku terang Yesus, urang ogé terang ka Allah sareng ningali Anjeunna.

1. Nyaho Yesus nyaeta Nyaho Allah: Implikasi Yohanes 14:7

2. Ningali Gusti ngalangkungan Yesus: Ngalaman Ilahi ngalangkungan Manusa

1. Kolosa 2: 9-10 - Pikeun di Anjeunna dwelleth sagala fulness tina Godhead ragana.

2. Rum 8:14-17 - Pikeun saloba anu dipingpin ku Roh Allah, aranjeunna putra Allah.

Yohanes 14:8 Saur Pilipus ka anjeunna, "Gusti, tingalikeun ka kami Rama, sareng éta cekap pikeun kami."

Pilipus ngungkabkeun kahayangna pikeun ningali Allah Rama, nunjukkeun yén éta bakal cekap pikeun anjeunna.

1. Gusti Geus Cukup - Kumaha Kudu Nyugemakeun Naon Anu Urang Mibanda

2. Yesus teh Jalan ka Bapa - Kumaha Mangtaun Hubungan Deukeut jeung Allah

1. Deuteronomy 8: 3 - "Sareng anjeunna ngahinakeun anjeun sareng ngantep anjeun kalaparan sareng masihan anjeun manna, anu anjeun henteu terang, atanapi karuhun anjeun henteu terang, supados anjeun terang yén manusa henteu hirup ku roti waé, tapi Manusa hirup ku unggal pangandika ti Gusti.”

2. Mateus 6: 25-34 - "Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, ulah hariwang ngeunaan hirup anjeun, naon anu anjeun bakal dahar atawa naon anu anjeun bakal inuman, atawa ngeunaan awak anjeun, naon nu bakal ditunda. Naha hirup henteu langkung ti batan tuangeun, sareng awak langkung ti batan sandang? Tingali kana manuk awang-awang: aranjeunna henteu sow atanapi panén atanapi kumpulkeun kana lumbung, sareng aranjeunna dipasihan ku Rama sawarga anjeun. Naha anjeun henteu langkung berharga tibatan aranjeunna? Sareng saha di antara anjeun ku hariwang tiasa nambihan sajam kana umur hirupna? Jeung naha anjeun hariwang ngeunaan pakéan? Mertimbangkeun lilies sawah, kumaha tumuwuh: aranjeunna henteu toil atawa spin, acan Kuring ngabejaan ka maneh, malah Solomon dina sakabéh kamulyaan na teu arrayed kawas salah sahiji ieu. Tapi lamun Allah maparin jukut di sawah, anu kiwari hirup jeung isukan dialungkeun kana hawu, naha Mantenna teu leuwih pakéan anjeun, eh anjeun saeutik iman? Ku sabab kitu ulah hariwang, paribasa, 'Naon anu urang tuang?' atawa 'Naon nu kudu urang inuman?' atawa 'Naon nu bakal urang pake?' Pikeun anu sanés-sanés milarian sadayana ieu, sareng Rama sawarga anjeun terang yén anjeun peryogi éta sadayana."

John 14: 9 Yesus nyarios ka anjeunna, "Geus lila pisan kuring sareng anjeun, tapi anjeun henteu terang kuring, Pilipus?" manéhna nu geus katempo kuring geus katempo Rama; na kumaha anjeun nyebutkeun lajeng, Témbongkeun kami Rama?

Yesus naroskeun ka Pilipus naha anjeunna nyuhunkeun Bapa ditembongkeun ka anjeunna, sabab ningali Yesus sapertos ningali Bapa.

1: Yesus teh Allah - Sagampil Ningali Bapa teh Ningali Yesus, Kitu ogé Ningali Yesus téh Ningali Bapa

2: Salaku Yesus teh Wahyu Rama, Urang Kudu Neuteup ka Yesus pikeun hidayah-Na

1: Yohanes 10:30, "Kami jeung Bapa teh hiji."

2: Kolosa 1:15 , "Anjeunna teh gambar Allah siluman, cikal sadaya ciptaan."

John 14:10 Naha anjeun henteu percanten yén kuring aya dina Rama, sareng Bapa aya dina kuring? Kecap-kecap anu ku Kami diomongkeun ka anjeun kuring henteu nyarioskeun diri kuring sorangan: tapi Bapa anu cicing di kuring, anjeunna ngalakukeun padamelan.

Bapa sareng Putra gaduh persatuan anu sampurna, sareng kecap Yesus asalna ti Bapa.

1. Kakuatan Hubungan Bapa-Putra

2. Persatuan Sampurna Allah dina Yesus Kristus

1. John 17: 21-22 - Éta kabéh bisa jadi hiji; sakumaha Anjeun, Rama, aya dina kuring, jeung kuring di Anjeun, nu maranéhanana ogé bisa jadi hiji di urang: nu dunya bisa percaya yen Anjeun geus dikirim kuring.

2. Kolosa 2: 9-10 - Pikeun di Anjeunna dwelleth sagala fulness tina Godhead ragana. Sareng anjeun lengkep dina Anjeunna, anu mangrupikeun kapala sadaya kapangéranan sareng kakawasaan.

Yohanes 14:11 Percaya ka Kami yen Kami aya dina Rama, sareng Rama aya dina Kami;

Petikan éta nekenkeun pentingna percanten ka Yesus pikeun padamelan anu parantos dilakukeun.

1: Yesus parantos ngalaksanakeun padamelan anu hébat pikeun urang sareng urang kedah percanten ka Anjeunna kusabab aranjeunna.

2: Urang kudu percaya ka Yésus jeung narima manéhna sabagé Gusti jeung Jurusalamet urang lantaran karya-karya éndah nu geus dilakukeun ku Mantenna.

1: Epesus 2:8-10 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2: Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali.

John 14:12 Verily, verily, kuring nyebutkeun ka anjeun, Saha anu percaya ka Kami, karya anu kuring ngalakukeun bakal manéhna ngalakukeun ogé; jeung karya leuwih gede ti ieu bakal manéhna ngalakukeun; sabab kuring nyaah ka Bapa.

Yesus jangji yén jalma-jalma anu percaya ka Anjeunna bakal ngalakukeun pagawéan anu langkung ageung tibatan Anjeunna nyalira.

1: Percaya kana kakawasaan Yesus sareng kakuatan asih-Na pikeun ngalakukeun padamelan anu langkung ageung tibatan Yesus nyalira.

2: Percaya kana jangji Yesus yén jalma anu iman ka Anjeunna bakal tiasa ngalakukeun padamelan anu langkung ageung tibatan Anjeunna.

1: Epesus 3:20 - Ayeuna ka Anjeunna anu sanggup ngalakukeun langkung seueur tina sagala anu urang nyuhunkeun atanapi dibayangkeun, dumasar kana kakawasaan-Na anu aya dina diri urang.

2: Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring.

Yohanes 14:13 Sareng naon waé anu anjeun nyuhunkeun ku nami kuring, éta bakal ku Kami lakukeun, supados Rama dimulyakeun ku Putra.

Yesus jangji yén nalika urang ngadoa dina nami-Na, Anjeunna bakal ngajawab doa urang supados Bapa dimulyakeun.

1. Ngadoa dina Ngaran Yesus: Nepikeun Kahirupan Urang kana Pangersa-Na

2. Ngandelkeun Jangji-Na: Percanten kana Firman-Na

1. Epesus 2:18 - Pikeun ngaliwatan anjeunna urang duanana boga aksés ku hiji Roh ka Rama.

2. Rum 8:26 - Kitu ogé Roh ogé mantuan infirmities urang: keur urang teu nyaho naon urang kudu neneda keur sakumaha we kuduna: tapi Roh sorangan maketh syafaat pikeun urang jeung groanings nu teu bisa uttered.

Yohanes 14:14 Lamun maraneh menta naon-naon dina ngaran Kami, ku Kami bakal dilakonan.

Ayat tina Yohanes 14:14 ieu nyorotkeun jangji Yésus pikeun ngawalon doa-doa nalika didamel ku nami-Na.

1. Yesus Salawasna Aya Pikeun Ngawalon Doa Urang

2. Ngadoa dina Ngaran Yesus: Naon Hartosna?

1. Mateus 7:7-11 - Tanya, Néangan, Sambel

2. Yakobus 1:5-8 - Neneda dina Iman jeung Narima Hikmah

Yohanes 14:15 Lamun maraneh nyaah ka Kami, tunduk kana parentah Kami.

Urang ngingetkeun dina Yohanes 14:15 yén nalika urang nyaah ka Allah, urang kedah nuturkeun paréntah-Na.

1: Kaasih Allah sareng Ngajaga Paréntah-Na

2: Asih Satia jeung Nurut kana Firman Allah

1: 1 John 5: 3 - Pikeun ieu téh nyaah ka Allah, yén urang tetep parentah-Na, sarta parentah-Na teu grievous.

2: Deuteronomy 6: 4-5 - Dangukeun, O Israel: Pangéran Allah urang téh hiji Gusti: Jeung anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate, jeung sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun.

John 14:16 Jeung kuring bakal neneda ka Rama, jeung manéhna bakal méré Anjeun Comforter sejen, nu bisa abide jeung anjeun salawasna;

Yesus jangji bakal ngirimkeun Roh Suci salaku Panglipur ka murid-murid-Na.

1: Panglipur Roh Suci - Yohanes 14:16

2: Anugrah Roh Suci - Yohanes 14:16

1: Yesaya 66:13 - Salaku indung comforts anak nya, jadi kuring bakal comforts anjeun;

2: Rum 15:13 - Muga-muga Allah anu ngarep-ngarep ngeusian anjeun kalayan sagala kabagjaan sareng katengtreman nalika anjeun percanten ka Anjeunna, ku kituna anjeun tiasa pinuh ku harepan ku kakawasaan Roh Suci.

John 14:17 Komo Roh bebeneran; Saha dunya teu bisa narima, sabab nilik manéhna, teu nyaho manéhna: tapi anjeun nyaho manéhna; pikeun anjeunna dwelleth sareng anjeun, sarta bakal aya di anjeun.

Roh bebeneran teu bisa ditarima ku dunya, tapi percaya nyaho Roh sabab Anjeunna dwells jeung maranehna jeung bakal aya dina maranehna.

1. Ayana Allah dina Kahirupan Urang: Ngalaman Roh Kaleresan

2. Dunya Panolakan Roh Kaleresan

1. Rum 8: 9-11 - "Tapi anjeun teu aya dina daging tapi dina Roh, lamun memang Roh Allah dwells di anjeun. Ayeuna lamun saha teu boga Roh Kristus, manéhna teu Na. Kristus aya di anjeun, awak geus paeh ku dosa, tapi Roh hirup ku sabab bener. Tapi lamun Roh Anjeunna anu ngahudangkeun Yesus ti nu maraot cicing di anjeun, Anjeunna anu ngahudangkeun Kristus ti nu maraot oge bakal mere hirup ka awak fana anjeun ngaliwatan Roh-Na anu duwells di anjeun."

2. 1 Korinta 2:14 - "Tapi manusa alam teu narima hal tina Roh Allah, pikeun aranjeunna foolishness ka anjeunna; atawa bisa anjeunna nyaho aranjeunna, sabab discerned sacara rohani."

John 14:18 Kuring moal ninggalkeun anjeun comfortless: Kami bakal datang ka anjeun.

Yésus jangji moal ninggalkeun murid-muridna waé jeung bakal datang ka maranéhna.

1: Allah salawasna nyarengan urang, sanajan dina moments darkest urang.

2: Urang kudu tetep boga harepan jeung iman kana jangji Yésus ngeunaan panglilipur.

1: Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; ulah dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh."

2: Ibrani 13: 5 - "Jantenkeun hirup anjeun tina cinta artos, sareng sugema ku naon anu anjeun gaduh, sabab anjeunna parantos ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun sareng moal ngantunkeun anjeun."

John 14:19 Acan sakeudeung, jeung dunya nempo kuring deui; tapi anjeun ningali kuring: sabab kuring hirup, anjeun bakal hirup ogé.

Yésus ngayakinkeun murid-murid-Na yén sanajan dunya teu ningali manéhna, maranéhna bakal tetep ningali manéhna, sarta ku sabab kitu maranéhna bakal hirup.

1. "Karunia Hirup: Jangji Yesus ka Murid-murid-Na"

2. "Realitas Ghaib: Ayana Yesus Nganyatakeun"

1. Rum 6:23 - "Kanggo gajih dosa nyaeta maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang."

2. 1 John 5: 11-12 - "Jeung ieu kasaksian: Allah geus dibikeun kami hirup langgeng, sarta hirup ieu aya dina Putra-Na. Saha anu boga Putra boga hirup; saha anu teu boga Putra Allah teu. teu boga hirup."

Yohanes 14:20 Dina poe eta maraneh bakal nyaho yen Kami aya di Rama Kami, jeung maraneh di Kami, jeung Kami di maraneh.

Yésus jangji yén murid-muridna bakal nyaho yén maranéhna ngahiji jeung Mantenna, sarta Mantenna ngahiji jeung Bapa.

1. Persatuan Allah jeung Umat-Na: A Study of John 14:20

2. Ngalaman Hakikat Manunggaling Kawulo Gusti

1. Pilipi 2:5-11 - Boga pikiran jeung sikep sarua yen Yesus Kristus kagungan.

2. Rum 8: 9-17 - Roh Allah hirup di urang.

Yohanes 14:21 Sing saha nu boga parentah-parentah Kami jeung nurut kana eta parentah-parentah Kami, nya eta anu nyaah ka Kami, jeung sing saha anu mikanyaah ka Kami bakal dipikanyaah ku Rama Kami, sarta Kami bakal nyaah ka Anjeunna, sarta bakal nembongkeun diri ka Anjeunna.

Yesus janji bakal nembongkeun diri ka jalma anu nyaah ka Anjeunna jeung nurut parentah-Na.

1. Asih Allah jeung Ngajaga Paréntah-Na

2. Jangji Allah pikeun nembongkeun diri ka jalma satia

1. Deuteronomy 6: 5-7 - Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun.

2. 1 Yohanes 3:16-17 - Urang kudu némbongkeun kanyaah ku laku lampah, lain ku omongan.

John 14:22 Yudas nyarios ka anjeunna, sanes Iskariot, "Gusti, kumaha anjeun bakal nunjukkeun diri ka kami, sanés ka dunya?"

Yudas, sanes Iskariot, naroskeun ka Yesus kumaha Anjeunna bakal nembongkeun diri ka murid-murid tapi henteu ka dunya.

1. Yesus nembongkeun Dirina ka jalma-jalma nu neangan Anjeunna

2. Kumaha Ngaku Ayana Gusti dina Kahirupan Urang

1. James 4: 8 - Tarik deukeut ka Allah, sarta Anjeunna bakal ngadeukeutan ka anjeun.

2. Yesaya 55: 6 - Neangan Gusti bari Anjeunna bisa kapanggih; nelepon ka Anjeunna nalika Anjeunna caket.

Yohanes 14:23 Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka manéhna, “Lamun aya nu nyaah ka Kami, manéhna bakal nuturkeun kecap-kecap Kami; jeung Rama Kami bakal mikanyaah manéhna, jeung urang bakal datang ka manéhna, jeung nyieun abode urang jeung manéhna.

Yesus ngajarkeun yén lamun batur mikanyaah Anjeunna, maranéhna bakal nurut kana kecap-Na jeung Rama-Na jeung Anjeunna bakal datang ka maranehna jeung Huni jeung maranehna.

1. Cinta ka Gusti ku Sakabeh Jantung, Jiwa, jeung Kakuatan Anjeun

2. Nurut kana Firman Yesus Ngadeukeutan Urang ka Allah

1. Deuteronomy 6:4-5 “Dengekeun, eh Israil: PANGERAN Allah urang, Gusti teh hiji. Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun.

2. John 15: 10 "Lamun anjeun tetep parentah Kami, anjeun bakal tetep dina kanyaah Kami, sakumaha Kami geus diteundeun parentah Rama sarta abide di asih-Na."

Yohanes 14:24 Sing saha anu teu nyaah ka Kami, moal ngajaga omongan Kami, jeung pangandika anu ku maraneh didenge teh lain milik Kami, tapi ti Rama anu ngutus Kami.

Asih Allah ka urang téh hasil tina taat kana paréntah-Na.

1: Cinta ka Allah ku cara nurut kana parentah-Na

2: Kaasih sareng Welas Asih Bapa Ditembongkeun Ngaliwatan Paréntah-Na

1: Deuteronomy 6: 5 - Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun.

2: James 2:17 - Iman ku sorangan, lamun teu dibarengan ku lampah, nyaeta maot.

John 14:25 Hal-hal ieu parantos diomongkeun ka anjeun, masih aya sareng anjeun.

Petikan nyarioskeun ngeunaan Yesus nyarios ka murid-murid-Na nalika Anjeunna masih aya sareng aranjeunna.

1. Kakuatan Ayana: Diajar Ngadeukeutkeun ka Hadirin Yesus.

2. Témbongkeun Up: Pentingna Hadir dina Iman Walk urang.

1. Yesaya 41:10 - “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

2. Mateus 28:20 - "Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala anu Kami paréntah ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

John 14:26 Tapi Panglipur, nya éta Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, manéhna baris ngajarkeun anjeun sagala hal, jeung mawa sagala hal pikeun émut ka anjeun, naon anu geus Kami geus ngomong ka anjeun .

Roh Suci bakal ngabantosan urang nginget sareng diajar sadayana anu parantos diomongkeun ku Yesus.

1: Roh Suci: Penolong sareng Guru Kami

2: Percaya kana Pitunjuk Roh Suci

1: Yesaya 11: 2 - "Roh PANGERAN bakal rest on anjeunna-Roh hikmah jeung pamahaman, Roh nasehat jeung kakuatan, Roh pangaweruh jeung sieun PANGERAN."

2: John 16: 7-14 - "Tapi saleresna Kami nyarioskeun ka anjeun, pikeun kasaéan anjeun yén kuring angkat. Nalika Anjeunna sumping, Anjeunna bakal ngabuktikeun dunya anu salah ngeunaan dosa sareng kabeneran sareng pengadilan: ngeunaan dosa, sabab jalma-jalma henteu percanten ka Kami, ngeunaan kabeneran, sabab kuring bakal ka Rama, dimana anjeun tiasa ningali. Kami henteu deui, sareng ngeunaan hukuman, sabab pangeran dunya ieu ayeuna dihukum. kana sagala bebeneran. Anjeunna moal ngomong sorangan, ngan ngomong naon manéhna hears, sarta anjeunna bakal ngabejaan ka maneh naon nu bakal datang. Anjeunna bakal ngamulyakeun Kami sabab ti Kami anjeunna bakal nampa naon anu bakal anjeunna terang. ka aranjeun. Sakur anu dipimilik ku Rama mah milik Kami. Ku sabab eta, ceuk Kami, Ruh teh bakal narima ti Kami, naon anu ku Mantenna ditepikeun ka maraneh."

John 14:27 Katengtreman Kami tinggalkeun sareng anjeun, katengtreman Kami masihan anjeun ka anjeun: henteu sapertos anu dipasihkeun ku dunya, kuring masihan anjeun ka anjeun. Entong hariwang haté anjeun, ulah sieun.

Katengtreman dipasihkeun ku Gusti, sanes ku dunya.

1: Ngandelkeun Allah pikeun Damai

2: Nungkulan Sieun jeung Kahariwang Ku Jalan Katengtreman Allah

1: Pilipi 4: 6-7 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal ngajaga anjeun. hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

2: Yesaya 26:3 - "Anjeun bakal tetep dina karapihan sampurna jalma anu pikiranna steadfast, sabab aranjeunna percanten ka anjeun."

John 14:28 Aranjeun geus uninga kumaha ceuk Kami ka anjeun, Kami indit, sarta datang deui ka anjeun. Lamun maraneh nyaah ka Kami, maraneh tangtu bungah, sabab ceuk Kami, Kami nyaah ka Rama, sabab Rama Kami leuwih gede ti batan Kami.

Yohanes 14:28 panginget-nginget yén kanyaah Yésus ka urang kacida gedéna nepi ka Mantenna daék indit jeung Bapa-Na sanajan Anjeunna leuwih gedé ti Yésus.

1. Asih Nu Maha Agung: Ngartos Jero Pangorbanan Yesus

2. Kaasih Bapa: Ngenalkeun Kaagungan Gusti

1. Yohanes 15:13, "Kaasih anu langkung ageung teu aya anu langkung ti batan ieu, nyaéta yén hiji jalma nyerahkeun nyawana pikeun babaturanana."

2. Rum 8:31-39, "Naon anu bakal urang ucapkeun kana hal-hal ieu? Upami Allah aya pikeun urang, saha anu tiasa ngalawan ka urang?"

John 14:29 Jeung ayeuna Kami geus ngabejaan ka maneh saméméh éta kajadian, yén, lamun eta geus datang, anjeun bisa percaya.

Yesus ngawartosan murid-murid-Na yén anjeunna parantos nyarioskeun hal-hal anu bakal kajantenan, supados nalika éta kajadian, aranjeunna percanten.

1. Kakuatan Nubuat Yésus - Ngajalajah kumaha nubuat Yésus kalaksanakeun jeung kumaha éta nguatkeun iman urang.

2. Percaya jeung Narima - Exemplifying kumaha percanten ka kecap Yesus brings urang ngadeukeutan ka Anjeunna.

1. Yesaya 46:10 - Ngadéklarasikeun ahir ti mimiti, sarta ti jaman baheula hal anu teu acan rengse, paribasa, Nasehat abdi bakal nangtung, sarta kuring bakal ngalakukeun sagala pelesir abdi.

2. Deuteronomy 18:22 - Lamun nabi speaks dina nami Gusti, lamun hal éta teu nuturkeun, atawa lumangsung, éta hal anu Gusti teu diucapkeun, tapi nabi geus diucapkeun presumptuously: teu sieun ku manéhna.

John 14:30 Kaula mah moal loba omong jeung anjeun, sabab pangeran dunya ieu datang, sarta teu boga nanaon di kuring.

Yésus ngingetkeun murid-murid-Na yén Pangéran dunya ieu bakal datang jeung manéhna teu boga kakawasaan ka manéhna.

1. Kakawasaan Pangeran Dunya ieu sareng Kameunangan Yesus

2. Kakuatan Yesus pikeun Ngalawan Godaan Sétan

1. Rum 8:37-39 - No, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta urang. Pikeun kuring yakin yén boh maot, boh kahirupan, boh malaikat, boh panguasa, boh nu ayeuna boh nu bakal datang, boh nu kawasa, boh nu jangkung boh nu jero, boh nu lian dina sagala ciptaan, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah di Kristus Yesus Gusti urang.

2. 1 John 4: 4 - Barudak, anjeun ti Allah jeung geus overcome eta, pikeun manéhna nu aya di anjeun leuwih gede ti manéhna nu aya di dunya.

Yohanes 14:31 Tapi supaya dunya nyaho yen Kami nyaah ka Rama; sareng sakumaha anu dipaparinkeun ku Bapa ka abdi, abdi ogé ngalakukeunana. Bangun, hayu urang indit ti dieu.

Yésus nitah murid-muridna pikeun hudang jeung ninggalkeun, negeskeun yén manéhna nurut kana parentah Bapa minangka témbong kanyaahna ka Anjeunna.

1. Taat Yesus: Model pikeun Kahirupan Urang

2. Asih ka Bapa: Parentah Nu Maha Agung

1. Rum 12: 2 - Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun.

2. 1 John 5: 3 - Pikeun ieu teh cinta Allah, nu urang tetep parentah-Na.

Yohanes 15 ngandung ajaran Yesus ngeunaan tangkal anggur jeung dahan, parentah-Na pikeun silih pikanyaah, jeung peringatan ngeunaan kabencian dunya.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus ngajelaskeun Dirina salaku tangkal anggur anu leres sareng Bapana salaku tukang kebon. Anjeunna ngécéskeun yén unggal dahan dina Anjeunna anu henteu ngahasilkeun buah dipotong, sedengkeun unggal dahan anu ngahasilkeun buah dipotong janten langkung buahan. Anjeunna ngajurung murid-murid-Na supaya tetep aya dina Anjeunna, sabab dahan-dahanna moal bisa buahan ku sorangan, tapi kudu tetep dina tangkal anggur, kitu oge maranehna moal bisa ngahasilkeun buah kajaba tetep aya dina Anjeunna, sabab salian ti Anjeunna teu bisa ngalakukeun nanaon lamun aya anu henteu tetep di Anjeunna, kawas dahan dipiceun layu. dahan sapertos diangkat dialungkeun kana seuneu dibeuleum lamun tetep dina anjeunna kecap tetep bisa nanya naon kahayang bakal dilakukeun glorifying Rama ku bearing loba buah némbongkeun murid (Yohanes 15:1-8).

Ayat ka-2: Sanggeus métafora ieu, Yésus maréntahkeun maranéhna pikeun terus mikaasih-Na, sakumaha Anjeunna nurut kana parentah-paréntah Bapa-Na tetep aya dina asih-Na. Anjeunna nyarioskeun hal-hal ieu ka aranjeunna supados kabagjaan-Na sapinuhna di aranjeunna sareng kabagjaan aranjeunna lengkep. Lajeng anjeunna masihan aranjeunna parentah anyar 'Sing silih pikanyaah sakumaha Kami geus bogoh ka anjeun leuwih cinta teu boga hiji ti ieu nyerahkeun hirup hiji urang pikeun babaturan.' Anjeunna nyauran aranjeunna babaturan tibatan abdi, sabab abdi henteu terang kana urusan dununganna, tapi anjeunna parantos terang sadayana anu didangukeun ti Rama-Na anu dipilih ku dunya anu ditunjuk di dunya bakal ngahasilkeun buah anu langgeng, janten naon waé anu nyuhunkeun nami Bapa masihan paréntah deui, 'Ieu parentah Kami Silih asih. .' (Yohanes 15:9-17).

Ayat 3: Teras anjeunna ngingetkeun aranjeunna ngeunaan kabencian dunya, saurna upami dunya ngabencian, émut kabenci sateuacanna upami milik dunya bakal mikanyaah ka milikna tapi ku sabab henteu milik anu dipilih ti dunya, ku sabab hate henteu gaduh abdi anu langkung ageung tibatan majikan upami dikaniaya ogé nganiaya ogé tetep. Kecap-kecap anu disimpen ku kuring aranjeunna bakal diperlakukeun ku cara kieu kusabab nami aranjeunna henteu terang saha anu ngutus kuring upami henteu sumping diucapkeun moal aya dosa ayeuna moal aya alesan dosa saha waé anu ngabencian ka abdi ogé, upami henteu ngalakukeun diantara pagawéan, moal aya deui anu bakal dosa. ayeuna katempo hated duanana kuring bapa minuhan kecap hukum ditulis 'Aranjeunna hated kuring tanpa alesan.' Nalika ngajengkeun sumping anu bakal dikirim ti Rama Roh bebeneran kaluar ti Rama datang kasaksian ngeunaan iraha datang kasaksian ogé sabab geus jeung mimiti tungtung bab (Yohanes 15:18-27).

Yohanes 15:1 Kami teh tangkal anggur anu sajati, jeung Rama Kami teh tukang tani.

Petikan éta ngeunaan Yesus janten tangkal anggur anu leres sareng Gusti janten tukang tani.

1. Allah teh tukang kebon anu ngurus urang - Yohanes 15:1

2. Anggur Yesus: Sumber Kahirupan Urang - Yohanes 15:1

1. Yesaya 5: 1-7 - Allah teh Vinedresser anu paduli keur kebon anggur-Na

2. Jabur 80: 8-19 - Allah salaku Angon anu paduli keur domba-Na

John 15: 2 Unggal dahan dina kuring anu henteu buahna dicabut, sareng unggal dahan anu berbuah, dibersihkeun, supados langkung seueur buah.

Allah prunes urang sangkan urang ngahasilkeun leuwih loba buah.

1: Yesus teh Vine, Kami Cabang - John 15: 2

2: The Motong Jauh Unfruitfulfulness - John 15: 2

1: Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, lemah lembut, kahadean, iman, lemah lembut, temperance: ngalawan sapertos kitu teu aya hukum.

2: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma-jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuan-Na.

Yohanes 15:3 Ayeuna aranjeun geus beresih ku pangandika anu ku Kami geus diucapkeun ka aranjeun.

Petikan ieu nyarioskeun kakawasaan ngabersihkeun firman Allah.

1. The Cleansing Power of Firman Allah

2. Kumaha Narima Kabersihan ti Allah

1. Epesus 5:26 - "supaya anjeunna nyucikeun sareng ngabersihkeunana ku nyeuseuh cai ku pangandika"

2. Jabur 119: 9 - "Wherewithal lalaki ngora cleanse jalan? Ku cara nyokot heed thereto nurutkeun kecap thy."

John 15: 4 tetep di kuring, sareng kuring di anjeun. Salaku cabang teu bisa ngahasilkeun buah sorangan, iwal eta abide dina Vine nu; Anjeun moal bisa deui, iwal anjeun abide di Kami.

Tetep di Yesus penting pikeun ngahasilkeun buah.

1. Aide dina Kristus pikeun Fruitfulness loba pisan

2. Ngandelkeun Yesus pikeun minuhan

1. Kolosa 2: 6-7 - "Jadi lajeng, sagampil anjeun narima Kristus Yesus salaku Gusti, terus hirup hirup anjeun di Anjeunna, rooted jeung diwangun nepi di Anjeunna, strengthened dina iman sakumaha anjeun diajarkeun, sarta overflowing kalawan thankfulness. ."

2. Galata 5:22-23 - "Tapi buah Roh teh cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness jeung timer kontrol. Ngalawan hal saperti, euweuh hukum."

Yohanes 15:5 Kami teh tangkal anggur, aranjeun teh dahan-dahanna: Sing saha anu tetep aya dina Kami, jeung Kami di Anjeunna, tangtu ngahasilkeun loba buah, sabab tanpa Kami maraneh teu bisa nanaon.

Petikan mangrupikeun panginget yén kahirupan urang tanpa Gusti henteu aya hasilna sareng urang tiasa ngalakukeun nanaon tanpa Anjeunna.

1. "Apide dina Kristus: Reaping Mangpaat tetep di Anjeunna"

2. "Kakuatan Atuh: Ngokolakeun Kahirupan Berbuah"

1. Rum 8:28-30 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na. Pikeun saha manéhna foreknow, manéhna ogé predestinated jadi conformed kana gambar Putra-Na, yén manéhna bisa jadi firstborn diantara loba baraya. Leuwih ti éta saha manéhna predestinate, maranéhanana manéhna ogé disebut: jeung saha manéhna disebut, maranéhanana manéhna ogé diyakinkeun: jeung saha manéhna diyakinkeun, manéhna ogé Maha Agung.

2. Kolosa 1:27-29 - Pikeun saha Allah bakal nyieun dipikawanoh naon riches kamulyaan misteri ieu diantara kapir; nu Kristus di anjeun, harepan kamulyaan: Saha urang ngahutbah, warning unggal lalaki, jeung ngajarkeun unggal lalaki dina sagala hikmah; ku kituna urang bisa nampilkeun unggal lalaki sampurna dina Kristus Yesus: Whereunto I ogé kuli, striving nurutkeun karya-Na, nu gawéna di kuring mightily.

John 15: 6 Lamun lalaki abide abide di Kami, manéhna matak kaluar salaku dahan, jeung bakal layu; jeung lalaki ngumpulkeun eta, jeung tuang eta kana seuneu, jeung maranehna kaduruk.

John 15: 6 ngajarkeun yén jalma anu henteu tetep ka Yesus bakal dialungkeun sareng ancur.

1: Tetep dina Yesus pikeun disalametkeun.

2: Tetep dina Kristus pikeun Ditangtayungan.

1: 1 John 4:16 - Sareng urang parantos terang sareng percanten kana kanyaah Allah ka urang. Allah téh cinta; jeung manéhna nu dwelleth asih dwelleth di Allah, jeung Allah di manéhna.

2: Mateus 11: 28-30 - Hayu ka Kami, sadayana anu nyambut damel sareng kabeurat beurat, sareng kuring bakal masihan anjeun istirahat. Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ngeunaan kuring; keur Kami lemah lembut jeung lowly dina haté: jeung anjeun bakal manggihan istirahat pikeun jiwa anjeun. Pikeun yoke abdi gampang, sarta beban abdi hampang.

John 15: 7 Lamun abide di Kami, jeung kecap Kami abide di anjeun, anjeun bakal ménta naon anjeun bakal, sarta eta bakal dilakukeun ka anjeun.

Tetep dina Kristus sareng ngantepkeun kecap-kecap-Na pikeun tetep dina urang bakal nyababkeun doa urang dijawab.

1: Tetep dina Kristus mangrupikeun Konci pikeun Dijawab Doa

2: Idinkeun Firman Allah Ngarahkeun Doa Sadérék

1: Yakobus 4:2-3 “Aranjeun teu boga sabab teu nanya. Aranjeun naroskeun tapi teu nampi, ku sabab salah naroskeun, pikeun nyumponan karep anjeun."

2: Mateus 6: 7-8 "Sareng nalika anjeun neneda, ulah ngungkabkeun kecap-kecap kosong sapertos anu dilakukeun ku bangsa-bangsa sanés, sabab aranjeunna nyangka yén aranjeunna bakal didangu ku seueur kecapna. Ulah sapertos aranjeunna, sabab Rama anjeun terang naon anu anjeun peryogikeun sateuacan anjeun naroskeun ka Anjeunna."

John 15: 8 Di dieu Rama Kami Maha Agung, yén anjeun ngahasilkeun loba buah; ku kituna anjeun bakal jadi murid Kami.

Yésus ngajarkeun yén ngahasilkeun loba buah téh kumaha murid-murid Kristus ngamulyakeun Bapa.

1. "Hirup Kahirupan Berbuah: Ngahasilkeun Loba Buah salaku Murid Kristus"

2. "Kakuatan Ngahasilkeun Buah: Ngamulyakeun Bapa ngalangkungan Pangabdian"

1. Galata 5: 22-23 - "Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti euweuh hukum."

2. Mateus 7:16-17 - "Anjeun bakal mikawanoh aranjeunna ku bungbuahan maranéhanana. Dupi anggur dikumpulkeun tina cucuk, atawa anjir tina thistles? Jadi, unggal tangkal cageur ngasuh buah alus, tapi tangkal diseased ngasuh buah goréng."

Yohanes 15:9 Sakumaha Rama geus nyaah ka Kami, Kami oge geus nyaah ka maraneh.

Ayat ieu ngajurung urang pikeun tetep nyaah ka Yésus ku cara nuturkeun conto kanyaah Allah ka Anjeunna.

1: Urang disauran pikeun nyontoan kahirupan urang kana kanyaah Allah ka Yesus.

2: Urang disaur pikeun tetep dina kanyaah Yesus, sakumaha Allah mikaasih ka Anjeunna.

1:1 John 4:19 - Urang bogoh ka Anjeunna, sabab Anjeunna mimiti mikanyaah urang.

2: Rum 5:5 - Jeung harepan maketh teu isin; sabab asih Allah geus héd mancanagara dina haté urang ku Roh Suci anu dibikeun ka urang.

John 15:10 Lamun anjeun tetep parentah Kami, anjeun bakal abide dina kanyaah Kami; sakumaha Kami geus diteundeun parentah Rama urang, sarta abide di asih-Na.

Yohanes 15:10 ngajurung urang pikeun ngajaga parentah-parentah Allah pikeun tetep dina asih-Na.

1. Kakuatan Taat: Ngajaga Paréntah Allah

2. Tetep dina Asih Allah Ngaliwatan Taat

1. Mateus 7: 24-27 - Sarerea anu hears ieu kecap tina milik sarta nempatkeun kana prakték téh kawas lalaki wijaksana anu ngawangun imahna dina batu.

2. Rum 6:16-17 - Naha anjeun henteu terang yén nalika anjeun nawiskeun diri ka batur salaku budak anu ta'at, anjeun mangrupikeun budak anu anjeun ta'at-naha anjeun budak dosa, anu nyababkeun maot, atanapi anu ta'at, nu nuju ka kabeneran?

Yohanes 15:11 Hal-hal ieu ku Kami parantos diomongkeun ka anjeun, supados kabagjaan abdi tetep aya dina anjeun, sareng kabagjaan anjeun pinuh.

Yesus nyarios ka murid-murid-Na supados aranjeunna tiasa ngalaman kabungahan sareng laksana.

1. The Joy of Abiding dina Yesus

2. minuhan Joy ngaliwatan Yesus

1. Pilipi 4: 4-7 - Girang ka Gusti salawasna. Deui kuring bakal nyebutkeun, girang!

2. James 1: 2-4 - Cacah eta kabeh kabagjaan mun anjeun digolongkeun kana rupa percobaan, nyaho yén uji iman anjeun ngahasilkeun kasabaran.

Yohanes 15:12 Ieu parentah Kami, supaya maraneh silih pikanyaah, sakumaha Kami mikaasih ka maraneh.

Petikan ieu nekenkeun pentingna nyaah ka batur sapertos Yesus mikanyaah urang.

1: Urang sadayana tiasa diajar tina tuladan Yesus ngeunaan kanyaah anu teu sarat sareng pangorbanan ka batur.

2: Kanyaah urang ka sasama kudu didasaran ku kanyaah urang ka Allah.

1: 1 John 4: 7-12 - tercinta, hayu urang silih cinta, sabab cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah jeung nyaho Allah.

2: Rum 13: 8-10 - Ulah ngahutang nanaon ka saha, iwal ti silih cinta, pikeun saha anu mikanyaah ka batur geus minuhan hukum.

Yohanes 15:13 Teu aya anu mikanyaah anu langkung ageung tibatan ieu, nya eta anu ngorbankeun nyawana pikeun babaturanana.

Ayat ieu nyarioskeun ngeunaan kalakuan anu paling hébat ngeunaan cinta, nyaéta nyerahkeun kahirupan pikeun babaturanana.

1. Kakuatan Asih: Kumaha Némbongkeun Kaasih Sadérék ka Batur

2. The Ultimate Act of Friendship: Naon Hartosna Pikeun Iklaskeun Kahirupan Hiji Pikeun Batur

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah nembongkeun cinta-Na pikeun urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. 1 John 3:16 - Ku ieu urang nyaho cinta, yén manéhna diteundeun handap nyawa-Na pikeun urang, jeung urang halah iklas turun kahirupan urang pikeun baraya.

John 15:14 Aranjeun teh sobat-sobat Kami, lamun ngalakonan naon-naon anu diparentahkeun ku Kami.

Ayat ieu nyarioskeun pentingna taat kana parentah Allah supados janten sobat-Na.

1: Taat Brings Silaturahim - John 15:14

2: Sobat Allah - Yohanes 15:14

1: James 2: 17-18 - "Sanajan kitu iman, lamun teu boga karya, geus paeh, keur nyalira. Leres, lalaki bisa ngomong, Anjeun boga iman, sarta kuring boga karya: Témbongkeun kuring iman thy tanpa karya Anjeun. Sareng abdi bakal nunjukkeun ka anjeun iman abdi ku karya abdi."

2: 1 John 2: 3-4 - "Jeung ku ieu urang nyaho yen urang nyaho ka Anjeunna, lamun urang tetep parentah-Na. Saha anu nyebutkeun, Kuring nyaho anjeunna, sarta henteu ngajaga parentah-Na, nyaeta tukang bohong, sarta bebeneran henteu. di anjeunna."

John 15:15 Ti ayeuna kuring nyebut maneh lain abdi; pikeun hamba teu nyaho naon lord-Na: tapi kuring geus disebut anjeun babaturan; pikeun sagala hal anu Kuring geus uninga ti Rama Kuring geus dipikawanoh ka anjeun.

Yesus nyatakeun yén murid-murid-Na henteu deui dianggap hamba tapi babaturan, sabab anjeunna parantos ngungkabkeun ka aranjeunna sadayana anu didawuhkeun ku Bapa ka anjeunna.

1. Rahmat Silaturahim: Parobahan Radikal Yesus dina Hubungan-Na jeung Pengikut-Na

2. Yesus: Sobat Anu Nyingkabkeun Sagala Perkara ti Bapa

1. Yakobus 2:23 - "Jeung Kitab Suci ieu kaeusi anu nyebutkeun, 'Ibrahim percaya ka Allah, sarta ieu credited ka anjeunna salaku bener,' sarta anjeunna disebut sobat Allah."

2. Siloka 18:24 - "Anu loba baturna bisa jadi ruksak, tapi aya sobat anu caket ti dulur."

John 15: 16 Aranjeun henteu milih Kami, tapi kuring parantos milih anjeun, sareng netepkeun anjeun, supados anjeun angkat sareng ngahasilkeun buah, sareng buah anjeun tetep tetep: naon waé anu anjeun nyuhunkeun ka Rama dina nami kuring, anjeunna tiasa . masihan anjeun.

Yohanes 15:16 ngagambarkeun pentingna dipilih ku Allah jeung tanggung jawab pikeun ngahasilkeun buah anu langgeng.

1: Allah geus milih urang jeung urang kudu ngahasilkeun buah

2: Kakuatan Anu Dipilih ku Allah

1: Mateus 7:15-20 - Waspada tina nabi palsu, anu datang ka anjeun dina pakean domba urang, tapi inwardly srigala ravenous.

2: Rum 8:28-30 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun anu hadé pikeun jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana.

Yohanes 15:17 Ieu hal anu ku Kami marentahkeun ka maraneh, supaya maraneh silih pikanyaah.

Ayat ieu nyorong urang pikeun silih pikanyaah sakumaha Yesus mikanyaah urang.

Hiji: Silih Asih Sapertos Yesus Asih Urang

Dua: Telepon Urang Ka Asih sakumaha Kristus Asih

Hiji: 1 John 4: 7-12 - tercinta, hayu urang silih pikanyaah, pikeun cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah jeung nyaho Allah.

Dua: Rum 13: 8-10 - Ulah ngahutang nanaon ka saha, iwal ti silih mikanyaah, pikeun hiji anu mikanyaah batur geus minuhan hukum.

John 15:18 Lamun dunya hate anjeun, anjeun terang yen eta benci Kami sateuacan eta hate anjeun.

Petikan ieu negeskeun yén nalika urang dikaniaya kusabab iman urang, urang henteu kedah nyandak éta sacara pribadi, sapertos Yesus nyalira dikaniaya sateuacan urang.

1: Allah ngagunakeun kasangsaraan urang pikeun ngadeukeutkeun urang ka Anjeunna.

2: Urang teu kudu reuwas lamun dunya hate urang, sakumaha eta hate Yesus sateuacan urang.

1: Rum 8:17-18 - Jeung lamun anak, lajeng ahli waris; ahli waris Allah, sareng ahli waris sareng Kristus; lamun kitu jadi nu urang sangsara jeung manéhna, nu urang bisa ogé glorified babarengan.

2: James 1: 2-4 - Dulur-dulur kuring, cacah eta sakabeh kabagjaan lamun anjeun ragrag kana divers temptations; Nyaho ieu, yén cobaan iman anjeun worketh kasabaran. Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna nya, nu bisa jadi sampurna jeung sakabéh, wanting nanaon.

John 15:19 Upami anjeun tina dunya, dunya bakal mikanyaah ka milik-Na: tapi ku sabab anjeun sanés milik dunya, tapi kuring parantos milih anjeun ti dunya, ku sabab dunya hates ka anjeun.

Yésus nyarioskeun ka murid-muridna yén kusabab aranjeunna sanés dunya, dunya bakal ngabencian aranjeunna.

1: Allah nelepon urang pikeun jadi béda jeung nangtung misah ti dunya.

2: Identitas urang dina Kristus ngajadikeun urang sasaran kabencian dunya.

1: Rum 12: 2 "Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna."

2: 1 John 2: 15-17 "Ulah mikanyaah dunya atawa hal-hal nu aya di dunya. Lamun saha mikanyaah dunya, cinta Rama teu aya dina manehna. Pikeun sakabéh nu aya di dunya - kahayang tina daging jeung kahayang panon jeung kareueus hirup - lain ti Rama, tapi ti dunya. Jeung dunya bakal sirna babarengan jeung kahayang na, tapi sing saha anu ngalakukeun pangersa Allah abides salawasna."

John 15:20 Inget kecap anu ceuk Kami ka anjeun: Abdi teu leuwih ti dununganana. Lamun maranehna geus persecuted kuring, maranéhanana ogé bakal nganiaya anjeun; lamun maranehna geus tetep nyebutkeun Kami, maranéhna bakal tetep anjeun ogé.

Yésus ngingetkeun murid-muridna yén lamun Anjeunna dikaniaya, maranéhna ogé bakal dikaniaya. Manéhna ngajurung maranéhna pikeun tetep satia dina kapercayaanana.

1. Ulah Pundung Dina Nyanghareupan Kaniaya

2. Tetep Teguh tur Satia Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Mateus 5: 11-12 - "Bagja anjeun lamun batur revile anjeun sarta nganiaya anjeun sarta utter sagala jinis jahat ngalawan anjeun falsely on akun abdi. Bungah jeung gumbira, sabab ganjaran anjeun gede di sawarga, sabab kitu maranehna ngakaniaya nabi-nabi saméméh anjeun."

2. 2 Timoteus 3:12 - "Memang, sakabeh anu mikahayang pikeun hirup hiji hirup godly di Kristus Yesus bakal persecuted."

John 15:21 Tapi sagala hal ieu bakal maranehna ngalakukeun ka anjeun demi ngaran Kami, sabab maranehna teu nyaho ka nu ngutus Kami.

Jalma-jalma bakal ngalakukeun hal-hal ka jalma-jalma anu nuturkeun Yesus pikeun nami-Na, sanaos aranjeunna henteu terang ka Rama anu ngutus Anjeunna.

1. Kakuatan Ngaran Yesus: Ngartos Dampak Nuturkeun Yesus

2. Nyaho Bapa: Pentingna Nyaho Gusti

1. Pilipi 2: 9-10 - "Ku sabab eta Allah geus kacida exalted anjeunna jeung bestowed on anjeunna ngaran anu luhur unggal ngaran, ku kituna dina nami Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi. ”

2. Epesus 1: 3-6 - "Puji ka Allah Rama Gusti urang Yesus Kristus, anu geus ngaberkahan urang di Kristus kalawan unggal berkah spiritual di tempat sawarga, malah sakumaha anjeunna milih urang di anjeunna saméméh ngadegna dunya. , yén urang kudu suci jeung tanpa cacad sateuacan anjeunna. Ku asih, Anjeunna parantos milih urang pikeun diadopsi salaku putra-putra ku jalan Yesus Kristus, dumasar kana tujuan anu dipikahoyong, pikeun muji rahmat-Na anu mulya, anu ku Anjeunna parantos ngaberkahan urang dina anu dipikacinta."

John 15:22 Upami Kami henteu sumping sareng nyarios ka aranjeunna, aranjeunna henteu ngagaduhan dosa, tapi ayeuna aranjeunna henteu gaduh jubah pikeun dosana.

Dosa teu bisa dilawan, tapi Yesus nyadiakeun kasempetan pikeun panghampura.

1: Yesus mangrupikeun jubah panghampura urang pikeun dosa-dosa urang.

2: Urang teu boga alesan pikeun dosa urang, tapi Yesus nawarkeun urang jalan kaluar.

1: Rum 3: 23-24 - Pikeun sakabéh geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah, sarta geus diyakinkeun kalawan bébas ku rahmat-Na ngaliwatan panebusan anu sumping ku Kristus Yesus.

2: 1 John 1: 9 - Lamun urang ngaku dosa urang, anjeunna satia tur adil sarta bakal ngahampura dosa urang jeung purify urang tina sagala unrighteousness.

John 15:23 Anu hates Kami hates Rama Kami ogé.

Petikan nembongkeun yen jalma anu hate Yesus oge hate Allah Rama.

1: Kaasih Allah Teu Sarat - Sanajan kabencian urang ka Anjeunna, Allah tetep nyaah ka urang.

2: Hate Yesus Nyaéta Hate Gusti - Urang kedah ati-ati kana sikep urang ka Yesus sabab sikep urang ka Anjeunna ngagambarkeun sikep urang ka Gusti.

1: Rum 5: 8 - Tapi Allah nunjukkeun kaasih-Na ka urang: Nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang.

2: 1 John 4: 20 - Saha anu ngaku bogoh ka Allah tapi hate ka lanceukna atanapi sadulur téh tukang bohong. Pikeun saha-saha anu henteu mikanyaah lanceuk-lanceukna, anu geus katempo, teu bisa mikanyaah ka Allah, anu can katenjo.

John 15:24 Upami Kami henteu ngalakukeun di antara aranjeunna padamelan anu henteu dilakukeun ku jalma sanés, aranjeunna moal ngagaduhan dosa;

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan karya-karya Yesus anu luar biasa dugi ka jalma-jalma milih nampik Anjeunna sareng Bapana sanaos ningali aranjeunna.

1: Yésus téh unik jeung ngalakukeun pagawéan nu teu kungsi dilakukeun ku jalma séjén. Sanajan jalma-jalma nempo karya-karya ieu, maranéhna milih nolak Anjeunna jeung Bapa-Na.

2: Yesus mangrupikeun jalma anu gaduh padamelan anu luar biasa. Sanajan ningali karya-karya ieu, jalma-jalma milih ngabencian Anjeunna sareng Bapana.

1: Yesaya 53:3 Anjeunna dihina jeung ditolak ku manusa; a man of sorrows, jeung acquainted jeung grief: jeung urang nyumput salaku éta beungeut urang ti manéhna; anjeunna hina, sarta kami esteemed anjeunna henteu.

2: Mateus 13: 54-58 Sareng sumping ka nagarana, anjeunna ngajar aranjeunna di tempat ibadah, dugi ka heran, saurna, "Ti mana anjeunna ngagaduhan hikmah sareng mujijat ieu? Sanes ieu anak tukang kayu? lain indungna disebut Maryam? jeung dulur-dulurna, Yakobus, Yoses, Simon, jeung Yudas? Sareng sadulur-saderekna, naha aranjeunna sadayana sareng urang? Ti mana lajeng ieu lalaki ieu sagala hal? Jeung maranéhna gelo di anjeunna. Tapi Isa ngadawuh ka aranjeunna, "Nabi teu tanpa kahormatan, iwal di nagarana sorangan, jeung di imahna sorangan."

John 15:25 Tapi ieu kajadian, supaya kecap bisa kaeusi dina hukum maranéhanana: Maranehna hate Kami tanpa alesan.

Petikan ieu ngungkabkeun yén musuh-musuh Yesus ngambek ka Anjeunna sanajan Anjeunna henteu ngalakukeun salah, ngalaksanakeun nubuat anu ditulis dina hukum-hukumna.

1. Rencana Allah Sampurna sareng Euweuh Anu Bisa Ngahalangan

2. Kateuadilan Hatena

1. Yesaya 53: 3 - Anjeunna hina jeung ditampik ku umat manusa, hiji lalaki sangsara, sarta wawuh jeung nyeri.

2. 1 Peter 2:23 - Nalika aranjeunna hurled insults maranéhanana di anjeunna, anjeunna teu retaliate; nalika anjeunna sangsara, anjeunna teu nyieun ancaman. Sabalikna, anjeunna masrahkeun dirina ka anjeunna anu nangtoskeun adil.

John 15:26 Tapi lamun Panglipur datang, saha Kami bakal dikirim ka anjeun ti Rama, nya eta Roh bebeneran, nu proceeded ti Rama, manéhna bakal mere kasaksian ngeunaan kuring.

The Comforter, dikirim ti Rama, bakal mere kasaksian ngeunaan Yesus.

1. Kakuatan Roh Suci: Pituduh kana Kasaksian Yesus

2. Jangji Roh Suci: Narima Panglipur

1. Rum 8:15-17 - Pikeun anjeun teu narima sumanget nu ngajadikeun anjeun budak deui sieun, tapi anjeun narima Roh sonship. Sareng ku anjeunna urang sasambat, "Abba, Bapa." Roh urang sorangan kasaksian jeung sumanget urang yen urang teh putra Allah.

2. Rasul 2: 1-4 - Nalika poé Pentecost datang, maranéhanana kabéh babarengan dina hiji tempat. Ujug-ujug aya sora kawas angin ngagelebug ti langit, ngeusi sakuliah imah tempat maranehna diuk. Aranjeunna ningal naon anu katingalina mangrupikeun basa seuneu anu misah sareng ngantunkeun masing-masing. Sadayana dipinuhan ku Roh Suci sareng mimiti nyarios dina basa-basa anu sanés sakumaha anu diaktipkeun ku Roh.

John 15:27 Jeung anjeun ogé bakal jadi saksi, sabab anjeun geus jeung kuring ti mimiti.

Ayat ieu ngajelaskeun paréntah Yesus ka murid-murid-Na pikeun jadi saksi tina ajaran sareng lampah-Na, sakumaha aranjeunna sareng Anjeunna ti mimiti.

1. Nyaksian: Hirup Kahirupan Kasaksian

2. Panggero Pemuridan: Ngawalon Telepon Yesus

1. Rasul 1: 8 - "Tapi anjeun bakal nampa kakuatan nalika Roh Suci geus datang kana anjeun, sarta anjeun bakal saksi kuring di Yerusalem jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, sarta nepi ka tungtung bumi."

2. 1 Petrus 3:15 - "Tapi dina haté anjeun ngahargaan Kristus Gusti salaku suci, salawasna keur disiapkeun pikeun nyieun pertahanan ka saha anu nanya ka anjeun alesan pikeun harepan nu aya dina anjeun; acan ngalakukeun hal eta kalawan gentleness jeung hormat. ."

John 16 ngabahas pangajaran Yesus salajengna ngeunaan karya Roh Suci, ramalan-Na ngeunaan pupusna sarta kebangkitan-Na, sarta jangji-Na pikeun nungkulan dunya.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yésus ngingetkeun murid-muridna ngeunaan panganiayaan anu bakal datang. Anjeunna nyarioskeun hal-hal ieu ka aranjeunna supados aranjeunna henteu rontok dina waktosna aranjeunna bakal diusir di tempat-tempat ibadah, leres-leres bakal datang nalika saha waé anu maehan anjeun bakal nyangka yén aranjeunna nawiskeun jasa ka Allah. Anjeunna ngécéskeun yén Anjeunna parantos nyarioskeun hal ieu ka aranjeunna supados nalika waktosna aranjeunna bakal émut kana naon anu diingetkeun ka aranjeunna. Anjeunna henteu nyarioskeun ieu ti mimiti sabab aya sareng aranjeunna, tapi ayeuna angkat ka anu ngutus anjeunna, tapi teu aya anu naroskeun ka mana anjeun angkat? Kusabab ceuk hal ieu kaeusi kasedihan lajeng reassures nyebutkeun éta alus manéhna indit iwal indit jauh Ngajengkeun moal datang lamun indit ngirim manéhna (Yohanes 16:1-7).

Ayat 2: Nalika kabeneran Roh sumping bakal nungtun kana sagala bebeneran, henteu nyarios ku otoritas sorangan, naon waé anu kadéngé nyarios nyarioskeun naon anu bakal dimulyakeun ku cara nyandak tina naon anu kuring terangkeun, sabab sadaya anu kagungan Rama, janten sadayana milik Bapa, ku kituna nyarios nyandak tina anu dipikanyaho. Sanggeus ieu, Yesus ngagunakeun basa figurative nyebutkeun 'Sakeudeung anjeun moal ningali kuring deui lajeng sanggeus saeutik bari ningali kuring.' Sababaraha murid teu ngartos ieu ngarah Yesus ngajelaskeun duka giliran kabagjaan kawas awéwé ngalahirkeun sakali anak dilahirkeun poho anguish sabab kabagjaan anak dilahirkeun ka dunya jadi teuing murid duka tapi ningali deui girang euweuh nyokot jauh kabagjaan (Yohanes 16: 8-22).

Ayat ka-3: Lajeng anjeunna nyarioskeun ka aranjeunna yén dina dinten éta aranjeunna moal deui naroskeun naon-naon ka Anjeunna anu ngajamin, 'Saleresna kuring nyarioskeun ka anjeun, Bapa masihan nami naon waé anu nyuhunkeun.' Nepi ka ayeuna can nanya nanaon ngaran menta narima kabagjaan lengkep najan geus ngagunakeun basa figurative waktu datang ngomong jelas ngeunaan Bapa nanya ngaran ngayakinkeun teu cinta pribadi dipintonkeun dunya dipikacinta bapa dipikacinta dunya bapa mikanyaah malah saméméh yayasan dunya ogé ngabejaan murid kasusah katengtreman nyandak haté nungkulan dunya tungtung. bab nyadiakeun reassurance nyanghareupan impending trials tribulations (Yohanes 16:23-33).

Yohanes 16:1 Hal-hal ieu ku Kami parantos diomongkeun ka anjeun, supados anjeun henteu gelo.

Petikan ieu nyorong jalma-jalma mukmin pikeun henteu ngantep dirina pundung, henteu paduli kaayaanana.

1: "Nungkulan Kasalahan - Kumaha Ngajaga Iman Sadérék Dina Nyanghareupan Kasangsaraan"

2: "Ulah Nyinggung - Ngajaga Ketahanan Spiritual Anjeun"

1: Rum 12:19 - Ulah males dendam, sobat dear, tapi tinggalkeun rohangan pikeun murka Allah, sabab geus ditulis: “Eta milik kuring pikeun males; Kami bakal ngabales," saur Gusti.

2: 1 Petrus 5: 7 - Tuang sadaya kahariwang anjeun ka Anjeunna sabab anjeunna paduli ka anjeun.

John 16: 2 Maranehna bakal ngaluarkeun anjeun kaluar tina sinagoga: enya, waktuna datang, yén sakur anu maéhan anjeun bakal mikir yén manéhna ngalakonan ibadah ka Allah.

Ayat ieu nyorot bahaya sareng panganiayaan anu bakal disanghareupan ku murid-murid Yésus, ngingetkeun yén jalma-jalma nu maéhan maranéhna bakal nganggap yén maranéhna ngalakukeun ibadah ka Allah.

1: Panganiayaan anu Urang Nyanghareupan: Kumaha Ngabales Ku Iman jeung Wani

2: Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Oposisi: Diajar tina Conto Yésus

1: Daniel 3:17-18 - “Lamun kitu, Allah anu ku simkuring dipuja teh sanggup nyalametkeun kami tina tungku seuneu anu hurung, sarta baris nyalametkeun kami tina panangan Gusti, nun raja. Nanging upami henteu, mugi Gusti terang, nun raja, urang moal ngabakti ka allah-allah Gusti, sareng henteu nyembah ka arca emas anu parantos didamel ku Gusti."

2: Rasul 5:29 - "Lajeng Petrus sareng rasul-rasul anu sanés ngawaler, saurna, "Urang kedah nurut ka Allah tibatan ka manusa."

John 16: 3 Sareng hal-hal ieu bakal dilakukeun ka anjeun, sabab aranjeunna henteu terang ka Rama, sareng ka kuring.

Jalur Anyar Yesus ngingetkeun murid-muridna yén aranjeunna bakal dianiaya kusabab iman ka Anjeunna sareng Bapa.

1. Panganiayaan Kaom Mukmin: Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

2. Tabah Dina Nyanghareupan Oposisi: Kakuatan Allah dina Sangsara

1. Rum 8:37-39 - "Henteu, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta kami. Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa sétan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, boh kakuatan, boh jangkungna atawa jero, boh nu sejenna dina sadaya ciptaan, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah nu aya dina Kristus Yesus Gusti urang."

2. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun ieu sadayana ngaliwatan anjeunna anu masihan kakuatan kuring."

John 16: 4 Tapi hal ieu Kami geus ngabejaan ka maneh, yen lamun waktuna bakal datang, anjeun bakal inget yen Kami geus ngabejaan ka maneh ngeunaan eta. Sareng hal-hal ieu kuring henteu nyarios ka anjeun ti mimiti, sabab kuring sareng anjeun.

Yesus nyarioskeun ka murid-murid ngeunaan maot sareng kebangkitan-Na anu bakal datang, tapi henteu nyarioskeun ka aranjeunna dina awal palayanan-Na sabab Anjeunna masih aya sareng aranjeunna.

1. Ngingetan Kecap-kecap Yesus: Ningali Yohanes 16:4 pikeun Kakuatan sareng Pituduh.

2. Kakuatan Kabangkitan: Manggihan Pangharepan dina Jangji Yesus.

1. Lukas 24: 6-8: Anjeunna teu di dieu, tapi geus risen: inget kumaha anjeunna spoke ka anjeun nalika anjeunna can aya di Galilea.

2. 1 Korinta 15:20-22: Tapi ayeuna Kristus geus gugah ti nu maraot, sarta jadi firstfruits maranéhanana anu saré.

John 16: 5 Tapi ayeuna kuring balik ka Anjeunna anu ngutus kuring; sareng teu aya anu naroskeun ka kuring, Ka mana anjeun angkat?

Murid-murid henteu naroskeun ka Yesus ngeunaan angkatna.

1. Entong Nganggap Hal-hal anu Dipikabutuh - Urang sering gancang nganggap jalma-jalma sareng hal-hal dina kahirupan urang, tapi ieu mangrupikeun hal anu urang kedah terus-terusan sadar.

2. Naroskeun Patarosan anu Leres - Urang kedah émut kana patarosan anu urang naroskeun, sareng narékahan pikeun mastikeun yén patarosan urang bermakna sareng efektif.

1. Kolosa 4: 6 - "Kéngingkeun ucapan anjeun salawasna jadi rahmat, seasoned ku uyah, ku kituna anjeun bisa nyaho kumaha anjeun halah ngajawab unggal jalma."

2. Paribasa 15:23 - "Ngajawab anu pas nyaéta kabagjaan pikeun lalaki, sareng kecap dina usum, kumaha saéna!"

John 16: 6 Tapi ku sabab kuring parantos nyarioskeun ieu ka anjeun, kasedihan parantos ngeusi haté anjeun.

John 16: 6 nyaéta ngeunaan Yesus ngawartosan murid-murid yén kasedihan parantos ngeusian haténa.

1: Malah dina mangsa kasedih, urang bisa meunangkeun kakuatan jeung panglilipur ti Yésus.

2: Yesus ngartos kasedihan urang sareng aya sareng urang sanajan dina waktos anu paling poék.

1: Jabur 34:18 - Pangéran caket sareng anu patah hati sareng nyalametkeun jalma-jalma anu remuk jiwana.

2: Yesaya 41:10 - Jadi teu sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh. Kami bakal nguatkeun anjeun sareng ngabantosan anjeun; Kami bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu kuring anu soleh.

John 16: 7 Tapi Kami ngabejaan Anjeun bebeneran; Ieu téh expedient pikeun anjeun kuring indit: pikeun lamun kuring teu indit, Comforter moal datang ka anjeun; tapi lamun kuring indit, kuring bakal ngirim manéhna ka anjeun.

Panglipur bakal sumping nalika Yesus angkat.

1: Ngaliwatan pangorbanan Yesus, Anjeunna masihan urang Roh Suci, Panglipur anu salawasna aya sareng urang.

2: Ninggalna Yesus sanés hal anu goréng, éta mangrupikeun berkah, sabab ku jalan éta urang nampi Roh Suci, Panglipur.

1: Yesaya 9: 6 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

2: Rum 8:26-27 - Kitu ogé Roh ngabantosan urang dina kalemahan urang. Pikeun urang henteu terang naon anu kedah urang nenedakeun sakumaha anu kedah urang lakukeun, tapi Roh nyalira ngadoakeun pikeun urang kalayan groanings jero teuing pikeun kecap. Jeung saha anu maluruh hate nyaho naon pikiran Roh, sabab Roh intercedes pikeun para wali nurutkeun bakal Allah.

John 16: 8 Sareng nalika Anjeunna sumping, anjeunna bakal ngabela dunya dosa, kabeneran, sareng pengadilan.

Petikan nyatakeun yén nalika Roh Suci sumping, Anjeunna bakal ngahukum dunya tina dosa, kabeneran, sareng pengadilan.

1: Kakawasaan Roh Suci dina Kahirupan urang

2: Kabeneran sareng Penghakiman Allah anu teu kaampeuh

1: Yesaya 30:21 - "Naha anjeun belok ka katuhu atanapi ka kenca, ceuli anjeun bakal ngadangu sora di tukangeun anjeun, saurna, "Ieu jalan, leumpang di dinya."

2: Jabur 139:7-10 - "Kamana abdi tiasa angkat tina Roh Gusti? Dimana abdi tiasa kabur ti payuneun anjeun? Lamun kuring naek ka langit, Anjeun aya; lamun kuring nyieun ranjang kuring di bojong, anjeun aya. Upami abdi gugah dina jangjang subuh, upami abdi netep di sisi laut anu jauh, sanaos panangan Gusti bakal nungtun abdi, panangan katuhu anjeun bakal nyepeng abdi."

Yohanes 16:9 Tina dosa, sabab teu percaya ka Kami;

Yohanes 16:9 nyimpulkeun pentingna iman ka Yesus Kristus.

1: Kudu iman jeung percaya ka Yesus Kristus.

2: Percaya ka Yesus Kristus sareng disalametkeun.

1: Rum 10: 9-10 "Yen lamun anjeun bakal ngaku kalawan sungut anjeun Gusti Yesus, sarta bakal yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté man believeth kana amal saleh; jeung ku pangakuan sungut dijieun pikeun kasalametan."

2: Epesus 2: 8-9 "Kanggo ku rahmat anu disalametkeun ku iman, sareng éta sanés tina diri anjeun: éta kurnia Allah: Henteu tina pagawéan, supados teu aya anu sombong."

John 16:10 Ngeunaan kabeneran, sabab kuring indit ka Rama, jeung anjeun teu nempo kuring deui;

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan Yesus angkat ka Bapa sareng murid-muridna henteu ningali anjeunna deui.

1. Wangsulna Yesus ka Bapa: Perspektif Pengikut Satia

2. Angkatna Yesus: Panggero pikeun Kabeneran

1. John 14: 1-3 - "Ulah haté anjeun jadi troubled. Percaya ka Allah; percaya ogé ka kuring. Di imah Rama kuring loba kamar. Lamun Kami indit jeung nyiapkeun tempat pikeun anjeun, Kami bakal datang deui sarta bakal mawa anjeun ka sorangan, supaya di mana Kami aya anjeun ogé. "

2. Mateus 6:33 - "Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung amal saleh-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun."

John 16:11 ngeunaan judgment, sabab pangeran dunya ieu judged.

Petikan dina Yohanes 16:11 ngabahas pengadilan pangéran dunya ieu.

1. Kakawasaan Pangadilan Allah ka Pangeran Dunya ieu

2. Kumaha Urang Bisa Ngalawan Pangeran Dunya Ieu Ngaliwatan Iman kana Pangadilan Allah

1. 2 Korinta 4: 4 - Dina hal maranéhanana dewa dunya ieu geus dilolongan pikiran nu kafir, pikeun ngajaga eta tina ningali cahaya Injil kamulyaan Kristus, saha gambar Allah.

2. Epesus 6:12 - Pikeun urang teu wrestle ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan pangawasa, ngalawan otoritas, ngalawan kakuatan kosmik leuwih gelap hadir ieu, ngalawan gaya spiritual jahat di tempat sawarga.

John 16:12 Kuring boga acan loba hal ngomong ka anjeun, tapi anjeun teu bisa nanggung eta ayeuna.

Yesus nyarioskeun ka murid-murid-Na yén Anjeunna gaduh seueur anu nyarioskeun ka aranjeunna, tapi aranjeunna henteu acan siap ngadangukeunana.

1. Nyokot Waktu Pikeun Tumuwuh: Nyiapkeun Haté Urang Pikeun Narima Firman Allah

2. Teguh dina Iman: Diajar Tabah Nepi Ka Kami Narima Jangji Gusti.

1. Epesus 3:14-19 - Doa Paul Pikeun Garéja

2. Yakobus 1: 2-4 - Milarian Kabungahan Dina Ujian sareng Kasangsaraan

John 16:13 Tapi lamun Anjeunna, Roh bebeneran, geus datang, manéhna baris nungtun anjeun kana sagala bebeneran: pikeun manéhna moal nyarita sorangan; tapi naon anu anjeunna bakal ngadangu, éta bakal anjeunna nyarios: sareng anjeunna bakal nunjukkeun ka anjeun hal-hal anu bakal datang.

Roh Kaleresan bakal nungtun urang kana sagala bebeneran sareng bakal nunjukkeun ka urang hal-hal anu bakal datang.

1. Kakuatan Roh Suci dina Kahirupan Urang

2. Nuturkeun Pituduh Roh

1. Rum 8:14 - Pikeun saloba anu dipingpin ku Roh Allah, aranjeunna putra Allah.

2. Mateus 16:17 - Jeung Yesus ngawaler jeung ceuk manéhna, Rahayu anjeun, Simon Barjona: pikeun daging jeung getih geus teu wangsit ka thee, tapi Rama Kami nu di sawarga.

John 16:14 Anjeunna bakal ngamulyakeun kuring, sabab anjeunna bakal nampi ti kuring, sareng bakal nunjukkeun ka anjeun.

Petikan éta ngungkabkeun yén murid-murid Yesus bakal nampi pangaweruh ti Anjeunna anu bakal ngamulyakeun Anjeunna.

1: Urang bisa ngamulyakeun Yésus ku cara narima pangaweruh ti Mantenna jeung ngabagikeunana ka batur.

2: Ngaliwatan Yesus urang tiasa nampi pangaweruh anu bakal ngamulyakeun Anjeunna.

1: Yesaya 11: 2 - "Jeung Roh Gusti bakal tetep dina anjeunna, sumanget hikmah jeung pamahaman, sumanget nasehat jeung kakuatan, sumanget pangaweruh jeung sieun Gusti;"

2: Siloka 2: 6 - "Kanggo Gusti masihan hikmah; tina sungut-Na datang pangaweruh jeung pamahaman.”

Yohanes 16:15 Sagala hal anu dipiboga ku Rama mah milik Kami.

Gusti parantos masihan kado ka para pengikut-Na pikeun ngartos ajaran-ajaran-Na.

1: Berkah tina Nyaho Ajaran Kristus

2: Kabungahan Ngabagikeun Ajaran Kristus

1: Kolosa 2:3 Di jero saha disumputkeun sagala harta hikmah jeung pangaweruh.

2: Yakobus 1:5 Lamun aya di antara aranjeun anu kurang hikmat, kudu menta ka Allah, anu maparin ka sakumna manusa kalawan murah tur teu ngahina; sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

John 16:16 Sakeudeung deui anjeun moal ningali Kami, sareng deui, sakedap deui, anjeun bakal ningali kuring, sabab kuring angkat ka Bapa.

Yésus ngabéwarakeun ka murid-muridna yén manéhna bakal indit sakeudeung, tapi maranéhna bakal témbong deui.

1: Gusti henteu ngantep urang nyalira. Sanajan Yésus geus ninggalkeun murid-murid, manéhna jangji yén manéhna bakal balik deui jeung bareng jeung maranéhna deui.

2: Urang kudu sabar dina mangsa kasusah. Yésus jangji ka murid-murid yén sanajan keur bajoang, éta moal salilana jeung maranéhna bakal témbong deui geura-giru.

1: Rum 8: 38-39 - Pikeun kuring yakin yén maot atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi pangawasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal tiasa . pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2: Ibrani 13: 5-6 - Jaga hirup anjeun tina cinta artos, sareng sugema ku naon anu anjeun gaduh, sabab anjeunna parantos nyarios, "Kuring moal ngantep anjeun atanapi ngantunkeun anjeun." Jadi urang yakin bisa ngomong, ”Gusti teh nulungan abdi; Kuring moal sieun; Naon anu tiasa dilakukeun ku manusa ka abdi?"

YOHANES 16:17 Saur murid-murid-Na, “Naon anu diomongkeun-Na ka urang, ‘Sakedap deui, maraneh moal nenjo Kami? ka Bapa?

Sababaraha murid Yesus bingung ku pernyataan-Na yén maranéhna moal ningali anjeunna sakedap, tapi teras bakal ningali deui.

1. Henteuna Yesus: Milarian Kakuatan dina Ngadagoan

2. Jangji Yesus: Percanten kana wangsul-Na

1. Rum 8:25 - "Tapi lamun urang ngaharepkeun naon urang teu ningali, urang ngantosan eta kalawan kasabaran."

2. Ibrani 10: 35-36 - "Ku sabab eta ulah buang jauh kapercayaan anjeun, nu boga ganjaran gede. Pikeun anjeun kudu daya tahan, ku kituna sanggeus anjeun geus dipigawé wasiat Allah, anjeun bisa nampa jangji."

Yohanes 16:18 Ceuk maranehna, "Naon anu diomongkeunana teh, "Sakedap deui?" urang teu bisa ngabejaan naon manéhna nyebutkeun.

Yesus nyarioskeun ka murid-murid ngeunaan pupusna sareng kebangkitan-Na, tapi aranjeunna henteu ngartos kecap-kecapna.

1. Misteri Salib: Ngartos Pangajaran Yesus ngeunaan Kabangkitan

2. Kakuatan Iman: Percaya kana Jangji Yesus ngeunaan Hirup Langgeng

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Pilipi 3:10-11 - Abdi hoyong terang Kristus-enya, uninga kakawasaan jadian-Na jeung partisipasi dina sangsara-Na, jadi kawas manéhna dina pupusna, jeung saterusna, kumaha bae, attaining ka jadian ti nu maraot.

YOHANES 16:19 Yesus uningaeun yen maranehna hayang nanya ka Anjeunna, tuluy ngadawuh ka maranehna, “Naha maraneh nanya ka diri sorangan ngeunaan anu ceuk Kami, ‘Sakedap deui, maraneh moal nempo Kami. bakal ningali kuring?

Yésus nyaho yén murid-muridna bingung ku omongan-Na yén manéhna bakal geura-giru ninggalkeun maranéhna, jadi manéhna nanya ka maranéhna naha maranéhna nanyakeun omongan-Na.

1. Yesus terang yén murid-muridna bakal bajoang sareng angkatna, tapi anjeunna tetep milih ninggalkeun aranjeunna supados ngirim Roh Suci.

2. Yésus nyaho murid-muridna bakal bingung ku omonganana, tapi manéhna tetep milih ngandelkeun bebeneran ka maranéhna.

1. John 14: 16-17 - "Jeung kuring bakal neneda Rama, sarta anjeunna bakal masihan anjeun Comforter sejen, yen Anjeunna bisa abide sareng anjeun salawasna; Komo Roh bebeneran; Saha dunya teu bisa narima, sabab nilik manéhna, teu nyaho manéhna: tapi anjeun nyaho manéhna; sabab Anjeunna cicing sareng anjeun, sareng bakal aya di anjeun."

2. Yesaya 11: 2-3 - "Jeung Roh Gusti bakal rest on anjeunna, sumanget hikmah jeung pamahaman, sumanget nasehat jeung kakuatan, sumanget pangaweruh jeung sieun Gusti; Sarta bakal ngajadikeun anjeunna gancang ngartos dina sieun Gusti: sarta anjeunna moal ngahukum nurutkeun tetempoan panon-Na, atawa reprove sanggeus dédéngéan ceuli-Na.

John 16:20 Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, yén anjeun bakal ceurik jeung lament, tapi dunya bakal girang: jeung anjeun bakal sorrowful, tapi anjeun bakal jadi kabungahan.

Petikan ieu ngingetkeun urang yén sanaos urang ngalaman kasusah sareng kasedihan dina kahirupan ieu, Gusti tiasa ngarobih kana kabagjaan.

1. Milarian Bungah Ngaliwatan Duka - Kumaha mendakan kabagjaan sajati ngaliwatan iman ka Allah, sanajan di tengah sangsara.

2. Rejoicing in the Lord - Ngartos kabagjaan anu asalna tina percanten ka Allah sareng nempatkeun iman urang ka Anjeunna.

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Yesaya 61: 3 - Pikeun nunjuk ka aranjeunna anu milu sedih di Sion, pikeun masihan aranjeunna kageulisan pikeun ashes, minyak kabagjaan pikeun tunggara, nu garment pujian pikeun sumanget heaviness; ambéh maranéhanana bisa disebut tangkal kabeneran, nu penanaman Gusti, yén manéhna bisa jadi Maha Agung.

John 16:21 Wanoja nalika anjeunna keur ngalahirkeun boga kasedih, sabab waktuna geus datang: tapi pas anjeunna ngalahirkeun anak, manéhna teu inget deui anguish, pikeun kabagjaan nu lalaki lahir ka dunya.

Awéwé ngalaman kanyeri jeung kasedih nalika ngalahirkeun, tapi kabagjaan nalika budakna dilahirkeun.

1. Kabagjaan Janten Kolot

2. Nyeri Ngalahirkeun sareng Ganjaran Kahirupan Anyar

1. Jabur 127:3: "Behold, barudak téh warisan ti Gusti, buah rahim ganjaran."

2. Rum 8: 18-25: "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut dibandingkeun jeung kamulyaan anu bakal diungkabkeun ka urang."

John 16:22 Sareng ayeuna anjeun gaduh kasedihan: tapi kuring bakal ningali anjeun deui, sareng haté anjeun bakal girang, sareng kabagjaan anjeun moal aya anu nyandak ti anjeun.

Allah jangji ka urang kabagjaan nu teu aya nu bisa nyokot jauh.

1: Hayu urang ulah ngantep kabagjaan urang dileungitkeun ku kasedih, sareng gantina neuteup ka Allah pikeun kabagjaan sareng kapastian.

2: Kagumbiraan Allah teh kabagjaan langgeng anu moal bisa dileungitkeun ku saha-saha — hayu urang percaya ka Anjeunna jeung manggih kabagjaan ka Anjeunna.

1: Jabur 16:11 - Anjeun masihan terang ka abdi jalan hirup; dina ayana anjeun aya fullness kabagjaan; di leungeun katuhu anjeun aya kanikmatan salamina.

2: Rum 15:13 - Muga-muga Allah, anu sumber harepan, ngeusian anjeun kalayan sagala kabagjaan sareng katengtreman dina iman, supados ku kakawasaan Roh Suci anjeun tiasa ngalimpahkeun harepan.

John 16:23 Jeung dina poé éta anjeun bakal nanya nanaon. Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, Naon bae anu anjeun bakal menta Rama dina ngaran kuring, Anjeunna bakal masihan anjeun.

Yesus jangji yén lamun urang naroskeun ka Rama dina nami-Na, Anjeunna bakal ngabulkeun naon waé anu urang nyuhunkeun.

1. Kakuatan Nanya dina Ngaran Yesus

2. Iman kana jangji-jangji Yesus

1. Mateus 7:7-11 - "Tanya, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun; neangan, sarta anjeun bakal manggihan; sambel, sarta eta bakal dibuka ka anjeun."

2. Epesus 3: 20-21 - "Ayeuna ka Anjeunna anu sanggup ngalakukeun jauh leuwih abundantly ti sagala nu urang ménta atawa mikir, nurutkeun kakuatan dina karya dina urang, ka Anjeunna jadi kamulyaan di gareja jeung Kristus Yesus sapanjang. sakabeh generasi, salawasna tur salawasna. Amin."

John 16: 24 Hitherto anjeun teu ménta nanaon dina ngaran kuring: ménta, sarta anjeun bakal nampa, nu kabagjaan anjeun bisa pinuh.

Petikan ieu nyorong jalma-jalma mukmin pikeun naroskeun ka Gusti pikeun naon anu diperyogikeun ku nami Yesus, terang yén aranjeunna bakal nampi éta sareng bakal pinuh ku kabagjaan.

1: Allah salawasna siap ngadangu urang jeung ngabulkeun pamundut urang.

2: Lamun urang nanya dina nami Yesus, urang bisa yakin yén kabagjaan urang bakal jadi lengkep.

1: Pilipi 4: 6-7 - Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2: James 4: 2-3 - Anjeun teu boga sabab teu menta Allah. Lamun anjeun nanya, anjeun teu narima, sabab nanya ku motif salah, nu bisa méakkeun naon anjeun meunang dina pleasures Anjeun.

John 16:25 Hal-hal ieu ku Kami parantos nyarioskeun ka anjeun dina paribasa: tapi bakal datang waktosna, nalika kuring henteu deui nyarioskeun ka anjeun dina paribasa, tapi kuring bakal nunjukkeun anjeun terang ngeunaan Bapa.

Yesus jangji bakal nembongkeun deui rencana Rama-Na ka murid-murid-Na.

1: Gusti cukup mikanyaah urang pikeun nembongkeun rencana pikeun kahirupan urang.

2: Urang bisa yakin yén Allah bakal minuhan jangji-Na.

1: Siloka 3: 5-6 - Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

2: Yermia 29:11 - Kanggo Kami terang rencana Kami pikeun anjeun," saur PANGERAN, "rencana pikeun ngamakmurkeun anjeun sareng henteu ngarugikeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan sareng masa depan.

Yohanes 16:26 Dina poe eta maraneh bakal menta dina ngaran Kami;

Dina Yohanes 16:26, Yesus jangji yén murid-murid bakal tiasa naroskeun dina nami-Na sareng Anjeunna henteu kedah ngadoakeun aranjeunna ka Bapa.

1. Yesus teh Intercessor: Ngartos Kakawasaan Ngaran Yesus

2. Ngandelkeun Ridho Alloh Ngaliwatan Sholat

1. Pilipi 4:6-7 - Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, jeung sukur, nampilkeun requests Anjeun ka Allah.

2. Ibrani 7:25 - Ku alatan éta, manéhna téh bisa nyalametkeun lengkep maranéhanana anu datang ka Allah ngaliwatan manéhna, sabab manéhna salawasna hirup intercede maranehna.

Yohanes 16:27 Sabab Rama sorangan nyaah ka maraneh, sabab maraneh geus nyaah ka Kami, jeung percaya yen Kami teh asalna ti Allah.

Allah mikanyaah urang sabab urang geus dipikacinta tur percanten ka Anjeunna.

1. Percaya Kaasih Allah - Yohanes 16:27

2. Rejoicing dina Asih Allah - John 16:27

1. 1 John 4:10 - "Dina ieu cinta, teu yén urang geus dipikacinta Allah tapi anjeunna dipikacinta kami sarta dikirim Putra-Na jadi propitiation pikeun dosa urang."

2. Rum 5: 8 - "Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

John 16:28 Kami asalna kaluar ti Rama, sarta Kami datang ka dunya: deui, Kuring ninggalkeun dunya, sarta balik ka Rama.

Petikan ieu nembongkeun pamahaman Yesus yén manéhna asalna ti Rama jeung geus datang ka dunya, sarta yén manéhna baris geura-giru ninggalkeun dunya jeung mulang ka Rama.

1. "Kabungahan Nyaho Yesus"

2. "Hirup Bakti ka Bapa"

1. Pilipi 2:5-10

2. Ibrani 12:2-3

Yohanes 16:29 Murid-murid-Na ngawaler ka Anjeunna, "Ayeuna, anjeun nyarios jelas, sareng henteu nyarios paribasa."

Murid-murid sadar yén Yesus henteu deui nyarios dina misil, tapi nuju lugas dina pangajaran-Na.

1. Yesus mangrupikeun Pituduh Urang pikeun Bebeneran: Ngartos Ajaran Kristus anu Jelas

2. Perumpamaan Yesus: Nyingkab Harti Nu Nyumput dina Perumpamaan-Na

1. Siloka 8:6-9 - Dengekeun, keur kuring boga hal insightful ngomong; Kuring muka biwir ngomong naon katuhu. Bibit abdi nyarios naon anu leres, sabab biwir abdi henteu resep kana kajahatan. Sadaya kecap tina sungut abdi adil; taya sahijieun anu bengkok atawa sesat.

2. John 1: 1-5 - Dina awal éta Kecap, jeung Kecap éta jeung Allah, jeung Kecap éta Allah. Anjeunna sareng Allah dina awalna. Ngaliwatan anjeunna sagala hal dijieun; tanpa anjeunna nanaon dijieun anu geus dijieun. Dina Anjeunna aya kahirupan, sarta hirup éta lampu sakabeh umat manusa. Cahya mancorong dina poek, jeung poek teu kaampeuh.

John 16:30 Ayeuna kami yakin yén anjeun terang kana sagala hal, sareng henteu kedah aya anu naroskeun ka anjeun: ku ieu kami yakin yén anjeun sumping ti Allah.

Murid-murid Yesus negeskeun kapercayaanana yen Isa teh asalna ti Allah ku cara mikawanoh kamaha-Na.

1. The Omniscience of Yesus: Iman urang ka Allah dikonfirmasi

2. Percanten ka Jurusalamet Urang: Kakuatan Iman ka Yesus

1. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

2. Rum 10: 9-10 - Nu lamun ngaku jeung sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung percaya dina haté anjeun yen Allah diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté hiji percaya jeung diyakinkeun, jeung sungut hiji confesses jeung disimpen.

Yohanes 16:31 Waler Yesus, “Naha ayeuna maraneh percaya?

Yohanes 16:31 nyimpulkeun petikan Yesus naroskeun ka murid-murid naha aranjeunna ayeuna percaya.

1. Naha Urang Percaya kana Diajarkeun ku Yésus?

2. Ngabogaan Iman dina Jaman Kasulitan

1. Mateus 17:20 - "Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Kusabab saeutik iman anjeun. Pikeun sabenerna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman kawas siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, 'Pindah ti dieu. ka ditu, 'sarta bakal pindah, sarta moal aya anu mustahil pikeun anjeun."

2. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring."

John 16:32 Behold, jam datang, enya, ayeuna geus datang, nu bakal paburencay, unggal jalma ka dirina sorangan, jeung bakal ninggalkeun kuring sorangan, tapi kuring teu sorangan, sabab Rama jeung kuring.

Jam sangsara Yesus geus datang, tapi Anjeunna comforted ku ayana Rama.

1: Dina mangsa kasulitan, urang bisa ngalilipur kanyataan yén Allah salawasna nyarengan urang.

2: Ulah pernah nganggap ayana Allah pikeun dibales; Anjeunna salawasna aya nalika urang paling peryogi Anjeunna.

1: Jabur 46:1 - Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasusah.

2: Ibrani 13: 5-6 - Jaga hirup anjeun tina cinta artos, sareng sugema ku naon anu anjeun gaduh, sabab anjeunna parantos nyarios, "Kuring moal ngantep anjeun atanapi ngantunkeun anjeun."

Yohanes 16:33 Hal-hal ieu ku Kami parantos diomongkeun ka anjeun, supados anjeun gaduh katengtreman di kuring. Di dunya anjeun bakal ngalaman tribulation: tapi kudu surak alus; Kuring geus nungkulan dunya.

Peace di Yesus Kristus: Di dunya, urang bakal ngalaman tribulation, tapi Yesus geus nungkulan dunya jeung jeung Anjeunna urang bisa boga karapihan.

1. Girang di Gusti - Neangan Kabungahan dina Jaman Kasulitan

2. Overcoming Dunya - Nyandak kanyamanan dina meunangna Yesus Kristus urang

1. Rum 15:13 - Ayeuna bisa Allah harepan ngeusi sakabeh kabagjaan jeung karapihan dina percanten, nu bisa abound dina harepan ku kakawasaan Roh Suci.

2. Pilipi 4: 6-7 - Kudu hariwang keur nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication, jeung sukur, hayu requests Anjeun jadi dipikawanoh ka Allah; Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun ngaliwatan Kristus Yesus.

Yohanes 17 nyatakeun Doa Imam Agung Yesus, dimana Anjeunna ngadoakeun diri-Na, murid-murid-Na, sareng sadayana anu percaya.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku Yesus ngadoa ka Bapa saatos tuangeun terakhir sareng murid-murid. Anjeunna ngaku yén waktosna parantos sumping pikeun Anjeunna dimulyakeun ku kituna Anjeunna tiasa ngamulyakeun Bapa. Manéhna ngahartikeun hirup langgeng salaku nyaho hiji-hijina Allah sajati jeung Yesus Kristus anu geus dikirim Allah. Yesus nyatakeun yén anjeunna parantos ngamulyakeun Bapa di bumi ku ngabéréskeun padamelan anu dipasihkeun ka Anjeunna ayeuna naroskeun ka Rama ngamulyakeun Anjeunna di payuneunana kalayan kamulyaan sateuacan dunya mimiti (Yohanes 17: 1-5).

Ayat 2: Sanggeus éta, Yésus ngadoakeun murid-muridna. Anjeunna ngaku yén aranjeunna milik Allah tapi parantos dipasihkeun ka Anjeunna sareng aranjeunna parantos nurut kana firman Allah. Aranjeunna terang yén sadayana asalna tina kecap anu ditampi ku Gusti anu dipasihkeun ku aranjeunna terang leres-leres asalna ti dikirim ka dunya ngadoakeun sanés pikeun dunya tapi anu dipasihkeun ka Anjeunna sabab aranjeunna kagungana-Na anu kagungan anjeunna sareng anu kagungan aranjeunna mangrupikeun kamulyaan-Na anu ditingalikeun ku aranjeunna henteu deui di dunya bari aranjeunna. anu masih di dunya datang miwarang Rama ngajaga aranjeunna ku kakawasaan ngaran ambéh maranéhanana bisa jadi hiji sakumaha Aranjeunna hiji mangsa diteundeun aranjeunna ditangtayungan taya sahijieun leungit iwal hiji doomed karuksakan minuhan Kitab Suci (Yohanes 17: 6-12).

Ayat 3: Teras anjeunna neraskeun ngadoa henteu naroskeun kaluar tina dunya tapi tetep anu jahat nyucikeun bebeneran kecap bebeneran sapertos anu dikirim ka dunya ogé dikirim ka dunya nyucikeun dirina ogé tiasa leres-leres disucikeun tungtungna manjangkeun doa saluareun murid bunderan langsung ngadoakeun ogé jalma-jalma anu percaya. Ngaliwatan pesen aranjeunna sadayana tiasa janten hiji, sapertos Bapa aya dina Anjeunna sareng Bapa, kitu ogé tiasa aya di urang, supados dunya percaya yén anjeun parantos ngutus Kaula, masihan kamulyaan anu dipasihkeun tiasa janten hiji sapertos urang - Kami aranjeunna anjeun kuring - janten aranjeunna dibawa persatuan lengkep hayu dunya nyaho anjeun dikirim cinta kuring cinta nempatkeun dina concluding bab doa Imam Agung mana intercedes nama duanana pengikut hareup hadir (Yohanes 17: 13-26).

John 17: 1 Ieu kecap spoke Yesus, sarta ngangkat panon-Na ka langit, sarta ngomong, "Rama, waktuna geus datang; ngamulyakeun Putra anjeun, supados Putra anjeun ogé tiasa ngamulyakeun anjeun:

Yésus nyuhunkeun ka Bapana pikeun ngamulyakeun Mantenna sangkan bisa ngamulyakeun Bapana.

1. Kakuatan doa dina kahirupan Yesus

2. Pentingna ngamulyakeun Allah dina kahirupan urang

1. Pilipi 2:5-11 - Yesus humbles dirina jeung exalted ku Allah

2. Mateus 5:16 - Hayu caang anjeun jadi caang saméméh lalaki, ambéh maranéhanana bisa nempo karya alus anjeun sarta muja Rama Anjeun di sawarga.

John 17: 2 Sakumaha anjeun parantos masihan anjeunna kakawasaan pikeun sadaya jalma, supados anjeunna masihan hirup anu langgeng ka saloba anu parantos dipasihkeun ka anjeunna.

Yesus ngadoa pikeun hirup langgeng jalma-jalma anu dipasihkeun ku Allah ka Anjeunna.

1: Urang diberkahan ku hirup langgeng ku jalan Yesus Kristus.

2: Kurnia Allah nyadiakeun hirup langgeng ngaliwatan Yesus.

1: John 10: 27-28, "Domba-domba Kami ngadangu sora Kami, sareng kuring terang aranjeunna, sareng aranjeunna nuturkeun kuring: Sareng kuring masihan aranjeunna hirup anu langgeng, sareng aranjeunna moal kantos binasa, sareng moal aya anu nyabut aranjeunna tina panangan Kami. ."

2: Rum 6:23, "Kanggo gajih dosa nyaéta maot; tapi kurnia Allah nyaéta hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang."

John 17: 3 Jeung ieu téh hirup langgeng, yén maranéhna bisa nyaho ka Anjeun hiji-hijina Allah sajati, jeung Yesus Kristus, nu geus dikirim.

Petikan ieu nyarioskeun pentingna terang ka hiji-hijina Allah anu leres sareng Yesus Kristus, sareng pangaweruh éta masihan kahirupan anu langgeng.

1. Nyaho Allah sareng Yesus mangrupikeun konci pikeun Hirup Langgeng

2. Ulah Leungitkeun Paningal Anu Pangpentingna

1. Mateus 22:37-39 “Maneh kudu nyaah ka Pangeran Allah maraneh kalawan sagemblengna hate jeung kalawan gumolong jiwa sarta kalawan gumolong budi. Ieu parentah hébat sarta kahiji. Jeung nu kadua kawas éta: Anjeun kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan.

2. 1 John 5: 11-12 "Jeung ieu kasaksian, yen Allah masihan urang hirup langgeng, sarta hirup ieu aya dina Putra-Na. Saha waé anu gaduh Putra kagungan hirup; Sing saha anu teu boga Putra Allah, moal boga hirup.”

Yohanes 17:4 Abdi parantos ngamulyakeun Gusti di bumi: Abdi parantos réngsé padamelan anu dipasihkeun ka kuring.

Yésus geus ngaréngsékeun pagawéan anu dipaparinkeun ku Allah pikeun manéhna di bumi.

1. Yesus: Model Sampurna pikeun Ta'at

2. Kakuatan Karya Allah Ngaliwatan Yesus

1. Epesus 2:10 - Pikeun urang téh handiwork Allah, dijieun dina Kristus Yesus pikeun ngalakukeun karya alus, nu Allah disiapkeun sateuacanna pikeun urang ngalakukeun.

2. Pilipi 2: 5-8 - Dina hubungan anjeun karana, boga mindset sarua salaku Kristus Yesus: Anu, keur di pisan alam Allah, teu nganggap sarua jeung Allah hal bisa dipaké pikeun kauntungan sorangan; malah, manehna nyieun dirina nanaon ku nyokot pisan alam hamba, keur dijieun dina sasaruaan manusa. Jeung geus kapanggih dina penampilan salaku lalaki, anjeunna humbled dirina ku jadi taat kana maot-malah maot dina kayu salib!

John 17: 5 Jeung ayeuna, Bapa, muji Kaula jeung diri Anjeun sorangan jeung kamulyaan nu kuring kungsi jeung Anjeun saméméh dunya aya.

Yohanes ngadoa ka Allah supaya dimulyakeun ku kamulyaan anu sami sareng kamulyaan sateuacan dunya aya.

1: Urang sadaya disaur pikeun dimulyakeun di payuneun Allah, sapertos Yesus.

2: Yesus parantos dimulyakeun sateuacan dunya aya, sareng kawajiban urang ogé kedah narékahan pikeun kamulyaan anu sami.

1: Rum 8:30 - Jeung saha manéhna predestined manéhna ogé disebut, jeung saha manéhna disebut manéhna ogé Maha Agung.

2: Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, dina kecap atanapi kalakuan, lakukeun sadayana dina nami Gusti Yesus, muji sukur ka Allah Rama ngalangkungan Anjeunna.

John 17: 6 Kuring geus manifested ngaran anjeun ka lalaki nu Anjeun masihan kuring kaluar ti dunya: Yours maranéhanana, jeung anjeun masihan aranjeunna kuring; sarta aranjeunna geus diteundeun kecap thy.

Yesus ngungkabkeun nami Rama ka jalma-jalma anu dipasihkeun ku Allah ti dunya, anu kagungan Allah sareng anu dipasihkeun ku Allah ka Yesus. Aranjeunna ngajaga kecap-Na.

1. Kakuatan Yesus dina Nyingkab Ngaran Allah

2. Iman Allah anu Teu Goyah ka Umat-Na

1. Rum 8: 31-39 - Naon anu bakal urang nyarioskeun kana hal-hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

2. 1 John 2:15-17 - Teu bogoh ka dunya, atawa hal nu aya di dunya. Lamun aya lalaki cinta dunya, cinta Rama teu aya dina anjeunna.

John 17: 7 Ayeuna aranjeunna terang yén sagala hal naon waé anu dipasihkeun ku Gusti ka abdi mangrupikeun ti anjeun.

Yésus ngaku yén sagala hal anu dipaparinkeun ku Allah ka manéhna téh ti Allah.

1. Kakuatan Nyaho Allah: Ngartos Tempat Urang dina Rencana-Na

2. Ngahontal Ka Dunya Anu Leungit: Naon Anu Ditimbalan Gusti

1. Jabur 8:3-4 - Lamun kuring tempo langit thy, karya ramo thy, bulan jeung béntang, nu Anjeun geus ordained; 4 Naon ari manusa, nepi ka eling ka manehna? jeung anak manusa, nu Anjeun didatangan manéhna?

2. Epesus 1: 11-12 - Dina anjeunna ogé kami geus diala hiji warisan, keur predestined nurutkeun tujuan anjeunna anu dianggo sagala hal nurutkeun nasehat of will-Na, 12 yén urang anu mimiti dipercanten ka Kristus kedah ka muji kamulyaan-Na.

John 17: 8 Pikeun kuring geus dibikeun ka aranjeunna kecap nu Anjeun masihan kuring; jeung maranehna geus narima eta, jeung geus nyaho pasti yen Kami kaluar ti Anjeun, jeung maranehna geus percaya yen Anjeun teu ngutus kuring.

Petikan ieu nekenkeun pentingna kecap-kecap Yesus, anu dipasihkeun ku Gusti pikeun murid-muridna.

1: Kekecapan Yésus téh kurnia anu kuat ti Allah anu bisa ngadeukeutkeun urang ka Anjeunna.

2: Urang kudu serius nganggap omongan Yésus jeung ngagunakeunana pikeun ngawangun iman urang.

1: 2 Timoteus 3:16-17 - Sadaya Kitab Suci diilhamkeun ku Allah sareng mangpaat pikeun ngajarkeun urang naon anu leres sareng ngajantenkeun urang sadar naon anu salah dina kahirupan urang. Éta ngabenerkeun urang nalika urang salah sareng ngajarkeun urang pikeun ngalakukeun anu leres.

2: Jabur 119:105 - Firman anjeun mangrupikeun lampu pikeun suku kuring, cahaya dina jalan kuring.

John 17: 9 Kuring neneda pikeun aranjeunna: Abdi henteu ngadoakeun dunya, tapi pikeun aranjeunna anu parantos dipasihkeun ka kuring; pikeun aranjeunna milik anjeun.

Petikan ieu ngungkabkeun kanyaah Yesus ka para pengikutna sareng doa khususna pikeun aranjeunna.

1: Kaasih Yesus ka Pengikut-Na - Yohanes 17:9

2: Kakuatan Doa - Yohanes 17: 9

1: Rum 8: 38-39 - Pikeun kuring yakin yén maot atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi pangawasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal tiasa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2: 1 John 4:19 - Urang bogoh ka sabab anjeunna mimiti dipikacinta urang.

John 17:10 Jeung sakabeh milik milik anjeun, jeung anjeun milik milik; sarta Kami Maha Agung di antarana.

Yesus memproklamirkan yén pengikut-Na anu Maha Agung di Anjeunna sarta yén sakabéh harta milik-Na nyaéta pengikut-Na sarta sabalikna.

1. Ngamulyakeun Yesus Ngaliwatan Harta Urang

2. Yesus Maha Agung di urang

1. Mateus 6:19-21 - Ulah nyimpen up for yourselves harta di bumi, dimana renget jeung keyeng ngancurkeun, jeung dimana maling megatkeun di jeung maok. Tapi nyimpen up for yourselves harta di sawarga, dimana renget jeung keyeng teu ngaruksak, jeung dimana maling teu megatkeun jeung maok. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya haté anjeun ogé bakal aya.

2. 1 Timoteus 6:17-19 - Parentahkeun ka jalma-jalma anu beunghar di dunya ieu, ulah sombong atanapi ngarep-ngarep kana kabeungharan, anu henteu pasti, tapi kedah ngarep-ngarep ka Allah, anu nyayogikeun sagala rupa pikeun urang. pikeun kasenangan urang. Maréntahkeun ka maranéhna pikeun ngalakukeun kahadean, jadi beunghar ku amal, jeung jadi berehan jeung daék babagi. Ku cara kieu maranéhna bakal ngumpulkeun harta pikeun dirina minangka yayasan anu kuat pikeun umur anu bakal datang, supados aranjeunna tiasa nyekel kahirupan anu leres-leres hirup.

John 17:11 Jeung ayeuna Kami geus teu aya deui di dunya, tapi ieu di dunya, jeung kuring datang ka anjeun. Rama Suci, tetep ngaliwatan ngaran anjeun sorangan jalma anu geus dibikeun ka Kami, ambéh maranéhanana bisa jadi hiji, sakumaha urang.

Jalur Anyar Yesus ngado'a ka Gusti pikeun panangtayungan murid-murid-Na sareng supados aranjeunna tetep ngahiji sapertos anjeunna sareng Gusti mangrupikeun hiji.

1. The Power of Unity - Kumaha doa Yesus pikeun persatuan antara mu'min bisa ngakibatkeun kakuatan hébat sarta kakuatan dina gareja.

2. Perlindungan Allah - Ngartos panyalindungan Allah pikeun urang sareng kumaha urang tiasa percanten kana rezeki-Na.

1. Epesus 4: 3-6 - Jieun unggal usaha pikeun ngajaga kahijian Roh ngaliwatan beungkeut karapihan.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

John 17: 12 Nalika kuring sareng aranjeunna di dunya, kuring tetep aranjeunna dina nami anjeun: jalma-jalma anu dipasihkeun ka kuring ku kuring dijaga, sareng teu aya anu leungit, tapi putra perdition; supaya kitab suci bisa kaeusi.

Yesus ngajaga murid-murid-Na aman dina nami Allah bari anjeunna sareng maranehna di dunya, iwal putra perdition, minuhan Kitab Suci.

1. Jangji Panyalindungan: Kakawasaan Allah Pikeun Ngajaga Urang

2. Kawujudan Nubuat: Kumaha Firman Allah Dilaksanakeun

1. Ibrani 13: 5-6 "Jaga hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta jadi puas ku naon nu Anjeun gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun atawa forsake anjeun."

2. Rum 8:28-39 "Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

John 17:13 Jeung ayeuna kuring datang ka anjeun; jeung hal ieu kuring nyarita di dunya, ambéh maranéhanana bisa boga kabagjaan kuring kaeusi dina diri.

Yesus nyarios ka murid-murid-Na di dunya pikeun ngajantenkeun aranjeunna kabagjaan.

1. Bungah Yesus: Ngalaman Ayana-Na di Dunya

2. Yesus: Sumber Bungah Sejati

1. Pilipi 4: 4-7 - Girang ka Gusti salawasna; deui kuring bakal nyebutkeun, Girang. Hayu gentleness anjeun dipikawanoh ka dulur. Gusti geus deukeut; Ulah hariwang ngeunaan naon-naon, tapi dina sagala hal ku doa sareng panyuwunan kalayan sukur hayu pamundut anjeun dipikanyaho ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2. John 15:11 - hal ieu Kuring geus diucapkeun ka anjeun, nu kabagjaan abdi bisa jadi di anjeun, sarta yén kabagjaan anjeun bisa jadi pinuh.

John 17:14 Kuring geus dibikeun aranjeunna kecap thy; Jeung dunya hath hated maranehna, sabab maranehna lain ti dunya, komo salaku Kami lain dunya.

Dunya hates ka jalma-jalma anu lain ti dunya, sakumaha Yesus henteu ti dunya.

1. Dunya bisa hate urang, tapi iman urang ka Yesus bakal ngajaga urang.

2. Urang kudu aya di dunya, tapi teu di dinya.

1. 1 John 4: 4-5 - Greater nyaeta anjeunna anu aya dina anjeun, ti anjeunna anu aya di dunya.

2. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun.

John 17:15 Abdi henteu ngadoakeun yén anjeun kedah nyandak aranjeunna kaluar tina dunya, tapi anjeun kedah ngajaga aranjeunna tina anu jahat.

Ayat ieu tina Yohanes 17:15 nyarioskeun panyalindungan Allah ka umat-Na tina anu jahat.

1. "Panangtayungan Gusti: Ngandelkeun Kakuatan Allah di Dunya Kajahatan"

2. "Janji Panyalindungan: Milarian Kakuatan dina Firman Allah dina Jaman Kasulitan"

1. Jabur 91: 9-10 - "Kusabab anjeun geus dijieun Gusti, nu mangrupakeun pangungsian kuring, malah Nu Maha Agung, habitation Anjeun; Aya moal aya jahat befall thee, sarta moal aya bala datang deukeut dwelling anjeun."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, ka aranjeunna anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

Yohanes 17:16 Maranehna lain ti dunya, sakumaha Kami lain ti dunya.

Yésus ngadoa sangkan murid-muridna moal jadi bagian ti dunya, sakumaha manéhna lain bagian tina dunya.

1. Kumaha Doa Yesus Bisa Ngajauhkeun Urang Tina Godaan Dunya

2. Nyandak Salib Urang sareng Nuturkeun Yesus kana Kahirupan Kasucian

1. Mateus 16:24-26 - Yesus ngabejaan murid-murid-Na yén maranéhanana kudu mungkir diri jeung nyokot cross maranéhanana jeung nuturkeun manéhna.

2. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun.

John 17:17 Sucikeun aranjeunna ku bebeneran Gusti: pangandika anjeun leres.

Ayat ieu nekenkeun pentingna sareng kakawasaan bebeneran sareng Firman Allah.

1: Kakawasaan Firman Allah

2: Sifat Suci tina Kaleresan

1: Jabur 119:160 "Pangandika Gusti leres ti mimiti, sareng unggal hukuman Gusti anu adil langgeng salamina."

2: Siloka 12:17 "Anjeunna anu nyarios kabeneran nunjukkeun kabeneran, tapi saksi palsu nipu."

John 17:18 Sakumaha anjeun parantos ngutus kuring ka dunya, kuring ogé ngutus aranjeunna ka dunya.

Yesus ngutus murid-murid-Na ka dunya pikeun ngalakukeun misi anu sami anu diutus anjeunna.

1. Dunya Ditunggu: Kumaha Misi Yesus Bisa Ngainspirasi Urang

2. Dikirim pikeun Ngalayanan: Kakuatan Telepon Yesus pikeun Aksi

1. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold. , Kami salawasna jeung anjeun, nepi ka ahir jaman.”

2. Rasul 1: 8 - "Tapi anjeun bakal nampa kakuatan lamun Roh Suci geus datang kana anjeun, sarta anjeun bakal saksi kuring di Yerusalem jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, sarta nepi ka tungtung bumi."

John 17:19 Jeung demi maranéhanana kuring sanctify sorangan, ambéh maranéhanana ogé bisa sanctified ngaliwatan bebeneran.

Yesus nyucikeun dirina supados batur ogé disucikeun ku bebeneran.

1. "Suci ngaliwatan Kaleresan"

2. "Kakuatan Pangorbanan Diri"

1. Epesus 5:26-27 ku kituna Anjeunna bisa sanctify dirina, sanggeus cleansed dirina ku ngumbah cai jeung kecap.

2. 1 Petrus 3:15 tapi dina hate anjeun ngahargaan Kristus Gusti salaku suci, salawasna keur disiapkeun pikeun nyieun pertahanan ka saha anu nanya ka anjeun alesan pikeun harepan nu aya dina anjeun.

John 17:20 Sanes abdi ngadoakeun ieu wungkul, tapi ogé pikeun maranéhanana anu bakal percaya ka Kami ngaliwatan kecap maranéhanana;

Petikan nyarioskeun ngeunaan Yesus ngadoakeun jalma-jalma anu percaya ka Anjeunna ngalangkungan kasaksian murid-murid.

1: Kakuatan Kasaksian - Yesus ngado'a pikeun jalma-jalma anu bakal percaya ka Anjeunna ngalangkungan kasaksian murid-murid.

2: Kudu Iman kana Jangji Allah - Yesus ngado'a pikeun jalma-jalma anu percaya anu bakal datang ka Anjeunna ku omongan murid-murid-Na, nunjukkeun kasatiaan Allah kana jangji-Na.

1: Yohanes 3:16-17 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

2: Rum 10:17 - Jadi lajeng iman datangna ku dédéngéan, sarta dédéngéan ku pangandika Allah.

John 17:21 Ambéh maranéhanana kabéh jadi hiji; sakumaha Anjeun, Rama, aya dina kuring, jeung kuring di Anjeun, nu maranéhanana ogé bisa jadi hiji di urang: nu dunya bisa percaya yen Anjeun geus dikirim kuring.

Petikan nyarioskeun persatuan sareng kumaha ngamungkinkeun dunya percanten ka Yesus.

1. Kakuatan Persatuan: Kumaha Katunggalan Urang Bisa Némbongkeun Kaasih Allah ka Dunya

2. Kakuatan Dipanggihan dina Babarengan: Kumaha Urang Bisa Némbongkeun Iman Urang Ngaliwatan Komunitas Urang

1. 1 John 4:19 - Urang bogoh ka sabab anjeunna munggaran dipikacinta urang.

2. Epesus 4: 3-6 - Nyieun unggal usaha pikeun ngajaga kahijian Roh ngaliwatan beungkeut karapihan.

John 17:22 Sareng kamulyaan anu anjeun pasihan ka abdi parantos dipasihkeun ka aranjeunna; supaya maranehna jadi hiji, sakumaha Kami teh hiji:

Yésus ngadoa ka Allah supaya murid-muridna bisa ngahiji saperti manéhna jeung Allah.

1. Pentingna Ngahiji dina Kristus

2. Kakuatan Doa Yesus

1. Epesus 4:3 - Endeavoring tetep persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

2. Rum 15: 5-6 - Ayeuna Allah kasabaran jeung consolation maparin anjeun jadi likeminded hiji arah séjén nurutkeun Kristus Yesus: Nu Anjeun bisa jeung hiji pikiran jeung hiji sungut muji Allah, komo Rama Gusti urang Yesus Kristus.

John 17:23 Kami di aranjeunna, jeung anjeun di kuring, ambéh maranéhanana bisa jadi sampurna dina hiji; sarta yén dunya bisa nyaho yen Anjeun geus ngutus kuring, sarta geus dipikacinta aranjeunna, sakumaha Anjeun geus dipikacinta kuring.

Asih Allah ka urang sampurna jeung lengkep, sarta Anjeunna hayang ngahijikeun urang dina persatuan sampurna.

1. Asih Ngahiji: Ngajalajah Kaasih Gusti anu Sampurna pikeun Umat-Na.

2. Ngahiji Sampurna: Ngalaman Cinta Allah ngaliwatan Hubungan.

1. 1 Yohanes 4:7-12

2. Galata 3:26-28

John 17:24 Bapa, abdi hoyong aranjeunna ogé, saha anjeun geus dibikeun kuring, babarengan jeung kuring dimana Kami aya; supaya maranehna bisa nempo kamulyaan kuring, nu geus dibikeun ka kuring: pikeun anjeun dipikacinta kuring saméméh yayasan dunya.

Yesus ngado'a ka Rama supaya jalma-jalma anu dipasihkeun ku Anjeunna tiasa sareng Anjeunna di Sawarga, supados aranjeunna tiasa nyaksian kamulyaan anu dipasihkeun ku Bapa ka Anjeunna.

1. Kaasih Allah Langgeng Sapanjang Waktos

2. Ajén Milik ka Karajaan Sawarga teh

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré ngan begotten Putra-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. Epesus 2: 4-5 - Tapi Allah, anu beunghar ku rahmat, pikeun cinta hébat-Na wherewith anjeunna dipikacinta urang, Komo lamun urang maot dina dosa, geus quickened urang babarengan jeung Kristus, (ku rahmat anjeun disimpen;)

Yohanes 17:25 Nun Rama nu adil, dunya teu wawuh ka Anjeun, tapi Kami geus nyaho ka Anjeun, jeung ieu geus nyaho yen Anjeun geus ngutus kuring.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan pangaweruh intim Yesus ngeunaan Bapana sareng pamahaman para pengikut-Na ngeunaan misi-Na.

1. Kaasih Bapa nu teu kahartos

2. Nyaho Bapa Ngaliwatan Yesus

1. Pilipi 3:8-11 - Nyaho Kristus jeung kakawasaan kabangkitan-Na, ukhuwah sangsara-Na jeung keur conformed kana pupusna-Na

2. 1 Yohanes 4:7-12 - Asih Allah disampurnakeun dina urang sareng percanten kana nami Putra-Na Yesus Kristus

John 17:26 Sareng kuring parantos nyatakeun nami anjeun ka aranjeunna, sareng bakal nyatakeun éta: supados kanyaah anu ku Gusti dipikacinta ka abdi tiasa aya di aranjeunna, sareng kuring di aranjeunna.

Asih Allah kedah dibagikeun di antara jalma-jalma mukmin pikeun ngadeukeutkeun aranjeunna ka Anjeunna.

1. Kakuatan Asih: Kumaha Ngabagi Asih Allah ka Batur

2. Tetep dina Asih-Na: Ngalaman pinuhna Asih Allah

1. 1 Yohanes 4:7-21

2. Rum 5:1-11

John 18 recounts ditahan Yesus di Taman Getsemani, sidang-Na saméméh Imam Agung jeung Pilatus, jeung panolakan Petrus.

Ayat 1: Babna dimimitian ku Yésus jeung murid-murid-Na meuntasan Lebak Kidron ka hiji taman tempat Yudas nyaho yén maranéhna bakal aya sabab Yésus sering pendak di dinya jeung murid-murid-Na. Yudas datang ka kebon mingpin hiji detasemen prajurit jeung sababaraha pajabat ti imam-imam Parisi mawa obor pakarang lantera. Nalika aranjeunna sumping, Yesus terang sadayana anu badé kajantenan, teras naros ka aranjeunna saha anu dipilari dijawab, 'Yesus urang Nasaret.' Nalika Anjeunna ngawaler 'Kami anjeunna,' aranjeunna mundur kana taneuh teras naroskeun deui saha anu milarian masihan jawaban anu sami sareng nambahan, 'Upami anjeun milarian kuring, hayu ieu jalma-jalma' ngalaksanakeun kecap-kecapna sorangan moal aya anu rugi (Yohanes 18: 1-9). ).

Alinea 2: Sanggeus kitu, Simon Petrus nyabut pedang, neunggeul ceuli katuhuna ka gandek Imam Agung, tapi ku Yesus marentahkeun pedang, pokna, 'Naha Kami moal nginum cangkir anu dipaparinkeun ku Bapa?' Saterusna serdadu-serdadu ditéwak Yesus dipingpin heula Anas mertua Kayapas Imam Agung taun éta anu geus nasehat pamingpin Yahudi leuwih hade hiji jalma maot jalma bari ditanya ku Annas ngeunaan murid-murid-Na ngajar direspon kabuka dunya sok ngajarkeun synagogues candi-candi tempat urang Yahudi ngumpul ngomong nanaon. Rahasia naha patarosan kuring naroskeun ka anu ngupingkeun naon anu dicarioskeun ka aranjeunna terang naon anu kuring nyarioskeun nyababkeun hiji pejabat nyabok anjeunna naroskeun upami cara kieu ngawalon Imam Agung tapi Yesus ngawaler upami diucapkeun salah kasaksian salah tapi leres naha neunggeul kuring? Lajeng Annas dikirim anjeunna kabeungkeut Imam Agung Kayaphas (Yohanes 18: 10-24).

Ayat 3: Samentara éta, nalika éta kajadian, Petrus ngantosan di luar di buruan, dimana saurang budak awéwé ngaku yén anjeunna murid Yesus. Sanajan kitu, Peter mungkir eta nyebutkeun anjeunna henteu. Panolakan ieu lumangsung dua kali deui sanajan sanggeus dipikawanoh ku baraya Malchus anu ceulina dipegatkeun ku Petrus sanggeus katilu mungkir hayam kongkorongok saperti nu diprediksi Samentara éta urang Yahudi mawa Yesus ti markas Gubernur Kayapas Pilatus isuk-isuk henteu asup ka markas ulah najis upacara bisa dahar Paska. jadi Pilatus kaluar ditanya tuduh ngalawan lalaki kapanggih kaliru deserving maot dibikeun lajeng nalika Pilatus ditawarkeun release tawanan Paska milih Barabas tinimbang tungtung bab (Yohanes 18:25-40).

YOHANES 18:1 Sanggeus ngadawuh kieu, Yesus angkat jeung murid-murid meuntasan Walungan Cedron, di mana aya hiji taman, di mana Anjeunna diasupkeun jeung murid-murid-Na.

Isa jeung murid-murid-Na indit ka hiji taman peuntaseun Walungan Cedron.

1: Pentingna leumpang sareng Yesus, nuturkeun léngkah-léngkahna sareng kakuatan sosobatan.

2: Karendahan haté Yésus jeung kumaha éta bisa jadi conto pikeun urang.

1: Mateus 11: 28-30 - Hayu ka Kami, sakabeh anu buruh jeung beurat kabeungbeurat, sarta Kami bakal mere istirahat. Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, sarta anjeun bakal manggihan sésana pikeun jiwa anjeun. Pikeun yoke abdi gampang, sarta beban abdi hampang.

2: Pilipi 2: 5-8 - Pikiran ieu di antara anjeun, anu aya dina Kristus Yesus, anu, sanaos dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicepeng, tapi ngosongkeun dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki. Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi nurut kana titik maot, komo maot dina kayu salib.

John 18: 2 Jeung Yudas ogé, anu ngahianat Anjeunna, terang tempat éta, sabab Yesus sering sumping ka dinya sareng murid-murid-Na.

Yudas wawuh jeung lokasi dahar peuting panungtungan Yesus sabab Yesus geus sababaraha kali di dinya jeung murid-murid.

1. Penting pikeun tetep satia dina tempat sareng kabiasaan anu sami anu ngadeukeutkeun urang ka Allah.

2. Yudas ngahianat ka Yesus dimungkinkeun ku wawuh sareng kabiasaan Yesus.

1. Yohanes 18:2

2. Mateus 26:47-50; Yudas ngahianat Yesus ku ciuman sanggeus ngaidentipikasi anjeunna ka penjaga.

YOHANES 18:3 Yudas, sanggeus narima rombongan jeung perwira-perwira ti imam-imam kapala jeung urang Parisi, datang ka dinya mawa lampion, obor jeung pakarang.

Yudas, sanggeus diutus ku imam-imam kapala jeung urang Parisi, daratang pikeun nangkep Yesus jeung sakelompok lalaki, obor, jeung pakarang.

1. Urang kudu tetep satia kana panggero urang sanajan cobaan jeung tribulations - John 18: 3

2. Yesus mangrupikeun conto pamungkas urang ngeunaan kakuatan sareng kawani nalika nyanghareupan panganiaya - Yohanes 18: 3

1. Yohanes 16:33 - ? Kami parantos nyarioskeun hal-hal ieu ka anjeun, supados anjeun gaduh katengtreman di kuring. Di dunya anjeun bakal ngalaman tribulation. Tapi kudu ati; Kuring geus nungkulan dunya.??

2. Rum 8:31 - ? 쏻 hat lajeng urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah keur urang, saha nu bisa ngalawan urang???

Yohanes 18:4 Ku sabab eta Yesus uningaeun kana sagala rupa nu bakal datang ka Anjeunna, tuluy miang, tuluy mariksa ka maranehna, “Aranjeun milarian saha?

Yesus courageously Nyanghareupan ditahan sarta nanya ka balaréa "Saha neangan anjeun?"

1. Yésus némbongkeun kawani anu gedé dina nyanghareupan kasusah.

2. Urang bisa diajar tina tuladan Yésus ngeunaan kawani jeung kapercayaan ka Allah.

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Ibrani 13: 5-6 - "Jaga hirup anjeun bebas tina cinta duit, sarta puas ku naon anu anjeun gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, 쏧 moal ninggalkeun anjeun atawa ninggalkeun anjeun.??Jadi kami confidently bisa ngomong, 쏷 Gusti mangrupikeun pitulung abdi, abdi moal sieun, naon anu tiasa dilakukeun ku manusa ka abdi ?

Yohanes 18:5 Jawabna, "Yesus urang Nasaret." Yesus ngadawuh ka maranehna, Kami Anjeunna. Jeung Yudas ogé, anu betrayed manéhna, nangtung jeung maranehna.

Petikan tina Yohanes 18: 5 ieu nunjukkeun yén éta Yesus urang Nasaret anu didatangan ku otoritas sareng Yudas ogé sareng aranjeunna.

1: Yesus mangrupikeun hiji-hijina anu tiasa urang andalkeun pikeun kasalametan sareng Yudas mangrupikeun panginget ngeunaan panghianatan pribadi urang sorangan.

2: Yesus tetep satia dina misi-Na sanajan dihianati ku jalma-jalma nu pangdeukeutna ka Anjeunna.

1: Yesaya 53: 5-6 "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na kami healed. Urang sadayana, kawas domba, geus Isro. sesat, masing-masing urang tos ka jalan sorangan; sareng Gusti parantos ngahukum anjeunna kajahatan urang sadayana."

2: Mateus 26:47-50 "Samentara anjeunna nyarios, Yudas, salah saurang ti dua welas, sumping. Sareng anjeunna seueur jalma anu ngagem pedang sareng pentung, dikirim ti imam-imam kapala sareng sesepuh umat. Anu ngahianat geus nyieun tanda ka maranehna: " Anu anu ku Kami cium teh, eta jelemana, tangkepana." Yudas gura-giru ka Yesus, saur-Na, " Rabi ! " , tuluy dicium ku Yesus . Keur naon maneh datang, sobat.??Geus kitu eta jelema-jelema teh maju ka hareup, nangkep Yesus, terus ditangkep."

John 18: 6 Pas anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Kami Anjeunna, aranjeunna mundur, sareng murag kana taneuh."

Yesus ngadéklarasikeun dirina ka sakelompok jalma anu nyoba nangkep anjeunna, sarta maranéhanana jadi overwhelmed ku sieun nepi ka murag kana taneuh.

1. Wewenang jeung kakawasaan Yesus di luar pangertian urang jeung kudu ngahudangkeun rasa kagum ka Anjeunna.

2. Réaksi urang ka Yesus kedah janten hormat sareng pasrah.

1. Yesaya 6:1-5 - visi Yesaya ngeunaan kamulyaan jeung kakawasaan Gusti urang.

2. Wahyu 1: 17-18 - The glorified Yesus jeung respon John Rasul.

John 18: 7 Lajeng anjeunna mariksa deui ka aranjeunna, "Saha anu anjeun milarian?" Jeung ceuk maranehna, Yesus urang Nasaret.

Prajurit Rum nanya ka murid-murid saha nu dipilari, murid-murid ngajawab yen maranehna keur neangan Yesus urang Nasaret.

1. "Rencana Allah pikeun Urang: Percanten ka Yesus"

2. "Kakuatan Iman: Yesus urang Nasaret"

1. Pilipi 2:5-11

2. Mateus 11:28-30

John 18: 8 Yesus ngawaler, Kami geus bébéja anjeun yén Kami Anjeunna: ku kituna lamun anjeun neangan kuring, hayu ieu jalan maranéhna.

Yésus némbongkeun kakawasaan jeung kanyaah-Na ku cara ngajaga murid-murid-Na.

1: Yésus nunjukkeun kakuatan cinta sajati lamun urang daék ngorbankeun batur.

2: Yésus nembongkeun kakuatan karakter-Na ku cara ngajaga jalma-jalma nu deukeut jeung manéhna.

1: Markus 12:30-31 - "Jeung anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate, jeung sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun, sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun: ieu parentah kahiji. Jeung kadua. Sapertos kieu, "Maneh kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan. Teu aya parentah sejen nu leuwih gede ti ieu."

2: Rum 12:10 - "Kudu silih pikanyaah ku kaasih duduluran; dina ngahargaan silih pikaresep."

Yohanes 18:9 Supaya tinekanan pangandika-Na, 'Anu anu dipaparinkeun ka Kami, teu aya anu rugi.

Yesus nyatakeun yén teu aya pengikut anu dipasihkeun ku Allah ka anjeunna anu leungit.

1. Kakuatan Perlindungan Allah dina Kahirupan Urang

2. Ngajaga Iman dina Jaman Kasusah

1. Rum 8:38-39 ??? 쏤 atanapi kuring yakin yén maot atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi panguasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé dina sadaya ciptaan, moal tiasa misahkeun urang tina kanyaah Gusti. dina Kristus Yesus Gusti urang.??

2. Jabur 91:14-16 ??? 쏝 sabab anjeunna nyepeng pageuh ka abdi, abdi bakal nyalametkeun anjeunna; Kuring bakal ngajaga anjeunna, sabab anjeunna terang nami abdi. Nalika anjeunna nelepon ka kuring, kuring bakal ngajawab anjeunna; Abdi bakal sareng anjeunna dina kasulitan; Kuring baris nyalametkeun manéhna jeung ngahargaan manéhna. Kalayan umur panjang Kami bakal nyugemakeun anjeunna sareng nunjukkeun kasalametan kuring.??

Yohanes 18:10 Simon Petrus nyabut pedangna, neunggeul gandekna Imam Agung, ceuli katuhuna dipegatkeun. Ngaran abdi éta Malchus.

Simon Petrus nyabut pedang, neukteuk ceuli katuhu abdi Imam Agung. Ngaran abdi éta Malchus.

1. Yesus ngajarkeun urang yén kekerasan teu jawaban.

2. Allah ngagero urang pikeun nyingkirkeun pangabutuh sorangan jeung ngutamakeun pangabutuh batur.

1. Mateus 5:38-39 "Anjeun geus ngadéngé éta ceuk, 'Hiji panon pikeun hiji panon jeung huntu pikeun hiji huntu.' Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun, ulah ngalawan ka nu jahat. Tapi lamun saha nyabak anjeun dina pipi katuhu, balikkeun ka manéhna ogé anu séjén."

2. Rum 12: 17-19 "Ulah males kajahatan ka saha, tapi pikirkeun pikeun ngalakukeun naon anu terhormat di payuneun sadayana. sorangan, tapi serahkeun kana murka Allah, sabab aya tulisan, 'Pamales ka abdi, abdi bakal males, nyebutkeun Gusti.'"

John 18:11 Lajeng Yesus ngadawuh ka Petrus, Pasang pedang anjeun kana malapah: cangkir anu ku Bapa geus dibikeun Ka Kami, moal Kuring nginum eta?

Petikan éta nekenkeun kahayang Yesus pikeun ngaliwat rencana Bapa pikeun anjeunna, sanaos nyanghareupan kamungkinan maot.

1: Yésus némbongkeun kawani jeung taat kana kahoyong Allah, sanajan nyanghareupan maot.

2: Yésus leuwih percaya kana rencana Allah ti batan naluri-Na sorangan.

1: Mateus 26:39 - Anjeunna angkat saeutik deui, teras nyembah sareng ngadoa, saurna, "Nun Bapa, upami mungkin, piala ieu kengingkeun ti abdi; layu.

2: Pilipi 2:8 - Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, manéhna humbled dirina, sarta jadi taat kana maot, komo maot salib.

YOHANES 18:12 Seug gerombolan, komandan, jeung kapala-kapala urang Yahudi, nangkep Yesus, terus dibeungkeut.

Yésus ditéwak jeung dibeungkeut ku para pamingpin Yahudi.

1. Kakuatan Pasrah: Diajar tina Tanggapan Yesus kana Panahanan-Na

2. Kalungguhan Wewenang: Iraha Urang Kudu Taat jeung Iraha Urang Kudu Ngalawan?

1. Mateus 26:47-56 ??Narekahan Yesus jeung panolakan Petrus

2. Pilipi 2:5-11 ??Taatna rendah hati Yesus kana kahoyong Allah

Yohanes 18:13 Anjeunna dibawa ka Annas heula; sabab anjeunna mertua ka Kayapas, anu janten Imam Agung dina taun éta.

Yesus dibawa ka Annas, mertua Kayapas, anu ngawula salaku Imam Agung taun éta.

1. Yesus: Hiji Modél Humility jeung Taat

2. Kakuatan Iman dina Nyanghareupan Pangawasa

1. Pilipi 2: 8 - "Jeung keur kapanggih dina penampilan salaku lalaki, Anjeunna humbled Dirina sarta jadi taat ka titik maot, sanajan pupusna salib."

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo."

John 18:14 Ayeuna Kayafas anjeunna, anu masihan naséhat ka urang Yahudi, yén éta téh hadé mun hiji jalma kudu maot pikeun jalma.

Kayapas masihan naséhat ka urang Yahudi yén hiji jalma kedah maot pikeun jalma-jalma.

1: Yesus rela ngorbankeun nyawa-Na pikeun urang disalametkeun tina dosa-dosa urang.

2: Urang kudu daék berkorban pikeun kapentingan batur, saperti Yésus keur urang.

1: Pilipi 2: 5-8 - "Anggap pikiran ieu dina anjeun, anu ogé aya dina Kristus Yesus: Anu, dina wujud Allah, panginten henteu ngarampog janten sami sareng Allah: Tapi ngajantenkeun dirina henteu mulya, sarta nyandak kana wujud hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, anjeunna humbled dirina, sarta jadi taat kana maot, komo maot tina salib.

2: Rum 5: 8 - "Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina éta, bari urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang."

John 18:15 Jeung Simon Petrus nuturkeun Yesus, kitu ogé murid séjén: murid eta dipikawanoh ku Imam Agung, sarta indit jeung Yesus ka karaton Imam Agung.

Yohanes 18 mangrupikeun akun ngeunaan panangkepan sareng pamariksaan Yesus ku Imam Agung. Petrus jeung murid sejenna nuturkeun Yesus ka karaton Imam Agung.

1. Nuturkeun Yesus sanajan dina kaayaan susah.

2. Wani Pétrus nuturkeun Yésus sanajan nyanghareupan bahaya.

1. Mateus 10:28 - "Jeung ulah sieun jalma anu maéhan awak tapi teu bisa maéhan jiwa. Rada sieun anjeunna anu bisa ngancurkeun duanana jiwa jeung awak di naraka."

2. Ibrani 13: 5-6 - "Jaga hirup anjeun bebas tina cinta duit, sarta puas ku naon anu anjeun gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, 쏧 moal ninggalkeun anjeun atawa ninggalkeun anjeun.??Jadi kami confidently bisa ngomong, 쏷 Gusti mangrupikeun pitulung abdi, abdi moal sieun, naon anu tiasa dilakukeun ku manusa ka abdi ?

Yohanes 18:16 Tapi Petrus nangtung di luar panto. Geus kitu kaluar murid sejen, anu dipikawanoh ku Imam Agung, sarta ngomong ka awewe nu ngajaga panto, sarta dibawa ka Petrus.

Kasatiaan jeung kawani Peter dina nyanghareupan adversity.

1: Urang bisa diajar tina tuladan Pétrus ngeunaan kasatiaan jeung kawani dina nyanghareupan kasusah.

2: Urang bisa ngalilipur lamun nyaho yén Allah bakal nyarengan urang, sanajan dina mangsa kasusah, saperti Anjeunna jeung Pétrus.

Rum 8:35-39 - Saha anu bakal misahkeun urang tina kanyaah Kristus? Naha kasangsaraan, atanapi kasangsaraan, atanapi kasusah, atanapi kalaparan, atanapi katelanjangan, atanapi bahaya, atanapi pedang?

Jabur 27:1 - Gusti teh caang jeung kasalametan kuring; saha nu kudu sieun? Gusti teh stronghold hirup abdi; ku saha abdi kedah sieun?

John 18:17 Lajeng ceuk mojang anu ngajaga panto ka Petrus, "Naha anjeun ogé salah sahiji murid lalaki ieu?" Saur anjeunna, Abdi henteu.

Hiji mojang nanya ka Pétrus naha manéhna murid Yésus, sarta manéhna nolak.

1. Pentingna teguh iman sanajan nyanghareupan kaayaan susah.

2. Kakuatan syahadat dina leumpang urang jeung Kristus.

1. Mateus 10: 32-33 - "Saha-saha ngaku Kami saméméh batur, Kuring ogé bakal ngaku saméméh Rama Kami di sawarga. Tapi sakur anu ingkar kuring saméméh batur, Kuring bakal ingkar saméméh Rama Kami di sawarga."

2. Rum 10: 9-10 - "Lamun anjeun nyatakeun kalawan sungut anjeun, ? 쏪 esus teh Gusti,??jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna tina maot, anjeun bakal disimpen. Pikeun éta kalayan haté anjeun anu Anjeun percaya jeung geus diyakinkeun, sarta ku sungut anjeun ngaku iman anjeun sarta disalametkeun."

John 18:18 Jeung pagawé jeung perwira nangtung di dinya, anu geus nyieun seuneu tina areng; keur ieu tiis: jeung maranehna warmed sorangan: jeung Peter nangtung jeung maranehna, jeung warmed dirina.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha Petrus sareng abdi-abdi sareng perwira Imam Agung nangtung ngurilingan seuneu batu bara pikeun ngajaga haneut dina wengi anu tiis.

1. Kumaha lampah urang bisa ngagambarkeun kahaneutan asih Yésus.

2. Pentingna ngurus kabutuhan jasmani urang.

1. Mateus 25: 35-36 - "Kanggo kuring lapar jeung anjeun masihan kuring hal dahar, kuring haus jeung anjeun masihan kuring hal nginum, kuring éta muhrim jeung anjeun diondang kuring di"

2. Yakobus 2:14-17 - "Naon gunana, dulur-dulur, lamun aya nu ngaku-ngaku iman, tapi teu boga amal? Lamun salah saurang ti aranjeun ngomong ka maranehna, ? 쏥 o dina katengtreman; tetep haneut jeung nyukupan,??tapi teu nanaon pikeun kaperluan fisikna, naon gunana?

John 18:19 Imam Agung tuluy nanya ka Yesus ngeunaan murid-murid jeung doktrin-Na.

Yesus ditanya ku Imam Agung ngeunaan murid-murid jeung pangajaran-Na.

1. Conto Taatna Yesus ka Otoritas

2. Ajaran Yésus jeung Kumaha Pangaruhna dina Kahirupan Urang

1. Mateus 22:16 - "Jeung aranjeunna dikirim kaluar murid-murid maranéhanana jeung Herodians, paribasa, Guru, kami nyaho yen Anjeun bener, jeung ngajarkeun jalan Allah dina bebeneran, sarta teu paduli ka saha wae: for thou regards. lain jalma lalaki."

2. Pilipi 2:1-11 - "Lamun aya nu mana wae nu consolation Kristus, lamun nu mana wae nu panglipur cinta, nu mana wae nu ukhuwah Roh, nu mana wae nu bowels jeung mercies, minuhan Anjeun kabagjaan mah, nu Anjeun jadi likeminded, ngabogaan asih anu sarua, anu satuju, hiji pikiran. Ulah aya anu dilakukeun ku pasea atanapi sombong, tapi dina karendahan pikiran, masing-masing nganggap anu sanés langkung saé tibatan dirina. Pikiran anu sanés aya dina anjeun, anu ogé aya dina Kristus Yesus: Anu, dina wujud Allah, panginten henteu ngarampog janten sasaruaan sareng Allah; hiji hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung geus kapanggih dina fashion salaku lalaki, manéhna humbled dirina, sarta jadi taat nepi ka maot, komo pupusna salib.”

John 18:20 Yesus ngawaler manéhna, Kuring ngomong kabuka ka dunya; Kuring kantos ngajar di tempat ibadah, sareng di Bait Allah, tempat urang Yahudi sok ngaraos; sarta dina rusiah kuring geus ngomong nanaon.

Yesus nyarioskeun ka umum sareng terang ngeunaan ajaran-ajaran-Na di tempat ibadah sareng kuil, tapi anjeunna henteu nyarios nanaon sacara rahasia.

1. The Power of Openness: The Conto Yesus

2. Pangaruh Pangajaran Yésus: Kumaha Urang Bisa Ngalarapkeun Kecap-Na dina Kahirupan Urang

1. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. Mateus 5:13-14 - Anjeun teh uyah bumi: tapi lamun uyah geus leungit amis-Na, wherewith bakal eta asin? ti harita teu aya gunana, tapi kudu dibuang, ditincak-tincak ku manusa.

John 18:21 Naha anjeun naros ka kuring? naroskeun ka anu ngupingkeun kuring, naon anu kuring parantos nyarios ka aranjeunna: behold, aranjeunna terang naon anu kuring nyarioskeun.

Yesus naroskeun ka otoritas ngeunaan jati dirina sareng ngarahkeun aranjeunna ka jalma-jalma anu ngadangu anjeunna nyarios.

1: Urang kudu émut kana cara ngabales wewenang jeung salawasna ngagunakeun pituduh Allah.

2: Urang kedah daék ngantepkeun Firman Allah nyarioskeun pikeun urang sareng henteu sieun ku manusa.

1: Epesus 6: 5-7 - "Hamba-hamba, sing ta'at ka jalma-jalma anu ngawasaan anjeun nurutkeun daging, kalayan kasieun sareng gemeter, dina kasatiaan haté anjeun, sapertos ka Kristus. hamba-hamba Kristus, ngalaksanakeun pangersa Allah tina ati; kalayan kersa anu hadé, ngalaksanakeun palayanan, sapertos ka Gusti, sanés ka manusa."

2: paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun; jeung teu lean kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal ngarahkeunnana jalur thy."

John 18:22 Sanggeus anjeunna nyarios kitu, salah sahiji perwira anu nangtung caket dieu neunggeul Yesus ku dampal leungeun-Na, saurna, "Naha anjeun ngawaler kitu ka Imam Agung?"

Perwira éta neunggeul Yesus sabab ngawaler Imam Agung ku cara anu anjeunna henteu resep.

1: Urang teu kedah nganggo kekerasan, sanajan diprovokasi, tapi salawasna nanganan paguneman susah kalayan rahmat, humility jeung kahadean.

2: Yésus nunjukkeun ka urang conto kumaha carana ngatur paguneman nu hésé, sanajan urang salah, ku cara ngabales ku rahmat jeung rendah haté.

1: Epesus 4:29 - "Teu aya omongan anu rusak kaluar tina sungut anjeun, tapi anu hadé pikeun dianggo pikeun ngagedékeun, supados tiasa masihan rahmat ka anu ngadangukeun."

2: Mateus 5:38-42 - "Aranjeun geus ngadéngé ceuk paribasa, "Mata bayar panon, huntu bayar huntu; Tapi Kami ngabejaan ka maraneh, ulah nolak ka nu jahat; pipi katuhu anjeun, balikkeun ka Anjeunna ogé anu séjén...Supaya maraneh jadi putra-putra Rama maraneh nu di sawarga...Kudu nyaah ka musuh maraneh, ngaberkahan ka anu ngutuk maraneh, sing hade ka anu membenci maraneh, jeung ngadoakeun. jalma-jalma anu ngahina anjeun, sareng ngaaniaya anjeun."

John 18:23 Yesus ngawaler anjeunna, "Upami abdi nyarios jahat, saksikeun anu jahat.

Petikan ieu nyorot respon damai Yesus kana kekerasan, sanajan dituduh salah.

1: Dina mangsa kateuadilan, urang kudu tetep tengtrem jeung percaya ka Allah pikeun ngabela urang.

2: Ulah make kekerasan, sanajan sigana kawas pilihan gampang, tapi ngandelkeun kakawasaan Allah gantina.

1: Mateus 5: 38-39 "Anjeun geus ngadéngé éta ceuk, 'Hiji panon pikeun panon jeung huntu pikeun huntu.' Tapi Kami nyarioskeun ka anjeun, ulah ngalawan ka anu jahat. Tapi upami aya anu nampar pipi katuhu anjeun, péngkolkeun ka anjeunna ogé anu sanés."

2: Yakobus 1:19-20 "Apalkeun ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah."

John 18:24 Ayeuna Annas geus dikirim anjeunna dibeungkeut ka Kayapas Imam Agung.

Anas ngutus Yesus ka Imam Agung Kayapas.

1. Kumaha Kakuatan Otoritas Digunakeun dina Kaayan Apes

2. Kasabaran Yesus dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Rasul 4: 23-28 - Peter jeung John saméméh Sanhedrin

2. Tandaan 15: 1-5 - Yesus saméméh Pilatus

YOHANES 18:25 Simon Petrus nangtung tuluy ngahaneutan. Kitu ceuk maranehna ka Anjeunna, "Naha anjeun oge salah sahiji murid-murid-Na?" Anjeunna mungkir, sarta ngomong, Kami henteu.

Simon Pétrus ngaku yén anjeunna salah sahiji murid Yesus nalika disanghareupan ku jalma-jalma.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Pétrus Teguh Dina Nyanghareupan Panganiaya

2. Nalika Diuji, Naha Sadérék bakal mungkir Yesus?

1. Mateus 26:69-75 (Petrus mungkir tilu kali teu nyaho Yesus)

2. Lukas 22:31-34 (Yesus nyarioskeun ka Petrus yén anjeunna bakal nampik Anjeunna)

YOHANES 18:26 Salah saurang gandek Imam Agung, dulurna anu pegat ceulina ku Petrus, pokna, "Naha kuring teu nempo maneh di kebon jeung manehna?"

Hiji hamba Imam Agung, anu kabeneran aya hubunganana sareng anjeunna, ningali Petrus di kebon sareng Yesus.

1. Kakuatan Saksi: Mariksa Peran Petrus dina Yohanes 18:26

2. Diajar tina Kasalahan Petrus: Pangajaran Yohanes 18:26

1. Lukas 22:54-62 ??Ditewak Yesus di Taman Getsemani

2. Mateus 26:57-68 ??Penampilan Yesus di payuneun Kayapas sareng Mahkamah Agama.

Yohanes 18:27 Petrus ngabantah deui, terus hayam jago ngagoak.

Yésus dituduh palsu ku para pamingpin Yahudi jeung dibawa ka Pilatus. Petrus, salah sahiji murid Yesus, nuturkeun Anjeunna jeung nyoba ngabela Anjeunna, tapi malah mungkir Anjeunna tilu kali saméméh hayam kongkorongok.

1: Urang kudu salawasna tetep satia ka Kristus, sanajan sieun jeung kalemahan urang sorangan.

2: Kasatiaan urang ka Kristus bakal diuji, tapi urang kedah tetep tabah.

1: 1 Korinta 10:13 - Taya godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah téh satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun kamampuhan anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur, yén anjeun bisa endure eta.

2: Mateus 26:33-35 - Petrus ngawaler anjeunna, "? 쏷 sanajan maranehna kabeh murtad karana Anjeun, Kami moal luruh deui.??Saur Isa ka manehna, ? 쏷 Ruly, Kami nyarioskeun ka anjeun, wengi ieu, sateuacan hayam kongkorongok, anjeun bakal nampik kuring tilu kali.??Saur Petrus ka anjeunna, ? Upami abdi kedah maot sareng anjeun, abdi moal nampik anjeun!??Jeung sakabeh murid nyarios kitu.

Yohanes 18:28 Tuluy Yesus dibawa ti Kayapas ka balai pangadilan; jeung maranehna sorangan teu indit ka aula judgment, lest maranéhanana kudu najis; tapi supaya maranehna bisa dahar Paska.

Yesus dibawa ti Kayapas ka balai pangadilan isuk-isuk, sarta urang Yahudi henteu asup ka aula sangkan maranéhna bisa tetep bersih ritually dahar Paska.

1. Pangorbanan Yesus: Pangajaran Yohanes 18:28

2. Kasucian Gusti: Pentingna Kabersihan Ritual

1. Budalan 12: 15-20 - Parentah pikeun celebrating Paska

2. Imamat 11:44-45 - Hukum ngeunaan kabersihan ritual

John 18:29 Pilatus lajeng kaluar ka aranjeunna, sarta ngadawuh, "Naon dakwaan anjeun ngalawan lalaki ieu?"

Pilatus nanya ka para panuduh Yesus.

1. Yesus Pantes pikeun Adoration Urang - John 18:29

2. Patarosan Worth - John 18:29

1. 1 Peter 2:22 - "Anjeunna teu ngalakukeun dosa, atawa ieu tipu daya kapanggih dina sungut-Na."

2. Jabur 34:15 - "The panon PANGERAN aya dina taqwa jeung Ceuli na attentive kana ceurik maranéhanana."

John 18:30 Aranjeunna ngawaler sareng nyarios ka anjeunna, "Upami anjeunna sanés jahat, kami moal nyerah anjeunna ka anjeun."

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan para pamimpin Yahudi anu nampik nampi Yesus salaku Al Masih kumargi aranjeunna percaya anjeunna penjahat.

1. Iman sajati merlukeun urang narima Yesus sanajan mamang jeung preconceptions urang sorangan.

2. Urang bisa diajar ti pamingpin Yahudi pikeun teu ngahukum batur saméméh urang ngarti saha maranéhanana sabenerna.

1. Lukas 6:37-40 - ? 쏡 o ulah nangtoskeun, sarta anjeun moal judged. Ulah ngahukum, jeung anjeun moal dikutuk. Hampura, sarta anjeun bakal dihampura. Masihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. Ukuran anu saé, dipencet, digoncang sareng dijalankeun, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Sabab ku ukuran anu anjeun pake, eta bakal diukur ka anjeun.??

2. Rum 12:1-2 - ? Ku kituna, abdi pangjurung anjeun, dulur-dulur, dina pandangan Allah? 셲 rahmat, pikeun nawiskeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pikaresepeun ka Allah? 봳 anjeunna mangrupikeun ibadah anjeun anu leres sareng leres. Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun. Lajeng anjeun bakal bisa nguji jeung approve naon Allah? 셲 wasiat téh? 봦 nyaeta alus, pleasing tur sampurna bakal.??

Yohanes 18:31 Pilatus ngadawuh ka maranehna, “Bawa maraneh, jeung hakimi nurutkeun hukum maraneh. Ceuk urang Yahudi ka anjeunna, "Henteu halal pikeun urang maehan saha-saha.

Petikan ieu nekenkeun hukum Yahudi anu henteu ngijinkeun aranjeunna maéhan saha waé.

1: Kakuatan Panghampura - Urang kedah diajar ngahampura sareng daék nunjukkeun welas asih, bahkan dina nyanghareupan jalma anu salah ka urang.

2: The Necessity of Mercy - Urang kudu ngakuan yén rahmat henteu ngan hiji kalakuan cinta, tapi komponén perlu kaadilan.

1: Mateus 5:7 - ? Naha jalma-jalma anu welas asih, sabab bakal nampi rahmat?

2: Epesus 4:32 ??? Sing bageur, silih hampura, silih hampura, sakumaha Allah dina Kristus ngahampura ka aranjeun.??

Yohanes 18:32 Pikeun laksana anu diomongkeun ku Yesus, anu nunjukkeun kumaha maotna anjeunna bakal maot.

Yesus ngaramalkeun pupusna sorangan sareng nubuat ieu kaeusi nalika Anjeunna disalib.

1. Kakuatan Ramalan: Kumaha Yesus Nepikeun Nubuat-Na sorangan

2. Harti Pupusna Yesus: Kumaha Penyaliban-Na minuhan Nubuat-Na sorangan

1. Yesaya 53:5-6 - Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement tina karapihan urang éta kana anjeunna; jeung ku belang-Na urang cageur. Sadayana urang sapertos domba parantos sesat; kami geus balik unggal hiji jalan sorangan; sarta PANGERAN geus diteundeun kana anjeunna iniquity urang sadayana.

2. Mateus 26:39 - Sarta anjeunna indit saeutik leuwih jauh, sarta sujud kana beungeut-Na, sarta neneda, paribasa, paribasa, paribasa, paribasa, "Ama abdi, upami éta mungkin, hayu cangkir ieu lulus ti abdi: tapi ulah sakumaha Abdi hoyong, tapi sakumaha Anjeun. layu.

Yohanes 18:33 Pilatus asup deui ka balai pangadilan, tuluy manggil Isa, tuluy mariksa, “Anjeun teh Raja urang Yahudi?”

Pilatus nanya ka Yesus lamun Anjeunna Raja urang Yahudi.

1: Yesus, Raja urang, mangrupikeun sumber utama bebeneran sareng kaadilan.

2: Nurutkeun tuladan Yésus ngeunaan sipat rendah haté, percaya ka Allah pikeun mulangkeun kaadilan.

1: Yohanes 8:32 - ? 쏛 nd anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngabebaskeun anjeun.??

2: Yesaya 9:6-7 쏤 atawa keur urang anak dilahirkeun, keur urang hiji putra dibere; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace. Naekna pamarentahanana jeung katengtreman moal aya tungtungna.??

John 18:34 Yesus ngawaler manéhna, "Anjeun nyebutkeun hal ieu sorangan, atawa batur ngabejaan Anjeun ngeunaan kuring?"

Yesus tangtangan otoritas Pilatus ku questioning klaimna.

1: Urang kedah mariksa sareng tangtangan otoritas anu gaduh kakawasaan pikeun mastikeun yén bebeneran ditegakkeun.

2: Urang kudu salawasna sadar motif ulterior dina kecap jeung lampah maranéhanana dina posisi otoritas.

1: Siloka 14:15-16 ? 쏷 sederhana percaya kana sagala hal, tapi jalma bijaksana mikiran léngkahna. Anu wijaksana nyaéta ati-ati sareng ngajauhan kajahatan, tapi anu bodo mah gagabah sareng cuek.??

2: Kolosa 1:9-10 ? 쏤 atawa alesan ieu, saprak poé urang ngadéngé ngeunaan anjeun, kami teu eureun ngado'a pikeun anjeun. Kami terus-terusan nyuhunkeun ka Allah pikeun ngeusian anjeun ku pangaweruh ngeunaan wasiat-Na ngaliwatan sagala hikmah sareng pamahaman anu dipasihkeun ku Roh, ku kituna anjeun tiasa hirup hirup anu pantes pikeun Gusti sareng nyenangkeun anjeunna dina sagala cara: ngahasilkeun buah dina unggal padamelan anu saé, ngembang. dina kanyaho Alloh.??

Yohanes 18:35 Waler Pilatus, "Naha abdi urang Yahudi?" Bangsa Anjeun sorangan jeung imam-imam kapala geus dibikeun Anjeun ka kuring: naon geus maneh dipigawé?

Pilatus naroskeun ka Yesus ngeunaan tuduhan-tuduhan anu diajukan ku para pamingpin Yahudi.

1: Yesus nyanghareupan tuduhan palsu sareng panganiayaan anu teu adil, tapi anjeunna tetep percanten kana rencana Allah.

2: Urang bisa diajar ti Yésus??conto tetep teguh dina iman sanajan nyanghareupan panganiaya.

1: Yesaya 53: 7 - Anjeunna tertindas sarta afflicted, acan anjeunna henteu muka sungut-Na; Anjeunna dibawa kawas domba ka meuncit, sarta sakumaha domba saméméh shearers na jempé, jadi anjeunna henteu muka sungut-Na.

2: Jabur 27:14 - Antosan Gusti; sing kuat jeung sing ati-ati jeung ngadagoan Gusti.

Yohanes 18:36 Waler Yesus, "Karajaan Kami sanes ti dunya ieu; upami Karajaan Kami tina dunya ieu, abdi-abdi Kami bakal ngalawan, supados kuring henteu diserenkeun ka urang Yahudi.

Yésus ngajelaskeun yén Karajaana-Na téh lain bagian tina dunya ieu, jeung hamba-hamba-Na moal ngalawan ka urang Yahudi pikeun nyegah Anjeunna dipasrahkeun ka maranéhna.

1. Karajaan Yesus: Ngartos Wewenang Ilahi Gusti urang

2. Hirup di Karajaan Yésus: Naon Hartosna Nuturkeun Anjeunna?

1. Kolosa 1: 13-14 - Pikeun manéhna geus rescued urang ti dominion of gelap jeung dibawa urang kana Karajaan Putra manéhna mikanyaah, di saha urang boga panebusan, panghampura dosa.

14. Ibrani 12:28 - Ku alatan éta, saprak urang geus narima hiji karajaan nu teu bisa shaken, hayu urang bersyukur , jeung jadi ibadah ka Allah acceptably jeung reverence jeung angen.

Yohanes 18:37 Pilatus ngadawuh ka Anjeunna, "Naha maneh teh raja?" Yesus ngawaler, Anjeun nyebutkeun yen Kami raja. Pikeun tujuan ieu kuring dilahirkeun, sareng pikeun alesan ieu kuring sumping ka dunya, supados kuring nyaksian kabeneran. Tiap jalma anu tina bebeneran ngadangu sora kuring.

Petikan éta ngungkabkeun deklarasi Yesus yén anjeunna mangrupikeun Raja, sareng anjeunna dilahirkeun pikeun nyaksian bebeneran.

1: Yesus teh Raja Bebeneran

2: Nyaksian Bebeneran

1: Yohanes 14:6 - Isa ngadawuh ka manehna, ? 쏧 Kami jalan, kabeneran, sareng kahirupan. Moal aya anu datang ka Rama kajaba ngaliwatan Kami.

2: Epesus 4:15 - Tapi, nyebutkeun bebeneran dina cinta, bisa tumuwuh dina sagala hal jadi Anjeunna anu sirah? 봀 hrist.

Yohanes 18:38 Pilatus mariksa ka Anjeunna, “Naon ari bebeneran teh? Sarta sanggeus anjeunna geus ngomong kieu, anjeunna balik kaluar deui ka urang Yahudi, sarta ngomong ka aranjeunna, Kuring manggihan manéhna euweuh kasalahan nanaon.

Pilatus henteu mendakan kasalahan Yesus tapi tetep naroskeun kabeneran klaim-Na.

1: Dina Yesus, urang manggihan bebeneran jeung kasalametan.

2: Bebeneran Allah bakal salawasna lumaku sanajan cangcaya batur.

1: Yohanes 14:6 - Isa ngadawuh ka manehna, ? 쏧 Kami jalan, sareng kaleresan, sareng kahirupan. Teu aya anu sumping ka Rama upami henteu ngalangkungan kuring.

2: Jabur 119:142 - Kaadilan Gusti mangrupikeun kabeneran anu langgeng, sareng hukum Gusti mangrupikeun kaleresan.

John 18: 39 Tapi anjeun gaduh adat, yén kuring kedah ngabebaskeun hiji ka anjeun dina Paska.

Pilatus nanya ka balaréa naha maranéhna hayang manéhna ngabebaskeun Isa, Raja urang Yahudi, luyu jeung adat Yahudi ngabébaskeun hiji tawanan dina mangsa Paska.

1. Kumaha Pelepasan Yesus Salila Paska nunjuk kana kakawasaan-Na salaku Raja urang Yahudi

2. Pentingna Nuturkeun Adat Istiadat Yahudi: Nalungtik Carita ngeunaan Dibebaskeunna Yesus Salila Paska

1. Yesaya 53: 7, "Anjeunna ditindes jeung afflicted, acan anjeunna henteu muka sungut-Na, anjeunna dipingpin kawas anak domba ka meuncit, sarta sakumaha domba saméméh shearers na jempé, jadi anjeunna teu muka sungut-Na. "

2. John 19: 1, "Saterusna Pilatus nyandak Yesus sareng anjeunna disebat."

Yohanes 18:40 Maranehna sasambat deui, pokna, “Sanes ieu jalmi, tapi Barabas!” Ayeuna Barabas éta garong.

Jalma-jalma menta supaya Barabas dibebaskeun tibatan Yesus, sanajan Barabas teh garong.

1. Narima Rahmat Gantina Panghukuman: Ngartos Pilihan Barabas jeung Yesus

2. Rahmat sareng Rahmat Yesus: Pelepasan Barabas Gantina Yesus

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Yesaya 53: 5-6 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur. Urang sadaya, kawas domba, geus sesat, unggal urang geus balik ka jalan sorangan; sarta Gusti geus diteundeun kana anjeunna iniquity urang sadayana.

Yohanes 19 nyarioskeun sidang Yesus sateuacan Pilatus, disalib, maot, sareng dikubur.

Ayat 1: Babna dimimitian ku Pilatus nyandak Yesus sareng disebat. Prajurit-prajurit ngabengkokkeun makuta cucuk tuluy diasupkeun kana sirah-Na. Maranehna make jubah wungu, tuluy narenjo ka Anjeunna, pokna, "Salam, raja urang Yahudi!" Jeung maranéhna ditampar anjeunna dina raray. Sanajan nyiksa ieu, waktu Pilatus nampilkeun Yésus ka balaréa, nyebutkeun 'Ieu jelemana!' Aranjeunna nungtut panyaliban Pilatus negeskeun yén teu aya dakwaan dasar, tapi urang Yahudi nyatakeun yén hukum kedah maot ngaku janten Putra Allah ngadangu ieu Pilatus malah langkung sieun dicoba dibébaskeun tapi pamimpin Yahudi maksa saha waé anu ngangkat dirina salaku raja ngalawan Kaisar (Yohanes 19: 1-12) .

Alinea 2: Sanggeus deklarasi ieu ku pamingpin Yahudi, Pilatus ngajak Yesus kaluar, linggih di korsi pangadilan, disebutna Batu Trotoar (dina basa Aram Gabbatha). Poé Persiapan Paska jam kagenep ceuk urang Yahudi, 'Ieu Raja anjeun' tapi aranjeunna ngagorowok, 'Buang anjeunna! Salibkeun manéhna!' Pilatus naros, 'Naha abdi bakal nyalibkeun Raja anjeun?' Waler imam-imam kapala, 'Kami teu boga raja iwal ti Kaisar.' Tungtungna dipasrahkeun aranjeunna disalib lumangsung disebut Tangkorak (Golgota) aya dipaku cross sapanjang dua batur hiji boh sisi Yesus tengah luhureun sirah bewara dibaca 'Yesus Nasaret Raja Yahudi' ditulis Ibrani Latin Yunani imam-imam kapala protes kecap tapi Pilatus ngawaler naon ditulis (Yohanes). 19:13-22).

Ayat 3: Nalika Yesus ngagantung dina salib soldadu dibagi baju casting kavling minuhan Kitab Suci bari nangtung ku cross indung adina indung urang Maryam pamajikan Klopas Maryam Magdalena ningali indung murid dipikacinta ceuk awéwé di dieu putra murid dieu indung ti waktu murid nyandak kana imah sanggeus nyaho sagalana ayeuna réngsé minuhan. kitab suci ceuk haus dibere cuka anggur soaked bolu hisop diangkat sungut narima inuman ceuk rengse ruku sirah masihan sumanget saprak beurang persiapan awak ditinggalkeun crosses Sabat approaching ditanya suku pegat awak diturunkeun prajurit tuh jadi maling boh sisi kapanggih geus maot teu megatkeun suku gantina nojos tumbak samping. mawa cai getih ngadadak ngalirkeun hal ieu kajadian jadi Kitab Suci bakal kaeusi moal hiji tulang-Na bakal pegat nu sejen nyebutkeun bakal kasampak hiji maranéhanana geus nojos engké Joseph Arimatea ménta idin nyandak awak nu dibere Nikodemus dibawa campuran mur gaharu kira-kira saratus pon beurat nyandak awak dibungkus. strips linen bungbu manner Yahudi adat astana di tempat dimana disalib taman kuburan anyar hiji acan diteundeun sabab Yahudi poé Persiapan kuburan caket dieu diteundeun aya tungtung bab (Yohanes 19: 23-42).

YOHANES 19:1 Teras Pilatus nyandak Yesus, teras disebat.

Pilatus nyukur Yesus.

1: Yesus nanggung sangsara anu teu kabayang pikeun kasalametan urang.

2: Kakawasaan asih Yesus dibuktikeun ku karep-Na pikeun nanggung sangsara dina dirina.

1: Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur."

2: 1 Petrus 2:24 - "Anjeunna nyalira nanggung dosa-dosa urang dina awak-Na dina kayu salib, supados urang maot kana dosa sareng hirup pikeun kabeneran; ku tatu-Na anjeun parantos cageur."

YOHANES 19:2 Prajurit-prajurit ngahiap makuta cucuk, tuluy diasupkeun kana sirah-Na, tuluy diageman jubah wungu.

Petikan ieu ngajelaskeun serdadu-serdadu anu ngaraksa Yesus ku makuta cucuk sareng jubah wungu.

1. Mahkota Duri: Lambang Karendahan Hati jeung Kasangsaraan

2. Maké Jubah Kabeneran: Hiji Conto

1. Pilipi 2: 5-8 - "Gugakeun pikiran ieu diantara yourselves, anu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan anjeunna dina wujud Allah, teu nganggap sarua jeung Allah hiji hal pikeun grasped, tapi emptied dirina. ku cara nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan manusa. Sareng dina wujud manusa, Anjeunna ngarendahkeun diri kalayan taat dugi ka maot, bahkan maot dina kayu salib."

2. Rum 5: 8 - "Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

Yohanes 19:3 Saurna, “Salam, Raja urang Yahudi! sarta aranjeunna neunggeul anjeunna ku leungeun maranéhna.

Pilatus nanya ka balaréa naha rék ngaleupaskeun Yésus atawa henteu, tuluy ngagorowok supaya Anjeunna disalib. Pilatus tuluy moyok ka Yésus, “Salam, Raja urang Yahudi!” jeung balaréa struck anjeunna kalawan leungeun maranéhna.

1. Kasangsaraan sareng Pangorbanan Yesus

2. Kakuatan balaréa

1. Yesaya 53: 7-8 Anjeunna tertindas sarta afflicted, acan anjeunna henteu muka sungut-Na; Anjeunna dibawa kawas domba ka meuncit, sarta sakumaha domba saméméh shearers na jempé, jadi anjeunna henteu muka sungut-Na.

2. Mateus 26:67-68 Saterusna maranéhanana nyiduh dina beungeut-Na jeung struck manéhna jeung fists maranéhanana. Anu séjén nyabok ka Anjeunna, pokna, "Taroskeun ka kami, Al Masih! Saha anu neunggeul anjeun?”

John 19: 4 Pilatus kaluar deui, sarta ngadawuh ka aranjeunna, Behold, Kuring mawa manéhna kaluar ka anjeun, ambéh anjeun nyaho yén kuring teu manggihan kasalahan manéhna.

Pilatus, sanggeus teu manggihan kasalahan dina Yesus, brings anjeunna kaluar ka balaréa ambéh maranéhanana ogé nyaho ngeunaan polos anjeunna.

1. The Innocence of Yesus: Kumaha lampah Pilatus urang Nyarita Louder ti Kecap

2. The Power of Discernment: Kamampuh Pilatus pikeun mikawanoh Innocence

1. Yesaya 53: 9 - Manéhna ditugaskeun kuburan jeung jahat, jeung jeung beunghar dina pupusna, sanajan manéhna geus dipigawé no kekerasan, atawa ieu nu mana wae nu tipu daya dina sungut-Na.

2. Mateus 27:11-14 - Yesus ngadeg di hareupeun gupernur, sarta gubernur nanya ka anjeunna, "Naha anjeun Raja urang Yahudi?" Saur Isa, "Geus kitu ceuk maneh." Tapi nalika anjeunna dituduh ku imam kapala sareng sesepuh, anjeunna henteu ngawaler. Pilatus ngadawuh ka Anjeunna, "Naha anjeun teu ngadenge sabaraha hal anu aranjeunna saksi ngalawan anjeun?" Tapi anjeunna teu masihan anjeunna jawaban, sanajan hiji tuduhan, jadi gubernur éta greatly amazed.

John 19:5 Yesus sumping kaluar, maké makuta cucuk jeung jubah wungu. Pilatus ngadawuh ka aranjeunna, "Tingali éta lalaki!"

Ayat éta nyarioskeun yén Yesus dihadapkeun ka Pilatus nganggo makuta cucuk sareng jubah wungu.

1. "The Humiliation of Christ: Embracing the Penderitaan Yesus"

2. "Kaagungan Kristus: Raja Di Antara Lalaki"

1. Yesaya 53: 3-5 - Anjeunna hina jeung ditampik ku lalaki, a Man of sorrows jeung acquainted jeung duka. Jeung urang nyumput, saolah-olah, beungeut urang ti Anjeunna; Anjeunna hina, sareng urang henteu ngajenan Anjeunna.

4. Pilipi 2: 5-8 - Hayu pikiran ieu jadi di anjeun nu éta ogé dina Kristus Yesus, anu, keur dina wujud Allah, teu nganggap eta rampog janten sarua jeung Allah, tapi dijieun Dirina tina no reputation, nyokot. bentuk hamba, sarta datang dina sasaruaan lalaki. Jeung keur kapanggih dina penampilan salaku lalaki, Anjeunna humbled Dirina sarta jadi taat ka titik maot, komo pupusna salib.

Yohanes 19:6 Ku imam-imam kapala jeung pangawal-awalna narenjo ka Anjeunna, tuluy ngagorowok, pokna, "Salibkeun, salibkeun!" Pilatus ngadawuh ka aranjeunna, "Candak anjeunna, teras salibkeun anjeunna, sabab kuring henteu mendakan kasalahan anjeunna."

Imam-imam kapala jeung perwira-perwira menta Yesus disalib, tapi Pilatus teu manggihan kasalahan manéhna.

1. The Innocent Jesus: Reflections on Kasangsaraan of a Innocent Man

2. Neangan Kasalahan dina Yesus: Mariksa Paménta Imam Agung pikeun Salib

1. Yesaya 53: 4-5 - Pasti manéhna geus ditanggung griefs urang, jeung mawa sorrows urang: can we esteem manéhna stricken, smitten Allah, jeung afflicted. Tapi manéhna tatu pikeun transgressions urang, manéhna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement karapihan urang éta kana manéhna; jeung ku belang-Na urang cageur.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina éta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

John 19:7 Waler urang Yahudi ka Anjeunna, "Kami gaduh hukum, sareng ku hukum kami anjeunna kedah maot, sabab anjeunna ngajantenkeun dirina Putra Allah."

Urang Yahudi nyatakeun yén Yesus kedah maot saluyu sareng hukumna, sakumaha Anjeunna parantos nyatakeun diri-Na salaku Putra Allah.

1. Nolak Ketuhanan Yesus: Balukar tina Kakafiran

2. Kakuatan Iman: Percaya ka Yesus salaku Putra Allah

1. Yesaya 53:3-6 - Anjeunna hina jeung ditolak ku lalaki, a man of sorrows jeung acquainted jeung duka; jeung salaku salah sahiji ti saha lalaki nyumputkeun beungeut maranéhanana manéhna hina, jeung urang esteemed manéhna.

2. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka masihan ngan Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng. Sabab Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya, tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna.

Yohanes 19:8 Ku Pilatus ngadéngé omongan éta, manéhna beuki sieun;

Pilatus kacida kaganggu ku omongan Yésus.

1. Sieun Anu Kanyahoan: Éksplorasi Kecap-kecap Yesus ka Pilatus

2. Kakuatan Iman: Ngartos Tanggapan Pilatus ka Yesus

lintas-

1. Mateus 27:22-26 - Pilatus patepungan jeung Yesus saméméh crucifixiction nu

2. Ibrani 11: 1-3 - The iman jalma anu geus Isro saméméh urang

Yohanes 19:9 Geus kitu lebet deui ka balai pangadilan, tuluy mariksa ka Yesus, "Ti mana anjeun?" Tapi Yesus teu masihan jawaban.

Pilatus nanya ka Yesus asalna ti mana, tapi Yesus henteu ngawaler.

1. Kakuatan Tiiseun - Ngajalajah pentingna tiiseun Yesus dina nyanghareupan patarosan Pilatus.

2. Iman Dina Nyanghareupan Kasangsaraan - Mariksa kakuatan iman Yesus dina nyanghareupan patarosan ti Pilatus.

1. Siloka 17:28 - Malah hiji fool anu tetep jempé dianggap wijaksana; nalika anjeunna nutup biwirna, anjeunna dianggap calakan.

2. Mateus 27:12-14 - Nalika anjeunna dituduh ku imam-imam kapala jeung sesepuh, anjeunna masihan euweuh jawaban. Lajeng Pilatus nanya ka Anjeunna, "Naha anjeun teu ngadéngé kasaksian aranjeunna bringing ngalawan Anjeun?" Tapi Yesus henteu ngawaler, sanaos kana hiji tuduhan — matak pikaheraneun pisan gupernur.

John 19:10 Lajeng Pilatus ngadawuh ka Anjeunna, "Anjeun teu nyarita ka kuring?" Naha anjeun henteu terang yén kuring gaduh kakuatan pikeun nyalibkeun anjeun, sareng gaduh kakuatan pikeun ngabebaskeun anjeun?

Pilatus naroskeun ka Yesus, naroskeun naha anjeunna sadar kana kakawasaan Pilatus pikeun nyalibkeun atanapi ngaleupaskeun anjeunna.

1. Kakuatan Pilihan: Hiji Studi Kumaha Yesus Ngawalon Pananya Pilatus

2. Kakuatan Sajati: Mariksa Tanggapan Yesus ka Pilatus Dina Nyanghareupan Kasangsaraan anu Agung

1. Mateus 27:11-26 - Interaksi Pilatus jeung imam-imam kapala jeung balaréa, kitu ogé kaputusan-Na pikeun crucify Yesus.

2. Pilipi 2: 5-8 - sikep Yesus ngeunaan humility jeung ta'at dina nyanghareupan sangsara.

John 19:11 Yesus ngawaler, "Anjeun teu bisa boga kakuatan sagala ngalawan kuring, lamun teu dibikeun ka anjeun ti luhur.

Yesus nunjukkeun yén kadaulatan Allah langkung ageung tibatan kakawasaan bumi.

1. Allah salawasna di Control

2. Dosa Panghianatan

1. Rum 13:1, "Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur. Pikeun euweuh kakuatan tapi ti Allah: kakuatan nu jadi anu ordained Allah."

2. Siloka 17:15 , "Sing saha anu ngabenerkeun anu jahat, anu ngahukum anu adil, malah duanana pikasieuneun ka PANGERAN."

Yohanes 19:12 Ti saprak harita Pilatus narékahan pikeun ngabébaskeun Anjeunna, tapi urang Yahudi ngagorowok, pokna, "Lamun anjeun ngantunkeun éta, anjeun téh lain sobat Kaisar.

Urang Yahudi narékahan pikeun ngadesek Pilatus pikeun ngahukum pati Yesus, nyatakeun yén upami anjeunna ngaleupaskeun Anjeunna, anjeunna moal janten sobat Kaisar.

1. Urang kudu salawasna narékahan pikeun satia ka nu boga wewenang, teu paduli waragad.

2. Urang kudu mikawanoh kakuatan tekanan babaturan jeung kumaha pangaruhna kana putusan urang.

1. Rum 13: 1-7 - Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur. Pikeun euweuh kakuatan tapi ti Allah: kakuatan nu aya anu ordained Allah.

2. Siloka 29:25 - Sieun manusa mawa snare a: tapi saha putteth na kapercayaan di Gusti bakal aman.

Yohanes 19:13 Ku Pilatus ngadéngé omongan éta, anjeunna dibawa ka luar, sarta linggih dina korsi pangadilan di hiji tempat anu disebut Trotoar, tapi dina basa Ibrani Gabbatha.

Yesus dibawa ka Pilatus sarta linggih dina korsi pangadilan di Gabbatha.

1: Ku naon Yésus téh Hakim nu Adil

2: Kakuatan Otoritas Pilatus

1: Epesus 2: 2-3 di mana anjeun pernah leumpang nurutkeun kursus dunya ieu, nurutkeun pangeran kakawasaan hawa, roh anu ayeuna dianggo dina putra hal nu henteu patuh.

2: Yesaya 53:5 Tapi manéhna tatu pikeun transgressions urang, manéhna bruised pikeun iniquities urang; nu chastisement karapihan urang éta kana anjeunna; jeung ku belang-Na urang cageur.

Yohanes 19:14 Harita teh keur persiapan Paska, kira-kira jam genep.

Dina poe Persiapan Paska, Yesus ngumumkeun ka urang Yahudi yen Anjeunna Raja maranéhanana.

1. Raja Raja-raja: Isa Al Masih

2. Anjeunna Hudang: Kabangkitan Yesus sareng Karajaan-Na

1. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun: jeung pamaréntahan bakal kana taktak-Na: jeung ngaranna bakal disebut Endah, Counsellor, Allah perkasa, Rama langgeng. , Pangeran Damai.

2. Wahyu 19:16 - Jeung manéhna ngabogaan dina vest-Na jeung dina pingping-Na ngaran ditulis, RAJA RAJA, JEUNG PANGERAN OF LORDS.

John 19:15 Tapi aranjeunna ngagorowok, "Buang anjeunna, jauhkeun anjeunna, salib anjeunna!" Pilatus ngadawuh ka aranjeunna, "Naha abdi bakal nyalib Raja anjeun?" Waler imam-imam kapala, "Kami teu boga raja iwal ti Kaisar."

Imam-imam kapala nolak narima Yesus salaku Raja maranéhanana sarta malah nyatakeun maranéhanana ngan Caesar salaku pangawasa maranéhanana.

1. "Bahaya Nolak Yesus salaku Raja"

2. "Biaya pikeun Nolak Otoritas Yesus"

1. Mateus 27:22-23 - "Sanggeus aranjeunna kagungan hiji tawanan kasohor, disebutna Barabas. Ku sabab eta, nalika aranjeunna dikumpulkeun babarengan, Pilatus ngadawuh ka aranjeunna, "Saha anu ku Kami rek dibebaskeun ka anjeun? Barabas, atawa Yesus anu disebut Kristus. ?"

2. Yohanes 18:33-38 - "Lajeng Pilatus lebet deui ka balai pangadilan, sarta manggil Yesus, sarta ngadawuh ka Anjeunna, "Anjeun teh Raja urang Yahudi?" Yesus ngawaler anjeunna, "Anjeun nyebutkeun hal ieu ti diri sorangan, atawa ngalakukeun batur. Nyarioskeun perkawis Kaula?" Waler Pilatus, "Naha simkuring teh urang Yahudi? Bangsa maneh jeung imam-imam kapala geus nyerahkeun maneh ka Kami. Naon anu ku maneh geus dilakonan?"

John 19:16 Saterusna manéhna dibikeun manéhna ka maranehna pikeun disalib. Jeung maranéhna nyokot Yesus, sarta dipingpin anjeunna jauh.

Prajurit Romawi nyandak Yesus jauh pikeun disalib sanggeus Pilatus geus dibikeun ka aranjeunna.

1. Kakuatan Pasrah: Diajar Ngantunkeun sareng Nuturkeun Yesus

2. Harga panebusan: Biaya nuturkeun Yesus

1. Mateus 16: 24-25 - Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Saha-saha hayang jadi murid Kami kudu mungkir diri jeung nyokot salib maranéhanana sarta nuturkeun Kami. Sabab saha-saha anu hayang nyalametkeun nyawana, bakal leungit nyawana, tapi sing saha anu leungiteun nyawana pikeun Kami, bakal manggih nyawana.

2. Pilipi 2:8 - Jeung keur kapanggih dina penampilan salaku lalaki, manéhna humbled dirina ku jadi taat kana maot-malah maot dina cross a!

Yohanes 19:17 Anjeunna ngangkat salib-Na angkat ka hiji tempat anu disebut tempat tangkorak, anu dina basa Ibrani disebut Golgota.

Petikan éta ngeunaan Yesus mawa salib-Na ka hiji tempat anu disebut Golgota.

1. Palang: Simbol Kakuatan sareng Kameunangan

2. Kakuatan Nyerahkeun Hirup Urang Ka Gusti

1. Yesaya 53: 4-5 - Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung dibawa sorrows urang; tapi urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna aya chastisement anu mawa urang karapihan, sarta ku belang-Na urang cageur.

2. Pilipi 2:8 - Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi taat ka titik maot, komo maot dina cross a.

John 19:18 Di mana anjeunna disalibkeun, sareng dua deui sareng anjeunna, hiji sisi hiji, sareng Yesus di tengah-tengah.

Yesus disalib antara dua penjahat di Golgota.

1. Kurban Yesus: Hiji Modél Selflessness

2. Salib Yesus: Ekspresi Allah ngeunaan Cinta

1. Epesus 5: 2: "Jeung leumpang dina cinta, sakumaha Kristus ogé geus dipikacinta urang, sarta geus dibikeun dirina keur urang kurban jeung kurban ka Allah pikeun savor sweetsmelling."

2. Yesaya 53: 4-5: "Pasti anjeunna hath ditanggung griefs urang, jeung mawa sorrows urang: acan urang nganggap anjeunna stricken, smitten Allah, jeung afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang . : Siksaan katengtreman urang ditibankeun ka Anjeunna; jeung ku belang-belangna urang cageur."

John 19:19 Pilatus nyerat hiji judul, teras dipasang dina salib. Jeung tulisan ieu, Yesus urang Nasaret raja urang Yahudi.

Pilatus nulis judul nu nyebutkeun "Yesus urang Nasaret, Raja urang Yahudi" jeung nempatkeun eta dina salib.

1: Kakuatan kecap Pilatus nunjukkeun ka urang yén kabeneran idéntitas Yesus kedah diproklamasikeun.

2: Yesus sanés ngan ukur manusa, tapi ogé raja sareng penting pikeun ngakuan sareng ngahargaan éta.

1: Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

2: Pilipi 2: 9-11 - Ku sabab eta Allah geus kacida Maha Agung anjeunna jeung bestowed on anjeunna ngaran anu luhur unggal ngaran, ku kituna dina nami Yesus unggal tuur kudu sujud, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

John 19:20 Judul ieu lajeng maca loba urang Yahudi: pikeun tempat di mana Yesus disalib éta deukeut jeung kota: sarta eta ditulis dina Ibrani, Yunani, jeung Latin.

Petikan ieu nyarioskeun judul anu ditulis di luhur salib Yesus anu ditulis dina basa Ibrani, Yunani, sareng Latin, sareng dibaca ku seueur urang Yahudi.

1. Salib Yesus: Tanda Asih Allah

2. Salib Yesus: Tanda Kasalametan pikeun Sadaya Jalma

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Galata 3:13 - Kristus ditebus urang tina kutukan hukum ku cara jadi kutukan pikeun urang, sabab geus dituliskeun: "Dilaknat nyaéta sakur anu ngagantung dina tihang."

John 19:21 Geus kitu saur imam-imam kapala urang Yahudi ka Pilatus, "Ulah ditulis: Raja urang Yahudi; tapi cenah, Kami Raja urang Yahudi.

Imam-imam kapala urang Yahudi nanya ka Pilatus ulah nulis "Raja urang Yahudi" dina tanda pikeun Yesus, tapi rada nyebutkeun Yesus "Kami Raja urang Yahudi".

1. Karajaan Yesus: The Ultimate Authority

2. Tanggapan Urang kana Karajaan Yesus: Patuh sareng Taat

1. Jabur 2:10-12 - “Ayeuna, para raja, sing bijaksana; jadi warned, O pangawasa bumi. Ngawula ka Gusti kalawan sieun, sarta girang kalawan trembling. Cium Putra, lest manéhna jadi ambek, jeung anjeun binasa di jalan, pikeun murka-Na gancang kindled. Bagja sakur anu nyalindung ka Anjeunna."

2. Daniel 4:34-35 - "Dina ahir poé kuring, Nebukadnezzar, angkat panon kuring ka langit, sarta akal kuring balik deui ka kuring, sarta kuring ngaberkahan Nu Maha Agung, sarta muji jeung ngahormatan anjeunna anu hirup salawasna, pikeun. dominion-Na mangrupa dominion langgeng, jeung karajaan-Na endures ti generasi ka generasi; sakabeh pangeusi bumi anu accounted salaku nanaon, sarta manéhna teu nurutkeun wasiat-Na diantara host langit jeung diantara pangeusi bumi; jeung moal aya anu bisa nahan leungeun-Na atawa nanya ka manehna, 'Naon anu geus dilakukeun ku maneh?'”

Yohanes 19:22 Pilatus ngawaler, “Naon anu ku Kami geus dituliskeun ku Kami geus ditulis.

Petikan ieu ngungkabkeun kaputusan Pilatus pikeun nangtung teguh dina tulisanana sareng henteu kagoda ku paménta jalma-jalma.

1. "Kakuatan Ngadeg Teguh dina Kapercayaan Anjeun"

2. "Kumaha Tetep Teguh dina Kayakinan anjeun"

1. Rum 5: 3-5 - "Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan dina sangsara urang, sabab urang terang yen sangsara ngahasilkeun Persib; Persib, karakter; jeung karakter, harepan. Jeung harepan teu nempatkeun urang éra, sabab Allah urang. cinta geus dituang kaluar kana hate urang ngaliwatan Roh Suci, anu geus dibikeun ka urang."

2. 2 Timoteus 1:7 - "Kanggo Allah teu dibikeun kami sumanget sieun, tapi kakuatan jeung cinta jeung pikiran sehat."

Yohanes 19:23 Sanggeus Yesus disalibkeun ku serdadu-serdadu, nyandak jubah-Na, dibagi opat bagian, unggal prajurit hiji bagian; sarta ogé jaket-Na: ayeuna jas éta tanpa jahitan, anyaman ti luhur sapanjang.

Prajurit-prajurit ngabagi-bagi papakean Yesus ka sasama sanggeus disalibkeun. Jaketna teu aya jahitan, anyaman ti luhur ka handap.

1. The Power of Humility: Yesus humbly nyerah maot dina kayu salib nunjukkeun kakuatan hébat sarta cinta-Na pikeun urang.

2. Kabeungharan Pangorbanan: Pangorbanan Yesus tina pakean-Na ka para prajurit nunjukkeun kakuatan pangorbanan pikeun batur.

1. Pilipi 2:8 - "Jeung keur kapanggih dina penampilan salaku lalaki, manéhna humbled dirina ku jadi taat kana maot-malah maot dina cross a!"

2. Mateus 5:40 - "Jeung lamun saha hayang gugat anjeun sarta nyandak tunic Anjeun, hayu anjeunna gaduh cloak Anjeun ogé."

YOHANES 19:24 Ku sabab kitu maranehna ngaromongkeunana, “Ulah urang nyebek-nyebekkeun, tapi kudu diundi pikeun saha-saha, supaya tinekanan Kitab Suci anu ungelna, ‘Maranehna ngabagi-bagikeun pakean Kami ka maraneh, jeung baju Kami maraneh. matak loba. Hal-hal ieu ku kituna para prajurit ngalakukeun.

Prajurit-prajurit dina panyaliban Yesus mutuskeun pikeun ngundi pikeun pakean-Na, supaya Kitab Suci bakal kaeusi.

1. Rencana Allah anu Sampurna: Diajar Percaya kana Kadaulatan-Na

2. Minuhan Bagian Anjeun dina Carita Allah

1. Yesaya 53:12 Ku sabab eta Kami bakal ngabagi anjeunna bagian jeung gede, sarta manéhna baris ngabagi jarah jeung kuat; sabab manéhna geus dituang kaluar jiwa-Na nepi ka maot: jeung manéhna wilanganana jeung transgressors; sarta anjeunna bulistir dosa loba, sarta dijieun syafaat pikeun transgressors.

2. Jabur 22:18 Maranehna ngabagi-bagikeun pakean Kami, jeung baju Kami diundi.

John 19:25 Ayeuna aya ngadeg deukeut salib Yesus indungna, jeung adina indungna, Maryam pamajikan Cleopas, jeung Maryam Magdalena.

Dina salib Yesus, indungna Maryam, adina indungna Maryam pamajikan Cleopas, jeung Maryam Magdalena nangtung gigireun anjeunna.

1. Kasatiaan Maryam jeung Awewe di Salib

2. Kakuatan kulawarga dina Jaman Kasesahan

1. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu bogoh ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Jabur 34:19 - "A lalaki taqwa bisa boga loba troubles, tapi PANGERAN delivers anjeunna ti eta sadayana."

Yohanes 19:26 Ku Isa ningali indung-Na jeung murid-murid anu dipikaasih-Na nangtung di gigireunana, Anjeunna ngalahir ka indung-Na, “Ibu, ieu putra anjeun!

Yesus, bari dina kayu salib, melong indung-Na jeung murid manéhna dipikacinta sarta ngomong ka indungna, "Woman, behold putra thy!"

1. Asih Kristus: Kumaha Yesus Témbongkeun Asih-Na ka Indung jeung Murid-Na

2. Kakuatan Kecap-kecap Yesus: Kumaha Kecap-kecap Akhir Yesus Nyarioskeun Jilid

1. Mateus 10:37, “Anu nyaah ka bapa atawa ka indung leuwih ti batan ka Kami, teu pantes ka Kami; Jeung saha-saha anu nyaah ka anak lalaki atawa awewe leuwih ti ka Kami, teu pantes ka Kami.”

2. Yohanes 15:13, ”Kaasih anu langkung ageung teu aya anu langkung ti batan ieu, anu masihan nyawana pikeun babaturanana."

John 19:27 Lajeng anjeunna ngadawuh ka murid, "Tingali indung anjeun!" Jeung ti sajam eta murid ngajak manéhna ka imah sorangan.

Yésus mantenkeun indungna ka salah sahiji murid-murid-Na, nu dibawa ka imahna.

1. Kakuatan Mantenkeun: Diajar Percanten ka Yesus

2. Anugrah Anu Maha Asih: Ngarawat Anu Dipikanyaah

1. John 15:13 - "Cinta Greater euweuh lalaki ti ieu, nu hiji lalaki iklas turun hirupna pikeun babaturanana."

2. Galata 6: 2 - "Tanggungan masing-masing burdens, sarta jadi minuhan hukum Kristus."

John 19:28 Sanggeus ieu, Yesus uninga yen sagala hal anu ayeuna dilakonan, supaya Kitab Suci bisa kaeusi, nyebutkeun, Kuring haus.

Yesus ngaku haus-Na sareng nyatakeun yén Kitab Suci tiasa kaeusi.

1. Kakuatan Ngalaksanakeun Rencana Allah: Hiji Pangajaran ngeunaan Yesus dina Yohanes 19:28

2. Kurban Kristus: Pamariksaan Haus Yesus dina Yohanes 19:28

1. Jabur 22:15 - "Kakuatan abdi garing sapertos kendi, sareng basa abdi caket kana rahang abdi; Anjeun nempatkeun kuring dina lebu maot."

2. Yesaya 53: 7 - "Anjeunna tertindas jeung afflicted, acan anjeunna henteu muka sungut-Na; Anjeunna digiring lir anak domba ka peunciteun, lir domba di payuneun anu nyukur, nya kitu anjeunna henteu muka sungutna."

John 19:29 Ayeuna aya hiji wadah pinuh ku cuka, sarta aranjeunna ngeusi bolu ku cuka, sarta nempatkeun kana hisop, sarta nempatkeun kana sungut-Na.

Yesus ditawarkeun cuka dina bolu bari dina salib.

1. Pangorbanan Yesus sareng Welas Asih-Na pikeun Kamanusaan

2. Pupusna Yesus sareng Kasalametan Urang

1. Yesaya 53: 4-5 - "Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung sorrows urang; tapi urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; Anjeunna dihukum anu nyababkeun katengtreman, sareng ku belang-Na urang cageur."

2. Pilipi 2: 8 - "Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi taat ka titik maot, komo maot dina cross a."

John 19:30 Ku sabab eta Yesus geus narima cuka, anjeunna ngadawuh, "Eta geus rengse.

Geus réngsé: Yésus ngaréngsékeun pagawéan anu diutus ku Mantenna saméméh nyerahkeun nyawa-Na.

1. Kakuatan Kecap Yesus: Kumaha Kecap Panungtungan Yesus Ngarobah Sagalana

2. Pentingna Pupusna Yesus: Ngartos Jero Pangorbanan Yesus

1. Yesaya 53:5-12

2. Kolosa 1:15-20

YOHANES 19:31 Ku sabab kitu, urang Yahudi, lantaran geus persiapan, supaya mayit-mayitna ulah tetep dina kayu salib dina poe Sabat, (sabab poe Sabat eta teh poe anu luhur), menta ka Pilatus supaya suku maranehna dipegatkeun. aranjeunna bisa dibawa kabur.

Urang Yahudi naroskeun ka Pilatus pikeun megatkeun suku anu disalib supados mayit-mayitna henteu tetep dina kayu salib dina dinten Sabat.

1. Pupusna Yesus dina kayu salib sanés ngan ukur tanda pangorbanan-Na anu hébat, tapi ogé panginget ngeunaan pentingna ngalaksanakeun paréntah-paréntah Gusti.

2. Di tengah-tengah sangsara jeung maot, murid-murid Yésus tetep hayang ngajénan hukum Allah.

1. Ibrani 4:14-16 - Ku alatan éta, saprak urang boga Imam Agung hébat anu geus Isro ngaliwatan sawarga, Yesus Putra Allah, hayu urang nyekel pageuh kana iman urang ngaku. 15 Sabab urang teh lain Imam Agung anu teu bisa ngahampura kana kalemahan urang, tapi urang teh geus kagoda dina sagala hal, kawas urang — tapi manehna teu boga dosa. 16 Ku kituna hayu urang ngadeukeutkeun tahta kurnia Allah kalawan percaya diri, supaya urang meunang welas asih jeung manggih kurnia pikeun mantuan urang dina mangsa urang merlukeun.

2. Mateus 5: 17-19 - "Ulah nyangka yén Kami datang pikeun mupuskeun Toret atawa nabi-nabi; Kami henteu datang pikeun mupuskeun aranjeunna tapi pikeun minuhan aranjeunna. 18 Satemenna Kami ngabejaan ka maraneh, nepi ka langit jeung bumi sirna, moal aya aksara leutikna, atawa sakembar pulpen, moal leungit tina hukum Toret nepi ka sagalana geus laksana. 19 Ku sabab eta, saha-saha anu nyingkirkeun salah sahiji parentah anu pang leutikna, sarta ngajarkeun ka batur, bakal disebut panghandapna di Karajaan Sawarga, tapi sing saha anu ngalaksanakeun jeung ngajarkeun parentah-parentah ieu bakal disebut agung di Karajaan Sawarga.

Yohanes 19:32 Tuluy serdadu-serdadu daratang, megat suku nu kahiji jeung nu saurang deui nu disalib bareng jeung Anjeunna.

Yohanes 19 nyarioskeun ngeunaan panyaliban Yesus sareng para prajurit ngarecah suku dua lalaki anu disalib sareng Anjeunna.

1. Kakuatan Pangorbanan: Diajar tina Conto Yesus

2. Kakuatan Asih: Kumaha Yesus Némbongkeun Komitmen Tanpa Sarat

1. Pilipi 2: 5-11 - dangong selfless Yesus ngeunaan humility jeung ta'at.

2. Rum 5: 6-8 - kahayang Yesus pikeun iklas turun hirup-Na pikeun batur.

John 19:33 Tapi nalika aranjeunna sumping ka Yesus, sareng ningali yén anjeunna parantos maot, aranjeunna henteu ngarecah suku-Na.

Prajurit-prajurit henteu ngarecah suku Yesus nalika terang anjeunna parantos maot.

1. Kakuatan Pangorbanan Yesus: Kumaha Pupusna Yesus Ngarobih Sadayana

2. Welas Asih Allah: Kumaha Pupusna Yesus nunjukkeun Rahmat Allah

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna éta chastisement nu mawa urang karapihan, sarta kalawan tatu-Na kami healed ".

2. Ibrani 9:22 - "Memang, dina hukum Toret ampir sagalana geus dimurnikeun ku getih, sarta tanpa shedding getih euweuh panghampura dosa."

John 19:34 Tapi salah sahiji serdadu nu nojos tumbak lamping-Na, sarta geuwat kaluar getih jeung cai.

Ieu petikan dina Yohanes 19:34 ngajelaskeun kumaha salah sahiji serdadu nojos sisi Yesus ku tumbak, nepi ka kaluar getih jeung cai.

1. Pangorbanan Yesus: Pupusna sareng Pentingna

2. Kaunikan Yesus: Penyaliban-Na jeung Kakawasaanana

1. Yesaya 53: 4-5 - Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung dibawa sorrows urang; tapi urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna aya chastisement anu mawa urang karapihan, sarta ku belang-Na urang cageur.

2. Epesus 2:13-16 - Tapi ayeuna di Kristus Yesus anjeun anu kungsi jauh geus dibawa deukeut ku getih Kristus. Pikeun manéhna sorangan karapihan urang, anu geus nyieun urang duaan hiji jeung geus ngarecah dina daging-Na tembok ngabagi mumusuhan ku abolishing hukum nurut dinyatakeun dina ordinances, yén manéhna bisa nyieun dina dirina hiji lalaki anyar di tempat dua, jadi nyieun karapihan, sarta bisa reconcile kami duanana ka Allah dina hiji awak ngaliwatan cross, kukituna maéhan mumusuhan.

John 19:35 Jeung nu nempo eta baredness, jeung catetan-Na bener, jeung manéhna nyaho yén manéhna nyebutkeun bener, Anjeun bisa percaya.

Ayat ieu nekenkeun pentingna iman kana kasaksian Yesus Kristus.

1: The Recount of Kasaksian Yesus - Pentingna iman dina kecap Yesus Kristus sarta misi.

2: Saksi Kasaksian Yesus - Kakuatan kapercayaan kana bebeneran Yesus Kristus.

1: Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun jaminan tina hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

2: Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, sarta dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

John 19:36 Pikeun hal ieu geus rengse, supaya Kitab Suci kudu kaeusi, "A tulang manehna moal bakal pegat."

Petikan ieu ngécéskeun yén tulang-tulang Yésus henteu pegat dina minuhan kitab suci.

1. Gusti Yesus minuhan kitab suci ngabuktikeun ta'at-Na kana wasiat Allah.

2. Pangorbanan Yesus anu sampurna nunjukkeun kanyaah-Na ka urang.

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna éta chastisement nu mawa urang karapihan, sarta kalawan tatu-Na kami healed ".

2. Jabur 34:20 - "Anjeunna ngajaga sakabeh tulang-Na; teu salah sahijina rusak."

John 19:37 Jeung deui Kitab Suci nyebutkeun, Maranehna bakal neuteup ka anjeunna saha aranjeunna nojos.

Yohanes 19:37 nyarioskeun ka urang yén jalma-jalma anu nyiksa Yesus bakal ningali ka Anjeunna.

1. "The Piercing of Jesus - A Call to Tobat"

2. "Yesus - The Ultimate Kurban"

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement tina karapihan urang éta kana anjeunna; sarta kalawan stripes na urang healed ".

2. Ezekiel 39:25 - "Ku sabab kitu saith Gusti Allah; Ayeuna kuring bakal mawa deui inguan Yakub, sarta boga rahmat kana sakabeh imah Israil, sarta bakal cemburu pikeun ngaran kuring suci."

Yohanes 19:38 Sanggeus kitu Yusup urang Arimatea, anu jadi murid Yesus, tapi cicingeun ku sabab sieun ku urang Yahudi, menta ka Pilatus supaya layon Yesus dicabut; Ku sabab kitu anjeunna sumping, nyandak awak Yesus.

Yusup urang Arimatea, murid Yesus, menta idin ka Pilatus pikeun nyandak layon Yesus saatosna. Pilatus ngabulkeun paménta éta, sareng Yusup nyandak layon Yesus.

1. Pangabdian Sajati ti Murid: Carita Yusup urang Arimatea

2. Ngungkulan Sieun jeung Ngalakonan Anu Bener: Yusup Arimatea

1. Mateus 16:24-26 - “Saur Isa ka murid-murid-Na, “Sing saha anu hayang nyusul Kami, singkirkeun dirina, manggul salibna, terus nuturkeun Kami. Sabab sing saha anu hayang nyalametkeun nyawana, bakal leungiteun nyawana; Pikeun naon kauntungan lalaki, lamun meunang sakabeh dunya, sarta leungiteun nyawana?"

2. John 15:13 - "Greater cinta teu boga lalaki ti ieu, nu hiji lalaki nyerah nyawana pikeun babaturanana."

John 19:39 Aya ogé Nikodemus, anu mimitina sumping ka Yesus peuting, jeung mawa campuran mur jeung aloes, beuratna kira-kira saratus pon.

Nikodemus ngadatangan Yesus jeung mawa saratus pon mur jeung aloes.

1. Kado Nikodemus: Hiji Palajaran dina Generosity

2. Nyandak Stand a: Nikodemus jeung rojongan-Na ka Yesus

1. John 12: 42-43 - "Najan kitu di antara pamingpin kapala ogé loba anu percaya ka Anjeunna, tapi kusabab urang Parisi aranjeunna henteu ngaku Anjeunna, lest maranéhanana kudu dikaluarkeun tina sinagoga: Pikeun maranéhanana leuwih resep pujian manusa. ti batan puji ka Allah."

2. Mateus 6: 19-21 - "Ulah neundeun up for yourselves harta di bumi, dimana renget jeung keyeng doth corrupt, jeung dimana maling megatkeun ngaliwatan jeung maok: Tapi nyimpen nepi pikeun yourselves harta di sawarga, dimana teu renget atawa keyeng doth ngaruksak. , Sareng dimana maling henteu ngabobol atanapi maling: Kanggo dimana harta anjeun, di dinya ogé haté anjeun."

John 19:40 Layon Yesus dicandak ku aranjeunna, sareng dibungkus ku lawon linen sareng rempah-rempah, sakumaha adat urang Yahudi pikeun ngubur.

Urang Yahudi ngabelesat layon Yesus ku lawon linen jeung bungbu, sakumaha adat dikubur.

1. Urang bisa diajar tina conto Yésus ngeunaan rendah haté narima maot jeung dikubur nurutkeun adat istiadat umat-Na.

2. Pentingna ngajénan adat jeung tradisi karuhun urang.

1. Mateus 27:59-60 - Lamun Joseph geus nyokot awak, manéhna dibungkus dina lawon linen bersih, jeung diteundeun dina makam anyar sorangan nu manéhna hewn kaluar dina batu; sarta anjeunna ngagulung batu badag kana lawang kubur sarta indit jauh.

2. 2 Babad 16:14 - Aranjeunna dikubur anjeunna di makam sorangan, anu anjeunna geus motong kaluar di Kota Daud. Aranjeunna diteundeun anjeunna dina bier ditutupan ku cloths jeung nyieun seuneu gede pisan keur ngahargaan na.

Yohanes 19:41 Ayeuna di tempat Anjeunna disalib aya hiji taman; jeung di taman a sepulchre anyar, wherein teu kungsi manusa diteundeun.

Petikan tina Yohanes 19:41 ieu ngajelaskeun lokasi panyaliban Yesus, taman sareng kuburan énggal anu teu acan kantos dianggo sateuacanna.

1. Taman Pupusna: The Symbolism of Crucifixion Yesus

2. Naek kana Kahirupan Anyar: The Significance tina Sepulcher Anyar

1. Yesaya 53:9 - Jeung manéhna nyieun kuburan-Na jeung jahat, jeung jeung beunghar dina pupusna; sabab anjeunna henteu ngalakukeun kekerasan, sareng henteu aya tipu daya dina sungutna.

2. Lukas 23:50-53 - Ayeuna aya hiji lalaki ngaranna Joseph, ti kota Yahudi of Arimatea. Anjeunna anggota déwan, hiji lalaki alus tur taqwa, anu geus teu consented kana kaputusan jeung aksi maranéhanana; sarta manéhna néangan keur Karajaan Allah. Ieu lalaki indit ka Pilatus sarta ménta layon Yesus. Saterusna manéhna nyokot eta handap jeung dibungkus dina shroud linen jeung neundeun manéhna dina kuburan dipotong dina batu, dimana teu saurang ogé kungsi kungsi diteundeun.

Yohanes 19:42 Ku sabab eta, Yesus dikurebkeun di dinya, lantaran poe persiapan urang Yahudi; keur sepulcher éta deukeut di leungeun.

Yesus dikurebkeun di kuburan deukeut Yerusalem dina poé persiapan pikeun Paska Yahudi.

1. Pentingna Panguburan Yesus

2. Pentingna Poé Persiapan Yahudi

1. Mateus 27:57-60 (Yesus dikurebkeun di kuburan Yusup urang Arimatea)

2. Lukas 23:50-56 (Kajadian poé persiapan jeung dikubur Yesus)

John 20 recounts kapanggihna kuburan kosong Yesus, appearances-Na ka Maryam Magdalena jeung murid-murid-Na, jeung ragu Thomas jeung saterusna kapercayaan.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Maryam Magdalena ngadatangan makam mimiti dina dinten kahiji dina saminggu nalika masih poék. Manéhna nempo yén batu geus dikaluarkeun tina lawang kuburan. Manehna lumpat ka Simon Petrus jeung Yohanes, ngabejaan aranjeunna yen Gusti geus dicokot kaluar tina kubur urang teu nyaho dimana maranéhna nempatkeun anjeunna. Ku sabab kitu Petrus Yohanes lumpat ka kuburan manggihan lawon linen ngagoler di dinya tapi mayitna tuluy Yohanes oge lebet nempo percaya najan teu ngarti kana Kitab Suci Yesus geus gugah deui murid-murid anu geus maot, tapi Maryam nangtung di luar bari ceurik bari ceurik ngabengkokkeun neuteup ningali dua malaikat di jero. bodas dimana awak Yesus kungsi (Yohanes 20: 1-12).

Alinea 2: Sabot manehna malik, manehna ningali Yesus keur nangtung di dinya, tapi mimitina teu wanoh ka Anjeunna teh tukang kebon, naros ka Anjeunna naha Anjeunna terang dimana layon Yesus disimpen. Nalika Anjeunna nyauran anjeunna nganggo nami 'Maria,' anjeunna terang anjeunna sareng nyobian nempel ka Anjeunna tapi Anjeunna nyarios ka anjeunna henteu tahan sabab anjeunna henteu acan naék Bapa angkat béjakeun ka dulur-dulur badé naék Rama anjeun, Gusti Allah anjeun, sahingga Maryam Magdalena angkat ka murid-murid. Ningali Gusti dipasihan pesen-pesen ieu engke sonten dinten anu sami nalika panto dikonci sieun urang Yahudi sumping nangtung di antara aranjeunna nyarios Damai sareng anjeun nunjukkeun sisi leungeun Murid-murid bungah ningali deui Gusti nyarios Damai sareng anjeun sakumaha Bapa parantos ngutus kuring, kuring ngutus anjeun dihirupkeun ka aranjeunna nampi Suci. Roh saha dosa dihampura dosa dipikagaduh dipikagaduh (Yohanes 20:13-23).

Alinea 3: Tapi, Tomas hiji dua belas teu aya jeung maranehna waktu Yesus datang, jadi murid sejenna ngomong ka Anjeunna 'Kami geus katempo Gusti.' Tapi anjeunna nyatakeun iwal nilik tanda paku leungeun nempatkeun ramo mana paku anu nempatkeun leungeun kana sisi bakal yakin minggu engké murid éta imah deui Thomas éta kalayan aranjeunna sanajan panto dikonci Yesus sumping ngadeg diantara aranjeunna ngomong 'Peace jadi jeung anjeun!' Lajeng ceuk Thomas nempatkeun ramo didieu ningali leungeun ngahontal kaluar leungeun nempatkeun kana sisi eureun doubting yakin Thomas diwaler anjeunna 'Gusti abdi Allah abdi!' Teras Yesus nyarios ka anjeunna, 'Kusabab anjeun parantos ningali kuring percaya, rahayu jalma anu henteu acan percanten.' Yohanes nyimpulkeun bab nyarioskeun seueur tanda-tanda sanés anu dilakukeun ku murid-murid-Na anu ditulis dina buku ieu ditulis yén anjeun tiasa percanten yén Isa Al Masih Putra Allah ku percanten tiasa hirup namina (Yohanes 20: 24-31).

Yohanes 20:1 Poe kahiji dina saminggu, Maryam Magdalena sumping ka makam, isuk-isuk keneh, waktu poek keneh, sarta ningali eta batu geus dipiceun tina kuburan.

Batu kuburan dicandak kabur dina dinten kahiji dina saminggu.

1. Batu Makam sareng Kabangkitan Yesus: Pentingna Poé Kahiji dina Minggu

2. Perjalanan Satia Maryam Magdalena ka Makam

1. Mateus 28:1-10 - Kisah kebangkitan Yesus dina dinten kahiji dina saminggu

2. Lukas 24: 1-12 - The akun tina datangna awéwé ka sepulcher sarta kapanggihna kubur kosong maranéhanana.

John 20: 2 Saterusna manéhna lumpat, sarta datang ka Simon Petrus, jeung ka murid sejen, saha Yesus dipikacinta, sarta ngomong ka maranehna, maranéhanana geus nyokot Gusti kaluar tina sepulchre, jeung urang teu nyaho di mana manéhna disimpen.

Maryam Magdalena lumpat ka Simon Pétrus jeung murid séjénna, Yohanes, pikeun ngabéjaan yén Yésus geus dibawa kaluar ti kuburan jeung tempat mayitna teu dipikanyaho.

1. Pupusna sareng kebangkitan Yesus janten panginget ngeunaan kakawasaan Allah pikeun maot

2. Pentingna iman kana rencana Allah pikeun kahirupan urang

1. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh.

2. Yesaya 43: 2 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kuring bakal sareng anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun teu kudu dibeuleum, jeung seuneu teu kudu meakeun anjeun.

YOHANES 20:3 Ku sabab kitu, Petrus jeung murid nu saurang deui indit ka makam.

Dua murid, Petrus jeung murid sejenna, indit ka kuburan.

1: Urang kudu boga iman pikeun nuturkeun Yesus ka mana waé Anjeunna mingpin.

2: Urang kudu nuturkeun Yésus kalayan kawani, sanajan dina mangsa susah.

1: Ibrani 11: 1, "Ayeuna iman mangrupikeun jaminan tina hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

2: Mateus 28:20, "ngajar aranjeunna pikeun niténan sagala anu Kami paréntah ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman."

John 20: 4 Jadi duanana lumpat babarengan, sarta murid sejenna lumpat ti Petrus, sarta datang pangheulana ka makam.

Murid séjén lumpat ka kuburan sateuacan Petrus.

1. The Power of Persib: Kumaha Outrun Takwa anjeun

2. Pentingna Gancang: Ngahontal Tujuan kalayan Kadesek

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal naek nepi ka jangjang kawas garuda; aranjeunna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, teu pingsan ".

2. Pilipi 3: 13-14 - "Dulur-dulur, kuring teu kaétang sorangan geus apprehended: tapi hiji hal ieu kuring ngalakukeun, forgetting eta hal nu aya di tukangeun, sarta ngahontal mudik ka eta hal nu sateuacan. Kuring mencet arah mark pikeun hadiah tina panggero luhur Allah dina Kristus Yesus."

John 20:5 Jeung stooping handap, sarta nempo ka jero, nempo baju linen bohong; acan indit manéhna teu asup.

Maryam Magdalena manggihan yén makam Yesus kosong sarta, sanajan manehna tara di jero, manehna teu asup.

1. Ulah poho kakawasaan kabangkitan Yesus - John 20: 5

2. The kawani Maryam Magdalena - John 20: 5

1. Lukas 24:12 - Tapi Peter hudang, sarta lumpat ka sepulchre; Jeung stooping handap, anjeunna beheld baju linen diteundeun sorangan, sarta undur, wondering dina dirina ngeunaan naon anu lumangsung.

2. John 11:25 - Yesus ngadawuh ka dirina, Kami teh jadian, jeung hirup: saha anu percanten ka Kami, sanajan manéhna maot, acan bakal hirup.

YOHANES 20:6 Geus kitu Simon Petrus nyusul ka anjeunna, lebet ka makam, ningali baju lenen ngagoler.

Simon Petrus nuturkeun Yesus ka kuburan, sarta manggihan baju linen ngagolér di dinya.

1. Kebangkitan Yesus sareng Kakuatan Iman

2. Nuturkeun Yesus jeung Kakuatan Taat

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. John 21:18 - Lajeng Yesus ngadawuh, "Eupan anak domba Kami."

John 20:7 Jeung napkin, anu dina sirah-Na, teu bohong jeung baju linen, tapi dibungkus babarengan dina hiji tempat sorangan.

Maryam Magdalena manggihan yén awak Yésus geus euweuh di kuburan, sarta manéhna manggihan lawon pangkuburan-Na narilep rapih di tempat nu misah.

1. Kabangkitan Yesus: Hiji Tanda Unmistakable tina Ketuhanan-Na

2. Kabangkitan Yesus: Tanda Asih Allah Nu Teu Ngaleungit

1. Mateus 28: 5-6 - Malaikat proclaims jadian Yesus ka awéwé di kubur.

2. Yesaya 25: 8 - Allah bakal ngelek nepi maot dina meunangna.

John 20: 8 Teras asup ogé éta murid anu pangheulana sumping ka kuburan, sareng anjeunna ningali, sareng percanten.

Murid sejen anu anjog ka kuburan pangheulana, diasupkeun jeung percaya naon manéhna nempo.

1. Kakuatan iman ka Yesus Kristus

2. Pentingna nyaksian mujijat

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal paeh.”

John 20: 9 Pikeun maranéhanana can nyaho Kitab Suci, yen Anjeunna kudu gugah deui tina maot.

Murid-murid can ngarti kana Kitab Suci yen Isa bakal gugah tina pupusna.

1. "Harepan dina kiamat"

2. "Kakuatan Firman Allah"

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. 1 Corinthians 15: 20-22 - Tapi dina kanyataanana Kristus geus diangkat ti nu maraot, nu firstfruits maranéhanana anu geus fallen saré. Sabab sakumaha maot ku hiji lalaki, ku hiji lalaki geus datangna ogé jadian nu maraot. Pikeun sakumaha dina Adam sadayana maot, kitu ogé dina Kristus sadayana bakal jadi hirup.

Yohanes 20:10 Murid-murid indit deui ka imahna.

Murid-murid indit ka imahna sorangan sanggeus ningali Yésus nu dihirupkeun deui.

1. Kasatiaan Allah moal pernah gagal sanajan kaayaan sigana dina darkest maranéhanana.

2. Kakuatan kebangkitan Yesus kedah ngadorong urang pikeun hirup satia dina ngaréspon.

1. Jabur 91: 2 - "Kuring bakal nyebutkeun ngeunaan Gusti, Anjeunna pangungsian kuring jeung bénténg kuring: Allah abdi; di anjeunna bakal abdi percanten."

2. Rum 6: 4-5 - "Ku sabab eta urang dikubur kalawan anjeunna ku baptisan kana maot: nu kawas Kristus geus diangkat nepi ti nu maraot ku kamulyaan Rama, sanajan kitu urang ogé kudu leumpang di newness tina kahirupan."

YOHANES 20:11 Tapi Maryam nangtung di luar deukeut kuburan bari ceurik, bari ceurik, manehna jongjon, neuteup ka jero kuburan.

Tanggapan Maryam kana kabangkitan Yesus mangrupikeun kasedih sareng kasedih.

1: Urang kudu inget yén aya waktuna keur sedih jeung aya waktuna pikeun bungah.

2: Marta jeung Maryam boga cara nu béda pikeun Yésus, jeung urang bisa diajar ti maranéhna kumaha cara ngébréhkeun kasedih urang.

1: Rum 12:15 - Girang jeung nu ngalakukeun girang, jeung ceurik jeung nu wew.

2: John 11:35 - Yesus wept.

John 20:12 Jeung katempo dua malaikat dina pakéan bodas diuk, hiji dina sirah, jeung hiji deui dina suku, dimana layon Yesus disimpen.

Layon Yesus geus diurus ku dua malaikat bodas, hiji di sirah jeung hiji di suku.

1. Kanyamanan Malaikat: Kumaha Para Rasul Allah Nyadiakeun Panyalindungan jeung Katengtreman

2. Jangji Hirup Langgeng: Kumaha Pupusna sareng Kebangkitan Yesus Nawarkeun Pangharepan sareng Panglipur

1. Mateus 28: 2-6 - Malaikat anu ngagugulung jauh batu tina makam Yesus

2. Ibrani 1:14 - Malaikat salaku roh ministering dikirim ka ngawula ka jalma anu bakal inherit kasalametan.

John 20:13 Jeung maranéhna ngomong ka manehna, "Ibu, naha anjeun nangis?" Manéhna saith ka maranehna, Sabab geus nyokot jauh PANGERAN mah, jeung kuring teu nyaho di mana maranéhanana geus diteundeun manéhna.

Maria Magdalena kapanggih ceurik di luar makam Yesus. Murid-murid naroskeun ka anjeunna naha anjeunna ceurik sareng anjeunna nyarioskeun ka aranjeunna yén Yesus parantos dicandak sareng anjeunna henteu terang dimana anjeunna disimpen.

1. Hirup dina Iman dina Jaman Hésé - Hiji studi ngeunaan kawani Maryam Magdalena dina nyanghareupan tragedi.

2. The Power of Hope di Times of asa - Kumaha iman Maryam Magdalena di Kristus sustained dirina dina nyanghareupan leungitna hébat.

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. 1 Peter 5: 7 - Casting sagala care Anjeun ka manéhna; sabab anjeunna paduli ka anjeun.

Yohanes 20:14 Sanggeus ngomong kitu, manéhna baralik deui, sarta nempo Isa nangtung, sarta teu nyaho yén éta téh Yesus.

Maryam Magdalena indit ka makam Yesus dina Easter Minggu sarta manggihan eta kosong. Manehna ngahurungkeun jauh dina duka, tapi lajeng ngahurungkeun deui sarta ningali Yesus nangtung di dinya, sanajan manehna teu ngakuan anjeunna.

1. Percaya kana rencana Allah, sanajan teu jelas.

2. Sanajan dina mangsa nu poek, néangan caang pangharepan.

1. Rum 8:18: "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman ayeuna henteu pantes dibandingkeun sareng kamulyaan anu bakal diturunkeun ka urang."

2. Jabur 34:18: ”Gusti deukeut ka nu patah hati jeung nyalametkeun nu remuk jiwana.”

John 20:15 Yesus ngadawuh ka manehna, "Ibu, naha anjeun nangis?" saha anjeun milarian? Manéhna, nyangka manéhna tukang kebon, saith ka manéhna, ‘Juragan, lamun Anjeun geus ditanggung manéhna ti dieu, ngabejaan kuring dimana Anjeun geus disimpen manéhna, jeung kuring bakal nyokot manéhna jauh.

Maryam Magdalena kasalahan Yesus salaku tukang kebon jeung expresses kasedih nya dina harepan manggihan Yesus.

1. Yésus ngarti kana kasedih jeung kasedih urang, sarta aya pikeun ngalilipur urang dina mangsa susah.

2. Urang kudu mikawanoh Yesus dina sakabéh encounters urang jeung percanten pituduh-Na.

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, keur Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Yesaya 40:11 - "Anjeunna bakal condong domba-Na kawas angon a; manéhna baris ngumpulkeun anak domba di leungeun-Na; manéhna baris mawa eta dina bosom-Na, jeung gently mingpin maranéhanana anu jeung ngora.”

John 20:16 Yesus ngadawuh ka manehna, Maryam. Manehna ngancik sorangan, sarta ngomong ka manéhna, Rabboni; nu hartina, Guru.

Reuni bungah Maryam jeung Yésus: Maryam ngakuan Yésus nu dihirupkeun deui jeung nyebut manéhna Guru.

1. Kabungahan Kabangkitan Kristus: Ngenalkeun sareng Girang di Juru Salamet Urang

2. Ngalaman Guru: Nyaho Asih Yesus dina Kahirupan Urang

1. Rum 6: 4-5 - "Ku sabab eta urang dikubur kalawan Anjeunna ngaliwatan baptisan kana maot, nu sagampil Kristus geus digugahkeun ti nu maraot ku kamulyaan Rama, sanajan kitu urang ogé kudu leumpang dina newness tina kahirupan."

2. Jabur 54:4 - “Behold, Allah nu nulungan kuring; Pangéran nyarengan ka jalma-jalma anu ngadukung kahirupan abdi."

John 20:17 Yesus ngadawuh ka manehna, "Ulah nyabak kuring; sabab Kami henteu acan naék ka Bapa: tapi angkat ka dulur-dulur kuring, sareng ucapkeun ka aranjeunna, Kuring naék ka Bapa sareng Bapa anjeun; sareng ka Gusti abdi, sareng Gusti anjeun.

Yesus maréntahkeun Maryam pikeun ngantunkeun Anjeunna sareng angkat sareng nyarios ka murid-murid-Na yén Anjeunna parantos naék ka Rama-Na di Surga.

1: Urang kedah percanten ka Yesus sareng jangji-Na, sabab Anjeunna bakal salawasna naék ka Rama-Na di Surga.

2: Yésus geus méré misi ka urang pikeun ngabagikeun warta hadé-Na ka batur, sakumaha anu diparéntahkeun ku Maryam.

1: Pilipi 3:20-21 - Pikeun paguneman urang di sawarga; ti mana ogé urang néangan Jurusalamet, Gusti Yesus Kristus: Anu bakal ngarobah awak vile urang, éta bisa jadi fashionable kawas kana awak glorious, nurutkeun karya whereby anjeunna bisa malah subdue sagalana kana dirina.

2: Mateus 28: 19-20 - Ku sabab kitu, angkat, ajarkeun ka sadaya bangsa, baptis aranjeunna dina nami Rama, sareng Putra, sareng Roh Suci: Ngajarkeun aranjeunna ngalaksanakeun sagala hal anu ku Kami parantos diparentahkeun ka anjeun. jeung, lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir dunya. Amin.

John 20:18 Maryam Magdalena datang jeung ngabejaan murid-murid yen manehna geus katempo PANGERAN, sarta yén anjeunna geus diomongkeun hal ieu ka dirina.

Maryam Magdalena ngumumkeun ka murid-murid yén manéhna geus katempo Yesus risen.

1: Kabangkitan Yesus - Yohanes 20:18

2: Kakawasaan Ayana Yesus - Yohanes 20:18

1: Rum 6:9 - Pikeun urang terang yen Kristus, anu digugahkeun ti nu maraot, moal maot deui; maot teu aya deui kakawasaan ka anjeunna.

2: Rasul-rasul 2:24 - Tapi Allah ngangkat anjeunna tina maot, ngaleupaskeun anjeunna tina kanyeri ajal, sabab mustahil pikeun maot tetep nyekel anjeunna.

YOHANES 20:19 Dina poe eta oge, dina poe kahiji dina saminggu, nalika panto-panto karumpul ku murid-murid ditutupkeun ku sabab sieun ku urang Yahudi, Yesus sumping sarta ngadeg di tengah-tengah, sarta ngadawuh ka maranehna, ka anjeun.

Dina poe kahiji dina saminggu, murid-murid karumpul sieun ku urang Yahudi waktu Yesus nembongan sarta ngomong "Peace jadi ka anjeun".

1. Katengtreman Kristus di Tengah Sieun

2. Kapastian Ayana Yesus

1. Yesaya 9:6 - Pikeun urang dilahirkeun anak, keur urang hiji putra dibikeun: jeung pamaréntahan bakal kana taktak-Na: jeung ngaranna bakal disebut Endah, Counsellor, Allah perkasa, Rama langgeng, The Pangeran Damai.

2. Ibrani 13: 5 - Hayu paguneman anjeun jadi tanpa covetousness; jeung jadi wareg jeung hal saperti anjeun boga: pikeun manéhna geus ngadawuh, Kuring moal ninggalkeun anjeun, atawa forsake anjeun.

Yohanes 20:20 Sanggeus ngadawuh kitu, Anjeunna nembongkeun panangan jeung sisi-Na ka maranehna. Lajeng murid-murid bungah, nalika aranjeunna ningal PANGERAN.

Yesus némbongkeun leungeun jeung sisi-Na ka murid-murid, sarta murid-murid kacida bungahna ningali Anjeunna.

1. Yesus Hirup - The Miraculous kebangkitan Jurusalamet urang

2. Girang di Gusti - Pananjung Joy ngaliwatan Nyaho Yesus

1. Lukas 24:39 – “Tingali leungeun jeung suku Kami, yen eta teh Kami sorangan. Toél kuring, sareng tingali. Sabab roh mah teu boga daging jeung tulang, sakumaha nu katingali ku Kami.”

2. 1 Peter 1: 8 - "Sanaos anjeun teu acan ningali anjeunna, anjeun bogoh ka anjeunna. Sanaos ayeuna anjeun henteu ningali anjeunna, anjeun percanten ka Anjeunna sareng girang ku kabungahan anu teu tiasa dijelaskeun sareng pinuh ku kamulyaan."

Yohanes 20:21 Saur Isa deui ka maranehna, “Kasalametkeun ka aranjeun.

Yésus maréntahkeun murid-murid pikeun nuluykeun palayanan-Na jeung nyebarkeun katengtreman.

1: Yesus masihan warisan katengtreman sareng harepan, sareng urang dipanggil pikeun ngalaksanakeunana.

2: Urang ditugaskeun pikeun nuluykeun palayanan Yésus jeung mawa katengtreman ka dunya.

1: Yohanes 14:27 - "Katengtreman Kami tinggalkeun pikeun anjeun, katengtreman Kami masihan ka anjeun: henteu sakumaha anu dipasihkeun ku dunya, anu ku Kami dipasihkeun ka anjeun. Haté ulah hariwang, ulah sieun.”

2: Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab éta, angkat, ajarkeun ka sadaya bangsa, baptis aranjeunna dina nami Rama, sareng Putra, sareng Roh Suci: Ajar aranjeunna ngalaksanakeun sagala hal anu ku Kami paréntahkeun ka anjeun. : Jeung, lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir dunya. Amin.”

Yohanes 20:22 Sanggeus ngadawuh kieu, Anjeunna ngambekan ka maranehna, sarta ngadawuh ka maranehna, “Tarima Roh Suci!

Yesus breathes on murid-murid jeung mere eta Roh Suci.

1. Kakuatan Napas Gusti

2. Narima, Percaya jeung Girang dina Roh Suci

1. Rasul 2: 1-4 - Datangna Roh Suci

2. Ezekiel 37: 1-14 - Lebak Tulang Garing jeung Napas Allah

Yohanes 20:23 Sing saha bae anu ku maraneh dihampura dosana, tangtu dihampura; jeung saha-saha dosa-dosa anu dipikagaduh ku anjeun, eta anu dipikagaduh.

Yésus méré wewenang ka murid-muridna pikeun ngahampura atawa nahan dosa.

1. Kakuatan Panghampura: Kumaha Yesus Ngakuatkeun Urang Pikeun Ngahampura

2. Otoritas Garéja: Kumaha Urang Disebut Pikeun Nahan Dosa

1. Lukas 6:37: "Ulah nangtoskeun, jeung anjeun moal judged; teu ngahukum, jeung anjeun moal dikutuk; ngahampura, sarta anjeun bakal dihampura "

2. Mateus 18:18: "Satemenna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, naon maneh meungkeut di bumi bakal kabeungkeut di sawarga, sarta naon bae anu anjeun leupas di bumi bakal loosed di sawarga."

John 20:24 Tapi Tomas, salah sahiji dua belas, disebut Didimus, teu jeung maranehna waktu Yesus sumping.

Murid-murid nyaksian Yésus nu dihirupkeun deui, iwal Tomas.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Percaya Tanpa Ningali

2. Ganjaran Kasabaran: Kabungahan Anu Hadir

1. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

2. 1 Tesalonika 5:18 - Ngahaturkeun nuhun dina sagala kaayaan; pikeun ieu téh wasiat Allah dina Kristus Yesus pikeun anjeun.

Yohanes 20:25 Ku sabab kitu murid-murid anu sejenna ngalahir ka Anjeunna, "Kami geus ningali PANGERAN." Tapi saur-Na ka aranjeunna, "Kacuali kuring bakal ningali dina panangan-Na sidik paku, sareng nempatkeun ramo kuring kana sidik paku, sareng nyorong panangan kana sisi-Na, kuring moal percanten."

Murid-murid anu sanés nyarios ka Thomas yén aranjeunna parantos ningali Gusti, tapi Thomas negeskeun yén anjeunna moal percanten dugi ka ningali bukti fisik tina tatu Yesus.

1. Percaya nyaéta Ningali: Ningkatkeun Iman Urang Ngaliwatan Mamang

2. Mamang jeung Iman: Naon Urang Bisa Diajar ti Thomas

1. Jabur 37: 5 - Commit jalan thy ka PANGERAN; percanten oge ka anjeunna; sarta anjeunna bakal ngalaksanakeun eta.

2. Rum 10:17 - Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah.

Yohanes 20:26 Sanggeus dalapan poe deui murid-murid-Na aya di jero imah, jeung Tomas jeung maranehna;

Yésus nembongan ka murid-murid-Na dalapan poé sanggeus dihirupkeun deui, waktu panto-pantona ditutup. Anjeunna ngabagéakeun aranjeunna kalayan katengtreman.

1. Kakuatan Iman: Penampilan Yesus ka Murid-murid-Na

2. Katengtreman Gusti nu Gugah: Salam Yesus ka Murid-murid-Na

1. Rum 5: 1-2 - Ku alatan éta, saprak urang geus diyakinkeun ngaliwatan iman, urang kudu karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus, ngaliwatan saha urang geus miboga aksés ku iman kana rahmat ieu nu urang ayeuna nangtung.

2. Ibrani 13:20 - Ayeuna bisa Allah karapihan, anu ngaliwatan getih tina covenant langgeng dibawa deui ti nu maraot Gusti urang Yesus, éta Shepherd hébat domba, equip anjeun kalawan sagalana alus pikeun ngalakonan kahayang-Na.

John 20:27 Lajeng anjeunna saith ka Tomas, ngahontal dieu ramo Anjeun, jeung behold leungeun kuring; jeung ngahontal ka dieu leungeun thy, sarta dorong kana sisi kuring: jeung ulah iman, tapi percanten.

Yésus masihan kasempetan ka Thomas pikeun ngabuktikeun kabangkitanna ku cara nyabak tatu-Na. Anjeunna ngadorong Thomas pikeun iman.

1. "Bukti Iman"

2. "Kakuatan Ragu"

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina naon uninga, sarta naon uninga asalna ngaliwatan pesen ngeunaan Kristus."

Yohanes 20:28 Waler Tomas, "Gusti abdi sareng Allah abdi!"

Petikan éta ngungkabkeun pangakuan Thomas ngeunaan Yesus salaku Gusti sareng Allah-Na.

1. Ngaku Yesus salaku Gusti sareng Allah Urang

2. Diajar tina Iman Tomas ka Yesus

1. Pilipi 2: 5-11 - Boga mindset sarua salaku Yesus Kristus

2. Rum 10: 9-10 - Confessing kalawan sungut anjeun sarta percanten dina haté anjeun yen Isa teh Gusti jeung Allah.

Yohanes 20:29 Saur Yesus ka anjeunna, "Tomas, ku sabab anjeun parantos ningali kuring, anjeun parantos percanten.

Percaya anu teu acan ningali Yesus masih diberkahan.

1: Urang ngawula ka Allah anu iman, sanés paningal.

2: Ningali sanés syarat pikeun iman ka Yesus.

1: Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali.

2: Mateus 17:20 - Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Ku sabab saeutik iman anjeun. Satemenna Kami nyebutkeun ka maraneh, lamun maraneh boga iman lir siki sesawi, maraneh bakal nitah ka ieu gunung, 'Pindah ti dieu ka ditu,' eta bakal pindah, sarta moal aya anu mustahil pikeun maraneh."

Yohanes 20:30 Jeung loba deui tanda-tanda anu bener-bener dilakukeun ku Yesus di payuneun murid-murid-Na, anu henteu kaunggel dina buku ieu:

Injil Yohanes nyatet seueur tanda-tanda mujijat ngeunaan kakawasaan sareng wewenang Yesus.

1. Kakuatan jeung Wewenang Yesus: Tanda Karajaan Sawarga

2. Panggero pikeun Percaya Kaajaiban Yesus

1. Mateus 11: 2-5 - Yesus ngirimkeun murid-murid kaluar pikeun ngalakukeun mujijat

2. Jabur 103: 1-5 - Puji pikeun mujijat jeung kakuatan Gusti urang

Yohanes 20:31 Tapi ieu dituliskeun, supaya maraneh percaya yen Isa teh Kristus, Putra Allah; jeung nu percaya anjeun bisa boga hirup ngaliwatan ngaranna.

Petikan ieu nekenkeun pentingna iman ka Yesus Kristus salaku Putra Allah supados tiasa hirup ngalangkungan namina.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Percanten ka Yesus Nyangking Hirup Langgeng

2. Rahmat Kasalametan: Kumaha Percaya ka Kristus Ngahasilkeun Kahirupan Anu Luhur

1. Rum 10: 9-10: "Lamun anjeun dibewarakeun kalawan sungut anjeun, "Yesus teh Gusti,"Jeung yakin dina haté anjeun yen Allah diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. Pikeun éta kalayan haté anjeun nu percaya. jeung geus diyakinkeun, sarta ku sungut anjeun nu ngaku iman anjeun sarta disalametkeun."

2. Epesus 2: 8: "Kanggo éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-na ieu mah ti yourselves, éta kurnia Allah"

Yohanes 21 nyarioskeun katembongna Yesus anu katilu ka murid-murid-Na saatos dihirupkeun deui, nyekel lauk anu mujijat, sareng paguneman-Na sareng Petrus.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yésus nembongan deui ka murid-muridna di sisi Laut Galilea. Simon Petrus, Tomas (anu katelah Didimus), Natanael urang Kana di Galilea, anak-anak Sebedeus, jeung dua murid sejenna keur babarengan. Peter mutuskeun pikeun indit fishing tapi peuting maranéhanana bray nanaon. Isuk-isuk, Isa ngadeg di sisi basisir, tapi murid-murid teu sadar yen eta teh Anjeunna. Anjeunna ngagero naroskeun upami aranjeunna ngagaduhan lauk, aranjeunna dijawab henteu, teras Anjeunna nitah aranjeunna ngalungkeun jaringna di sisi katuhu parahu bakal mendakan sababaraha waktos henteu tiasa nangkep sabab seueur lauk sadar yén éta Gusti Petrus luncat kana cai batur nuturkeun parahu nyered jaring pinuh . lauk (Yohanes 21:1-8).

Ayat 2: Nalika aranjeunna darat, aranjeunna ningal seuneu tina bara ngaduruk di dinya sareng lauk sareng sababaraha roti. Yesus miwarang nyandak sababaraha lauk anu karek dicandak ku Simon Petrus naek deui kana parahu, nyeret jaring ka darat, pinuh ku lauk anu ageung pisan, sanaos seueur jaring anu henteu robek, teras diondang sumping ka tuang, teu aya anu wani naroskeun saha anu terang anjeunna dipasihan roti anu dipasihkeun ku Gusti. ogé katilu kalina muncul murid sanggeus diangkat maot (Yohanes 21: 9-14).

Alinea 3: Sanggeus sarapan, Yesus nanya ka Simon Petrus tilu kali naha anjeunna mikanyaah ka Anjeunna leuwih ti batur ieu ngalakukeun nu unggal waktu ngawaler enya nyaho cinta anjeun unggal waktu maréntahkeun anjeunna 'Gebang domba kuring' 'Jaga domba abdi' 'Gebang domba abdi.' Teras diprediksi ku maot naon anu bakal ngagungkeun Gusti nyarios nalika langkung ngora diasah hoyong tapi nalika sepuh batur dandanan timbalan ka mana teu hoyong angkat ieu anjeunna nyarios nunjukkeun maot anu hadé bakal ngamulyakeun Gusti saatos nyarios Tuturkeun kuring Balik ningali murid anu dipikacinta nuturkeun anu condong. balik ngalawan manéhna dahar peuting ditanya Gusti bade ngahianat manéhna nanya naon ngeunaan manéhna Yesus ngawaler Lamun hayang tetep hirup nepi ka mulang naon nu kudu nuturkeun kuring sabab gosip ieu sumebar diantara dulur murid teu bakal maot tapi Yesus teu nyebutkeun yen manéhna moal maot; Anjeunna ngan ukur nyarios 'Upami kuring hoyong anjeunna tetep hirup dugi ka kuring uih deui naon éta anjeun?' Yohanes nyimpulkeun bab anu nyatakeun murid anu nyaksian hal-hal ieu nyerat aranjeunna terang kasaksian-Na leres ogé seueur hal-hal sanés anu dilakukeun ku Yesus unggal anu ditulis upami saalam dunya bakal gaduh buku kamar anu ditulis (Yohanes 21: 15-25).

John 21: 1 Sanggeus hal ieu Yesus nembongkeun diri deui ka murid-murid di Laut Tiberias; sarta dina wijaksana ieu némbongkeun manéhna sorangan.

Yesus nembongkeun Diri-Na ka murid-murid di Laut Tiberias.

1. Yesus Nyingkabkeun Ayana-Na dina Kahirupan Urang

2. Pentingna Nuturkeun Conto Yésus

1. Yesaya 43:2 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kuring bakal sareng anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun teu kudu dibeuleum, jeung seuneu teu kudu meakeun anjeun.

2. Mateus 5:14-16 - Anjeun cahaya dunya. Kota anu aya dina pasir teu tiasa disumputkeun. Jalma-jalma ogé teu nyaangan lampu terus disimpen dina karanjang, tapi dina stand, sarta eta mere caang ka sadaya di imah. Dina cara nu sarua, hayu caang anjeun caang saméméh batur, ku kituna maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun sarta masihan kamulyaan ka Rama anjeun anu di sawarga.

Yohanes 21:2 Aya Simon Petrus, Tomas anu disebut Didimus, Natanael urang Kana di Galilea, jeung anak-anak Sebedeus, jeung dua deui murid-murid-Na.

Yohanes nyarioskeun ka hadirin ngeunaan ayana Simon Petrus, Tomas, Natanael, anak-anak Sebedeus, jeung dua murid sejenna.

1. Murid-murid Yesus bakti ka Anjeunna, sarta nuturkeun Anjeunna sanajan nyanghareupan kateupastian jeung karaguan.

2. Murid-murid Yesus rela diitung, jeung milu dina palayanan-Na.

1. Lukas 5:11 - "Jeung lamun maranéhna geus dibawa parahu maranéhna ka darat, aranjeunna ninggalkeun sagalana sarta dituturkeun Anjeunna."

2. Mateus 10: 37-39 - "Saha anu mikanyaah bapa atawa indung leuwih ti Kami teu pantes Kami. Jeung saha anu mikanyaah putra atawa putri leuwih ti Kami teu pantes Kami. Jeung saha anu teu nyandak cross-Na jeung Tuturkeun ka Kami henteu pantes pikeun Kami. Sing saha anu manggih nyawana, bakal leungiteunana, sareng anu saha anu kaleungitan nyawana karana Kami, bakal mendakanana."

John 21:3 Simon Petrus ngadawuh ka aranjeunna, Kuring indit ka fishing. Aranjeunna nyarios ka anjeunna, Kami ogé angkat sareng anjeun. Maranehna indit, tuluy naek kana kapal; jeung peuting éta maranéhanana bray nanaon.

Yohanes jeung murid-muridna ngala lauk, teu meunang nanaon.

1: Kadang-kadang Allah nguji urang, tapi Mantenna masih masihan urang berkah anu seueur pisan.

2: Malah dina moments gagal, Allah nyarengan urang jeung bakal nyadiakeun.

1: Mateus 6:26 - Tingali kana manuk hawa; aranjeunna henteu sow atawa metik atawa ngumpulkeun kana lumbung, sarta acan Rama sawarga anjeun feed aranjeunna.

2: Jabur 121: 1-2 - Abdi angkat panon kuring ka pasir. Ti mana datangna pitulung kuring? Pitulung abdi asalna ti PANGERAN, anu ngadamel langit jeung bumi.

John 21:4 Tapi isuk-isuk, Yesus nangtung di basisir, tapi murid-murid henteu terang yén éta Yesus.

Murid-murid keur ngala lauk isuk-isuk waktu Yesus sumping ka basisir, tapi maranehna teu ngakuan Anjeunna.

1. Yesus Salawasna Aya Pikeun Urang - Sanajan Urang Teu ngakuan Anjeunna

2. Urang Henteu Nyorangan - Yesus Salawasna Hadir dina Kahirupan Urang

1. Lukas 24: 13-35 - Jalan ka Emmaus

2. Yohanes 20:19-29 - Yesus Nembongan ka Murid-murid Sanggeus Gugah-Na

John 21: 5 Lajeng Isa ngadawuh ka aranjeunna, barudak, anjeun boga dahareun naon? Aranjeunna ngawaler anjeunna, Henteu.

Yésus nanya ka murid-murid naha maranéhna boga nanaon.

1. Kakuatan Asih Yésus: Malah dina mangsa lapar, Yésus némbongkeun kanyaahna ka murid-murid.

2. Panyadiaan dina Jaman Kabutuhan: Yesus nyayogikeun murid-murid nalika aranjeunna henteu ngagaduhan nanaon.

1. Mateus 14:19-20 - Sarta anjeunna maréntahkeun jalma rea diuk turun dina jukut, sarta nyandak lima roti, jeung dua lauk, sarta neuteup ka langit, anjeunna ngaberkahan, sarta brek, sarta roti dibikeun ka bapana. murid-murid, jeung murid-murid ka balaréa.

2. Pilipi 4:19 - Tapi Allah mah bakal nyadiakeun sagala kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan ku Kristus Yesus.

Yohanes 21:6 Saur-Na deui ka maranehna, “Matak jala ka beulah katuhu kapal, tangtu manggih. Ku sabab kitu aranjeunna tuang, sareng ayeuna aranjeunna henteu tiasa ngagambar éta kusabab seueur lauk.

Yésus nitah murid-muridna ngalungkeun jaringna di sisi katuhu kapal, tuluy ngala lauk loba pisan.

1. Kakuatan Taat - taat kana parentah Allah mawa kaayaanana

2. Rejeki Allah - Allah abundantly nyadiakeun keur jalma anu nuturkeun Anjeunna

1. Yesaya 55:10-11 - ? 쏤 atawa sakumaha hujan jeung salju turun ti langit jeung teu balik deui ka dinya, tapi cai taneuh, nyieun eta ngahasilkeun sarta bertunas, méré bibit ka sown jeung roti ka nu dahar, 11 kitu bakal jadi firman Kami anu kaluar tina. sungut kuring; eta moal balik deui ka kuring kosong, tapi bakal ngalengkepan naon anu Kami maksud, sarta bakal hasil dina hal nu kuring dikirim eta.

2. James 1:22-25 - Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves. 23 Sabab lamun aya anu ngadengekeun pangandika, lain anu ngalaksanakeun, eta teh ibarat jelema anu neuteup kana eunteung kana beungeut alamna. 24Sabab anjeunna ningali ka dirina, teras angkat sareng langsung hilap kumaha anjeunna. 25 Tapi sing saha anu ningali kana hukum anu sampurna, nyaéta hukum kamerdikaan, sareng terus-terusan, sabab henteu ngadenge anu poho, tapi anu ngalaksanakeun, anjeunna bakal rahayu dina ngalaksanakeunana.

Yohanes 21:7 Ku sabab eta murid anu dipikaasih ku Yesus ngomong ka Petrus, "Ieu teh Gusti." Ari Simon Petrus ngadarenge yen eta teh Gusti, anjeunna ngagilirkeun jubah pamayangna ka anjeunna, (sabab anjeunna taranjang,) teras lungsur ka laut.

Murid tercinta dipikawanoh éta Yesus, sarta Peter, sanggeus ngadéngé ieu, maké jas na luncat ka laut papanggih Yesus.

1. Kakuatan iman dibuktikeun ku tindakan Petrus anu wani ngaluncat ka laut pikeun nepungan Yesus.

2. Asih Yesus dibuktikeun ku pangakuan murid anu dipikacinta ka Anjeunna.

1. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén moal maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa nanaon sejenna dina sagala ciptaan, bakal aya. tiasa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

2. 1 John 4:19 - "Urang cinta sabab anjeunna mimiti dipikacinta kami."

Yohanes 21:8 Murid-murid lianna naek kapal leutik; (sabab teu jauh ti darat, ngan dua ratus cubits,) séréd net kalawan lauk.

Murid-murid lianna daratang dina parahu leutik sarta bisa nangkep lauk loba pisan dina jaringna.

1. Allah Nyadiakeun: Sanajan dina satengahing tugas pikasieuneun, Allah bakal nyadiakeun sumberdaya jeung hidayah diperlukeun pikeun ngahontal kasuksésan.

2. Investasi di Batur: Sanajan urang teu boga kapasitas pikeun ngalengkepan tugas sorangan, Allah bisa ngagunakeun urang pikeun empower sarta investasi di batur pikeun mantuan urang ngahontal cita urang.

1. Mateus 14:22-33 - Yesus leumpang dina cai jeung calming badai.

2. Mateus 19:26 - pangajaran Yesus yen kalawan Allah, sagala hal anu mungkin.

John 21: 9 Pas aranjeunna sumping ka darat, aranjeunna ningal seuneu tina bara, jeung lauk diteundeun dina eta, jeung roti.

Yesus nembongan ka murid-murid sarta masihan aranjeunna hidangan lauk jeung roti masak dina seuneu tina bara.

1. Yesus salawasna aya dina waktu urang merlukeun.

2. Allah nyadiakeun keur urang, sanajan urang ngarasa urang teu boga nanaon.

1. Pilipi 4:19 - Jeung Allah mah bakal nyadiakeun sagala kaperluan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan Kristus Yesus.

2. Jabur 34:10 - Singa ngora kakurangan jeung sangsara lapar; Tapi jalma-jalma anu milari Yéhuwa moal kakurangan naon waé anu hadé.

John 21:10 Yesus ngadawuh ka maranehna, Bawa lauk nu ayeuna geus bray anjeun.

Yesus miwarang murid-murid pikeun mawa lauk anu geus néwak.

1: Yesus ngingetkeun urang pikeun bersyukur sareng ngabagikeun karunia urang ka batur.

2: Sanajan di tengah-tengah tugas nu hésé, Yésus bisa méré berkah ka urang.

1: Rasul 4: 32-35 - Sadaya anu percaya éta satunggal manah sareng jiwa, sareng teu aya anu ngaku hak milik pribadi kana harta naon waé, tapi sadayana milik aranjeunna sami.

2: 1 Timoteus 6:17-19 - Parentahkeun ka jalma-jalma anu beunghar di dunya ayeuna, ulah sombong sareng henteu ngarep-ngarep kana kabeungharan, anu teu pasti, tapi ngarep-ngarep ka Allah, anu maparin sagala rupa ka urang. pikeun kasenangan urang.

John 21:11 Simon Petrus naék, narik jala ka darat anu pinuh ku lauk gedé, saratus lima puluh tilu, tapi jaringna henteu pegat.

Yesus nyayogikeun lauk anu seueur pisan pikeun murid-murid sareng nunjukkeun kakawasaanana pikeun dunya.

1: Yesus mangrupikeun panyayagi kalimpahan sareng kakawasaanana langkung ageung tibatan kakuatan alam.

2: Urang kudu diajar ngandel ka Yéhuwa pikeun kaperluan urang jeung percaya kana kakawasaan-Na.

1: Mateus 6:25-34 - Yesus nyorong urang ulah hariwang jeung percanten ka Allah pikeun kaperluan urang.

2: Jabur 23:1 - Gusti teh angon abdi, abdi moal kakurangan.

Yohanes 21:12 Saur Yesus ka maranehna, “Kadieu, tuang!” Jeung taya sahijieun murid wani nanya ka Anjeunna, Saha anjeun? nyaho yén éta téh Gusti.

Yesus ngajak murid-murid tuang sareng anjeunna sareng aranjeunna terang anjeunna tanpa naroskeun.

1. Ondangan Yésus pikeun dahar téh ngingetkeun ayana jeung kanyaah-Na.

2. Yesus salawasna diaksés ku pengikut-Na, sanajan dina jaman kateupastian.

1. 1 John 4:16 - Jeung urang geus dipikawanoh jeung dipercaya cinta nu Allah hath ka urang. Allah téh cinta; jeung manéhna nu dwelleth asih dwelleth di Allah, jeung Allah di manéhna.

2. Lukas 24:30-31 - Sarta eta kajadian, nalika anjeunna calik di dahar jeung maranehna, Anjeunna nyandak roti, jeung ngaberkahan eta, sarta brek, sarta dibikeun ka aranjeunna. Jeung panon maranéhanana dibuka, sarta maranéhanana nyaho manéhna; sarta anjeunna vanished kaluar tina tetempoan maranéhanana.

Yohanes 21:13 Yesus sumping, nyandak roti, dipaparinkeun, kitu deui lauk.

Yesus nyayogikeun kabutuhan jasmani sareng rohani murid-murid.

1: Yesus Nyadiakeun Sadaya Kabutuhan Urang

2: Yésus Ngurus Murid-murid-Na

1: Mateus 6:25-34 - Yesus ngajarkeun urang pikeun henteu hariwang sareng percanten ka Allah nyayogikeun kabutuhan urang.

2: Pilipi 4:19 - Allah bakal nyadiakeun sagala kaperluan urang nurutkeun richness-Na.

Yohanes 21:14 Ieu teh katilu kalina Yesus nampilkeun diri ka murid-murid-Na, sanggeus Anjeunna gugah tina nu maraot.

Yésus nembongan ka murid-muridna tilu kali sanggeus dihirupkeun deui ti nu maraot.

1. Yesus Hirup: Ngalaman Realitas Kabangkitan

2. Yesus Jalanna: Nuturkeun Jalan Asih-Na

1. 1 Korinta 15:3-8; Pikeun naon anu kuring tampi, kuring parantos nyarioskeun ka anjeun salaku anu paling penting: yén Kristus pupus pikeun dosa-dosa urang numutkeun Kitab Suci, yén anjeunna dikubur, yén anjeunna dibangkitkeun dina dinten katilu dumasar kana Kitab Suci, sareng yén anjeunna nembongan ka Kefas, terus ka dua belas. Sanggeus kitu, Anjeunna nembongan ka leuwih ti lima ratus dulur-dulur dina waktu anu sarua, anu lolobana masih keneh hirup, sanajan aya anu sare. Teras anjeunna nembongan ka Yakobus, teras ka sadaya rasul.

2. Mateus 28:5-7; Malaikat ngadawuh ka eta awewe, ? Ulah sieun, sabab kuring terang yén anjeun milarian Yesus, anu disalib. Anjeunna teu di dieu; anjeunna geus risen, ngan sakumaha cenah. Kadieu sareng tingali tempat anjeunna ngagolér. Tuluy geura indit jeung bejakeun ka murid-murid-Na: ? Kami geus gugah tina nu maraot sarta bakal miheulaan anjeun ka Galilea. Di dinya anjeun bakal ningali anjeunna.??Ayeuna kuring parantos nyarios ka anjeun.??

Yohanes 21:15 Sanggeus tuang, Isa ngadawuh ka Simon Petrus, “Simon, anak Yunus, naha maneh nyaah ka Kami leuwih ti ieu? Manéhna saith ka manéhna, Leres, Gusti; anjeun terang yén kuring bogoh ka anjeun. Anjeunna saith ka manéhna, Gebang anak domba kuring.

Yesus ngajarkeun urang pentingna nyaah ka Anjeunna sareng miara batur.

1: Urang kudu nyaah ka Yéhuwa leuwih ti sagala hal, jeung nyaah ka Mantenna bakal ngajurung urang pikeun nyaah jeung miara batur.

2: Urang bisa némbongkeun kanyaah ka Yésus ku cara rendah haté miara jalma-jalma di sabudeureun urang.

1: 1 John 4: 19-21 - Urang bogoh ka sabab anjeunna mimiti dipikacinta urang. Mun aya nu nyebutkeun, ? 쏧 bogoh ka Allah,??jeung hates dulur-Na, manéhna tukang bohong; sabab saha anu teu nyaah ka dulurna anu geus katempo teu bisa nyaah ka Allah anu teu katempo. Jeung parentah ieu kami geus ti anjeunna: saha anu mikanyaah ka Allah ogé kudu nyaah ka dulur-Na.

2: Mateus 22:39 - Anjeun bakal bogoh ka batur sakumaha ka diri sorangan.

John 21:16 Anjeunna ngadawuh deui kadua kalina, Simon, putra Yunus, anjeun bogoh ka kuring? Manéhna saith ka manéhna, Leres, Gusti; anjeun terang yén kuring bogoh ka anjeun. Anjeunna saith ka manéhna, Gebang domba kuring.

Yésus ngingetkeun Pétrus ngeunaan kanyaahna ka manéhna sarta maréntahkeun manéhna pikeun miara domba-domba.

1: Allah manggil urang pikeun nyaah ka Anjeunna jeung ngawula ka umat-Na.

2: Urang disauran pikeun kaluar sareng ngalayanan anu peryogi.

1: 1 Yohanes 4:19?? 1 - Urang bogoh ka sabab anjeunna mimiti mikanyaah urang.

2: Mateus 28: 16-20 - Pindah sareng ngadamel murid sadaya bangsa.

John 21:17 Anjeunna ngadawuh ka anjeunna katilu kalina, Simon, putra Jonas, anjeun bogoh ka kuring? Petrus hanjelu sabab ceuk manéhna katilu kalina, "Anjeun bogoh ka abdi?" Jeung cenah manéhna, Gusti, Anjeun terang sagala hal; anjeun terang yén kuring bogoh ka anjeun. Yesus ngadawuh ka manéhna, Gebang domba kuring.

petikan conveys panggero Yesus 'ka Pétrus pikeun miara domba-Na sarta yén Yesus sadar cinta Peter pikeun Anjeunna.

1. "Cinta Gusti kalawan Sakabeh Heart Anjeun" - A ngeunaan pentingna asih Gusti, sarta kumaha conto Peter urang bisa mantuan pituduh urang.

2. "Ta'at tur Cinta" - A on kumaha ta'at Peter pikeun panggero Yesus ', sanajan éta hésé, mangrupa modél pikeun urang nuturkeun.

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré ngan begotten Putra-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. 1 John 4: 7-8 - tercinta, hayu urang silih cinta: pikeun cinta téh ti Allah; jeung unggal hiji nu mikanyaah téh dilahirkeun ti Allah, jeung knoweth Allah. Anu mikanyaah teu nyaho ka Allah; pikeun Allah cinta.

John 21:18 Satemenna, saleresna, Kami nyarioskeun ka anjeun: Nalika anjeun ngora, anjeun ngabungkus diri sareng leumpang ka mana waé anu anjeun pikahoyong; anjeun dimana anjeun henteu hoyong.

Yesus ngaramalkeun maotna Petrus di tangan batur.

1. Kumaha Narima Pangersa Allah dina Situasi Hésé

2. Ganjaran tina Humility jeung Taat

1. Mateus 10:39 - Anu manggihan hirupna bakal leungit eta: jeung saha anu leungiteun hirupna pikeun demi kuring bakal manggihan eta.

2. Pilipi 2:7-8 - Tapi nyieun dirina sorangan tina reputasi, sarta nyandak kana bentuk hiji hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, manéhna humbled dirina, sarta jadi. taat kana maot, komo maot salib.

Yohanes 21:19 Hal ieu diomongkeun ku anjeunna, nunjukkeun ku maot naon anjeunna kedah ngamulyakeun ka Allah. Jeung lamun manéhna geus diucapkeun ieu, manéhna saith ka manéhna, Turutan kuring.

Yésus némbongkeun yén manéhna daék méré nyawana pikeun ngamulyakeun Allah. Anjeunna lajeng miwarang Peter nuturkeun anjeunna.

1. Kurban Yesus - The Ultimate Conto Selflessness

2. Nuturkeun Yesus - Jalan ka minuhan True

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Pilipi 2: 5-8 - Dina hubungan anjeun karana, boga mindset sarua salaku Kristus Yesus: Anu, keur di pisan alam Allah, teu nganggap sarua jeung Allah hal bisa dipaké pikeun kauntungan sorangan; malah, manehna nyieun dirina nanaon ku nyokot pisan alam hamba, keur dijieun dina sasaruaan manusa. Jeung keur kapanggih dina penampilan salaku lalaki, manéhna humbled dirina ku jadi taat ka maot??malah maot dina kayu salib!

Yohanes 21:20 Petrus ngalieuk, ningali murid anu dipikacinta ku Yesus nuturkeun; nu oge nyenderkeun dada-Na dina dahar peuting, sarta ngomong, "Gusti, saha anjeunna nu betrayeth Anjeun?"

Petrus ngakuan murid anu dipikacinta ku Yesus.:

1: Pentingna ngakuan pengikut Yesus.

2: Ngembangkeun hubungan sareng Yesus sapertos murid anu dipikacinta ku Yesus sareng Anjeunna.

1: Mateus 17:1-9 ??Pangalaman Petrus, Yakobus, jeung Yohanes jeung Yésus di gunung transfigurasi.

2: Yohanes 13:21-30 ??Paguneman Yésus jeung murid-murid dina Jamuan Panungtungan.

John 21:21 Petrus ningali anjeunna naros ka Yesus, "Gusti, sareng naon anu kedah dilakukeun ku anjeunna?"

Paguneman Yesus sareng Petrus dina Yohanes 21:21 ngungkabkeun kanyaah, paduli, sareng prihatin-Na ka murid-murid-Na.

1: Kaasih Allah ka Murid-murid-Na - Yohanes 21:21

2: Perhatian sareng Perhatian Allah ka Anak-Na - Yohanes 21:21

1: Rum 8: 38-39 - Pikeun kuring yakin yén maot atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi pangawasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal tiasa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2: 1 Corinthians 13: 4-7 - Cinta téh sabar jeung bageur; cinta teu sirik atawa boast; lain sombong atawa kurang ajar. Teu keukeuh kana jalan sorangan; teu jengkel atawa ambek; eta henteu girang ku kalakuan nu salah, tapi girang ku bebeneran. Asih nanggung sagala hal, percaya kana sagala hal, ngarepkeun sagala hal, sabar dina sagala hal.

Yohanes 21:22 Saur Yesus ka anjeunna, "Upami abdi hoyong anjeunna tetep dugi ka sumping, naon gunana anjeun?" nuturkeun kuring.

Yésus ngajurung Pétrus pikeun fokus kana tugasna sorangan tinimbang hariwang ka batur.

1. Pesen Yesus ngeunaan Fokus Pribadi: Hirup pikeun Gusti sareng Diri Urang

2. Nurutan Ridho Allah: Ngadangukeun jeung Nurut kana parentah-Na

1. Mateus 6:31-34 - "Ku sabab eta ulah hariwang, paribasa, 'Naon anu bakal urang tuang?' atawa 'Naon nu kudu urang inuman?' atawa 'Naon nu bakal urang pake?' Pikeun nu lain Yahudi neangan sanggeus sagala hal ieu, sarta Rama Anjeun sawarga weruh yén anjeun peryogi eta sadayana.

2. Pilipi 4: 6 - Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah.

Yohanes 21:23 Geus kitu sumebar papatah ka dulur-dulur, yen eta murid teh ulah paeh; tapi, Lamun kuring hayang manéhna tetep saacan kuring datang, naon eta pikeun thee?

Ayat ieu nunjukkeun yén Yesus sareng muridna ngabahas masa depan muridna, sareng Yesus negeskeun yén ngan ukur wasiatna anu penting.

1. Kadaulatan Allah dina Kahirupan urang - kumaha wasiat Allah hiji-hijina anu penting jeung kumaha urang kedah percanten ka Anjeunna luhureun sakabeh.

2. Kakuatan Doa - kumaha ngadoa ka Gusti tiasa nyababkeun urang ngartos kana kahoyong-Na sareng percanten ka Anjeunna.

1. Yesaya 55: 8-9 - Pikeun pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

2. Pilipi 4:6-7 - Kudu ati pikeun nanaon; tapi dina unggal hal ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu ngaliwatan sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun ngaliwatan Kristus Yesus.

John 21: 24 Ieu murid anu kasaksian ngeunaan hal-hal ieu, sareng nyerat hal-hal ieu: sareng urang terang yén kasaksianna leres.

Petikan ieu negeskeun kabeneran kasaksian pangarang.

1. Kakuatan Kasaksian Otentik

2. Otoritas Kaleresan Ditulis

1. 2 Corinthians 1: 12-14 - "Kanggo boast urang ieu, kasaksian tina hate nurani urang, yen urang behaved di dunya kalayan kesederhanaan jeung ikhlas Godly, teu ku hikmah earthly tapi ku rahmat Allah, jeung supremely jadi arah. Kami henteu nyerat naon-naon ka anjeun, iwal ti anu anjeun baca atanapi anu diaku, sareng kuring percanten yén anjeun bakal ngaku dugi ka akhir, sakumaha ogé anjeun parantos ngaku kami sabagian, yén kami mangrupikeun kabungahan anjeun, sapertos anjeun ogé milik kami. dina dinten Gusti Yesus."

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo."

John 21:25 Sareng seueur deui hal-hal anu dilakukeun ku Yesus, anu, upami aranjeunna kedah diserat unggal-unggal, kuring nyangka yén dunya sorangan henteu tiasa ngandung buku anu kedah ditulis. Amin.

Palayanan Yesus sakitu legana sareng mujijatna dugi ka teu tiasa kacatet sacara lengkep.

1. Pelayanan Miraculous Yesus Kristus

2. Luas Pelayanan Yesus

1. Lukas 5: 17-26 - penyembuhan Yesus tina hiji lalaki lumpuh

2. Mateus 14: 1-14 - dahar Yesus tina lima rebu

Rasul 1 nyaritakeun parentah ahir Yesus ka murid-murid-Na, Naek ka surga, jeung milih Matias pikeun ngaganti Yudas Iskariot.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku Lukas nyarioskeun ka Theophilus, ngémutan deui kahirupan sareng ajaran Yesus Kristus dugi ka angkatna. Sanggeus sangsara jeung maot, Yésus nepikeun diri hirup-hirup ka rasul-rasulna salila opat puluh poé, nyarita ngeunaan Karajaan Allah. Dina hiji kasempetan bari dahar jeung maranehna, manéhna maréntahkeun ka maranehna ulah ninggalkeun Yerusalem tapi ngadagoan jangji Bapa nu ngadangu ti kuring Yohanes ngabaptis cai tapi sababaraha poé dibaptis Roh Suci nanya lamun waktu mulangkeun karajaan Israel dijawab teu kaping kaping Bapa nangtukeun otoritas sorangan tapi narima kakawasaan. lamun Roh Suci datang jadi saksi Yerusalem Yudea Samaria ends bumi (Rasul 1:1-8).

Ayat 2: Saatos nyarios kitu, nalika aranjeunna ningali, Anjeunna diangkat ka luhur sareng ku mega ngaleungitkeun anjeunna tina tetempoan aranjeunna. Bari neuteup ka sawarga waktu Anjeunna indit, ujug-ujug aya dua jelema make papakean bodas nangtung gigireun maranehna, pokna, "Juragan Galilea, naha aranjeun nangtung neuteup ka sawarga? Ieu Yesus anu geus diangkat ti anjeun ka sawarga bakal datangna dina cara nu sarua sakumaha anjeun nempo manéhna indit ka sawarga.' Saterusna balik Yerusalem Gunung disebut Olivet deukeut dayeuh Sabat lalampahan poé jauh lamun anjog indit ka kamar upstairs tinggal Peter John James Andrew Philip Thomas Bartolomeus Mateus Yakobus putra Alfeus Simon Zelot Yudas putra Yakobus sadaya ngagabung babarengan terus solat babarengan jeung awewe Mary indung Yesus sadulur (Rasul 1: 9-14).

Alinea 3: Dina poe eta Petrus jumeneng di antara rombongan mukmin jumlahna kira-kira ratus dua puluh ditujukeun ngeunaan perlu ngagantikeun Yudas Iskariot anu geus ngahianat ka Gusti indit ka tempat sorangan dicutat Mazmur hayu padumukan jadi sepi taya sahijieun hirup eta. ogé dipikawanoh Justus Matthias neneda Gusti manah dulur némbongkeun nu hiji dipilih lajeng tuang lots murag Matthias jadi ditambahkeun sabelas rasul (Rasul 1:15-26).

Rasul 1: 1 Risalah baheula kuring parantos ngadamel, O Teofilus, ngeunaan sagala hal anu mimiti dilakukeun sareng diajarkeun ku Yesus,

Panulis nulis risalah ka Theophilus ngeunaan ajaran sareng karya Yesus.

1. "Ajaran sareng Karya Yesus"

2. "Kakuatan Conto Yesus"

1. Mateus 5:16 - "Hayu caang anjeun caang saméméh batur, ambéh maranéhanana bisa ningali amal hade anjeun sarta muja Rama anjeun di sawarga."

2. John 13:17 - "Ayeuna anjeun terang hal ieu, anjeun bakal rahayu lamun ngalakukeun eta."

Rasul 1: 2 Nepi ka poé di mana anjeunna diangkat, sanggeus éta ngaliwatan Roh Suci geus dibikeun parentah ka rasul-rasul saha anjeunna geus dipilih:

Yesus Kristus masihan rasul pilihan-Na paréntah ngaliwatan Roh Suci sateuacan naék ka Surga.

1. Tuturkeun Paréntah Yesus: The Power of Taat

2. Kakuatan Roh Suci: Ayana Allah dina Kahirupan urang

1. Yohanes 14:15-17 “Lamun maraneh nyaah ka Kami, maraneh tangtu nurut kana parentah Kami. Sareng kuring bakal naroskeun ka Rama, sareng anjeunna bakal masihan anjeun Penolong anu sanés, janten sareng anjeun salamina, bahkan Roh bebeneran, anu dunya teu tiasa nampi, sabab éta henteu ningali sareng henteu terang anjeunna. Anjeun terang anjeunna, sabab anjeunna cicing sareng anjeun sareng bakal aya di anjeun.

2. Mateus 28:18-20 “Yesus sumping sarta ngadawuh ka maranehna, “Sagala wewenang di sawarga jeung di bumi geus dipaparinkeun ka Kami. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid-murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, ngajar aranjeunna pikeun niténan sagala anu diparéntahkeun ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

Rasul-rasul 1:3 Ka saha anjeunna ogé némbongkeun dirina hirup sanggeus karep-Na ku loba bukti infallible, geus katempo aranjeunna opat puluh poé, sarta ngomong ngeunaan hal pertaining ka Karajaan Allah:

Yesus nembongkeun Dirina hirup sanggeus karep-Na ku loba bukti infallible, nembongan ka pengikut-Na salila opat puluh poé sarta ngomong ngeunaan Karajaan Allah.

1. Kabangkitan Yesus: Saksi Iman Urang

2. Karajaan Allah: Visi Yesus pikeun Kamanusaan

1. 1 Corinthians 15: 3-4 - Pikeun kuring dikirimkeun ka anjeun mimiti sagala nu kuring ogé narima, kumaha Kristus pupus pikeun dosa urang nurutkeun Kitab Suci; Jeung yén manéhna dikubur, sarta yén manéhna gugah deui dina poé katilu nurutkeun Kitab Suci.

2. Markus 16:15-16 - Jeung cenah ka maranehna, Go ye ka sakuliah dunya, jeung ngahutbah injil ka unggal mahluk. Sing percaya jeung dibaptis bakal disalametkeun; tapi sing saha anu teu percaya bakal dikutuk.

Rasul 1:4 Jeung, keur ngumpul babarengan jeung maranehna, maréntahkeun maranéhanana yén maranéhanana teu kudu indit ti Yerusalem, tapi ngadagoan jangji Rama, nu, nyebutkeun manéhna, anjeun geus uninga ngeunaan kuring.

Yésus nitah murid-murid-Na pikeun ngadagoan di Yérusalém pikeun jangji Bapa.

1. Ngadagoan Jangji Bapa: Mangpaatkeun Waktos di Limbo

2. Kakuatan Nungguan: Percanten Waktu Allah pikeun Kahirupan Urang

1. Rum 8:25 - "Tapi lamun urang ngaharepkeun naon urang teu acan gaduh, urang ngantosan eta sabar."

2. Ibrani 10:36 - "Kanggo anjeun kudu daya tahan, ku kituna lamun geus dipigawé bakal Allah, Anjeun bisa nampa naon jangji."

Rasul 1: 5 Pikeun John sabenerna dibaptis ku cai; tapi maneh bakal dibaptis ku Roh Suci moal loba poé ti ayeuna.

Yesus nyarioskeun ka murid-murid yén aranjeunna bakal dibaptis ku Roh Suci.

1. Kakuatan Roh Suci: Kumaha Ngaksés Kakuatan Allah.

2. Kakuatan Baptisan: Refleksi ngeunaan Pentingna Cai sareng Roh.

1. John 14:26 - "Tapi Helper, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, anjeunna bakal ngajarkeun maneh sagala hal jeung mawa ka inget anjeun sagala yen Kuring geus ngomong ka anjeun."

2. Mateus 3:11 - "Kuring ngabaptis anjeun ku cai pikeun tobat, tapi manéhna anu datang sanggeus kuring leuwih kuat ti kuring, anu sendal Kami teu pantes mawa. Anjeunna bakal ngabaptis anjeun ku Roh Suci jeung seuneu."

Rasul-rasul 1:6 Ku sabab eta, nalika aranjeunna kumpul, aranjeunna nanya ka anjeunna, paribasa, "Gusti, naha anjeun bakal ngabalikeun deui karajaan ka Israil?"

Murid-murid Yesus naroskeun ka anjeunna naha anjeunna bakal mulangkeun karajaan ka Israil dina waktos éta.

1. Waktu Allah Sampurna - Ngajalajah pentingna kasabaran sareng iman kana rencana Gusti.

2. Karajaan Allah - Uncovering harepan Karajaan Allah jeung naon hartina keur urang kiwari.

1. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2. Mateus 6:33 - Tapi neangan ye kahiji Karajaan Allah, jeung bener-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

Rasul-rasul 1:7 Saur-Na ka aranjeunna, "Henteu kanggo anjeun terang waktos atanapi musim, anu ku Bapa parantos dipasihkeun ku kakawasaan-Na sorangan."

Gusti parantos masihan wewenang sareng pangaweruh ngeunaan waktos sareng musim ka Dirina wungkul.

1. Kakawasaan Allah: Percanten ka Allah sareng Anu Kanyahoan

2. Letting Go of Control: Ngartos Kadaulatan Allah

1. Yesaya 55: 8-9 "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring ti batan. pikiran anjeun."

2. Rum 11: 33-36 "Oh, jerona kabeungharan jeung hikmah sarta pangaweruh Allah! Kumaha unsearchable anu judgments-Na jeung kumaha inscrutable jalan-Na! Pikeun anu geus nyaho pikiran Gusti, atawa anu geus pembimbing-Na. ? Atawa saha nu geus mere kurnia ka Anjeunna sangkan bisa dibales? Sabab ti Anjeunna jeung ngaliwatan Anjeunna jeung ka Anjeunna sagala hal. Mantenna kamulyaan salawasna. Amin."

Rasul 1: 8 Tapi anjeun bakal nampa kakuatan, sanggeus éta Roh Suci datang kana anjeun: jeung anjeun bakal jadi saksi ka Kami boh di Yerusalem, jeung di sakuliah Yudea, jeung di Samaria, jeung ka bagian uttermost bumi.

Murid-murid dijangjikeun kakawasaan ti Roh Suci pikeun jadi saksi Yesus di sakuliah dunya.

1: Kakawasaan Roh Suci dina Kahirupan Urang

2: Jadi Saksi pikeun Yésus

1: John 15: 26-27 "Tapi nalika Nulungan sumping, anu ku Kami bakal dikirim ka anjeun ti Rama, nyaéta Roh bebeneran, anu asalna ti Rama, anjeunna bakal nyaksian ngeunaan Kami. Sareng anjeun ogé bakal nyaksian, sabab anjeun parantos sareng kuring ti mimiti. ”

2: Epesus 3: 16-17 "supaya numutkeun kabeungharan kamulyaan-Na anjeunna tiasa masihan anjeun pikeun dikuatkeun ku kakuatan ku Roh-Na dina batin anjeun, ku kituna Kristus tiasa cicing dina haté anjeun ku iman."

Rasul 1:9 Jeung sanggeus manéhna geus diomongkeun hal ieu, bari maranéhanana beheld, manéhna diangkat nepi; jeung awan a narima manéhna kaluar tina tetempoan maranéhanana.

Yésus diangkat ka sawarga dina méga sanggeus nyarita ka murid-murid.

1. Turutan conto iman jeung ta’at Yésus sanajan jalanna teu jelas.

2. Hirup hiji hirup pantes panggero anu Yesus geus nempatkeun ka urang.

1. Lukas 9: 51-62 - lalampahan Yesus ka Yerusalem sarta ta'at-Na ka Rama.

2. Epesus 4: 1-3 - Leumpang dina manner pantes panggero urang geus narima.

Rasul-rasul 1:10 Jeung bari maranéhna neuteup stedfastly ka arah langit sakumaha anjeunna naék, behold, dua lalaki nangtung gigireun aranjeunna dina apparel bodas;

Murid-murid Yesus ningali anjeunna naék ka sawarga sareng dua lalaki ngagem baju bodas muncul.

1: Allah salawasna ngirimkeun pitulung nalika urang butuh.

2: Malah dina mangsa kasedih, Allah nyadiakeun harepan jeung panglilipur ka urang.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun anu hadé pikeun jalma anu nyaah ka Allah.

2: Yesaya 41:10 - Ulah sieun; keur Kami jeung thee: jadi teu dismayed; keur Kami Allah thy: Kuring baris nguatkeun thee; enya, kuring baris nulungan anjeun; enya, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu kabeneran abdi.

Rasul-rasul 1:11 Anu ogé ngomong, "Eh urang Galilea, naha anjeun nangtung neuteup ka langit? Ieu Yesus anu sami, anu dicandak ti anjeun ka surga, bakal sumping dina cara anu sami sapertos anu anjeun tingali anjeunna angkat ka surga.

Murid-murid dibejaan yen Isa, anu diangkat ka sawarga, bakal datang deui kawas Anjeunna angkat.

1. Ngandelkeun Jangji Kristus - Kumaha urang tiasa percanten yén Yesus bakal uih deui sapertos Anjeunna angkat.

2. Manggih Harepan di Tempat-Tempat Nu Teu Disangka-sangka — Kumaha jangji-jangji Allah ngeunaan mulangna Yésus bisa ngalilipur urang dina mangsa-mangsa susah.

1. John 14: 3 - Jeung lamun kuring indit jeung nyiapkeun tempat pikeun anjeun, Kuring bakal datang deui, jeung narima anjeun sorangan; supaya di mana Kami aya, maraneh oge aya.

2. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

Rasul 1:12 Tuluy maranehna balik ka Yerusalem ti gunung disebut Olivet, nu ti Yerusalem hiji lalampahan poé Sabat urang.

Murid-murid Yesus mulang ka Yerusalem ti Gunung Olivet, anu lalampahan hiji poe Sabat jauh.

1. Pentingna nuturkeun conto Yesus sareng nyandak waktos pikeun ngumbara babarengan dina ukhuwah.

2. Pentingna ngartos jarak perjalanan dinten Sabat sareng hirup di jerona.

1. Pilipi 2: 5 - "Hayu pikiran ieu di anjeun, nu ieu ogé dina Kristus Yesus".

2. Budalan 16:29 - "Hayu euweuh lalaki kaluar ti tempatna dina dinten katujuh".

Rasul 1:13 Sanggeus lebet, maranehna naek ka hiji kamar luhur, tempat Petrus, Yakobus, Yahya, Andreas, Pilipus, Tomas, Bartolomeus, Mateus, Yakobus bin Alpeus, jeung Simon Zelotes, jeung Yudas adi Yakobus.

Murid-murid naék ka kamar luhur tempat Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, Pilipus, Tomas, Bartolomeus, Mateus, Yakobus bin Alpeus, Simon Zelotes, jeung Yudas dulurna Yakobus.

1. Kakuatan Komunitas: Kumaha Persatuan Murid Ngarobih Dunya

2. Pentingna Ngariung: Tilik kana Pakumpulan Murid

1. John 13: 34-35: "A parentah anyar Kuring masihan ka anjeun, yén anjeun bogoh karana: sagampil Kuring geus dipikacinta anjeun, anjeun ogé kudu cinta karana. Ku ieu sakabeh jalma bakal nyaho yén anjeun murid Kami. , lamun geus silih pikanyaah.”

2. Galata 6: 2: "Nanggung beban silih urang, sarta jadi minuhan hukum Kristus."

Rasul-rasul 1:14 Ieu kabeh terus jeung hiji access dina solat jeung supplication, jeung awewe, jeung Mary indung Yesus, jeung jeung dulur-dulur-Na.

Para panganut Yésus, kaasup indungna Maryam jeung dulur-dulurna, ngadoa babarengan sarumping.

1. Kakuatan Doa Bersatu: Kumaha Gawé Babarengan Ngahijikeun Urang ka Allah

2. Pentingna Kulawarga: Dampak Kulawarga Yesus dina Misi-Na

1. Epesus 4: 1-6 - Ngahiji dina Awak Kristus

2. Deuteronomy 6: 4-9 - Cinta ka Gusti kalawan sakabeh Heart anjeun, Jiwa jeung Might

Rasul-rasul 1:15 Dina eta poe Petrus nangtung di tengah-tengah murid-murid, sarta ngadawuh, (Jumlah ngaran babarengan kira-kira saratus dua puluh,)

Petrus ngumpulkeun murid-murid pikeun milih gaganti Yudas Iskariot.

1. The Power of Unity - Kumaha urang bisa ngalengkepan hal hébat lamun urang nangtung babarengan

2. Pentingna Komunitas - Naha ukhuwah jeung sosobatan anu penting pikeun kahirupan spiritual cageur

1. John 13:35 - "Ku ieu dulur bakal nyaho yén anjeun murid Kami, lamun anjeun bogoh karana."

2. 1 Korinta 12: 12-27 - "Kanggo sagampil awak hiji tur mibanda loba anggota, sarta sakabeh anggota awak, sanajan loba, mangrupakeun hiji awak, kitu deui jeung Kristus."

Rasul-rasul 1:16 Dulur-dulur, ieu Kitab Suci kudu geus kaeusi, nu Roh Suci ku sungut Daud spoke saméméh ngeunaan Yudas, anu pituduh ka jalma-jalma anu nyekel Yesus.

Ayat Kitab Suci ieu ngarujuk kana panghianatan Yudas ka Yesus sareng minuhan nubuat.

1. Balukar tina Panghianatan

2. Pangeusina Ramalan Allah

1. John 17:12 - "Sedengkeun kuring éta kalayan aranjeunna, Kuring diteundeun aranjeunna dina ngaran anjeun: jalma nu Anjeun masihan kuring Kuring geus diteundeun, sarta taya sahijina leungit, tapi putra perdition; yén Kitab Suci bisa jadi kaeusi. "

2. Yesaya 53:12 - "Ku sabab eta bakal kuring ngabagi anjeunna bagian jeung hébat, sarta anjeunna bakal ngabagi rampasan jeung kuat, sabab anjeunna geus dituang kaluar jiwa-Na nepi ka maot: sarta anjeunna wilanganana jeung transgressors, sarta anjeunna bulistir. dosa seueur, sareng ngadoakeun syafaat pikeun jalma anu ngalanggar."

Rasul 1:17 Pikeun manéhna wilanganana jeung urang, sarta geus meunang bagian tina mentri ieu.

Petikan ieu ngungkabkeun yén rasul Matias dipilih pikeun ngeusian tempat Yudas dina palayanan apostolik.

1: Allah gaduh rencana pikeun unggal urang.

2: Allah nelepon urang pikeun jadi bagian tina misi-Na.

1: Rum 8:28-30 - Sareng urang terang yén dina sagala hal Allah damel pikeun kasaéan jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu parantos disaur dumasar kana tujuanana.

2: Epesus 4:11-13 - Jadi Kristus sorangan masihan rasul-rasul, nabi-nabi, nu evangelists, pastor jeung guru, pikeun ngalengkepan umat-Na pikeun karya layanan, ku kituna awak Kristus bisa diwangun nepi.

Rasul 1:18 Ayeuna lalaki ieu meuli sawah jeung ganjaran tina iniquity; sarta ragrag headlong, anjeunna burst asunder di tengah, sarta sakabeh bowels na gushed kaluar.

Petikan ieu ngajelaskeun pupusna Yudas Iskariot anu maot sanggeus ngagaleuh sawah ku artos anu ditampi pikeun ngahianat Yesus.

1. Balukar tina Panghianatan: Diajar ti Yudas Iskariot

2. Kakuatan Panghampura: Rahmat Yesus Najan Yudas Ngahianat

1. Mateus 26: 14-16 - pangaweruh Yesus ngeunaan panghianatan Yudas '

2. Ibrani 9:27 - Pupusna salaku konsekuensi dilawan dosa

Rasul 1:19 Sarta eta dipikawanoh ka sadaya dwellers di Yerusalem; ku sabab eta ladang disebut dina basa anu bener, Aceldama, maksudna, Lahan getih.

Hiji widang deukeut Yerusalem disebut Aceldama dipikawanoh ku sakabeh pangeusi Yerusalem, nu ditarjamahkeun kana The widang getih.

1. Kakuatan Ngaran: Aceldama jeung Signifikansi na

2. Lambang Darah: Hartina dina Agama Kristen

1. Mateus 27:3-10 - Carita ngeunaan Yudas jeung kumaha anjeunna ngahianat Yesus pikeun 30 potongan pérak.

2. Ibrani 9: 18-22 - The significance tina pupusna Yesus dina salib sarta dampak na dina kahirupan urang

Rasul-rasul 1:20 Pikeun eta ditulis dina kitab Psalms, "Hayu huni-Na jadi sepi, sarta ulah aya jalma anu cicing di dinya, sarta bishoprick-Na hayu batur nyandak."

Petikan ieu tina Acts Psalms sareng nyatakeun yén tempat tinggal jalma anu disebatkeun dina Jabur kedah sepi, sareng anu sanés kedah nyandak uskupna.

1. Kakuatan Pangersa Allah: Kumaha Rencana Allah Salawasna Dilaksanakeun

2. Pilarian Harti dina Kitab Suci: Ngajalajah Basa Simbolis Alkitab

1. Jabur 69:25 - "Hayu habitation maranéhanana jadi desolated; sarta ngantep euweuh Huni di tenda maranéhanana."

2. Rasul 2:25 - "Kanggo David speaketh ngeunaan anjeunna, Kuring foresaw Gusti salawasna saméméh beungeut kuring, pikeun anjeunna aya dina leungeun katuhu kuring, yén kuring teu kudu dipindahkeun."

Rasul-rasul 1:21 Ku sabab eta, jalma-jalma anu geus ngahiji jeung urang sapanjang waktu Gusti Yesus lebet jeung kaluar di antara urang,

Petikan éta ngajelaskeun para sahabat anu dipiboga ku Yesus sateuacan angkatna.

1. Pentingna mibanda sosobatan dina kahirupan.

2. Lalampahanna iman jeung tuladan Yesus pikeun urang.

1. Pandita 4:9-12 - Dua leuwih hade tinimbang hiji; sabab maranéhna boga ganjaran alus pikeun gawé maranéhanana.

2. Mateus 28:19-20 - Ku sabab kitu, indit, sarta ngajarkeun sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci.

Rasul-rasul 1:22 Ti mimiti baptisan Yahya, nepi ka poe eta Anjeunna diangkat ti urang, hiji kudu diangkat jadi saksi jeung urang tina kebangkitan-Na.

Petikan ieu nyorot pentingna nunjuk saksi pikeun ngabuktikeun kebangkitan Yesus.

1. Kakuatan Nyaksian: Kumaha Janten Saksi anu Éféktif pikeun Yesus

2. Panggero pikeun Nyaksian: Tanggung Jawab Urang Pikeun Nyebarkeun Injil Kasalametan ngeunaan Kabangkitan Yesus

1. Yesaya 43: 10-12 - "Anjeun saksi abdi," nyebutkeun Gusti, "jeung hamba abdi saha Kuring geus dipilih, ku kituna anjeun bisa nyaho tur percaya Kami sarta ngarti yén Kami anjeunna. Saméméh kuring henteu aya allah anu diciptakeun, sareng moal aya deui saatos kuring.

2. Mateus 28: 16-20 - Lajeng sabelas murid indit ka Galilea, ka gunung dimana Yesus geus ngawartoskeun aranjeunna pikeun indit. Nalika aranjeunna ningal anjeunna, aranjeunna nyembah ka Anjeunna; tapi sababaraha ragu. Lajeng Yesus sumping ka aranjeunna sarta ngadawuh, "Sagala kakawasaan di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka Kami. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, sareng ngajar aranjeunna pikeun nurut kana sagala anu ku Kami paréntah ka anjeun. Jeung pasti Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

Rasul 1:23 Jeung maranéhna diangkat dua, Yusup disebut Barsabas, anu dingaranan Yustus, jeung Matthias.

Murid-murid Yésus nunjuk dua lalaki, Yusup Barsabas (ogé katelah Yustus) jeung Matias, pikeun ngaganti Yudas Iskariot salaku salah sahiji ti 12 rasul.

1. "A Awal Anyar: Pindah ka Maju dina Kamentrian"

2. "Pentingna Persiapan Pikeun Ngawula ka Yéhuwa"

1. Mateus 19:28 - "Yesus ngadawuh ka aranjeunna, "Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, dina pembaharuan sagala hal, nalika Putra Manusa linggih dina tahta glorious-Na, anjeun anu geus dituturkeun kuring ogé bakal linggih dina dua belas thrones, ditilik. dua belas kaom Israil."

2. Rum 12: 4-8 - "Kanggo sagampil unggal urang boga hiji awak jeung loba anggota, sarta anggota ieu teu kabeh boga fungsi anu sarua, jadi di Kristus urang, sanajan loba, ngawangun hiji awak, sarta unggal anggota milik. ka batur-baturna. Kami beda-beda karunia, nurutkeun kurnia anu dipaparinkeun ka urang masing-masing. Lamun kurnia aranjeun nganubuatkeun, mangka nubuat saluyu jeung iman aranjeun, lamun ngawula, mangka ngawula, lamun ngajar, mangka ngajar; Upami éta pikeun ngadorong, maka masihan dorongan; upami éta masihan, teras masihan berehan; upami éta pikeun mingpin, laksanakeun kalayan rajin; upami éta pikeun nunjukkeun welas asih, laksanakeun kalayan riang."

Rasul-rasul 1:24 Jeung maranéhna ngadoa, sarta ngomong, "Gusti, nu uninga manah sakabeh jalma, némbongkeun naha dua ieu geus dipilih ku Gusti.

Murid-murid Yésus ngadoa ka Allah pikeun nembongkeun saha ti dua calon nu kudu ngaganti Yudas.

1: Hayu urang salawasna ngadu'a ka Allah sareng percanten kana kersa-Na pikeun kahirupan urang.

2: Urang kudu ménta bingbingan Allah dina nyieun putusan penting.

1: Siloka 3: 5-6 - Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

2: Yakobus 1: 5-6 - Lamun aya di antara anjeun lacks hikmah, anjeun kudu ménta Allah, anu masihan generously ka sadaya tanpa manggihan kasalahan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun.

Rasul-rasul 1:25 Anjeunna tiasa nyandak bagian tina palayanan sareng jabatan rasul, anu ti mana Yudas ku ngalanggar, anjeunna tiasa angkat ka tempatna.

Panghianatan Yudas ka Yésus jeung kudu ngagantikeun manéhna ku murid anyar dibahas dina Rasul 1:25 .

1: Yesus Kristus, Panebus Jalma Dosa

2: Palayanan Para Rasul jeung Pangaruhna kana Pangajaran Yésus

1: Lukas 22:47-48 - Nalika anjeunna nyarios, ningal seueur jalma, sareng anjeunna anu namina Yudas, salah sahiji murid dua welas, miheulaan aranjeunna, sareng ngadeukeutan ka Yesus pikeun nyium anjeunna. Tapi saur Yesus ka anjeunna, "Yudas, naha anjeun ngahianat Putra Manusa ku ciuman?"

2: John 17:12 - Sedengkeun kuring éta kalayan aranjeunna di dunya, Kuring diteundeun aranjeunna dina ngaran thy: maranéhanana yén thou masihan kuring Kuring geus diteundeun, sarta taya sahijina leungit, tapi putra perdition; supaya kitab suci bisa kaeusi.

Rasul 1:26 Jeung maranéhna méré mudik undian maranéhanana; jeung undian murag kana Matthias; sarta anjeunna jumlahna jeung sabelas rasul.

Sabelas rasul sacara acak milih Matias janten rasul anu ka dua belas.

1. Pentingna percanten sareng ngandelkeun rencana Allah pikeun kahirupan urang.

2. Kudu kabuka sarta daék ngawula dina kapasitas naon diperlukeun.

1. Siloka 16:33 - "Undi dilemparkeun kana pangkonan, tapi unggal kaputusanna ti PANGERAN."

2. Pilipi 2: 3-4 - "Ulah nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves. Masing-masing urang ulah ngan ukur ningali kana kapentingan dirina, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

Rasul 2 recounts datangna Roh Suci dina Pentakosta, khutbah Peter ka balaréa di Yerusalem, sarta poé mimiti masarakat Kristen.

Ayat ka-1: Bab ieu dimimitian ku sakumna umat percaya dikumpulkeun di hiji tempat dina dinten Pentakosta. Ujug-ujug aya sora kawas niupan angin ganas ti sawarga kaeusi sakabeh imah tempat maranéhanana diuk nempo naon seemed ilat seuneu dipisahkeun datang istirahat unggal maranéhanana kabéh kaeusi Roh Suci mimiti nyarita basa séjén salaku Roh diaktipkeun maranehna. Dina waktos ieu, aya urang Yahudi anu taat ti unggal bangsa di handapeun langit cicing di Yerusalem. Nalika aranjeunna ngadéngé sora ieu, balaréa ngumpul di bewildering sabab masing-masing ngadéngé basa sorangan keur diucapkeun ku murid (Rasul 2:1-6).

Alinea 2: Petrus tuluy nangtung jeung sabelas sora diangkat ka balaréa ngajelaskeun teu mabok sakumaha sababaraha sakuduna dituju tapi ieu minuhan nubuat Joel urang 'Dina dinten-dinten panungtungan Allah nyebutkeun yen Kami bakal tuang kaluar Roh kuring sakabeh jalma putra putri nubuat lalaki ngora ningali visions ngimpi ngimpi heubeul sanajan. abdi-abdi boh lalaki, awewe, ngocorkeun Ruh Kami, poe-poe maranehna nubuat.' Anjeunna teras masihan kasaksian ngeunaan Yesus Nasaret lalaki anu diakreditasi ku Allah mujijat mujijat anu dilakukeun ku Allah diantara anjeunna disalibkeun ku panangan anu dipaehan ku jalma-jalma durhaka tapi ku Allah ngangkat anjeunna ngabebaskeun kasangsaraan maot sabab mustahil pikeun maot tetep nyekel anjeunna David nyarios ngeunaan 'Kuring ningali Gusti salawasna sateuacan kuring. Anjeunna aya di leungeun katuhu Kami, Kami moal goyang.' Ku sabab kitu hayu sakabeh Israil jadi assured ieu: Allah geus dijieun Yesus ieu saha anjeun disalib duanana Gusti Al Masih (Rasul 2:14-36).

Ayat ka-3: Waktu jalma-jalma ngadéngé hal éta, maranéhna ngarénjag nanya ka Pétrus rasul-rasul séjén, 'Naon anu kudu urang laksanakeun?' Petrus ngawaler 'Tobat dibaptis unggal hiji anjeun ngaranan Yesus Kristus panghampura dosa anjeun narima hadiah Roh Suci jangji pikeun anjeun barudak pikeun sakabéh anu jauh off - pikeun sakabéh saha Gusti Allah urang bakal nelepon.' Kalayan seueur kecap sanésna anjeunna ngingetkeun aranjeunna nyéépkeun diri anjeun generasi anu rusak Jalma anu ditampi pesen dibaptis kira-kira tilu rébu ditambah jumlah dinten Aranjeunna ngabaktikeun diri ngajar rasul-rasul ukhuwah pegat roti Sarerea ngeusi kaheranan seueur keajaiban tanda-tanda anu mujijat dilakukeun para rasul. harta banda masihan saha-saha saperluna Saban poé terus minuhan Bait Allah peupeus roti imah dahar babarengan bungah ikhlas haté muji ka Allah ngarasakeun ni'mat jalma Gusti ditambahkeun jumlah poean nu keur disimpen (Rasul 2:37-47).

Rasul 2: 1 Jeung nalika poé Pentakosta ieu pinuh datang, maranéhanana kabéh kalawan hiji atos di hiji tempat.

Dina poe Pentakosta, sakabeh murid karumpul di hiji tempat.

1. Kakuatan Ngahiji: Kumaha Datang Babarengan Ningkatkeun Iman Urang

2. Jangji Pentakosta: Kumaha Anugrah Allah Aya Pikeun Urang

1. Jabur 133:1 - Behold, how good and how pleasant it is for the brothers to dwell together in unity!

2. Epesus 4: 3 - Endeavoring tetep persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

Rasul 2: 2 Jeung ujug-ujug datang sora ti langit kawas angin kuat rushing, sarta eta ngeusi sakabéh imah dimana maranéhna diuk.

Roh Suci ngeusi imah ku sora ti sawarga kawas angin gede.

1. Kakuatan Roh Suci

2. Sora Sawarga

1. Ezekiel 37: 1-14 - Lebak Tulang Garing

2. Yesaya 11: 1-2 - The Sevenfold Roh Allah

Rasul-rasul 2:3 Jeung aya nembongan ka aranjeunna basa dibelah kawas seuneu, sarta éta linggih dina unggal sahijina.

Dina poé Pentakosta, Roh Suci lungsur dina Rasul sarta mucunghul ka aranjeunna dina bentuk basa seuneu.

1. Kakuatan Roh Suci - Rasul 2: 3

2. Anugrah Roh - Rasul 2:3

1. John 14:26 - Tapi Helper, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, manéhna baris ngajarkeun anjeun sagala hal jeung mawa ka inget Anjeun sadaya nu Kuring geus ngomong ka anjeun.

2. Yesaya 11: 2 - Jeung Roh Gusti bakal beristirahat kana manéhna, sumanget hikmah jeung pamahaman, sumanget nasehat jeung kakuatan, sumanget pangaweruh jeung sieun Gusti.

Rasul 2:4 Sarta maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci, sarta mimiti nyarita ku basa sejen, sakumaha Roh masihan aranjeunna utterance.

Nu mukmin di garéja mimiti anu ngeusi Roh Suci jeung spoke di ibu.

1. Kakuatan Roh Suci dina Kahirupan Mu'min

2. Karunia Basa-basa: Tanda Roh Suci

1. Rum 8:26 Dina cara nu sarua, Roh mantuan urang dina kalemahan urang. Urang henteu terang naon anu kedah urang doakeun, tapi Roh nyalira ngadoakeun urang kalayan keluh-kesah anu teu tiasa dikedalkeun ku kecap.

2. Epesus 5:18-19 Jeung teu meunang mabok jeung anggur, pikeun nu debauchery, tapi jadi ngeusi Roh, alamat karana dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung nyieun melody ka Gusti jeung jantung Anjeun.

Rasul 2:5 Di Yerusalem aya urang Yahudi, jalma-jalma anu saleh, ti unggal bangsa di handapeun langit.

Petikan nyarioskeun ngeunaan urang Yahudi ti unggal bangsa anu cicing di Yerusalem.

1. Pangumpulan Bangsa-Bangsa: Ngahiji Ngaliwatan Karagaman

2. Perjalanan ka Yerusalem: Ziarah Iman

1. Amos 9:7 - ? Naha anjeun henteu sapertos urang Kus pikeun kuring, eh urang Israil, saur PANGERAN. ? Naha Kami henteu nyandak urang Israil ti tanah Mesir, sareng urang Pelisti ti Kaptor sareng urang Siria ti Kir?

2. Jabur 87:4-6 - Rahab jeung Babul rek kacatet di antara jalma-jalma anu ngaku ka Kami??Pilistia oge, jeung Tirus jeung Kus?? 쏷 anu dilahirkeun di Sion.??Satemenna, ngeunaan Sion bakal disebat: ? 쏷 hiji jeung nu hiji lahir di dirina, sarta Nu Maha Agung sorangan bakal ngadegkeun dirina.??

Rasul-rasul 2:6 Ayeuna, nalika ieu ribut di luar negeri, jalma-jalma ngarumpul, sareng bingung, sabab unggal jalma ngadéngé aranjeunna nyarios dina basana masing-masing.

Jelema-jelema reuwaseun ngadéngé dulur-dulur nyarita ku basana sorangan.

1: Kakawasaan Allah teu aya watesna sareng tiasa ngalangkungan halangan basa.

2: Urang teu kudu sieun babagi injil ka batur, sanajan urang teu nyarita basa nu sarua.

1: 1 Corinthians 13: 1 - "Sanajan kuring nyarita ku basa manusa jeung malaikat, sarta teu boga amal, abdi janten salaku sounding kuningan, atawa cymbal tinkling."

2: Rasul 10: 34-35 - "Lajeng Peter muka sungut-Na, sarta ngomong, "Sabenerna kuring ngarasa yén Allah teu ngabedakeun jalma: Tapi di unggal bangsa, saha anu sieun anjeunna, jeung migawe amal saleh, bakal ditarima ku Anjeunna. "

Rasul-rasul 2:7 Maranehna reuwaseun jeung heran, bari papatah, “Lah, lain jelema-jelema anu nyarita teh urang Galilea?

Petikan ieu ngajelaskeun kaheranan jalma-jalma nalika murid-murid Yesus nyarios dina basa anu béda dina dinten Pentakosta.

1. Behold The Power of God: Celebrating the Gift of Pentecost

2. The Miraculous Ayana Yesus: Kumaha Roh Suci masihan urang Boldness

1. John 14:26 - Tapi nu ngajengkeun, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, bakal ngajarkeun anjeun sagala hal jeung bakal ngingetkeun anjeun sagalana Kuring geus ngomong ka anjeun.

2. Yesaya 28:11-13 - Pikeun kalawan biwir stammering jeung basa sejen anjeunna bakal nyarita ka jalma ieu. Ka saha anjeunna ngadawuh, Ieu sesa dimana anjeun bisa ngabalukarkeun weary beristirahat; sareng ieu anu nyegerkeun: tapi aranjeunna henteu ngadéngé.

Rasul 2:8 Jeung kumaha urang ngadangu unggal lalaki dina basa urang sorangan, wherein kami dilahirkeun?

Jalma-jalma dina Pentakosta ngaraos heran ngadangu murid-murid nyarios dina basa aslina.

1. Kakuatan Roh Suci: Kumaha Ngaliwatan Halangan Basa

2. Kaajaiban Pentakosta: Pembaharuan Iman ka Allah

1. Rasul 10:44-48 ??Petrus? 셲 Visi Sato Beresih jeung Najis

2. Yoel 2:28-32 ??Janji Roh Suci ka Sadaya Jalma

2:9 Urang Parthia, Medes, Elam, jeung nu nyicingan di Mesopotamia, di Yudea, jeung Kapadokia, di Pontus, jeung Asia,

Petikan ieu ngajelaskeun seueur kelompok jalma anu béda-béda anu aya dina riungan anu dikumpulkeun dina Poé Pentakosta.

1. The diversity of garéja Allah: Kumaha béda bangsa jeung budaya bisa datangna babarengan dina persatuan sarta cinta.

2. Kakawasaan Roh Suci: Kumaha Roh Suci bisa ngumpulkeun jalma ti sagala backgrounds.

1. Galata 3:28 - "Aya teu Yahudi atawa Yunani, aya euweuh budak atawa bebas, aya teu jalu atawa bikang: pikeun anjeun sadayana hiji dina Kristus Yesus."

2. Wahyu 7: 9 - "Sanggeus ieu kuring beheld, sarta, lo, a multitude gede, nu teu saurang ogé bisa cacah, tina sagala bangsa, jeung kindreds, jeung jalma, jeung basa, nangtung saméméh tahta, sarta saméméh Anak Domba. "

Rasul 2:10 Frigia, jeung Pamfilia, di Mesir, jeung di wewengkon Libya sabudeureun Kirene, jeung urang asing Roma, urang Yahudi jeung proselytes,

Petikan ieu ngarujuk kana nyebarkeun injil ka seueur bagian dunya, kalebet Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, sareng Roma.

1. Ngartos Kakuatan Injil - Kumaha Warta Gedé Yesus Kristus Manjangkeun Dunya

2. Ngahontal Anu Teu Dirampa - Kumaha Urang Bisa Nyangking Injil ka Unggal Pojok Dunya

1. Mateus 28: 16-20 - The Great Komisi

2. Rum 10:14-17 - Kumaha Iman Datang ku Ngadéngé Firman Allah

Rasul-rasul 2:11 Urang Kreta jeung urang Arab, urang ngadenge maranehna nyarita ku basa urang, karya-karya Allah anu endah.

Urang Kreta jeung urang Arab ngadéngé murid-murid Isa nyarita ku basana sorangan ngeunaan karya-karya Allah anu éndah.

1. Kakuatan Injil Pikeun Ngahontal Sadayana Jalma

2. Kaajaiban Basa: Alat Ngahijikeun Allah

1. Rasul 10:34-35 ? 쏷 hen Peter mimiti nyarita: ? Ayeuna anjeun sadar kumaha leresna yén Gusti henteu pilih kasih, tapi nampi ti unggal bangsa anu takwa sareng ngalaksanakeun anu leres. 쇺 €?

2. Yesaya 66:18-19 ? 쏤 atawa Kami nyaho karya jeung pikiran maranéhanana, sarta Kami datang ka ngumpulkeun sakabeh bangsa jeung basa. Jeung maranehna bakal datang jeung bakal nempo kamulyaan mah, jeung kuring bakal nangtukeun tanda di antarana.??

Rasul-rasul 2:12 Maranehna reuwaseun, bari mamang-mamang, pokna, “Naon maksudna?

Petikan ieu ngajelaskeun réaksi jalma-jalma di Yérusalém nalika ngadéngé murid-murid nyarios dina basa sanés.

1) Kakuatan Roh Suci: Kumaha Roh Suci Bisa Ngarubah Urang

2) Pentingna Kasadaran jeung Tanggapan ka Allah

1) Rasul 2:1-4 - Nalika poé Pentakosta geus datang, maranéhanana kabéh babarengan dina hiji tempat. Sarta ujug-ujug aya sora ti langit kawas rurusuhan tina angin kuat, sarta eta ngeusi sakabéh imah dimana maranéhna diuk. Jeung aya mucunghul mun aranjeunna basa kawas seuneu, disebarkeun sarta resting on unggal salah sahijina. Jeung maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci jeung mimiti nyarita dina basa séjén, salaku Roh méré eta utterance.

2) John 14: 16-17 - Sareng kuring bakal neneda ka Bapa, sareng anjeunna bakal masihan anjeun Panaséhat anu sanés, janten sareng anjeun salamina, nya éta Roh bebeneran, anu dunya teu tiasa nampi, sabab henteu ningali sareng henteu terang anjeunna. ; Anjeun terang anjeunna, pikeun anjeunna dwells sareng anjeun, sarta bakal aya di anjeun.

Rasul-rasul 2:13 Anu séjén nyejek, ngomong, "Ieu jelema-jelema pinuh ku anggur anyar."

Jalma-jalma dipoyok ka rasul-rasul, ngaku-ngaku mabok.

1: Dina mangsa oposisi jeung ejekan, tetep steadfast dina iman urang.

2: Ulah kagoda ku pamadegan batur, tapi kudu ditungtun ku iman urang ka Allah.

1: Galata 6: 9 - Sareng hayu urang bosen dina ngalakukeun anu hadé: sabab dina mangsana urang bakal panén, upami urang henteu pingsan.

2: Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring.

Rasul-rasul 2:14 Tapi Petrus, nangtung jeung sabelas, ngangkat sora, sarta ngomong ka aranjeunna, "Eh urang Yudea, jeung sakabeh nu dumuk di Yerusalem, nyaho ieu ka anjeun, sarta listened kana kecap kuring.

Pétrus nangtung jeung sabelas murid séjénna sarta ngomong ka urang Yérusalém, ngagero maranéhna pikeun ngadéngékeun omongan-Na.

1. Kakuatan Kecap Peter: Kumaha Hiji Sora Bisa Ngarobah Kursus Sajarah

2. Pentingna Ngaregepkeun: Ngaregepkeun Pesen Kitab Suci

1. Mateus 28:18-20 - Jeung Yesus sumping ka aranjeunna, ? 쏛 bakal otoritas di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka kuring. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid-murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, ngajar aranjeunna pikeun niténan sagala anu diparéntahkeun ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.??

2. Rasul 1: 8 - Tapi anjeun bakal nampa kakuatan nalika Roh Suci geus datang kana anjeun, sarta anjeun bakal saksi abdi di Yerusalem jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, sarta nepi ka tungtung bumi.

Rasul 2:15 Pikeun ieu teu mabok, sakumaha anjeun nyangka, ningali éta ngan jam katilu poé.

Jalma-jalma anu aya di balaréa éta henteu mabok, sakumaha anu disangka sawaréh, sabab éta ngan ukur jam katilu.

1. Pentingna Ngawadahan

2. Kakuatan Persépsi

1. Siloka 23:20-21 - Ulah jadi diantara winebibbers; diantara eaters riotous daging: Pikeun drunkard jeung glutton bakal datang ka kamiskinan: jeung drowsiness bakal pakean hiji lalaki jeung rags.

2. 1 Peter 4: 3-4 - Pikeun waktu kaliwat hirup urang bisa suffice kami geus wrought wasiat kapir, nalika urang walked di lasciviousness, lusts, kaleuwihan anggur, revellings, banquetings, sarta idolaries abominable: Wherein aranjeunna pikir eta aneh nu ye ngajalankeun teu jeung aranjeunna ka kaleuwihan sarua nyieun onar, diomongkeun jahat anjeun.

Rasul 2:16 Tapi ieu anu diomongkeun ku nabi Yoel;

Petikan ieu ngajelaskeun minuhan nubuat nabi Yoel.

1. Firman Allah Salawasna Bener: Ujian Kasampurnaan Nubuat Yoel

2. Kakuatan jeung Akurasi Nubuat: Kumaha Firman Allah Digentos

1. Yoel 2:28-32

2. Yesaya 55:10-11

Rasul 2:17 Sarta eta bakal kajadian dina poé ahir, nyebutkeun Allah, Kami bakal tuang kaluar tina Roh kuring kana sakabeh daging: jeung putra jeung awewe Anjeun bakal nubuat, jeung lalaki ngora Anjeun bakal nempo visi, jeung lalaki kolot Anjeun. bakal ngimpi impian:

Allah jangji baris ngocorkeun Roh-Na ka sakabeh jalma di ahir jaman, ku kituna jalma-jalma tina sagala umur bakal bisa ngalaman visi jeung impian.

1: Jangji Allah pikeun ngancurkeun Roh-Na

2: Ngalaman Gusti Ngaliwatan Visi sareng Impian

1: Joel 2:28-29 - Sarta eta bakal kajadian afterward, yén kuring bakal tuang kaluar sumanget abdi kana sagala daging; jeung putra anjeun sarta putri anjeun bakal nubuat, lalaki heubeul anjeun bakal ngimpi ngimpi, lalaki ngora anjeun bakal ningali visions.

2: John 10:10 - maling datang ngan pikeun maok jeung maehan jeung ngancurkeun; Kami geus datang, supaya maraneh boga hirup, sarta boga hirup pinuh.

Rasul-rasul 2:18 Sareng abdi-abdi sareng abdi-abdi abdi, dina dinten-dinten éta, abdi bakal tuang Roh abdi; sarta maranéhanana baris nubuat:

Roh Suci bakal dicurahkeun ka sadaya jalma anu percaya, anu ngamungkinkeun aranjeunna pikeun nubuat.

1: Kumaha Roh Suci Mampuh Urang Pikeun Ngawula ka Allah

2: Ngalaman Kakuatan Roh Suci Ngaliwatan Nubuat

1: Lukas 11:13 - "Lamun anjeun lajeng, anu jahat, nyaho kumaha carana masihan hadiah alus ka barudak anjeun, kumaha deui Rama sawarga bakal masihan Roh Suci ka jalma anu nanya ka Anjeunna!"

2: John 14:26 - "Tapi Helper, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, anjeunna bakal ngajarkeun maneh sagala hal jeung mawa ka emut ka anjeun sagala hal anu Kuring geus ngomong ka anjeun."

Rasul 2:19 Jeung kuring bakal nembongkeun kaajaiban di sawarga luhur, jeung tanda di bumi handap; getih, jeung seuneu, jeung haseup haseup:

Petikan éta nyarioskeun kakawasaan Allah pikeun nunjukkeun mujijat di langit sareng di bumi ngalangkungan getih, seuneu sareng haseup.

1: Allah sanggup ngalakukeun hal-hal anu luar biasa

2: Percaya kana Mujijat Gusti

1: Yesaya 40:31 "Tapi jalma-jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal ningkatkeun kakuatanana; aranjeunna bakal naék ku jangjang sapertos garuda; aranjeunna bakal lumpat, sareng moal bosen; sareng aranjeunna bakal leumpang, sareng moal pingsan."

2: Ibrani 11: 6 "Tapi tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun anjeunna: sabab anu sumping ka Allah kedah percanten yén Anjeunna aya, sareng yén anjeunna mangrupikeun ganjaran pikeun anu rajin milarian Anjeunna."

Rasul 2:20 Panonpoé bakal robah jadi poek, jeung bulan jadi getih, saméméh éta poé agung jeung kasohor Gusti datang.

Panonpoé jeung bulan bakal jadi poék saméméh Poé Pangéran.

1. Kakawasaan Allah - Mariksa Peringatan Nabi Yoel ngeunaan Poé Pangéran

2. Datangna Gusti - Ngartos Pentingna Panonpoé sareng Bulan dina Ahir Jaman

1. Joel 2:31 - "Panonpoé bakal robah jadi gelap, jeung bulan jadi getih, saméméh poé hébat sarta dahsyat PANGERAN datang."

2. Wahyu 6: 12-14 - "Jeung kuring beheld nalika anjeunna geus muka segel kagenep, sarta, lo, aya lini hébat, sarta panonpoe jadi hideung sakumaha sackcloth tina bulu, sarta bulan jadi kawas getih; Béntang-béntang langit murag ka bumi, lir tangkal kondang ngalungkeun buah kondangna, nalika dioyagkeun ku angin gedé."

Rasul-rasul 2:21 Sarta eta bakal kajadian, sing saha anu nyebut ngaran Gusti bakal disimpen.

Sakur anu nyauran kana nami Gusti bakal disalametkeun.

1. Kakuatan Puji: Nyauran Asma Gusti

2. Jangji Kasalametan: Ngandelkeun Asma Gusti

1. Rum 10:13 - "Saha-saha anu nyebut ngaran Gusti bakal disalametkeun."

2. Psalms 116:13 - "Kuring bakal nyandak cangkir kasalametan jeung nelepon kana nami Gusti."

Rasul 2:22 Eh urang Israil, dengekeun ieu kecap; Yesus urang Nasaret, hiji lalaki anu disatujuan ku Allah di antara anjeun ku mujijat jeung kaajaiban jeung tanda, anu ku Allah dilakukeun ku anjeunna di satengahing anjeun, sakumaha anjeun sorangan ogé nyaho:

Yesus urang Nasaret, lalaki anu dipikanyaah ku Allah, ngalakukeun mujijat, mujijat, sareng tanda-tanda di antara urang Israil, anu aranjeunna terang sareng nyaksian.

1. Kaajaiban Yesus: Kasaksian kana Ketuhanan-Na

2. Signifikansi Tanda jeung Kaajaiban dina Kitab Suci

1. Mateus 11: 2-6 - The Kasaksian Yohanes Jurubaptis

2. Mateus 12: 38-42 - Tanda Yesus ngeunaan Yunus Nabi

Rasul 2:23 Anjeunna, anu dikirimkeun ku nasehat determinate jeung foreknowledge Allah, anjeun geus dicokot, jeung ku leungeun jahat geus disalib jeung slain:

Penyaliban Yesus mangrupikeun kalakuan anu ditangtukeun ku Allah.

1. Kadaulatan Allah dina Crucifixion Yesus

2. Kurban pamungkas Yesus

1. Yesaya 53:10 - "Acan eta pleased Gusti mun eumeur anjeunna; Anjeunna geus nempatkeun anjeunna ka grief: mun anjeun bakal nyieun jiwa-Na kurban pikeun dosa."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, ka aranjeunna anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

Rasul-rasul 2:24 Anu ku Allah geus digugahkeun deui, geus ngaleungitkeun kanyeri-nyeri pati, sabab teu mungkin Anjeunna ditahan.

Allah geus resurrected Yesus jeung dibébaskeun Anjeunna tina cengkraman maot sacara, nu teu bisa nyekel Anjeunna.

1: Allah teh kawasa nu maha kawasa, jeung ngan Mantenna nu boga wewenang pikeun ngahirupkeun deui nu maraot.

2: Kebangkitan Yesus mangrupikeun tanda kanyaah Allah ka urang, sareng panginget yén urang tiasa iman ka Anjeunna dina sagala kaayaan.

1: Yohanes 11:25-26 - Saur Isa ka manehna, "? 쏧 am kebangkitan sareng kahirupan. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh.

2: Rum 8:11 - Upami Roh Anjeunna anu ngahudangkeun Yesus tina pupusna cicing di anjeun, anu ngangkat Kristus Yesus tina anu maraot ogé bakal masihan kahirupan ka awak fana anjeun ku Roh-Na anu cicing di anjeun.

Rasul-rasul 2:25 Pikeun Daud nyebutkeun ngeunaan manéhna, Kuring foresw Gusti salawasna di hareupeun beungeut kuring, sabab Anjeunna aya dina leungeun katuhu kuring, nu teu kudu dipindahkeun.

David foresaw yén Gusti salawasna saméméh beungeutna, sarta yén anjeunna moal dipindahkeun.

1. Nyaho yen Allah Nyarengan Urang: Kumaha Manggihan Kakuatan jeung Wani dina Jaman Hésé

2. Ayana Allah anu Teu Gagal: Ngandelkeun Kakuatan Allah Pikeun Ngalawan Tantangan

1. Jabur 16:8 - ? 쏧 parantos netepkeun Gusti salamina sateuacan abdi; sabab anjeunna aya di leungeun katuhu kuring, kuring moal goyang.??

2. Yesaya 41:10 - ? 쏤 ulah ceuli, sabab Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku leungeun katuhu Kami anu soleh.??

Rasul-rasul 2:26 Ku sabab kitu haté kuring bungah, jeung basa kuring bungah; komo deui daging Kami bakal beristirahat dina harepan:

Kabungahan kasalametan mawa harepan jeung kabagjaan kana manah nu percaya.

1: Girang dina Harepan Kasalametan

2: The Gladness of a Heart disimpen

1: Rum 5:1-5 - Ku sabab eta, ku sabab urang geus diyakinkeun ku iman, urang boga karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus. Ku Anjeunna urang ogé geus meunang aksés ku iman kana rahmat ieu tempat urang nangtung, sarta kami girang dina harepan kamulyaan Allah.

2: Kolosa 1:27 - Pikeun aranjeunna Allah milih pikeun terang kumaha agungna di antara bangsa-bangsa lain anu kabeungharan kamulyaan tina misteri ieu, nya éta Kristus dina anjeun, harepan kamulyaan.

Rasul 2:27 Sabab maneh moal ninggalkeun jiwa abdi di naraka, sarta moal ngidinan Anjeun Suci ningali korupsi.

Allah moal ninggalkeun umat-Na di naraka, tapi bakal mawa eta panebusan.

1: Allah teh welas asih, asih, jeung pangampura.

2: Allah Teu Ninggalkeun Umat-Na.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana.

2: 1 Petrus 1: 3-5 - Muji Allah sareng Rama Gusti urang Yesus Kristus, anu dumasar kana welas asih-Na parantos ngalahirkeun urang deui kana harepan anu hirup ku kebangkitan Yesus Kristus tina anu maraot, Pikeun warisan anu teu tiasa rusak. , jeung undefiled, jeung nu fadeth teu jauh, ditangtayungan di sawarga pikeun anjeun, Anu diteundeun ku kakawasaan Allah ngaliwatan iman kana kasalametan siap diungkabkeun dina panungtungan waktu.

Rasul 2:28 Anjeun parantos terangkeun ka abdi cara hirup; Anjeun bakal nyieun kuring pinuh kabagjaan jeung beungeut anjeun.

Jalan-jalan hirup diterangkeun ka urang ku ayana Allah.

1: Kabungahan ngalangkungan Pangéran

2: Manggihan Arah ngaliwatan Hadirin Allah

1: Jabur 27:4 ? 쏰 euweuh hal kuring geus dipikahoyong ti Gusti, yén kuring bakal neangan sanggeus; supaya abdi tiasa nyicingan di Bait Allah sapanjang poé hirup abdi, ningali kaéndahan Gusti, sarta inquire di Bait-Na.??

2: Yesaya 58:11 ? Gusti bakal nungtun anjeun terus -terusan, sareng nyugemakeun jiwa anjeun dina halodo, sareng ngagemukkeun tulang anjeun: sareng anjeun bakal sapertos kebon anu disiram, sareng sapertos cinyusu cai, anu caina henteu surut.

Rasul-rasul 2:29 Dulur-dulur, hayu urang nyarioskeun ka anjeun ngeunaan patriark Daud, yén anjeunna parantos maot sareng dikubur, sareng kuburanna aya sareng urang dugi ka ayeuna.

Rasul Petrus nyarioskeun ka balaréa di Yérusalém pikeun ngawartosan yén patriark Daud parantos maot sareng dikurebkeun, sareng makamna masih aya dina jamanna.

1. Kakuatan Maot: Conto Daud

2. Warisan Iman: Émut ka Patriarchs

1. 2 Samuel 7:12-13 - Nalika poé anjeun geus kaeusi jeung anjeun ngagolér jeung bapa anjeun, Kuring baris ngangkat turunan anjeun sanggeus anjeun, anu bakal datangna ti awak anjeun, sarta kuring baris ngadegkeun karajaan-Na.

2. Jabur 16:8-11 - Kuring geus diatur Gusti salawasna saméméh kuring; sabab anjeunna aya di leungeun katuhu kuring, kuring moal goyang. Ku alatan éta haté kuring bungah, sarta sakabeh mahluk rejoices; daging abdi ogé dwells aman. Pikeun anjeun moal ngantunkeun jiwa abdi ka Sheol, atanapi ngantep anu suci anjeun ningali korupsi.

Rasul 2:30 Ku sabab eta jadi nabi, jeung nyaho yen Allah geus sumpah jeung sumpah ka manéhna, yén buah tina loins-Na, nurutkeun daging, manéhna baris ngangkat Kristus pikeun linggih dina tahta-Na;

Daud terang ngaliwatan nubuat yén Allah geus jangji baris ngangkat Kristus ti turunan-Na nurutkeun daging pikeun linggih dina tahta-Na.

1. Jangji Tahta Kristus: Rencana Panebusan Allah anu Teu Robah

2. Kakuatan Nubuat: Kumaha Daud terang ngeunaan Datangna Kristus

1. Jabur 132:11 "PANGERAN geus sumpah dina bebeneran ka Daud; Anjeunna moal nolak ti dinya; tina buah awak anjeun bakal kuring nempatkeun kana tahta anjeun."

2. Ibrani 7:14 "Kanggo éta écés yén Gusti urang spring ti Yuda; nu suku Musa spoke nanaon ngeunaan priesthood."

Rasul-rasul 2:31 Anjeunna ningali ieu sateuacan nyarios ngeunaan kebangkitan Kristus, yén jiwana henteu ditinggalkeun di naraka, sareng daging-Na henteu ningali korupsi.

Kabangkitan Kristus diprediksi ku Kitab Suci, sareng jiwana henteu tinggaleun di naraka sareng dagingna henteu ningali korupsi.

1. Yesus gugah: Kameunangan Kahirupan Leuwih Maot

2. Kabangkitan Yesus: Kakawasaan Allah Ngalawan Dosa jeung Maot

1. Jabur 16:10 ? 쏤 atawa anjeun moal ninggalkeun jiwa abdi di naraka; Anjeun oge moal ngantep nu Maha Suci ningali korupsi.??

2. Yesaya 25:8 ? 쏦 e bakal ngelek nepi ka maot dina meunangna; sarta Gusti Allah bakal ngusap cimata tina sagala rupa.??

Rasul-rasul 2:32 Ieu Yesus geus diangkat Allah, dimana urang sadaya saksi.

Kabangkitan Yesus Kristus mangrupikeun kanyataan anu disaksian ku sadayana.

1. Realitas Unmistakable tina Kabangkitan Yesus

2. Pangharepan jeung Kabungahan Kabangkitan Yesus

1. 1 Corinthians 15: 14-17 - Jeung lamun Kristus teu risen, mangka da'wah kami sia-sia, jeung iman Anjeun oge sia.

2. Rum 4:25 - Anu dikirimkeun pikeun nyinggung urang, sarta dibangkitkeun deui pikeun leresan urang.

Rasul 2:33 Ku sabab eta ku leungeun katuhu Allah Maha Agung, sarta sanggeus narima ti Rama jangji Roh Suci, manéhna geus héd mudik ieu, nu ayeuna anjeun tingali jeung ngadangu.

Yesus Kristus, keur exalted ku Allah, narima jangji Roh Suci ti Rama jeung geus dituang kaluar hadiah Roh, nu urang waktu éta bisa ningali jeung ngadangu.

1. Janji-janji Allah teh Bener jeung Bisa Dipercanten

2. Kakuatan Roh Suci

1. Rum 8: 14-16 - "Kanggo sakabeh anu dipingpin ku Roh Allah anu putra Allah. Pikeun anjeun teu narima sumanget perbudakan digolongkeun deui kana sieun, tapi anjeun geus narima Roh nyoko salaku putra. , ku saha urang sasambat, ? 쏛 bba! Bapa!??Roh sorangan nyaksian jeung roh urang yen urang teh putra-putra Allah."

2. Epesus 1:13-14 - "Dina Anjeunna anjeun ogé, nalika anjeun ngadéngé kecap bebeneran, Injil kasalametan anjeun, sarta percaya ka Anjeunna, disegel ku Roh Suci jangji, anu jaminan warisan urang nepi ka Kami ngagaduhan éta, pikeun muji kamulyaan-Na."

Rasul-rasul 2:34 Pikeun Daud henteu naék ka sawarga;

Dina Rasul 2:34, Petrus ngutip Jabur 110:1 pikeun ngabuktikeun kebangkitan Yesus Kristus.

1. Otoritas Kristus: Kabuktian Ngaliwatan Kitab Suci

2. Kakuatan Kabangkitan: Harepan Urang Sadayana

1. Jabur 110: 1 - Gusti ngadawuh ka Gusti abdi, linggih di leungeun katuhu abdi

2. Pilipi 2: 9-11 - Ku alatan éta, Allah geus kacida exalted anjeunna, sarta dibikeun anjeunna hiji ngaran anu luhur unggal ngaran.

Rasul-rasul 2:35 Nepi ka Kami ngajadikeun musuh-musuh maneh jadi tapak suku.

Petikan tina Kisah Para Rasul 2:35 ieu mangrupikeun kutipan tina Jabur 110: 1, anu nyarioskeun kakawasaan Gusti pikeun ngajantenkeun musuh-musuhna janten tapak suku handapeun suku umat-Na.

1. Kakawasaan Allah Pikeun Ngajadikeun Musuh-Na

2. Nangtung dina Jangji Gusti

1. Jabur 110: 1 - Gusti ngadawuh ka Gusti abdi, "Linggih di leungeun katuhu kuring, nepi ka kuring nyieun musuh Anjeun footstool Anjeun."

2. Rum 16:20 - The Allah karapihan baris geura-giru naksir Iblis handapeun suku anjeun. Rahmat Gusti urang Yesus marengan anjeun.

Rasul 2:36 Ku sabab eta hayu sakabeh urang Israil nyaho assuredly, yen Allah geus dijieun Yesus sarua, saha anjeun geus disalib, duanana Gusti jeung Kristus.

Allah geus nyatakeun Yesus boh Gusti jeung Kristus jeung imah Israil kudu nyaho.

1: Yesus: Gusti sareng Kristus - Saha Anjeunna?

2: Yesus: Anu Disalib - Naha Anjeunna Gusti sareng Kristus?

1: Pilipi 2:9-11 - Ku sabab eta Allah ngangkat anjeunna ka tempat nu pangluhurna sarta masihan anjeunna ngaran anu luhur unggal ngaran, 10 yén dina nami Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, 11 Jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

2: Kolosa 1:15-20 - Anjeunna teh gambar Allah siluman, cikal sadaya ciptaan. 16 Sabab ku Anjeunna, sagala rupa nu aya di sawarga jeung di bumi, nu katingali jeung nu teu katingali, boh singgasana, boh nu ngawasa, boh nu ngatur, boh nu boga kakawasaan? 봞 sagala hal diciptakeun ku anjeunna sareng pikeun anjeunna. 17 Sareng Anjeunna sateuacan sagala hal, sareng dina anjeunna sagala hal tetep babarengan. 18 Anjeunna teh kapala badan, nya eta jamaah. Anjeunna teh mimiti, nu cikal ti nu maraot, supaya dina sagala hal anjeunna bisa jadi preeminent. 19 Pikeun dina Anjeunna sakabeh fullness Allah pleased cicing, 20 jeung ngaliwatan manéhna reconciled jeung dirina sagala hal, boh di bumi boh di sawarga, nyieun karapihan ku getih salib-Na.

Rasul-rasul 2:37 Sanggeus ngadarenge hal ieu, maranehna kacida hanjelu, tuluy nanya ka Petrus jeung ka rasul-rasul sejenna, “Saderek-saderek, naon anu kedah urang laksanakeun?

Jalma-jalma kacida harudangna sarta nanya ka rasul-rasul naon anu kudu dilampahkeun.

1. Kakuatan Firman: Kumaha Injil Ngagerakkeun Urang

2. Ngabales Panggero Iman: Naon Anu Kudu Urang Laksanakeun Nalika Urang Ngadenge Injil

1. Yesaya 55:11 - Ku kituna bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta.

2. James 1:22-24 - Tapi jadi ye doers tina kecap, jeung teu hearers wungkul, deceiving selves Anjeun sorangan. Pikeun lamun saha jadi hearer tina kecap, jeung teu migawé, manéhna kawas ka lalaki beholding beungeut alam-Na dina kaca: Pikeun manéhna beholdeth dirina, jeung indit jalan-Na, jeung straightway forgettets naon manner of man manéhna.

Rasul-rasul 2:38 Saur Petrus ka aranjeunna, "Tobat, sareng dibaptis masing-masing dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa, sareng anjeun bakal nampi kurnia Roh Suci."

Petrus maréntahkeun jalma-jalma pikeun tobat sareng dibaptis dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa, sareng aranjeunna bakal nampi kurnia Roh Suci.

1: Kakuatan Tobat sareng Baptisan

2: Pentingna Narima Kurnia Roh Suci

1: Mateus 3:13-17 - Yesus dibaptis ku Yohanes Jurubaptis

2: 2 Korinta 5:17 - Ku alatan éta, lamun saha aya dina Kristus, manéhna téh ciptaan anyar; nu heubeul geus indit, nu anyar geus datang.

Rasul 2:39 Pikeun jangji téh ka anjeun, jeung ka anak anjeun, jeung ka sadaya nu jauh, komo saloba PANGERAN Allah urang bakal nelepon.

Jangji Yéhuwa téh pikeun sakabéh jalma anu disaur-Na, boh nu deukeut boh nu jauh.

1: ? 쏥 od? 셲 Janji Kasalametan??

2: ? 쏥 od? 셲 Call of Grace??

1: Rum 10:14-15 - Na kumaha aranjeunna bakal nelepon ka Anjeunna anu aranjeunna henteu percanten? Sareng kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna ngadangu tanpa aya anu ngahutbah? Sareng kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus?

2: Yesaya 55: 6-7 - Neangan Gusti bari anjeunna bisa kapanggih; nelepon kana anjeunna bari anjeunna deukeut; hayu nu jahat forsake jalan na, jeung lalaki unrighteous pikiran-Na; hayu anjeunna balik deui ka Gusti, yén manéhna bisa boga karep ka anjeunna, sarta ka Allah urang, pikeun anjeunna abundantly hampura.

Rasul-rasul 2:40 Jeung ku loba kecap séjén manéhna mere kasaksian jeung exhort, paribasa, "Salametkeun diri anjeun ti generasi untoward ieu."

Pétrus ngajurung jalma-jalma pikeun nyalametkeun diri tina generasi jahat.

1. Hirup di Dunya Teu Soleh: Kumaha Teu Nurutan Balaréa

2. Panggero Allah pikeun Tobat: Kumaha Disalametkeun tina Kajahatan

1. Jabur 1: 1-2 - Rahayu nyaéta lalaki anu walks teu di naséhat tina jahat, atawa nangtung di jalan sinners, atawa sits dina korsi of scoffers.

2. Titus 2:11-14 - Pikeun rahmat Allah geus mucunghul, bringing kasalametan pikeun sakabéh jalma, ngalatih urang renounce ungodliness jeung nafsu duniawi, jeung hirup timer dikawasa, upright, jeung godly hirup di jaman kiwari.

Rasul 2:41 Saterusna maranéhanana anu gladly narima pangandika-Na dibaptis: jeung poé anu sarua aya ditambahkeun kana eta kira-kira tilu rebu jiwa.

Garéja awal ngabagéakeun parobihan énggal sareng ngabaptis aranjeunna, nyababkeun paningkatan jumlahna sakitar tilu rébu jiwa.

1. Pentingna Ngabagéakeun Umat Anyar

2. Kakuatan Baptisan

1. Mateus 28:19-20 - Ku sabab kitu, indit, sarta ngajarkeun sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci.

20 Ngajarkeun aranjeunna pikeun ngalaksanakeun sagala hal anu ku Kami parantos diparentahkeun ka anjeun: sareng, ningal, Kami sareng anjeun salawasna, dugi ka ahir dunya. Amin.

2. Rum 10: 8-10 - Tapi naon nyebutkeun eta? Kecap ieu deukeut ka anjeun, sanajan dina sungut anjeun, jeung dina haté anjeun: nyaeta, kecap iman, nu urang ngahutbah;

9 Upami anjeun ngaku ku sungut anjeun yén Yesus Gusti, sareng yakin dina haté anjeun yén Allah parantos ngahudangkeun Anjeunna tina anu maraot, anjeun bakal salamet.

10 Sabab ku hate manusa percaya kana kabeneran; jeung jeung sungut syahadat dijieun pikeun kasalametan.

Rasul 2:42 Jeung maranéhna terus stedfastly dina doktrin rasul jeung ukhuwah, jeung dina megatkeun roti, jeung dina solat.

Garéja mimiti bakti diri pikeun diajar ajaran rasul, ukhuwah, megatkeun roti, jeung solat.

1. Yayasan Garéja: Pangabdian kana Ajaran Para Rasul

2. Kakuatan Silaturahmi: Ngarasakeun Ni’mat Anu Milik

1. Kolosa 3:16 Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly dina sagala hikmah; ngajarkeun jeung admonishing karana dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung rahmat dina hate anjeun ka Gusti.

2. Ibrani 10:24-25 Jeung hayu urang nimbang-nimbang hiji sarua séjén pikeun provoke kana cinta jeung karya alus: Teu forsaking assembling tina diri urang babarengan, sakumaha ragam sababaraha ieu; tapi silih asah-asah: jeung leuwih-leuwih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih.

Rasul-rasul 2:43 Jeung sieun datang kana unggal jiwa, sarta loba mujijat jeung tanda anu dipigawé ku rasul.

Sieun sumebar ka sakuliah jalma nalika rasul-rasul ngalaksanakeun seueur tanda sareng mujijat.

1. Kakuatan Mujijat: Mendemonstrasikan Wewenang Allah

2. Nyanghareupan Sieun: Ngungkulan Kahariwang jeung Kahariwang dina Jaman Hésé

1. Ibrani 2:3-4 - Kumaha urang bakal kabur, lamun urang maranéh ngalalaworakeun kana kasalametan jadi gede; nu mimitina mimiti diomongkeun ku Gusti, sarta dikonfirmasi ka urang ku jalma anu ngadéngé anjeunna.

4. 2 Korinta 12:9 - Jeung cenah ka kuring, kurnia abdi cukup keur anjeun: pikeun kakuatan kuring dijieun sampurna dina kalemahan. Ku sabab éta, kuring langkung resep ngagungkeun kalemahan kuring, supados kakawasaan Kristus tiasa aya dina kuring.

Rasul 2:44 Sarta sakabeh anu percaya éta babarengan, sarta sagala hal umum;

Jalma-jalma mukmin ngabagikeun sagala harta banda di antara dirina.

1. Kakuatan Generosity

2. Kaéndahan Komunitas

1. Rasul 4:32 - ? 쏯 ow jumlah pinuh jalma anu percaya éta hiji haté jeung jiwa, sarta teu saurang ogé ngomong yén salah sahiji hal anu milik anjeunna milikna, tapi aranjeunna sadayana sami.??

2. 1 Korinta 13:4-7 - ? 쏬 Ove sabar jeung bageur; cinta teu sirik atawa boast; lain sombong atawa kurang ajar. Teu keukeuh kana jalan sorangan; teu jengkel atawa ambek; eta henteu girang ku kalakuan nu salah, tapi girang ku bebeneran. Asih nanggung sagala hal, percaya kana sagala hal, ngarep-ngarep sagala hal, sabar dina sagala hal.??

Rasul-rasul 2:45 Barang-barangna jeung barang-barangna dijual, dibagi-bagi ka sakabeh jelema, sakumaha kabutuhan unggal jalma.

Jelema-jelema garéja Kristen mimiti ngabagi harta banda pikeun nyumponan kabutuhan jalma-jalma di komunitas garéja.

1. The Power of Generosity di Komunitas Kristen

2. Silih Asuh di Garéja

1. Galata 6: 2 - Nanggung beban silih urang, sarta jadi minuhan hukum Kristus.

2. 1 John 3:17 - Tapi lamun saha boga barang dunya sarta nilik lanceukna merlukeun, acan nutup haténa ngalawan anjeunna, kumaha cinta Allah abide di anjeunna?

Rasul-rasul 2:46 Jeung maranéhna, terus sapopoe di Bait Allah kalawan hiji akur, jeung megatkeun roti ti imah ka imah, dahar daging maranéhanana jeung gladness jeung singleness jantung,

Garéja awal terus ngumpul di Bait Allah sareng ngabagi tuangeun karana kalayan kabagjaan sareng persatuan.

1: Urang kudu narékahan pikeun hirup hirup urang dina persatuan, kawas gereja mimiti.

2: Ngarayakeun iman urang silih pikabungaheun sareng nguatkeun iman urang.

1: Epesus 4:3, ? 쏮 my unggal usaha pikeun ngajaga persatuan Roh ngaliwatan beungkeut karapihan.??

2: Jabur 133:1, ? 쏝 ehold, kumaha alus tur kumaha pikaresepeun éta Pikeun baraya cicing babarengan dina persatuan!??

Rasul-rasul 2:47 Muji ka Allah, sarta dipikanyaah ku sakabeh jalma. Jeung Gusti ditambahkeun ka gareja poean saperti kudu disimpen.

Yéhuwa dipuji ku jalma-jalma sarta dipikanyaah ku maranéhna. Hasilna, Gusti ditambahkeun ka gareja poean jalma anu disimpen.

1: Urang kudu salawasna muji Yéhuwa jeung dipikanyaah ku Mantenna.

2: Urang kudu narékahan pikeun disalametkeun jeung ditambahkeun kana gareja unggal poé.

1: Jabur 103:1-2 "Puji PANGERAN, oh jiwa abdi, sareng sadaya anu aya dina diri abdi, puji jenengan-Na anu suci! Puji Gusti, oh jiwa abdi, sareng ulah hilap sagala kauntungan-Na."

2: Rasul 3:19 "Ku sabab kitu tobat sareng tobat, supados dosa-dosa anjeun dipupus, ku kituna waktos nyegerkeun tiasa sumping ti payuneun Gusti."

Rasul 3 recounts Peter nyageurkeun hiji pengemis lumpuh sarta khutbah saterusna di Solomon urang Portico.

Ayat 1: Babna dimimitian ku Pétrus jeung Yohanes indit ka bait dina waktu solat. Aranjeunna sapatemon hiji lalaki lumpuh ti kalahiran, anu keur dibawa ka gapura Bait Allah disebut Geulis dimana anjeunna nempatkeun unggal dintenna pikeun menta ti jalma anu asup ka Bait Allah. Ningali Petrus jeung Yohanes rék asup, manéhna ménta duit. Tapi Petrus neuteup lempeng ka anjeunna, kitu ogé Yohanes. Saterusna Peter ceuk, "Silver atawa emas kuring teu boga, tapi naon atuh boga kuring masihan anjeun. Dina nami Yesus Kristus urang Nasaret, leumpang." Nyandak anjeunna ku leungeun katuhu mantuan manéhna nepi instan ankles suku jadi kuat mimiti leumpang tuluy indit jeung maranehna ka pangadilan Bait Allah leumpang jumping muji ka Allah (Rasul 3: 1-8).

Alinea 2: Sadaya jalma ningali anjeunna leumpang muji ka Gusti terang anjeunna, lalaki anu sami dianggo calik ngemis Gapura Éndah pinuh kaheranan Ningali kasempetan Petrus nyarios ka jalma réa, ngajelaskeun yén éta sanés ku kakuatan atanapi kasatiaan aranjeunna ngajantenkeun jalma ieu leumpang tapi ku iman. dina ngaran Yesus saha Allah Maha Agung saha aranjeunna geus dibikeun disowned saméméh Pilatus sanajan anjeunna geus mutuskeun ngaleupaskeun anjeunna disowned Suci Soleh ditanya murderer dileupaskeun maot pangarang hirup tapi Allah diangkat maot nu saksi (Rasul 3: 9-15).

Alinea 3: Ngaran sareng iman Yesus anu asalna tina Anjeunna anu parantos nyageurkeun lalaki ieu sakumaha anu katingali ku sadayana. Ayeuna dulur-dulur terang yén pamimpin-pamimpin anjeun henteu terang, tapi ku cara ieu Allah ngalaksanakeun naon anu diramalkeun-Na ngaliwatan sadaya nabi-nabi anu nyatakeun yén Al Masih-Na bakal sangsara, ku kituna tobat mulangkeun dosa-dosa anu mupus waktos anu nyegerkeun. pikeun Allah mulangkeun sagalana sakumaha Anjeunna jangji lila pisan ngaliwatan nabi-Na suci (Rasul 3: 16-21). Anjeunna neraskeun khutbahna ngarujuk ka Musa Samuel nabi-nabi sanés anu nyarioskeun ngeunaan dinten-ayeuna ieu nyimpulkeun 'Anjeun pewaris nabi-nabi perjangjian anu didamel ku Allah sareng karuhun anjeun nalika nyarios Ibrahim, 'Ngaliwatan turunan anjeun sadaya bangsa bumi bakal diberkahan.' Nalika Allah ngangkat hamba-Na anu diutus heula, anjeun ngaberkahan pikeun nyingkirkeun masing-masing tina jalan anu jahat' (Rasul 3: 22-26).

Rasul 3:1 Ayeuna Petrus jeung Yohanes naék ka Bait Allah dina jam solat, nyaéta jam kasalapan.

Petrus jeung Yohanes indit ka Bait Allah dina jam kasalapan pikeun solat.

1. Pentingna solat jeung kumawula ka Allah.

2. Kakuatan iman jeung kumaha bisa mindahkeun gunung.

1. 1 Tesalonika 5:17 - Neneda tanpa ceasing.

2. Mateus 17:20 - Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Kusabab saeutik iman anjeun. Satemenna Kami nyebutkeun ka maraneh, lamun maraneh boga iman lir siki sesawi, maraneh bakal nitah ka ieu gunung, 'Pindah ti dieu ka ditu,' eta bakal pindah, sarta moal aya anu mustahil pikeun maraneh."

Rasul 3: 2 Jeung lalaki tangtu lumpuh ti rahim indungna urang dibawa, saha maranéhanana diteundeun unggal poe di Gerbang Bait Allah anu disebut Geulis, pikeun menta sedekah ka jalma anu diasupkeun ka Bait Allah;

Hiji lalaki anu geus lumpuh saprak lahir dibawa ka gapura Bait Allah disebut Éndah, di mana manéhna ménta sedekah ti jalma anu asup ka Bait Allah.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Allah Nyageurkeun Jalma Satia

2. Kakuatan Karep: Kumaha Urang Bisa Ngajadikeun Béda

1. Lukas 4: 18-19 - "Roh Gusti aya kana kuring, sabab anjeunna geus anointed kuring pikeun ngahutbah Injil ka nu miskin; Mantenna ngutus Kami pikeun nyageurkeun anu patah hati, pikeun ngawawarkeun kabebasan ka para tawanan, sareng malikkeun paningalan ka anu lolong, pikeun ngabebaskeun anu remuk."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu mikanyaah ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

3:3 Barang ningali Petrus jeung Yohanes rek asup ka Bait Allah, menta sedekah.

Nu di Bait Allah menta sedekah ka Petrus jeung Yohanes.

1. The Power of Generosity: Ngartos Berkah tina Méré

2. Diajar Percanten ka Gusti Dina Waktos Kabutuhan

1. Mateus 6:19-21 “Ulah ngumpulkeun harta pikeun diri sorangan di bumi, tempat renget jeung keyeng ngancurkeun jeung maling ngabongkar jeung maling, tapi ngumpulkeun pikeun diri anjeun harta karun di sawarga, dimana moal renget atawa keyeng ngaruksak jeung mana maling. ulah ngabobol jeung maling. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya haté anjeun ogé bakal aya.

2. Lukas 6:38 “Pasihan, tangtu dipaparinkeun. Ukuran alus, dipencet ka handap, shaken babarengan, ngajalankeun ngaliwatan, bakal nempatkeun kana pangkonan anjeun. Pikeun ukuran anu anjeun anggo, éta bakal diukur deui ka anjeun."

Rasul 3:4 Jeung Petrus, fastening kana anjeunna jeung Yohanes, ceuk, "Tingali kami!"

Petikan éta ngajelaskeun Petrus sareng Yohanes neuteup ka hiji lalaki.

1. "Tingali Kami: The Power of Intentionally Glances"

2. "Kakuatan Kebersamaan: Ngahiji dina Pandangan"

1. "Hayu panon anjeun neuteup lempeng ka hareup; fix gaze anjeun langsung saméméh anjeun." — Siloka 4:25

2. "Ulah nempo sabudeureun anjeun ka katuhu atawa ka kenca; ngajaga suku anjeun tina jahat." — Siloka 4:27

Rasul-rasul 3:5 Sarta anjeunna masihan heed ka aranjeunna, expecting bakal nampa hiji hal ti aranjeunna.

Aya hiji lalaki datang ka Petrus jeung Yohanes ngarep-ngarep bakal nampa hiji hal ti aranjeunna.

1. The Power of Generosity: Diajar méré tanpa expecting nanaon di balik.

2. Kakuatan Iman: Ngandelkeun kapercayaan ka Allah pikeun nyayogikeun sagala kabutuhan anjeun.

1. James 1:17 - Unggal kado alus sarta unggal kado sampurna nyaeta ti luhur, sarta datang ka handap ti Rama cahaya, kalayan saha teu variableness, atawa kalangkang péngkolan.

2. 2 Korinta 9:10-11 - Ayeuna manéhna nu ministereth siki ka sower boh menteri roti keur dahareun anjeun, jeung kalikeun siki Anjeun sown, jeung ningkatkeun fruits of righteousness Anjeun; Janten enriched dina sagala hal pikeun sagala bountifulfulfulfulfulness, nu ngabalukarkeun ngaliwatan urang sukur ka Allah.

Rasul 3:6 Saur Petrus, "Emas jeung perak mah teu boga; tapi sapertos anu kuring parantos masihan ka anjeun: Dina nami Yesus Kristus urang Nasaret gugah sareng leumpang.

Pétrus nyageurkeun hiji lalaki lumpuh ku cara ngumumkeun nami Yesus Kristus urang Nasaret.

1. Kakuatan Ngaran Yesus: Ngalaman Mujijat Allah Ngaliwatan Kristus

2. Yesus: Sumber Kahirupan jeung Penyembuhan

1. John 14:12 - "Saleresna, saleresna, kuring nyarioskeun ka anjeun, sing saha anu percaya ka Kami ogé bakal ngalakukeun padamelan anu kuring lakukeun; sareng padamelan anu langkung ageung tibatan ieu bakal anjeunna laksanakeun, sabab kuring badé ka Bapa."

2. Mateus 8:3 - "Jeung Yesus stretched out leungeun-Na jeung keuna manéhna, paribasa, "Kuring bakal; sing beresih." Geuwat kustana beresih."

Rasul 3:7 Jeung manéhna nyekel manéhna ku leungeun katuhu, terus ngangkat manéhna nepi: jeung geura-giru suku jeung tulang ankle-Na meunang kakuatan.

Lalaki ieu healed ngaliwatan kakawasaan Yesus jeung bisa nangtung nepi.

1: Kakawasaan Yesus Nyageurkeun

2: Kakuatan Iman anu teu disangka-sangka

1: Mateus 9:2 - Jeung, behold, maranéhanana dibawa ka manéhna hiji lalaki lumpuh, ngagolér dina ranjang: jeung Yesus ningali iman maranéhanana ngomong ka nu gering ti lumpuh; Anaking, sing bageur; dosa-dosa anjeun dihampura.

2: Rasul 10:38 - Kumaha Allah anointed Yesus urang Nasaret jeung Roh Suci jeung kakuatan: anu indit ngeunaan ngalakonan alus, jeung nyageurkeun sakabeh jalma anu tertindas Iblis; sabab Allah nyarengan anjeunna.

Rasul 3:8 Jeung manéhna leaping up nangtung, jeung walked, jeung diasupkeun jeung maranehna ka Bait Allah, leumpang, jeung leaping, jeung muji ka Allah.

Lalaki lumpuh ti kalahiran ieu healed sarta bisa nangtung jeung leumpang, sarta manéhna asup ka Bait Allah jeung kabagjaan jeung pujian.

1. Kakuatan Puji - Kumaha muji Gusti tiasa nyageurkeun sareng kabagjaan.

2. Overcoming Adversity - Kumaha iman jeung kawani bisa mawa hasil endah pisan.

1. John 14: 12-14 - Percanten ka Yesus brings karapihan jeung kabagjaan gaib.

2. Jabur 34:1-4 - Praising Allah brings penyembuhan jeung perdamaian.

Rasul 3:9 Jeung sakabeh jalma nempo manéhna leumpang jeung muji ka Allah.

Hiji lalaki anu geus lumpuh cageur sarta katempo leumpang sarta muji ka Allah.

1. Kakuatan Puji: Ngadorong Batur pikeun Ngahaturkeun Nuhun dina Sagala Kaayaan

2. Kaajaiban Gusti: Ngalaman Penyembuhan sareng Pamulihan-Na

1. Jabur 34:1-3 - Abdi bakal ngaberkahan Gusti sepanjang waktos; pujian-Na bakal terus aya dina sungut kuring.

2. Ibrani 13:15 - Ngaliwatan anjeunna lajeng hayu urang terus-terusan kurban up kurban pujian ka Allah, nyaeta, buah biwir anu ngaku ngaranna.

Rasul-rasul 3:10 Jeung maranéhna terang yén éta téh manéhna nu diuk pikeun zakat di Gerbang Éndah Bait Allah, sarta maranéhanana pinuh ku kaheranan jeung kaheranan dina kajadian ka manéhna.

Hiji lalaki anu keur diuk di luar Gerbang Bait Allah menta sedekah ieu miraculously cageur ku Petrus jeung Yohanes, ninggalkeun jalma di sabudeureun anjeunna pinuh ku kaheranan jeung kaheranan.

1. The Power of Miracles: Penyembuhan Miraculous Yesus

2. Ningali Kaajaiban Gusti dina Sapopoé

1. Mateus 9:35 - "Jeung Yesus indit ngeunaan sagala kota jeung desa, ngajarkeun di synagogues maranéhanana, jeung da'wah Injil Karajaan, sarta nyageurkeun sagala panyakit jeung unggal panyakit diantara jalma."

2. Lukas 7:22 - "Lajeng Yesus ngawaler ka aranjeunna, "Buka jalan anjeun, sarta ngabejaan Yohanes naon anjeun geus katempo jeung kadéngé: kumaha nu lolong bisa nempo, nu lumpuh leumpang, nu lepras diberesihkeun, nu pireu ngadéngé, nu pireu ngadéngé. anu maot dihudangkeun deui, Injil diwawarkeun ka anu miskin."

Rasul 3:11 Jeung salaku lalaki lumpuh nu cageur nahan Petrus jeung Yohanes, sakabeh jalma lumpat babarengan jeung maranehna di emper nu disebut Solomon urang, greatly wondering.

Lalaki anu lumpuh dicageurkeun, jalma-jalma ngarumpul ngariung di sakuriling Petrus sareng Yohanes.

1. Kaajaiban Penyembuhan Kiwari

2. Kakawasaan jeung Ayana Allah dina Kahirupan Urang

1. John 14:12 - "Saestuna Kami ngabejaan ka maneh, sing saha anu percaya ka Kami bakal ngalakukeun karya Kami geus ngalakonan, sarta maranéhna bakal ngalakukeun hal malah leuwih gede ti ieu, sabab Kami bade ka Rama."

2. Rasul 2:22 - "Lalaki urang Israil, dengekeun kieu: Yesus urang Nasaret éta hiji lalaki accredited ku Allah ka anjeun ku miracles, keajaiban jeung tanda, nu Allah dipigawé diantara anjeun ngaliwatan anjeunna, sakumaha anjeun sorangan nyaho."

Rasul 3:12 Jeung nalika Petrus ningali éta, anjeunna ngawaler ka jalma rea, "Eh urang Israil, naha anjeun heran kana ieu? atawa naha anjeun neuteup pisan ka kami, saolah-olah ku kakuatan atawa kasucian urang sorangan urang geus dijieun lalaki ieu leumpang?

Pétrus nanya ka urang Israil naha maranéhna héran kana mujijat saurang lalaki anu dicageurkeun ku Yésus.

1. Kakuatan Yesus: Ngenalkeun Kaajaiban Yesus dina Kahirupan Urang

2. Ngarangkul Kaajaiban Allah: Narima Rezeki jeung Rahmat-Na

1. Lukas 5:17-26 - Yesus heals hiji lalaki lumpuh

2. John 10:10 - Yesus sumping ka masihan hirup jeung kahirupan leuwih abundantly

Rasul 3:13 Allah Ibrahim, Ishak, jeung Yakub, Allah karuhun urang, geus glorified Putra-Na Yesus; Anu ku maraneh diserenkeun, sarta ditampik di payuneun Pilatus, nalika anjeunna nekad ngantunkeun Anjeunna.

Allah geus ngamulyakeun Putra-Na Yesus, sanajan ditolak jeung betrayed ku humankind.

1. The Power of God's Love - Kumaha cinta Allah pikeun manusa leuwih kuat batan dosa jeung inadequacies urang sorangan.

2. The Glorification Yesus - Kumaha ta'at Yesus kana bakal Allah ngarah ka glorification-Na.

1. Rum 5: 8 - "Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

2. Pilipi 2: 5-8 - "Dina hubungan anjeun karana, kudu mindset sarua salaku Kristus Yesus: Anu, keur di alam pisan Allah, teu nganggap sarua jeung Allah hal pikeun dipaké pikeun kauntungan sorangan; Anjeunna ngajadikeun dirina teu aya ku cara nyandak sifat abdi, anu diciptakeun dina sasaruaan manusa. Sareng kapendak dina wujud manusa, Anjeunna ngarendahkeun diri kalayan taat dugi ka maot, bahkan maot dina kayu salib!"

Rasul-rasul 3:14 Tapi anjeun nampik Hiji Suci jeung Adil, sarta miharep hiji murderer dibere ka anjeun;

Passage Jalma nampik suci tur ngan hiji jeung gantina dipikahoyong murderer a.

1. Bahaya Nolak Allah

2. Kakuatan Nyieun Pilihan Lepat

1. Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement tina karapihan urang éta kana anjeunna; jeung ku belang-Na urang cageur.

2. Yakobus 4:17 - Ku sabab eta nu knoweth mun ngalakukeun alus, sarta teu ngalakukeun eta, ka anjeunna eta dosa.

Rasul 3:15 Jeung maehan Pangeran hirup, saha Allah geus diangkat ti nu maraot; dimana kami saksi.

Petrus, salah saurang ti dua welas rasul, ngawawarkeun ka urang Yerusalem yen Isa, Pangeran Kahirupan, geus ditelasan tapi Allah geus ngahudangkeun manéhna ti nu maraot.

1. The Power of the Resurrection - Ngajalajah significance tina jadian Yesus sarta kakuatan eta nawarkeun kami.

2. Kahirupan Yesus - Mariksa dampak kahirupan Yesus dina pengikut-Na sareng kahirupan urang ayeuna.

1. Rum 6:4-10 - Ngajalajah kahirupan anyar urang di Kristus ngaliwatan union urang jeung pupusna sarta jadian-Na.

2. 1 Korinta 15:21-26 - Examining pentingna kebangkitan Yesus dina bringing urang hirup anyar.

Rasul 3:16 Jeung ngaranna ngaliwatan iman ka ngaranna geus ngajadikeun ieu lalaki kuat, saha anjeun nempo jeung nyaho: enya, iman anu ku manéhna geus dibikeun manéhna soundness sampurna ieu di ayana anjeun sadaya.

Hiji lalaki dicageurkeun ku iman ka nami Yesus, sareng penyembuhan mujijat ieu disaksian ku sadayana anu hadir.

1. Iman Nu Mindahkeun Gunung: Kumaha Hirup Hiji Kahirupan tina Kamungkinan Miraculous

2. Kakuatan Iman: Kumaha Ngaksés Penyembuhan Ilahi

1. Markus 11:22-24 - Jeung Yesus ngawaler aranjeunna, "Kudu iman ka Allah. Satemenna, Kami nyebutkeun ka anjeun, sing saha anu nyebutkeun ka gunung ieu, 'Bawa ka luhur jeung dialungkeun ka laut,' jeung teu ragu dina haténa, tapi percaya yén naon manéhna nyebutkeun bakal kajadian, eta bakal dilakukeun pikeun manéhna.

2. James 1: 5-7 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna nanya ka Allah, anu mere generously ka sadaya tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun anjeunna. Tapi hayu anjeunna menta dina iman, kalawan teu doubting, pikeun jalma anu mamang téh kawas gelombang laut anu disetir jeung tossed ku angin.

Rasul-rasul 3:17 Ayeuna, dulur-dulur, kuring terang yén ku kabodoan anjeun ngalakukeun éta, sakumaha ogé para pangawasa anjeun.

Pétrus nyaah ka balaréa Yahudi pikeun maéhan Yésus, ngajelaskeun yén éta dilakukeun ku kabodoan.

1. Kakuatan Kabodoan: Kumaha Ngungkulan Buta Urang Sorangan

2. Dosa Teu Dihaja: Diajar Mikawanoh jeung Tobat tina Kasalahan Urang

1. Mateus 26:67-68 - Saterusna maranéhanana spat dina beungeut-Na jeung struck manéhna jeung fists maranéhanana; jeung nu lianna nyabok ka Anjeunna, pokna, “Taroskeun ka kami, Al Masih! Saha anu neunggeul anjeun?”

2. James 4:17 - Ku alatan éta, ka hiji anu weruh hal katuhu pikeun ngalakukeun jeung teu ngalakukeun eta, ka manéhna dosa.

Rasul-rasul 3:18 Tapi hal-hal anu ku Allah sateuacanna parantos ditembongkeun ku nabi-nabi-Na, yén Kristus bakal sangsara, parantos dilaksanakeun.

Allah geus minuhan jangji-Na yen Kristus bakal sangsara pikeun dosa urang.

1. Jangji Salib: Ngartos Sangsara Yesus

2. Pupusna Yesus: Pangorbanan Pamungkas pikeun Dosa Urang

1. Yesaya 53: 4-5 - Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung dibawa sorrows urang; tapi urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna aya chastisement anu mawa urang karapihan, sarta ku belang-Na urang cageur.

2. Pilipi 2: 6-8 - Saha, keur di pisan alam Allah, teu nganggap sarua jeung Allah hal bisa dipaké pikeun kaunggulan sorangan; malah, manehna nyieun dirina nanaon ku nyokot pisan alam hamba, keur dijieun dina sasaruaan manusa. Jeung geus kapanggih dina penampilan salaku lalaki, anjeunna humbled dirina ku jadi taat kana maot - malah maot dina kayu salib!

Rasul-rasul 3:19 Ku sabab kitu, tobat, sareng tobat, supados dosa-dosa anjeun tiasa dipupus, nalika waktos nyegerkeun bakal sumping ti payuneun Gusti;

Tobat sareng baralik ka Allah supados dosa-dosa dihampura.

1: Tobat ngakibatkeun panghampura.

2: Neangan panebusan ngaliwatan konversi.

1: Yesaya 1:18 - "Ayeuna, hayu urang pikir babarengan, nyebutkeun Gusti: najan dosa anjeun téh kawas beureum, maranéhna bakal jadi bodas kawas salju; sanajan aranjeunna beureum kawas layung, maranéhna bakal jadi kawas wol."

2: 1 John 1: 9 - "Lamun urang ngaku dosa urang, anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness."

Rasul-rasul 3:20 Sarta anjeunna bakal ngutus Yesus Kristus, anu sateuacanna geus diajarkeun ka anjeun.

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan Yesus Kristus anu diajarkeun ka jalma-jalma sateuacanna.

1. Yesus: The Hope of Dunya

2. Ngawawarkeun Injil Yesus Kristus

1. 1 Corinthians 15: 3-4 - Pikeun kuring dikirimkeun ka anjeun mimiti sagala nu kuring ogé narima, kumaha Kristus pupus pikeun dosa urang nurutkeun Kitab Suci; Jeung yén manéhna dikubur, sarta yén manéhna gugah deui dina poé katilu nurutkeun Kitab Suci.

2. Rum 10: 14-15 - Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? na kumaha maranéhna bakal percaya ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu acan uninga? na kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a? Na kumaha maranéhna bakal ngahutbah, iwal aranjeunna dikirim? Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Alusna suku jalma-jalma anu ngawawarkeun Injil Kasalametan, sareng ngawartakeun Injil Kasalametan!

Rasul 3:21 Anu sawarga kudu narima nepi ka jaman restitution tina sagala hal, nu Allah geus diomongkeun ku sungut sadaya nabi-Na suci ti mimiti dunya.

Dina Rasul 3:21, dinyatakeun yén sawarga bakal nampa Yesus nepi ka jaman restitusi sagala hal, anu geus diomongkeun ku Allah ngaliwatan nabi-nabi ti mimiti dunya.

1. Yesus teh minuhan jangji jeung rencana Allah ti mimiti jaman.

2. Jangji-jangji Allah geus diungkabkeun ngaliwatan nabi-nabi-Na sarta bakal diwujudkeun ngaliwatan Yesus.

1. Yesaya 55:11 - "jadi bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi; eta moal balik deui ka kuring kosong, tapi bakal ngalengkepan naon maksud kuring, sarta bakal hasil dina hal nu kuring dikirim eta."

2. Ibrani 2:14 - "Ku sabab kitu barudak babagi dina daging jeung getih, manéhna sorangan ogé partook tina hal anu sarua, yén ngaliwatan maot anjeunna bisa ngancurkeun hiji anu boga kakawasaan maot, nyaeta, Iblis."

Rasul 3:22 Pikeun Musa leres-leres nyarios ka karuhun, "Gusti Allah anjeun bakal ngangkat nabi ti dulur-dulur anjeun, sapertos kuring; Anjeunna wajib anjeun ngadangu dina sagala hal naon anjeunna bakal nyebutkeun ka anjeun.

Musa nganubuatkeun ngeunaan Al Masih anu bakal datang anu bakal mawa perjangjian kasalametan anyar.

1. Jangji Al Masih: Naon nu diramalkeun ku para nabi

2. Ngarespon kana Datangna Al Masih

1. Yesaya 53:4-6

2. Lukas 4:18-21

Rasul-rasul 3:23 Sarta eta bakal kajadian, yén unggal jiwa, anu henteu ngadéngé éta nabi, bakal ditumpes ti antara jalma.

Petikan ieu tina Rasul 3:23 ngingetkeun yén jalma-jalma anu henteu ngadangukeun nabi bakal ditumpes ti antara jalma-jalma.

1. "Ngagero Alloh pikeun Ta'at: Ngadangukeun Nabi"

2. "Akibat Maksiat: Rusakna Ti Jalma"

1. Deuteronomy 18:15-19, "PANGERAN Allah maraneh bakal ngangkat hiji nabi ti antara maraneh, ti dulur-dulur maraneh, kawas Kami, nya eta anu kudu didangukeun, sakumaha anu dipikahayang ku PANGERAN Allah maraneh di Horeb. dina poé pasamoan, nalika anjeun ngomong, 'Hayu kuring ulah ngadangu deui sora Gusti Allah abdi atanapi ningali seuneu gede ieu deui, lest kuring maot.' Jeung PANGERAN ngandika ka kuring, 'Maranéhanana bener dina naon maranéhna geus diomongkeun. Kuring baris ngangkat nepi ka maranehna hiji nabi kawas anjeun ti antara baraya maranéhanana. Jeung kuring bakal nempatkeun kecap kuring dina sungut-Na, sarta manéhna bakal nyarita ka maranehna sagala hal. Kami marentahkeun anjeunna. Jeung saha-saha anu henteu ngadengekeun omongan Kami anu bakal diomongkeun ku Kami, Kami sorangan bakal menta eta ti manehna.'"

2. Yermia 7:23-24, "Tapi parentah ieu Kami masihan aranjeunna: 'Taat kana sora Kami, sarta Kami bakal Allah anjeun, sarta anjeun bakal jadi umat Kami. Jeung leumpang dina sagala cara nu kuring paréntah ka anjeun, supaya eta bisa. sing salamet.' Tapi maranéhna henteu nurut atawa condong ceuli maranéhanana, tapi leumpang dina nasehat sorangan jeung stubbornness tina hate jahat maranéhanana, sarta balik ka tukang, teu maju."

Rasul-rasul 3:24 Leres, sareng sadaya nabi ti Samuel sareng anu nuturkeun, saloba anu parantos nyarios, ogé parantos ngaramalkeun dinten ieu.

Allah geus jangji yén Mantenna bakal ngutus Putra-Na ka dunya pikeun nyalametkeun umat manusa.

1. Kasatiaan Allah dina minuhan jangji-Na pikeun ngutus Putra-Na pikeun kasalametan umat manusa.

2. Kakuatan nubuat jeung pentingna dina nunjuk ka arah datangna Kristus.

1. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

2. Lukas 1: 68-69 - Rahayu jadi Gusti Allah Israil, pikeun manéhna geus dilongok jeung ditebus umat-Na jeung geus diangkat hiji tanduk kasalametan pikeun urang di imah Daud hamba-Na.

Rasul 3:25 Aranjeun teh putra-putra nabi-nabi, sareng tina perjangjian anu didamel ku Allah sareng karuhun urang, saurna ka Ibrahim, "Jeung turunan anjeun bakal diberkahan sadayana bangsa di bumi."

Allah nyieun hiji perjangjian jeung Ibrahim, jangji yén sakabéh bangsa di bumi bakal diberkahan ngaliwatan turunan-Na.

1. Kakuatan Janji Perjangjian Allah

2. Berkah ka turunan Ibrahim

1. Galata 3:14 - "Sing berkah Abraham bisa datang ka kapir ngaliwatan Yesus Kristus; supaya urang bisa nampa jangji Roh ngaliwatan iman.”

2. Kajadian 12:1-3 - “Ayeuna PANGERAN nimbalan ka Abram, “Unggalkeun maneh ti nagri maneh, ti sanak maraneh, jeung ti imah bapa maneh, ka tanah anu ku Kami rek ditembongkeun ka maneh. Anjeun bangsa gede, jeung kuring bakal ngaberkahan Anjeun, jeung nyieun ngaran anjeun gede; Sareng anjeun bakal janten berkah: Sareng kuring bakal ngaberkahan ka anu ngaberkahan ka anjeun, sareng kutukan anu kutukan ka anjeun: sareng ku anjeun sadaya kulawarga di bumi bakal rahayu."

Rasul 3:26 Ka anjeun kahiji Allah, sanggeus geus diangkat Putra-Na Yesus, dikirim manéhna pikeun ngaberkahan anjeun, dina ngahurungkeun jauh unggal anjeun tina iniquities-Na.

Rencana panebusan Allah nyaéta ngirim Putra-Na Yesus pikeun ngaberkahan urang sareng ngajauhkeun urang tina dosa-dosa urang.

1: Yesus, Panebus sareng Jurusalamet urang

2: Ngajauhan Kajahatan

1: 1 John 2: 1-2 - "Barudak, ieu hal anu kuring nyerat ka anjeun, supados anjeun henteu ngalakukeun dosa. Sareng upami aya anu ngalakukeun dosa, urang gaduh anu ngajengkeun sareng Bapa, Yesus Kristus anu soleh: Sareng anjeunna mangrupikeun panebusan pikeun dosa-dosa urang: sareng henteu ngan ukur pikeun urang, tapi ogé pikeun dosa-dosa saalam dunya.

2: Rum 10: 9-10 - "Lamun anjeun bakal ngaku kalawan sungut anjeun Gusti Yesus, sarta bakal yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna tina maot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté man believeth kana amal saleh; jeung ku pangakuan sungut dijieun pikeun kasalametan.”

Kisah Para Rasul 4 nyarioskeun panangkepan Petrus sareng Yohanes ku Sanhedrin, proklamasi kandel iman ka Yesus Kristus, sareng persatuan sareng kaberehan diantara umat-umat awal.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Petrus sareng Yohanes nyarioskeun ka jalma-jalma ngeunaan kebangkitan Yesus nalika imam-imam, kaptén Saduki penjaga Bait Allah sumping kaganggu sabab rasul-rasul ngajar jalma-jalma ngumumkeun kebangkitan Yesus maot. Petrus jeung Yohanes ditangkep ku sabab geus soré, tuluy dipanjara nepi ka poé isukna. Sanajan kitu loba anu ngadéngé pesen dipercaya jumlah lalaki tumuwuh ngeunaan lima rebu (Rasul 4: 1-4).

Alinea 2: Poe isukna pamingpin-pamingpin sepuh-sepuh guru-guru hukum nepungan Yerusalem jeung Imam Agung Anas Kayapas Yohanes Aleksandr batur-batur imam agung kulawarga dibawa Petrus Yohanes ditaros Ku naon ngaran kawasa ngalakukeun ieu? Teras Roh Suci anu kapenuhan Petrus nyarios, "Para kokolot para panguasa, upami urang disebat dinten ayeuna, kalakuan kahadean nunjukkeun ka lalaki anu pincang ditaros kumaha anjeunna dicageurkeun, terang ieu anjeun sadayana urang Israil anu namina Yesus Kristus Nasaret anu anjeun disalibkeun tapi anu digugahkeun ku Allah tina maot, yén ieu jalma nangtung. saméméh anjeun cageur.' Anjeunna lajeng ngadéklarasikeun yén kasalametan teu kapanggih dina saha sejenna pikeun euweuh ngaran séjén handapeun langit dibikeun ka umat manusa ku nu urang kudu disimpen (Rasul 4: 5-12).

Alinea 3: Ningali kawani Petrus sadar yen maranehna teu sakola, lalaki biasa heran, katenjo eta jelema-jelema geus babarengan jeung Yesus, tapi ku sabab bisa nempo jelema anu geus cageur nangtung di dinya, teu aya anu marentah ka maranehna ulah nyarita pisan ngaran Yesus, tapi Petrus ngawaler. Kami moal tiasa ngabantosan nyarios ngeunaan naon anu ku kami kadéngé.' Sanggeus ancaman salajengna hayu aranjeunna balik manggihan cara ngahukum aranjeunna sabab jalma muji Allah naon anu lumangsung. Kana release indit deui jalma sorangan dilaporkeun kapala imam sesepuh ceuk neneda Allah masihan hamba nyarita kecap boldness hébat manteng leungeun nyageurkeun nedunan tanda keajaiban ngaliwatan ngaran hamba suci Yesus tempat dimana solat shaken ngeusi Roh Suci spoke firman Allah boldly (Rasul 4: 13-31) . Bab éta nyimpulkeun ngajéntrékeun persatuan diantara jalma-jalma anu percaya anu ngaku gaduh milikna masing-masing anu dibagi ku rasul-rasul terus nyaksian kabangkitan Gusti Yesus seueur rahmat ka sadaya malarat diantara anu disebarkeun sakumaha anu diperyogikeun (Rasul 4: 32-37).

Rasul-rasul 4:1 Jeung nalika maranehna nyarita ka jalma rea, imam, jeung kapala Bait Allah, jeung Saduki, datang ka maranehna.

Garéja Kristen awal dikaniaya ku imam, kaptén kuil, sareng Saduki.

1. Ulah pundung nalika dikaniaya kusabab iman anjeun.

2. Tetep teguh dina iman anjeun sanajan oposisi.

1. Rasul 5:41 - "Jeung maranéhna undur ti ayana déwan, rejoicing yén maranéhanana diitung pantes sangsara éra pikeun ngaranna."

2. Rum 8:35-39 - "Saha nu bakal misahkeun urang tina asih Kristus? Naha tribulation, atawa marabahaya, atawa kasusah, atawa kalaparan, atawa buligir, atawa peril, atawa pedang? ... Atawa jangkungna, atawa jero, atawa mahluk sejenna, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah, anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang."

Rasul-rasul 4: 2 Keur grieved yén maranéhna ngajar jalma, sarta ngahutbah ngaliwatan Yesus hal jadian tina pupusna.

Para pamingpin agama teu resepeun yén rasul-rasul ngajar jeung ngawawarkeun ngeunaan Yésus jeung dihudangkeun deui ti nu maraot.

1. Kakuatan Hirup Hudang

2. Kakuatan Ngajar jeung Dakwah

1. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh.

2. Mateus 28: 19-20 - Pindah kituna sarta nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

Rasul-rasul 4:3 Jeung maranéhna nyekel leungeun kana eta, sarta aranjeunna ditahan nepi ka poé isukna, sabab geus peuting.

Rasul-rasul ditahan jeung ditahan nepi ka poé saterusna.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Para Rasul Tabah Najan Kasangsaraan

2. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Panganiayaan

1. Rum 8:31–39 – Kaasih jeung Panyalindungan Allah Salawasna Ngaliwatan Jaman Sese

2. Epesus 6:10–20 – Masangkeun Armor Allah pikeun Nangtung Teguh dina Iman

Rasul 4:4 Tapi loba anu ngadéngé pangandika percaya; jeung jumlah lalaki éta kira lima rebu.

Pangandika Allah diwartakeun sarta percaya kira-kira lima rebu urang.

1) Kakuatan Da'wah: Kumaha Firman Allah Bisa Ngajurung Ka Kasalametan

2) Nilai Percaya: Kumaha Iman Ngajadikeun Béda

1) Yesaya 55:11 - "Ku kituna bakal jadi pangandika Kami anu kaluar tina sungut Kami: eta moal balik deui ka Kami batal, tapi bakal ngalengkepan naon anu Kami kersa, sarta éta bakal makmur dina hal whereto Kami dikirim eta. ”

2) Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ku pangandika Allah."

4:5 Isukna, para pangawasa, para kokolot, jeung ahli-ahli Kitab,

Poé isukna, para pamingpin, para kokolot, jeung ahli-ahli Kitab karumpul.

1. Kakuatan ngahiji: Pentingna gawé bareng salaku komunitas.

2. Solidaritas dina mangsa kasusah: Kumaha tetep ngahiji dina jaman nangtang.

1. Ibrani 10: 24-25 - "Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting mun papanggih babarengan, sakumaha geus kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana, sarta sakabeh leuwih salaku anjeun. tingali Poé geus deukeut."

2. Ecclesiastes 4: 9-10 - "Dua leuwih hade tinimbang hiji, sabab boga ganjaran alus pikeun toil maranéhanana. Pikeun lamun maranéhna ragrag, hiji bakal ngangkat sasama-Na. Tapi woy ka jalma anu nyorangan lamun manéhna ragrag jeung boga. lain anu ngangkat anjeunna!"

Rasul 4:6 Jeung Imam Agung Anas, jeung Kayapas, jeung Yahya, jeung Alexander, jeung saloba éta kulawarga Imam Agung, dikumpulkeun babarengan di Yerusalem.

Imam Agung jeung kulawargana kumpul di Yerusalem.

1. Pentingna persatuan kulawarga.

2. Kakuatan iman dina ngahontal persatuan.

1. Jabur 133: 1 "Tingali, kumaha saé sareng kumaha pikaresepeun pikeun dulur-dulur hirup babarengan dina persatuan!"

2. Epesus 4:1-3 “Ku sabab eta, abdi teh tawanan Gusti, naroskeun ka aranjeun sangkan lumaku layak kana pagawean anu disaur, kalawan lemah lembut, lemah lembut, sabar, silih asih; Usaha pikeun ngajaga persatuan Roh dina beungkeutan katengtreman."

Rasul-rasul 4:7 Jeung nalika aranjeunna geus nempatkeun aranjeunna di tengah, aranjeunna nanya, Ku kakuatan naon, atawa ku ngaran naon, anjeun geus ngalakukeun ieu?

Para pamingpin agama di Yérusalém nanya ka Petrus jeung Yohanes ngeunaan kaajaiban maranéhna.

1. Kakuatan Ngaran Yesus: Kumaha Pétrus jeung Yohanes nunjukkeun Wewenangna

2. Otoritas Percaya: Kumaha Urang Bisa Ngalakukeun Mujijat dina Ngaran Yesus

1. Pilipi 2: 9-11 - Ku sabab eta Allah geus kacida Maha Agung manéhna jeung bestowed on manéhna ngaran anu luhur unggal ngaran, ku kituna dina ngaran Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

2. Tandaan 16:17-18 - Jeung tanda ieu bakal marengan jalma anu percaya: dina ngaran kuring maranéhna bakal ngaluarkeun setan; maranéhanana baris nyarita dina basa anyar; maranéhanana baris nyokot oray jeung leungeun maranéhna; jeung lamun maranehna nginum sagala racun deadly, éta moal menyakiti aranjeunna; maranehna bakal numpangkeun leungeun maranéhna kana gering, sarta maranéhanana baris cageur.

Rasul-rasul 4:8 Saterusna Petrus, dipinuhan ku Roh Suci, ngadawuh ka maranehna, “He para pamingpin rahayat jeung para kokolot Israil!

Peter boldly ngadéklarasikeun yen Isa teh hiji-hijina jalan ka kasalametan.

1: Yesus teh Jalan, Kabeneran, jeung Hirup

2: Kasucian Yesus sareng Kasalametan Urang

1: John 14: 6 "Yesus nyarios ka anjeunna, 'Kami jalan, sareng kaleresan, sareng kahirupan. Moal aya anu datang ka Rama lamun teu ngaliwatan Kami.’”

2: Ibrani 7: 26 "Sabab pantes pisan yén urang ngagaduhan Imam Agung sapertos kitu, suci, polos, teu kotor, dipisahkeun tina jalma-jalma dosa, sareng diluhurkeun saluhureun sawarga."

Rasul-rasul 4:9 Upama urang ayeuna ditilik tina kalakuan hade ka nu teu boga daya, ku naon manehna bisa cageur;

Petikan ieu ngajelaskeun pamariksaan para rasul ku otoritas Yahudi ngeunaan nyageurkeun hiji lalaki lumpuh.

1. The Power of Iman - Kumaha lalaki lame ieu healed ngaliwatan iman ka Yesus Kristus.

2. Welas Asih sareng Asih Gusti - Kumaha Gusti damel ngalangkungan urang pikeun nunjukkeun welas asih sareng kanyaah ka anu kurang beruntung.

1. Mateus 8: 5-13 - Yesus nyageurkeun hamba centurion urang.

2. Lukas 7:11-17 - Yesus raising putra randa urang ti nu maraot.

Rasul 4:10 Sing terang ka aranjeun kabeh, jeung ka sakumna bangsa Israil, yen ku jenengan Isa Al Masih urang Nasaret, anu ku aranjeun disalib, anu digugahkeun ku Allah ti nu maraot, ku Anjeunna oge, ieu jelema jumeneng di payuneun aranjeun. gembleng.

Petikan ieu negeskeun kakawasaan Yesus Kristus, anu disalib ku urang Israil tapi ku Allah digugahkeun tina pupusna.

1. Kakuatan Ngaran Yesus Kristus

2. Kakawasaan Gusti nu ngahirupkeun deui

1. Rasul 10:38 - Kumaha Allah anointed Yesus tina Nasaret jeung Roh Suci jeung jeung kakuatan: anu indit ngeunaan ngalakonan alus, jeung nyageurkeun sagala anu tertindas Iblis; sabab Allah nyarengan anjeunna.

2. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, Kami teh jadian, jeung hirup: saha anu percaya ka Kami, sanajan manéhna maot, tapi bakal hirup: Jeung sakur hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi maot.

Rasul-rasul 4:11 Ieu batu anu geus diatur dina naught anjeun tukang, nu geus jadi hulu juru.

Batu anu teu dipaliré ku tukang-tukang bangunan geus jadi batu pondasi.

1. Kaéndahan apes tina panolakan

2. Kakuatan Panebusan

1. Jabur 118:22 - "Batu anu ditampik ku tukang bangunan geus jadi batu cornerstone."

2. Mateus 21:42 - "Naha anjeun henteu kantos maca dina Kitab Suci: 'Batu anu ditampik ku tukang bangunan parantos janten batu pondasi; Gusti parantos ngalaksanakeun ieu, sareng éta luar biasa di mata urang.'”

Rasul-rasul 4:12 Sanes aya kasalametan dina anu sanés: sabab teu aya nami sanés di handapeun langit anu dipasihkeun ka manusa, dimana urang kedah disalametkeun.

Kasalametan ngan kapanggih dina Yesus Kristus.

1: Urang kedah percanten ka Yesus Kristus nyalira pikeun kasalametan urang.

2: Ieu ngan ngaliwatan Yesus Kristus urang bisa disimpen.

1: Yohanes 14:6 - Saur Yesus ka anjeunna, "Kami jalan, kabeneran, sareng kahirupan. Teu aya anu sumping ka Rama upami henteu ngalangkungan kuring.

2: Epesus 2:8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disalametkeun ngaliwatan iman, sarta éta lain yourselves; eta teh kurnia Allah, lain tina karya, lest saha kudu boast.

Rasul 4:13 Ayeuna maranéhanana nempo boldness of Petrus jeung John, sarta ditanggap yén maranéhanana éta lalaki unlearned jeung goblog, maranéhanana marvelled; Jeung maranéhna narima pangaweruh maranéhna, yén maranéhna geus jeung Yesus.

Jalma-jalma di Yérusalém héran ku kagagahan Petrus jeung Yohanes, sarta sadar yén maranéhna pernah babarengan jeung Yésus, sanajan maranéhna teu boga atikan jeung teu dilatih.

1: Ngaliwatan Yésus, urang bisa boga kawani pikeun nyanghareupan naon waé oposisi.

2: Urang teu kudu dididik atawa dilatih sangkan boga kakuatan pikeun ngalakukeun hal-hal nu gedé jeung Yésus.

1: Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring.

2: Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

Rasul 4:14 Jeung beholding lalaki nu cageur nangtung jeung maranehna, maranehna teu bisa ngomong nanaon ngalawan eta.

Jalma-jalma anu nyaksian éta lalaki anu dicageurkeun nangtung sareng rasul-rasul henteu tiasa ngabantah.

1. Kakawasaan Allah teu kaampeuh

2. Kaajaiban téh Bukti Cinta jeung Rahmat Allah

1. Rum 8:31 - Naon lajeng urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

2. Jabur 37: 5 - bunuh jalan anjeun ka Gusti; percanten ka anjeunna, sarta anjeunna bakal meta.

Rasul-rasul 4:15 Tapi sanggeus aranjeunna dititah kaluar ti Majelis, aranjeunna confered diantara sorangan,

Anggota déwan naroskeun ka rasul-rasul pikeun ninggalkeun déwan sareng ngabahas kaayaan éta di antara aranjeunna.

1. Urang kudu salawasna inget ngadangukeun hikmah ti Allah jeung jalma anu nyarita keur Anjeunna.

2. Waktu keur nyanghareupan putusan nu hésé, urang kudu salawasna néangan pituduh ka Allah.

1. paribasa 1: 7 - The sieun PANGERAN mangrupakeun awal pangaweruh; fools hina hikmah jeung parentah.

2. Yermia 33: 3 - Nelepon ka kuring sarta kuring bakal ngajawab anjeun, sarta bakal ngabejaan Anjeun hal hébat sarta disumputkeun nu teu dipikawanoh.

Rasul-rasul 4:16 Pokna, “Naon anu kudu kami laksanakeun ka ieu jelema? pikeun nu memang hiji mujijat kasohor geus dipigawé ku maranehna geus manifest ka sadaya maranéhanana anu Huni di Yerusalem; sarta kami moal bisa mungkir eta.

Jalma-jalma di Yérusalém kagét ku kaajaiban anu dilakukeun ku Petrus sareng Yohanes, teras naroskeun naon anu kedah dilakukeun ku aranjeunna.

1. Mujijat Tanda Ayana Allah

2. Taat ka Allah Mawa Berkah

1. Rasul 5:32 - "Jeung kami saksi-Na hal ieu; jeung kitu ogé Roh Suci, saha Allah geus dibikeun ka jalma anu taat ka Anjeunna."

2. John 14: 11-12 - "Percanten ka kuring yen Kami di Rama, jeung Rama di kuring: atawa nu sejenna percaya kuring demi pisan karya '. Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, Anjeunna anu believeth on kuring. , karya anu Kami lakukeun ogé bakal anjeunna laksanakeun; sareng padamelan anu langkung ageung tibatan ieu bakal anjeunna laksanakeun; sabab kuring nyaah ka Bapa."

Rasul-rasul 4:17 Tapi supaya eta henteu sumebar deui di antara jalma, hayu urang straitly ngancem aranjeunna, yen aranjeunna ti ayeuna teu nyarita ka saha dina ngaran ieu.

Pamingpin agama ngancam murid-murid supaya henteu nyarios deui ngeunaan Yesus Kristus.

1: Kakawasaan Yesus Kristus teu bisa dipungkir; Tong sieun ngabagikeun iman anjeun sareng ngembarkeun nami-Na.

2: Nangtung pikeun Yesus Kristus sarta babagi cinta jeung bebeneran-Na ka sadaya.

1: Yohanes 15:13 - Cinta nu leuwih gede teu boga hiji ti ieu, nu batur nyerahkeun nyawana pikeun babaturanana.

2: Ibrani 13:15 - Ku sabab eta, ku jalan Yesus, hayu urang teras-terasan ngahaturkeun kurban pamuji ka Allah — buah biwir anu terang-terangan nyebatkeun asma-Na.

Rasul-rasul 4:18 Maranehna digeroan, diparentahkeun supaya ulah nyarita atawa ngajar dina ngaran Yesus.

Para pangawasa marentahkeun Petrus jeung Yohanes supaya ulah nyarita atawa ngajar dina ngaran Yesus.

1. Teguh dina nyanghareupan oposisi

2. Nyarita bebeneran jeung hirup wani

1. Mateus 5: 11-12 "Bagja anjeun lamun jalma ngahina ka anjeun, nganiaya anjeun sarta falsely nyebutkeun sagala jinis jahat ngalawan anjeun alatan Kami. Girang jeung bungah, sabab gede ganjaran anjeun di sawarga, pikeun dina cara nu sarua maranehna nyiksa nabi-nabi samemeh maraneh.

2. Epesus 6:13-17 Ku alatan éta, maké armor pinuh ku Allah, ku kituna lamun poé jahat datang, Anjeun bisa bisa nangtung taneuh Anjeun, jeung sanggeus Anjeun geus rengse sagalana, pikeun nangtung. Janten teguh, sareng sabuk bebeneran anu diikat kana cangkéng anjeun, sareng tutup dada kabeneran di tempatna, sareng suku anjeun dipasangan ku kasiapan anu asalna tina Injil katengtreman. Salian sadayana ieu, nyandak up tameng iman, kalawan nu bisa extinguish sagala flaming panah tina hiji jahat. Candak helm kasalametan jeung pedang Roh, nu mangrupakeun firman Allah.

Rasul-rasul 4:19 Tapi Petrus jeung Yohanes ngawaler, ceuk maranehna, "Naha bener di payuneun Allah pikeun ngadéngékeun anjeun leuwih ti ka Allah, Anjeun kudu pikirkeun."

Pétrus jeung Yohanes nolak nurut ka pamingpin Sanhedrin, malah milih nurut ka Allah.

1. Pentingna taat ka Allah tibatan manusa.

2. Kakuatan nangtung pikeun naon anu bener.

1. Kolosa 3:23-24 - Naon bae anu anjeun lakukeun, gawe heartily, sakumaha keur Gusti jeung teu keur lalaki.

2. James 4: 7-8 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun. Tarik deukeut ka Allah, sarta anjeunna bakal ngadeukeutan ka anjeun.

Rasul-rasul 4:20 Pikeun urang teu bisa tapi nyebutkeun hal anu urang geus katempo jeung uninga.

Murid-murid dipaksa pikeun ngabagikeun pangalamanana ngeunaan Yesus sareng ajaran-Na.

1. Nyarioskeun Naon Anu Anjeun Katingali sareng Kadéngé: Telepon pikeun Kasaksian

2. Ngawartakeun Injil Yesus: Kawajiban anu Dipikabutuh

1. John 15:27 - "Jeung maneh bakal mere saksi, sabab anjeun geus jeung kuring ti mimiti."

2. Rum 10: 14-15 - "Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Na kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna ngeunaan saha aranjeunna geus pernah ngadéngé? Na kumaha aranjeunna ngadangu tanpa batur da'wah?"

Rasul-rasul 4:21 Ku sabab kitu, sanggeus aranjeunna geus salajengna ngancam aranjeunna, aranjeunna ngantep éta balik, teu manggihan naon bisa ngahukum aranjeunna, sabab jalma: pikeun sakabéh jalma muji ka Allah pikeun naon anu geus dipigawé.

Jalma-jalma muji sukur ka Allah pikeun kajadian mujijat nu geus kajadian, jadi pangawasa teu boga pilihan iwal ti ngantep maranehna indit.

1. Allah dianggo dina cara misterius sarta bisa ngagunakeun malah paling saperti teu mirip jalma pikeun ngalaksanakeun tujuan-Na.

2. Gusti tiasa nganggo kaayaan naon waé pikeun ngagungkeun dirina, sareng sanaos katingalina sadaya harepan leungit, anjeunna masih tiasa kéngingkeun kameunangan anu luar biasa.

1. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi," nyebutkeun Gusti. "Sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu deui jalan Kami leuwih luhur ti jalan anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

Rasul 4:22 Pikeun lalaki heubeul leuwih opat puluh taun, on saha ieu mujijat nyageurkeun.

Petikan ieu ngajelaskeun mujijat penyembuhan anu dilakukeun ka saurang lalaki anu umurna langkung ti 40 taun.

1. Nangkeup Kaajaiban Gusti: Kakawasaan Gusti anu maha asih sayogi pikeun sadayana, henteu paduli umur.

2. Kakuatan Iman: Kaajaiban tiasa dilakukeun ku jalan percanten kana kakawasaan Gusti.

1. Markus 16:17-18 - Jeung tanda ieu bakal nuturkeun maranéhanana anu percaya; Dina ngaran kuring bakal aranjeunna tuang kaluar devils; maranehna bakal nyarita ku basa anyar; Aranjeunna bakal nyandak up serpents; jeung lamun maranehna inuman nu mana wae nu deadly, eta moal ngarugikeun maranehna; aranjeunna bakal nempatkeun leungeun kana gering, sarta maranéhanana baris cageur.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

Rasul-rasul 4:23 Sanggeus dibébaskeun, maranéhna indit ka batur-baturna, sarta ngalaporkeun sagala rupa nu diomongkeun ku imam-imam kapala jeung para kokolot ka maranehna.

Rasul-rasul dibébaskeun sanggeus ngadep ka imam-imam kapala jeung para kokolot sarta ngalaporkeun sagala rupa nu geus diomongkeun ka maranehna.

1: Urang kudu salawasna mertahankeun naon anu bener dina nyanghareupan oposisi jeung percanten ka Yéhuwa pikeun ngajaga urang.

2: Urang bisa diajar tina conto para rasul yén urang bakal ngalaman cobaan jeung kasangsaraan, tapi Yéhuwa tetep nyarengan urang.

1: Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring."

2: Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh."

Rasul-rasul 4:24 Jeung nalika aranjeunna ngadéngé éta, maranéhna ngangkat sora maranéhna pikeun Allah kalawan hiji accounts, sarta ngomong, "Gusti, Anjeun Allah, nu geus nyieun langit, jeung bumi, jeung laut, sarta sagala rupa nu aya di dinya.

Jalma-jalma di gereja muji ka Allah anu nyiptakeun langit, bumi, laut, sareng sadaya anu aya di jerona.

1. Allah anu nyiptakeun sagala rupa

2. Syukur kana Ciptaan Allah

1. Jabur 148: 5 - Hayu aranjeunna muji nami Gusti: pikeun anjeunna paréntah, sarta maranéhanana dijieun.

2. Kolosa 1:16 - Pikeun ku Anjeunna dijieun sagala hal, nu aya di sawarga, jeung nu aya di bumi, katempo jeung kawih, boh tahta, atawa dominions, atawa principalities, atawa kawasa: sagala hal dijieun ku Anjeunna. , sarta pikeun manéhna.

Rasul-rasul 4:25 Anu ku abdi Gusti Daud parantos nyarios, "Ku naon bangsa-bangsa ngamuk, sareng jalma-jalma ngabayangkeun hal-hal anu sia-sia?"

Nu kapir ngamuk jeung jalma-jalma ngabayangkeun hal-hal anu sia-sia, sanajan kersaning Allah.

1. Pangersa Allah pamustunganana bakal lumaku sanajan naon anu sigana ngamuk ngalawan éta.

2. Urang kudu discern antara bakal Allah jeung hal imaginely vainly.

1. Mateus 16:18 (Jeung kuring nyebutkeun ogé ka anjeun, yen Anjeun Peter, sarta dina batu ieu kuring baris ngawangun gereja Kami; jeung Gerbang naraka moal prevail ngalawan eta.)

2. Jabur 2: 1-2 (Naha bangsa-bangsa ngamuk, sareng jalma-jalma ngabayangkeun hiji hal anu sia-sia? Raja-raja bumi netepkeun diri, sareng para panguasa ngahiji, ngalawan Gusti, sareng anu diurapi-Na...)

Rasul-rasul 4:26 Raja-raja saalam dunya ngadeg, sarta para pangawasa dikumpulkeun babarengan ngalawan Gusti, jeung ngalawan Kristus-Na.

Raja-raja jeung para pangawasa saalam dunya ngumpul pikeun ngalawan Yéhuwa jeung Kristus-Na.

1. Kakuatan Ngahiji Ngalawan Gusti

2. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Oposisi

1. Epesus 6:10-20 - Nangtung teguh ngalawan schemes Iblis

2. Daniel 3:16-18 – Sadrakh, Mesakh, jeung Abednego nangtung teguh ngalawan Nebukadnesar jeung tungku seuneu.

Rasul-rasul 4:27 Sabab satemenna geus karumpul ngariung ngalawan ka Yesus, Putra Gusti nu suci, anu geus ku maneh diistrenan, boh Herodes, boh Pontius Pilatus, jeung bangsa-bangsa lain jeung urang Israil,

Herodes, Pilatus, kapir, sareng urang Israil sadayana ngahiji ngalawan Yesus, anu diurapi ku Allah.

1. Persatuan Oposisi: Kumaha Musuh Urang Ngahiji Ngalawan Rencana Allah

2. Pangurapan Yesus: Kumaha Berkah Allah Ngarobah Sajarah Sajarah

1. Yesaya 53: 3-5 Anjeunna hina jeung ditolak ku lalaki, a Man of sorrows jeung acquainted jeung grief. Jeung urang nyumput, saolah-olah, beungeut urang ti Anjeunna; Anjeunna hina, sareng urang henteu ngajenan Anjeunna.

2. Jabur 2:2 Raja-raja di bumi netepkeun diri, sareng para panguasa sasarengan, ngalawan ka PANGERAN sareng ka Mantenna.

Rasul-rasul 4:28 Pikeun ngalakukeun naon waé anu ku tangan anjeun sareng naséhat anjeun ditangtukeun sateuacan dilakukeun.

Petikan ieu ngeunaan kumaha panangan sareng naséhat Gusti nangtukeun naon anu bakal kajadian di hareup.

1. "Kadaulatan Allah: Urang Bisa Percaya Rencana-Na"

2. "Taat: Ngalakukeun naon anu dikersakeun ku Gusti"

1. Yesaya 46: 10-11 - "Kuring nyieun dipikawanoh tungtung ti mimiti, ti jaman baheula, naon anu masih datang. Kuring nyebutkeun, 'Tujuan abdi bakal nangtung, sarta kuring bakal ngalakukeun sagala rupa Abdi mangga.'

2. Siloka 16:9 - "Dina haténa manusa ngarencanakeun jalanna, tapi Gusti netepkeun léngkah-léngkahna."

Rasul 4:29 Jeung ayeuna, Gusti, tingali ngancam maranéhanana: sarta masihan ka abdi-abdi Anjeun, yén kalayan sagala wani maranéhna bisa ngomong pangandika Gusti,

Petikan éta nyarioskeun doa pikeun panangtayungan sareng kagagahan Gusti pikeun terus nyebarkeun Firman-Na.

1: Urang teu kudu pundung ku oposisi, tapi gantina ngandelkeun panyalindungan jeung kakuatan Allah pikeun jadi wani dina proklamasi urang Firman-Na.

2: Urang bisa ngandelkeun Yéhuwa pikeun nyadiakeun kawani jeung kakuatan nu urang butuhkeun pikeun neruskeun pagawéan-Na, teu sual oposisi.

1: Yesaya 41:10 “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

2: Rum 8:31-32 “Ku naon urang kudu ngomongkeun hal-hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang? Anjeunna anu henteu nyéépkeun Putra-Na sorangan, tapi nyerahkeun Anjeunna pikeun urang sadayana, kumaha Anjeunna henteu ogé kalayan rahmat masihan sagala hal ka urang?"

Rasul 4:30 Ku manjangkeun leungeun anjeun pikeun nyageurkeun; Sareng tanda-tanda sareng mujijat tiasa dilakukeun ku nami Yesus, anak suci anjeun.

Garéja awal ngado'a pikeun nyageurkeun sareng tanda-tanda sareng keajaiban dilakukeun dina nami Yesus.

1. Yesus teh Dukun: Ngajalajah Kumaha Allah Ngagunakeun Kaajaiban Pikeun Ngawanohkeun Ayana-Na

2. Tanda jeung Kaajaiban: Mariksa Peran Mujijat Dicoo di Garéja Awal

1. Mateus 8:16-17 - Nalika soré geus datang, aranjeunna dibawa ka Anjeunna loba jalma anu kasurupan setan. Sareng Anjeunna ngusir roh-roh ku kecap, sareng nyageurkeun sadayana anu gering, supados laksana anu diucapkeun ku nabi Yesaya, saurna: "Anjeunna nyalira nyandak kalemahan urang sareng nanggung panyakit urang."

2. Markus 16:17-18 - Jeung tanda ieu bakal nuturkeun jalma anu percaya: Dina ngaran kuring maranéhna bakal ngaluarkeun setan; maranehna bakal nyarita ku basa anyar; aranjeunna bakal nyandak up serpents; jeung lamun maranehna nginum naon bae deadly, eta teu bakal ngarugikeun maranehna; aranjeunna bakal nahan leungeun kana gering, sarta maranéhanana baris cageur.

Rasul 4:31 Jeung sanggeus maranéhanana geus neneda, tempat oyag tempat maranéhanana ngumpul babarengan; sarta maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci, sarta maranéhanana spoke firman Allah kalawan boldness.

Nu mukmin neneda jeung tempat ieu shaken, sarta maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci jeung spoke firman Allah kalawan boldness.

1. Hayu Roh Suci pituduh Kecap anjeun

2. Kakuatan Doa

1. Epesus 6: 19-20 - "Jeung neneda dina Roh dina sagala kasempetan jeung sagala rupa doa jeung requests. Dina pikiran ieu, kudu waspada jeung salawasna ngadoakeun sakabeh umat Gusti.

2. Lukas 11: 1 - "Hiji poé Yesus neneda di hiji tempat. Sanggeus réngsé, salah saurang murid-Na ngomong ka Anjeunna, 'Gusti, ajarkeun abdi neneda, sapertos Yohanes ngajar murid-muridna.'”

Rasul-rasul 4:32 Jeung jalma-jalma anu palercaya, saenyana saenyana; tapi aranjeunna kagungan sagala hal umum.

Garéja awal ngagaduhan rasa komunitas anu kuat, dimana teu aya hiji jalma anu langkung penting tibatan anu sanés sareng sadaya harta dibagi.

1. The Unity of the Church: A Call to Love and Share.

2. Practicing Generosity: Méré Naon Anjeun Bisa, Nyandak Naon Anjeun Kudu.

1. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur yourselves.

2. Ibrani 13:16 - Ulah ngalalaworakeun kana ngalakukeun kahadean jeung babagi naon gaduh, pikeun kurban sapertos anu pleading ka Allah.

Rasul-rasul 4:33 Jeung ku kakuatan gede, rasul-rasul méré saksi ngeunaan kabangkitan Gusti Yesus, jeung rahmat gede pikeun maranéhanana kabéh.

Rasul-rasul méré kasaksian ngeunaan kabangkitan Yésus kalayan kakawasaan jeung rahmat anu gedé.

1. Kakuatan Nyaksian pikeun Yesus

2. Ngalaman Rahmat Allah dina Kasaksian Urang

1. Yohanes 15:27—”Jeung aranjeun ogé bakal nyaksian, sabab aranjeun geus babarengan jeung Kami ti mimiti.”

2. 1 Korinta 15:15—“Jeung upama Kristus teu digugahkeun, da'wah urang mah taya gunana, kitu deui iman aranjeun.”

Rasul-rasul 4:34 Di antara maranehna oge teu aya anu kakurangan, sabab sakur anu boga lahan atawa imah-imah dijual, sarta harga-harga barang-barang anu dijualna ditanggung.

Urang Kristen awal ngabagi sareng silih asuh, henteu ngantepkeun saha waé tanpa aranjeunna.

1: Dina mangsa kabutuh, umat Allah kudu ngumpul jeung ngabagi-bagi sumber daya nu aya.

2: Urang kudu kabuka pikeun ngorbankeun harta urang sorangan pikeun mastikeun dulur diurus.

1: Rasul 2:44, 45 - Sarta sakabeh anu percaya éta babarengan, sarta miboga sagala hal umum; jeung dijual possessions jeung barang maranéhanana, sarta dibagi ka sadaya lalaki, sakumaha unggal lalaki boga kaperluan.

2: James 2: 15-17 - Lamun adi atawa lanceukna jadi taranjang, sarta destitute dahareun sapopoé, sarta salah sahiji anjeun ngomong ka maranehna, Miang dina karapihan, jadi ye warmed jeung kaeusi; sanaos anjeun henteu masihan aranjeunna hal-hal anu peryogi pikeun awak; naon untungna?

Rasul-rasul 4:35 Diteundeunkeun dina suku rasul-rasul, tuluy dibagi-bagikeun ka unggal jelema nurutkeun pangabutuhna.

Rasul-rasul ngabagikeun sumber daya ka unggal jalma nurutkeun kabutuhan masing-masing.

1. Pentingna loma jeung amal ka batur.

2. Kakuatan masarakat nalika saréréa gawé bareng pikeun silih nyayogikeun.

1. Yakobus 2:14-17 - Naon gunana, dulur-dulur, lamun aya nu ngaku-ngaku iman tapi teu boga amal? Naha iman sapertos kitu tiasa nyalametkeun aranjeunna? 15 Upamana dulur lalaki atawa dulur awewe teu boga baju jeung dahar sapopoe. 16 Upama aya nu nitah ka maranehna, “Geura geleh; tetep haneut sareng nyéépkeun tuangeun," tapi henteu ngalakukeun nanaon ngeunaan kabutuhan fisikna, naon gunana? 17 Nya kitu deui iman, lamun teu dibarengan ku lampah, tangtu paeh.

2. 2 Corinthians 8: 9-11 - Pikeun anjeun terang kurnia Gusti urang Yesus Kristus, éta sanajan anjeunna euyeub, acan demi anjeun anjeunna janten miskin, ku kituna anjeun ngaliwatan kamiskinan na bisa jadi euyeub. 10 Sareng ieu naséhat abdi ngeunaan naon anu panghadéna pikeun anjeun dina hal ieu: Taun kamari anjeun anu munggaran henteu ngan ukur masihan tapi ogé ngagaduhan kahayang pikeun ngalakukeunana. 11 Ayeuna rengsekeun padamelan, supados karep anjeun pikeun ngalakukeunana tiasa cocog sareng parantosan anjeun, dumasar kana kamampuan anjeun.

4:36 Jeung Yoses, anu ku rasul-rasul dingaranan Barnabas, (anu ditarjamahkeun: Putra panglipur), urang Lewi, urang Siprus,

Barnabas nyaéta urang Lewi ti nagara Siprus anu dibéré julukan ”Putra Panglipur” ku para rasul.

1. Kakuatan Iman - Kumaha carita Barnabas tiasa ngadorong urang pikeun iman ka Allah

2. Ngaberkahan Nami Anu Hadé - Pentingna dikenal pikeun amal soleh urang

1. Ibrani 13: 2 - "Ulah poho pikeun némbongkeun silaturahmi ka strangers, pikeun ku cara kitu sababaraha urang geus ditémbongkeun silaturahmi ka malaikat tanpa nyaho eta."

2. Siloka 22: 1 - "A ngaran alus leuwih desirable ti riches hébat; mun esteemed leuwih hade tinimbang pérak atawa emas."

Rasul-rasul 4:37 Nu boga lahan, dijual, duitna dibawa, disimpen dina suku rasul-rasul.

Sakelompok jalma ngajual tanahna sareng masihan hasil ka rasul-rasul.

1. The Power of Generosity: Conto Garéja Awal

2. Hirup Kahirupan Berehan: Conto tina Alkitab

1. 2 Korinta 8:12-15

2. Lukas 6:38 & Mateus 6:19-21

Kisah Para Rasul 5 nyaritakeun carita Ananias jeung Safira, tanda-tanda mujijat anu dilakukeun ku rasul-rasul, ditewak jeung kabur mujijatna, jeung kasaksianna di hareupeun Sanhedrin.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Ananias jeung pamajikanana Safira ngajual sapotong harta tapi nyimpen deui sabagian duit keur dirina bari pura-pura masihan sagala hasil ka rasul. Nalika Ananias mawa bagian duit Peter nanya naha Iblis kaeusi haté bohong Roh Suci tetep deui sababaraha tanah harga. Sanggeus ngadéngé omongan Pétrus, Ananias murag nepi ka maot. Sieun nyita sakabeh anu ngadéngé kajadian. Engké nalika Sapphira datang teu sadar naon anu lumangsung Peter nanya ka dirina ngeunaan harga tanah manehna dikonfirmasi jumlah palsu lajeng ngawartoskeun suku nya lalaki dikubur salakina éta panto mawa kaluar manehna murag ka handap maot momen lalaki ngora datang kapanggih manehna maot dibawa kaluar dikubur salakina salajengna sieun hébat nyita sakabeh. garéja sadaya anu ngadéngé kajadian ieu (Rasul 5: 1-11).

Ayat ka-2: Rasul-rasul ngalaksanakeun tanda-tanda kaajaiban di antara jalma-jalma anu percaya anu biasa papanggih babarengan di Tiang Suleman, teu aya anu wani ngagabung ka aranjeunna sanaos aranjeunna dihargaan ku jalma-jalma langkung seueur lalaki awéwé anu percaya Gusti nambihan jumlah unggal dinten anu disalametkeun. Hasilna, jalma-jalma anu gering dibawa ka jalan-jalan disimpen dina kasur supados sahenteuna kalangkang Petrus nahan sababaraha aranjeunna nalika anjeunna ngaliwat jalma-jalma anu kumpul ogé ti kota-kota sakuriling Yerusalem, mawa anu gering, roh-roh jahat anu disiksa sadayana cageur (Rasul 5: 12-16). .

Ayat 3: Lajeng Imam Agung associates nya éta anggota pihak Saduki kaeusi jealousy ditahan rasul nempatkeun jail umum salila peuting malaikat Gusti dibuka panto jail dibawa aranjeunna kaluar 'Go nangtung pangadilan Bait Allah nyebutkeun ngabejaan jalma pinuh pesen hirup anyar.' Isuk-isuk maranehna asup ka Bait Allah, mimiti ngajar imam-imam agung, para sesepuh Sanhedrin, Israil, ngutus perwira panjara, mawa rasul-rasul kapanggih panjara dikonci aman, panto-pantona nangtung bari dibuka teu kapanggih saurang ogé di jero. aya nu datang ngomong, 'Tingali lalaki nu disimpen di panjara keur nangtung di pangadilan Bait Allah ngajar jalma.' Maranéhna nangkep deui tapi teu maké kakuatan lantaran sieun dibaledogan ku batu (Rasul 5:17-26). Dibawa ka Sanhedrin Petrus rasul-rasul séjén nyatakeun, 'Urang kedah nurut ka Allah tibatan ka manusa! Allah karuhun urang ngangkat Yesus anu ku anjeun dipaehan ku anjeun dipaehan ku gantung salib, ngaluhurkeun anjeunna panangan katuhu salaku Pangeran Jurusalamet panghampura dosa urang Israil. Gamaliel, urang Parisi anu dihormat, naroskeun déwan supaya jalma-jalma angkat upami usaha asal manusa gagal upami ilahi teu tiasa ngeureunkeun éta malah tiasa ngalawan ka Allah Naséhatna dicandak dicambuk dititah teu nyarios nami Yesus ngantepkeun girang diitung pantes sangsara aib Ngaran Poé demi poé kuil ti imah henteu. eureun ngajar ngumumkeun Injil Yesus Kristus (Rasul 5: 33-42).

5:1 Tapi aya hiji lalaki ngaranna Ananias, jeung Safira pamajikanana, ngajual milik,

Ananias jeung Safira ngabohong ngeunaan jumlah anu ditampi pikeun milik anu dijual.

1. Kajujuran jeung Integritas - conto Ananias jeung Safira ngeunaan teu jujur jeung kurangna integritas.

2. The Power of Deception - Kumaha bohong Ananias jeung Sapphira ngarah ka pupusna maranéhanana.

1. Siloka 12:22 - "Biwir bohong téh abomination ka PANGERAN, tapi jalma anu meta satia anu delight-Na."

2. Kolosa 3: 9-10 - "Ulah ngabohong ka nu sejen, ningali yén anjeun geus put off diri heubeul jeung prakték na jeung geus nempatkeun dina diri anyar, nu keur renewed pangaweruh sanggeus gambar tina panyipta na. ”

Rasul-rasul 5: 2 sarta diteundeun deui bagian tina harga, pamajikanana ogé nyaho kana eta, sarta bagian tinangtu dibawa, sarta disimpen dina suku rasul '.

Pasangan Ananias jeung Safira nyoba nipu rasul-rasul ku cara teu mere jumlah pinuh duit aranjeunna earned tina jualan tanah maranéhanana.

1: Dosa tina tipu daya - Rasul 5: 2

2: Kakuatan Kajujuran - Rasul 5: 2

1: Siloka 12:22 - Biwir bohong mangrupikeun kajahatan pikeun Gusti, tapi jalma anu satia nya éta kabungahan-Na.

2: Epesus 4:25 - Ku alatan éta, sanggeus nyingkirkeun bohong, hayu unggal anjeun nyarita bebeneran jeung batur, sabab urang teh anggota hiji séjén.

Rasul-rasul 5:3 Tapi ceuk Petrus, "Ananias, ku naon Iblis ngeusi haté anjeun pikeun ngabohong ka Roh Suci, jeung nahan bagian tina harga tanah?"

Petrus nyentak Ananias pikeun ngabohong ka Roh Suci sareng henteu masihan jumlah pinuh tina harga tanah.

1: Urang kedah jujur ka Gusti sareng henteu nyobian nipu Mantenna.

2: Urang kedah berehan sareng masihan sadayana ka Allah.

1: James 1:22 - "Tapi kudu doers tina kecap, jeung ulah listeners wungkul, deceiving yourselves."

2: Siloka 3:9 - "Ngahormatan PANGERAN ku kabeungharan anjeun sareng ku hasil munggaran tina sagala hasil anjeun."

Rasul 5: 4 Samentara éta tetep, éta lain milik anjeun? sarta sanggeus éta dijual, éta teu di kakuatan thine sorangan? naha anjeun geus katimu hal ieu dina haté anjeun? Anjeun teu ngabohong ka manusa, tapi ka Allah.

Ananias jeung Safira geus ngabohong ka Allah ku cara teu méré sakabéh duit maranéhanana narima ti ngajual milik.

1. Kakuatan Bohong jeung Balukar Teu Jujur ka Allah

2. Pentingna Kajujuran jeung Integritas dina Hubungan Urang jeung Allah

1. paribasa 12:22 - bohong biwir anu abomination ka Gusti, tapi jalma anu meta satia anu delight-Na.

2. Epesus 5:11 - Ulah nyandak bagian dina karya unfruitful tina gelap, tapi gantina ngalaan aranjeunna.

Rasul 5: 5 Jeung Ananias ngadéngé kecap ieu murag handap, sarta nyerah jurig, sarta sieun pisan datang ka sakabeh jalma anu ngadéngé hal ieu.

Ananias ngabohong ka Allah sarta maot.

1: Panginget yén bebeneran Allah kedah dihargaan, sareng ngabohong ka Gusti bakal aya akibatna.

2: Panginget supaya urang ulah keras hate ngalawan bebeneran Allah, tapi kudu narima jeung hirup ku eta.

1: Siloka 12:22 - Biwir bohong mangrupikeun kajahatan ka Gusti, tapi jalma anu satia karesepna.

2: Yohanes 3:16-17 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Sabab Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya, tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna.

Rasul-rasul 5: 6 Jeung lalaki ngora hudang, dibeuleum, sarta dibawa kaluar, sarta dikubur anjeunna.

Dua pamuda ngagulung sareng ngalaksanakeun saurang lalaki, anu aranjeunna dikubur.

1. Kakuatan Karunya: Kumaha Urang Bisa Diajar ti Budak ngora dina Rasul 5:6

2. Pentingna Ngarawat Dulur-dulur Urang: Panggero pikeun Aksi tina Rasul 5:6

1. Lukas 10: 25-37 - Pasemon ngeunaan Samaritan Good

2. James 2: 14-17 - Iman tanpa karya nyaeta maot

Rasul-rasul 5:7 Kira-kira kira-kira tilu jam ti harita, pamajikanana asup, teu nyahoeun naon-naon.

Ananias jeung Safira ngabohong ka rasul-rasul ngeunaan jumlah duit anu geus dibikeun ka jamaah. Tilu jam ti harita, Safira datang teu sadar naon anu geus kajadian.

1. Balukar Bohong: Diajar tina Carita Ananias jeung Safira

2. A Heart for God: The Power of Generous Méré

1. Epesus 4:25 - "Ku sabab eta, sanggeus nempatkeun jauh palsu, hayu unggal anjeun nyarita bebeneran jeung tatanggana, pikeun urang anggota hiji-hiji."

2. Lukas 6:38 - "Pasihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. Aranjeunna bakal tuang kana pangkonan anjeun ukuran anu saé - dipencet ka handap, digoncangkeun, sareng lumpat. Sabab ku ukuran anjeun, éta bakal diukur ka anjeun salaku gantina."

Rasul 5:8 Petrus ngawaler ka manehna, "Bejakeun ka kaula, naha maraneh ngajual eta tanah teh hargana kitu?" Jeung manéhna ngomong, Leres, pikeun jadi loba.

Peter nanya ka awéwé éta lamun manehna geus dijual tanah nya pikeun jumlah nu tangtu, sarta manehna dikonfirmasi yen manehna geus.

1. Mangpaat Jujur

2. Kakuatan Pananya

1. Jabur 15:2 Anu milampah bener, milampah bener, sarta ngucapkeun bebeneran dina hatena.

2. Yakobus 3:17 Tapi hikmat anu ti luhur mimitina murni, teras damai, lemah lembut, sareng gampang dipikanyaah, pinuh ku welas asih sareng buah-buahan anu saé, tanpa pilih kasih, sareng tanpa munafik.

Rasul-rasul 5:9 Saur Petrus ka dirina, "Kumaha sababna maraneh geus satuju pikeun ngagoda Ruh Pangeran?" behold, suku maranéhanana anu geus dikubur salaki anjeun aya di panto, jeung bakal mawa anjeun kaluar.

Petrus naroskeun ka Ananias sareng Safira pikeun konspirasi pikeun nipu Roh Suci.

1. Bahaya tipu daya - Allah uninga tur moal fooled ku falsehoods urang.

2. Kakawasaan Allah - Malah dina nyanghareupan deceptions greatest urang, Allah masih ngadalikeun.

1. Jabur 34:15 - Panon PANGERAN aya dina taqwa, sarta Ceuli-Na attentive kana ceurik maranéhanana;

2. Siloka 12:22 - Gusti detests biwir bohong, tapi delights di jalma anu dipercaya.

Rasul-rasul 5:10 Manehna langsung murag kana suku-Na, sarta yielted up jurig: sarta para nonoman asup, sarta kapanggih manehna maot, sarta, mawa manehna mudik, dikubur ku salakina.

Hiji awéwé maot langsung saatos ningali para rasul kusabab imanna ka aranjeunna. Para pamuda tuluy dikuburkeun jeung salakina.

1. Iman ka rasul-rasul Kristus bisa jadi kuat nepi ka bisa ngakibatkeun maot mujijat.

2. Urang bisa diajar tina iman awéwé pikeun percaya ka para rasul.

1. Mateus 9:20-22 – Jeung, behold, hiji awewe, anu diseased ku ngaluarkeun getih dua belas taun, datang ka tukangeun manéhna, jeung noel kelim jubah-Na: Pikeun manéhna ngomong dina dirina sorangan, Lamun kuring bisa ngan nyabak. pakean-Na, abdi bakal jadi sakabeh. Tapi Yesus malik ka anjeunna, sarta ningali manehna, anjeunna ngadawuh, "Putri, jadi kanyamanan alus; iman anjeun parantos ngajantenkeun anjeun sadayana.

2. John 11: 25-26 - Isa ngadawuh ka dirina, Kami teh jadian, jeung kahirupan: saha anu percaya ka Kami, sanajan manéhna maot, tapi bakal hirup: Jeung sakur hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi maot. Anjeun percanten ieu?

Rasul 5:11 Jeung sieun hébat datang kana sakabeh jamaah, jeung kana saloba anu ngadéngé hal ieu.

Sieun sumebar ka sakuliah garéja sanggeus ngadéngé béja mujijat para rasul.

1. The Power of Miracles: Kumaha Allah Gawé Dina tur Ngaliwatan Urang

2. Kakuatan Iman Urang: Nyaho yen Allah Nyarengan Urang

1. Mateus 17:20 - Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Kusabab saeutik iman anjeun. Pikeun sabenerna, Kami nyebutkeun ka anjeun, lamun anjeun boga iman kawas siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka ieu gunung, 'Pindah ti dieu ka ditu,' sarta eta bakal pindah, sarta moal aya nu mustahil pikeun anjeun.

2. Rum 8:31b - Naon lajeng urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

Rasul-rasul 5:12 Jeung ku rasul-rasul geus loba tanda jeung mujijat tempa di antara jalma; (Sareng aranjeunna sadayana babarengan di teras Suleman.

Rasul-rasul ngayakeun loba kaajaiban jeung mujijat di antara jalma, sarta sakabeh jalma kumpul di téras Suléman sapuk.

1. Karya Allah Ngaliwatan Para Rasul: Kumaha Ngaku jeung Nuturkeun Mujijat-Na

2. Ngahiji Ngaliwatan Rosul: Kakuatan Gawé Babarengan dina Iman

1. Tandaan 16:17-18 - Jeung tanda ieu bakal marengan jalma anu percaya: Dina ngaran kuring maranéhna bakal ngusir setan; maranéhanana baris nyarita dina basa anyar; 18 Maranehna bakal nangkep oray ku leungeunna; jeung lamun maranehna nginum racun deadly, eta moal menyakiti aranjeunna pisan; bakal nahan panangan ka nu gering, sarta bakal cageur.

2. Yoh 6:7-8 - Waler Pilipus, "Meuli gajih leuwih ti satengah taun keur meuli roti cukup pikeun tiap-tiap jalma bisa ngegel!" 8 Aya deui murid-murid-Na, Andreas, dulur Simon Petrus, ngadawuh,

Rasul-rasul 5:13 Ti sesa-sesa teu aya anu wani ngahijikeun diri ka aranjeunna, tapi jalma-jalma ngagedekeun aranjeunna.

Jalma-jalma di Yérusalém kacida sieuneunana ku rasul-rasul katut pangajaranana, nepi ka taya nu bisa miluan.

1. Kakuatan Pangaruh: Diajar Ngahirupkeun Kahirupan anu Dampak ka Batur

2. Nyandak Tanggung Jawab pikeun Dampak anjeun: Kumaha Ngagunakeun Pangaruh anjeun Pikeun Ngadamel Béda

1. Siloka 11:30 - Buah jalma soleh téh tangkal kahirupan; jeung manéhna nu winneth jiwa anu wijaksana.

2. 1 Peter 2:12 - Ngabogaan paguneman anjeun jujur diantara kapir: yén, sedengkeun maranéhna nyarita ngalawan anjeun salaku evildoers, maranéhna bisa ku karya alus anjeun, nu maranéhna bakal behold, glorify Allah dina poé visitation.

Rasul-rasul 5:14 Jeung jalma-jalma anu percaya beuki nambahan ka Gusti, lalaki boh awewe loba pisan.)

Loba lalaki jeung awewe anu ditambahkeun kana iman Kristen.

1. "Kakuatan Kapercayaan: Kumaha Iman Ngadorong Urang Maju"

2. "Tumuwuh dina Iman: Nguatkeun Hubungan Urang sareng Gusti"

1. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

2. Epesus 2:8-9 - "Kanggo ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia ti Allah, lain hasil pagawean, supaya ulah aya anu sombong."

Rasul 5:15 Sahingga aranjeunna dibawa mudik ka jalan-jalan, sarta diteundeun dina ranjang jeung dipan, nu sahenteuna kalangkang Peter ngaliwatan bisa overshadow sababaraha aranjeunna.

Jalma-jalma mawa réréncangan sareng kulawarga anu gering ka jalan-jalan pikeun dicageurkeun ku kalangkang Petrus.

1. Kakuatan Nyageurkeun Iman: Kumaha Kalangkang Petrus Bisa Nyababkeun Kaajaiban

2. Kamentrian Petrus: Kumaha Iman Hiji Lalaki Nyababkeun Kaajaiban

1. Mateus 9:20-22 - Jeung, behold, hiji awewe, anu diseased ku ngaluarkeun getih dua belas taun, datang ka tukangeun manéhna, jeung noel kelim of jubah-Na: Pikeun manéhna ngomong dina dirina sorangan, Lamun kuring bisa ngan nyabak. pakean-Na, abdi bakal jadi sakabeh. Tapi Yesus malik ka anjeunna, sarta ningali manehna, anjeunna ngadawuh, "Putri, jadi kanyamanan alus; iman anjeun parantos ngajantenkeun anjeun sadayana. Jeung awéwé éta cageur tina jam éta.

2. Markus 2:3-5 - Jeung maranéhna datang ka anjeunna, bringing hiji gering palsy, nu ditanggung ku opat. Jeung lamun maranehna teu bisa ngadeukeutan ka manéhna alatan pencét, maranéhanana uncovered hateupna di mana manéhna aya: jeung sanggeus maranéhanana geus megatkeun eta nepi, maranéhanana turunkeun ranjang tempat nu gering palsy nu lay. Nalika Yesus ningali iman aranjeunna, anjeunna nyarios ka anu lumpuh, "Anaking, dosa anjeun dihampura."

Rasul 5:16 Aya ogé multitude ti kota sabudeureun ka Yerusalem, bringing folks gering, jeung nu vexed ku roh-roh jahat, sarta maranéhanana kabéh cageur.

Jalma-jalma ti kota-kota anu caket dieu dicageurkeun nalika aranjeunna mawa anu gering sareng kasurupan ka Yerusalem.

1. kakuatan penyembuhan Allah sadia pikeun sakabéh anu datang ka Anjeunna dina iman.

2. Kakawasaan Yesus Kristus hirup kiwari keur nyageurkeun nu gering jeung ngabébaskeun tawanan.

1. Mateus 8:16-17 - Nalika soré datang, loba jalma anu kasurupan sétan dibawa ka anjeunna, sarta anjeunna drove kaluar roh jeung kecap sarta healed sakabeh gering.

17 Ieu teh supaya laksana anu diomongkeun ku Nabi Yesaya: "Anjeunna nanggung kalemahan urang jeung nanggung panyakit urang."

2. James 5: 14-15 - Dupi saha diantara anjeun gering? Hayu aranjeunna nelepon sesepuh gareja pikeun ngado'a pikeun aranjeunna sareng males aranjeunna ku minyak dina nami Gusti. 15 Doa ku iman bakal nyageurkeun anu gering; Gusti bakal ngangkat aranjeunna. Lamun geus dosa, maranéhna bakal dihampura.

Rasul-rasul 5:17 Geus kitu Imam Agung jeung sakabeh jalma-jalma anu bareng jeung Anjeunna, (anu nya eta golongan Saduki), narenjoeun pisan.

Imam Agung jeung golongan Saduki pinuh ku ambek-ambekan.

1. Bahaya Emosi Henteu Dikadalikeun

2. Kakuatan Cinta Leuwih Amarah

1. James 1: 19-20 - Hayu unggal jalma gancang ngadangu, slow mun nyarita, slow kana anger; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah.

2. Paribasa 15: 1 - Jawaban anu lembut ngaleungitkeun amarah, tapi kecap anu kasar nyababkeun amarah.

Rasul-rasul 5:18 Rasul-rasulna ditumpangan leungeunna, tuluy dijebloskeun ka panjara umum.

Para pangawasa nangkep rasul-rasul jeung dipanjara.

1. Taat ka Allah dina nyanghareupan oposisi

2. Satia dina panganiayaan

1. Ibrani 11:32-40

2. Rasul 4:13-22

Rasul-rasul 5:19 Tapi peuting-peuting malaikat PANGERAN mukakeun panto-panto panjara, tuluy dibawa ka luar, tuluy ngalahir,

Malaikat Yéhuwa ngaluarkeun Petrus jeung rasul-rasul séjénna ti panjara.

1: Kakawasaan Allah teu aya watesna sareng Anjeunna tiasa ngabebaskeun urang tina sagala perbudakan.

2: Lamun urang taat ka Allah, Anjeunna bakal nyalametkeun urang tina sagala kasusah.

1: Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; ulah dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh."

2: Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring."

Rasul-rasul 5:20 Pindah, nangtung di Bait Allah jeung nyarita ka jalma sakabeh kecap tina kahirupan ieu.

Rasul Pétrus ngajurung jalma-jalma pikeun indit ka bait jeung ngucapkeun kecap hirup langgeng.

1. Kakuatan Kecap: Kumaha Nyarita Kahirupan kana Kahirupan Anjeun

2. Kabungahan Ngabagikeun Injil: Naha Urang Kudu Salawasna Nyarioskeun Kecap-kecap Hirup Langgeng

1. Kolosa 3:16 - Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly dina sagala hikmah, ngajarkeun jeung admonishing karana dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung rahmat dina hate anjeun ka Gusti.

2. Yakobus 1:19 - Ku sabab kitu, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal lalaki gancang ngadangu, lambat nyarios, laun amarah.

Rasul 5:21 Jeung nalika maranéhna ngadéngé éta, maranéhna diasupkeun ka Bait Allah isuk-isuk, sarta ngajar. Tapi Imam Agung sumping, jeung jalma-jalma anu nyarengan anjeunna, sarta ngumpulkeun déwan babarengan, jeung sakabéh sénat urang Israil, sarta dikirim ka panjara sangkan aranjeunna dibawa.

Imam Agung jeung sénat urang Israil ngumpulkeun déwan babarengan jeung dikirim ka panjara pikeun nyandak murid-murid Yesus sanggeus ngadéngé yén maranéhna keur ngajar di Bait Allah.

1. Pentingna taat kana hukum Allah.

2. Teguh dina nyanghareupan panganiayaan.

1. Rum 13: 1-7 - Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur.

2. Ibrani 11:32-40 - Lalaki baheula endured ku iman.

Rasul-rasul 5:22 Tapi nalika para perwira sumping, sareng henteu mendakan aranjeunna di panjara, aranjeunna wangsul deui, nyarios,

Patugas manggihan rasul-rasul teu aya di panjara.

1 - Allah ngaluarkeun rasul-rasul ti panjara.

2 - Urang kedah percanten ka Gusti pikeun nyalametkeun urang dina waktos susah.

1 - Jabur 34: 7 - Malaikat PANGERAN ngepung di sabudeureun jalma anu sieun ka Mantenna, sareng nyalametkeun aranjeunna.

2 - Jabur 91:14 - "Ku sabab anjeunna nyaah ka Kami, kuring bakal nyalametkeun anjeunna; Kuring bakal ngajaga anjeunna, sabab anjeunna terang nami abdi.

Rasul-rasul 5:23 Saurna, Panjara leres-leres mendakan urang ditutup kalayan aman, sareng penjaga nangtung di luar payuneun panto;

Panjara kapanggih ditutup sacara aman, tapi teu aya anu kapendak di jero.

1. Allah maha kawasa jeung bisa ngalakukeun nu teu mungkin.

2. Percanten ka Gusti anu masihan panyalindungan sareng kasalametan.

1. Yesaya 40:31 - "tapi jalma-jalma anu ngarep-ngarep ka Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana. Aranjeunna bakal soar dina jangjang kawas garuda; bakal lumpat teu bosen, bakal leumpang jeung moal pingsan."

2. Yesaya 46: 4 - "Sanajan nepi ka sepuh anjeun sarta bulu abu Kami anjeunna, Kami anjeunna anu bakal ngadukung anjeun. Kuring geus dijieun anjeun sarta kuring bakal mawa anjeun; Kuring bakal ngadukung anjeun sareng kuring bakal nyalametkeun anjeun. ”

Rasul 5:24 Ayeuna nalika Imam Agung jeung kapala Bait Allah jeung imam-imam kapala ngadéngé hal ieu, aranjeunna doubted ngeunaan aranjeunna whereunto hal ieu bakal tumuwuh.

Imam Agung, kapala Bait Allah, jeung imam-imam kapala skeptis waktu ngadéngé warta ngeunaan Rasul.

1. The Power of Iman - Kumaha percanten ka Allah bisa mawa ngeunaan teu mungkin

2. Ngadeukeutkeun Anu Bener - Boga kawani pikeun nangtung ngalawan jalma anu cangcaya

1. Mateus 17:20 - "Anjeunna ngawaler, "Kusabab anjeun geus jadi saeutik iman. Satemenna Kami ngabejaan ka maraneh, lamun maraneh boga iman sahenteuna siki sasawi, maraneh bisa ngomong ka ieu gunung, 'Pindah ti dieu ka ditu,' tangtu bakal pindah. Henteu aya anu mustahil pikeun anjeun."

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman téh kapercayaan kana naon urang miharep jeung jaminan ngeunaan naon urang teu ningali."

Rasul-rasul 5:25 Saterusna datang hiji jeung ngabejaan aranjeunna, paribasa, Behold, lalaki saha anjeun nempatkeun panjara keur nangtung di Bait Allah, jeung ngajarkeun jalma.

Tawanan anu kungsi dipanjara kapanggih ngajar jalma-jalma di Bait Allah.

1. Kadaulatan Allah: Teu aya halangan anu tiasa ngeureunkeun rencana-Na

2. Kasatiaan Allah: Anjeunna Teu Pernah Gagal Ngalaksanakeun Tujuan-Na

1. Yesaya 55:11 - Ku kituna bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta.

2. Yeremia 29:11 - Pikeun kuring nyaho pikiran yén kuring mikir ka arah anjeun, nyebutkeun Gusti, pikiran karapihan, jeung teu jahat, méré Anjeun hiji tungtung ekspektasi.

Rasul-rasul 5:26 Lajeng kaptén jeung perwira indit, sarta dibawa aranjeunna tanpa kekerasan, sabab sieun jalma, lest maranéhna kudu geus dibaledogan batu.

Komandan jeung perwira-perwira mawa rasul-rasul tanpa kekerasan sabab jalma-jalma sieun dirajam.

1: Sieun ka Yéhuwa mangrupikeun hikmah, sareng tiasa ngajaga urang tina cilaka.

2: Urang kedah salawasna neangan resolusi damai mun konflik, sanajan urang sieun.

1: Siloka 1: 7 - "The sieun PANGERAN mangrupakeun awal pangaweruh; fools hina hikmah jeung pangajaran."

2: Rum 12:18 - "Upami mungkin, sajauh gumantung ka anjeun, hirup rukun sareng sadayana."

Rasul-rasul 5:27 Sanggeus dibawa ka Mahkamah Agama, ku Imam Agung naroskeun.

Rasul-rasul dibawa ka Majelis jeung diinterogasi ku Imam Agung.

1. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Panganiayaan

2. Kumaha Ngabales Tuduhan Anu Teu Adil

1. 1 Peter 2: 20-23 - Pikeun naon kiridit éta lamun, nalika anjeun dosa sarta keok pikeun eta, anjeun endure? Tapi lamun anjeun ngalakukeun kahadean jeung sangsara pikeun eta anjeun endure, ieu téh hiji hal anu mulya di payuneun Allah. Pikeun ieu anjeun disebut, sabab Kristus ogé sangsara pikeun urang, ninggalkeun kami conto, nu kudu nuturkeun léngkah-Na: "Anu teu ngalakukeun dosa, atawa ieu bohong kapanggih dina sungut-Na";

2. Mateus 5:10-12 - Rahayu jalma anu persecuted demi amal saleh ', Pikeun maranéhanana nyaéta Karajaan Sawarga. "Bagja anjeun nalika aranjeunna ngahina sareng nganiaya anjeun, sareng nyarioskeun sagala jinis anu jahat ngalawan anjeun bohong demi Kami. Girang jeung jadi exceedingly bungah, pikeun gede ganjaran anjeun di sawarga, pikeun jadi persecuted nabi-nabi anu saméméh anjeun.

Rasul-rasul 5:28 Saurna, "Naha kami henteu marentahkeun maneh supaya maraneh ulah ngajar dina ngaran ieu?" jeung, behold, anjeun geus kaeusi Yerusalem jeung doktrin Anjeun, jeung maksudna pikeun mawa getih lalaki ieu kana urang.

Ayat ieu tina Rasul 5:28 nyarioskeun yén rasul-rasul diparéntahkeun pikeun henteu ngajar dina nami Yesus sareng aranjeunna parantos ngalaksanakeunana, nyebarkeun doktrinna ka sakuliah Yerusalem.

1. Kakuatan Taat: Nurutan Paréntah Gusti Sanajan Kasusah

2. Dampak Iman: Kumaha Lampah Urang Nyarita Leuwih Geulis Ti batan Omongan Urang

1. Mateus 28: 19-20 "Ku sabab kitu indit jeung ngajadikeun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci."

2. Yesaya 6:8 "Jeung kuring ngadéngé sora Gusti nyebutkeun, 'Saha anu bakal Kami ngirim, sarta saha bakal balik pikeun urang?' Saterusna kuring ngomong, 'Di dieu kuring! Kintunkeun abdi.'"

Rasul-rasul 5:29 Petrus jeung rasul-rasul sejenna ngawaler, pokna, "Urang kudu nurut ka Allah batan ka manusa."

Rasul-rasul ngawaler pamingpin Yahudi, nyebutkeun yén maranéhna kudu taat ka Allah tinimbang manusa.

1. Taat ka Allah vs Taat ka Manusa

2. Nempatkeun Gusti munggaran dina Sadaya Pilihan

1. Mateus 22:21 ( "Ku sabab kitu, serahkan ka Kaisar naon anu kagungan Kaisar, sareng ka Allah anu kagungan Allah.")

2. Pilipi 3:20 (“Kanggo omongan urang di sawarga; ti mana ogé urang ngarep-ngarep Jurusalamet, Gusti Yesus Kristus.”)

Rasul-rasul 5:30 Allah karuhun urang geus ngahudangkeun Isa, anu ku anjeun dipaehan sarta digantung dina tangkal.

Allah urang Israil ngangkat Isa, anu dipaehan sarta digantung dina tangkal ku urang Israil.

1. Kakuatan Kabangkitan Allah: Kumaha Yesus Nalukkeun Pupusna

2. Pangorbanan Yesus: Conto Asih sareng Panghampura

1. Rum 6:4-5 - Ku sabab kitu urang dikubur kalawan anjeunna ku baptisan kana maot, nu sagampil Kristus geus diangkat ti nu maraot ku kamulyaan Rama, sanajan kitu urang ogé kudu leumpang di newness tina kahirupan.

5. 1 Corinthians 15: 3-4 - Pikeun kuring dikirimkeun ka anjeun mimiti sagala nu kuring ogé narima: yen Kristus pupus pikeun dosa-dosa urang nurutkeun Kitab Suci, sarta yén Anjeunna dikubur, sarta yén Anjeunna gugah deui dina dinten katilu nurutkeun. kana Kitab Suci.

Rasul-rasul 5:31 Anjeunna kagungan Allah Maha Agung ku leungeun katuhu-Na pikeun jadi Pangeran jeung Jurusalamet, pikeun méré tobat ka Israil, jeung panghampura dosa.

Allah geus exalted Yesus salaku Pangeran jeung Jurusalamet méré tobat jeung panghampura dosa ka Israil.

1. Pangeran sareng Juru Salamet anu Maha Agung - Lukas 2:11

2. Kado Tobat jeung Panghampura - Rasul 17:30

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng. Sabab Allah ngutus Putra-Na ka dunya lain pikeun ngahukum dunya, tapi pikeun nyalametkeun dunya ku jalan Anjeunna.

Rasul 5:32 Sarta kami saksi-Na ngeunaan hal ieu; jeung kitu oge Roh Suci, saha Allah geus dibikeun ka jalma anu taat ka Anjeunna.

Rasul-rasul éta saksi karya Yesus Kristus sarta Roh Suci dibikeun ka jalma anu taat kana parentah Allah.

1. Taat Urang ka Allah Mukakeun Panto Roh Suci

2. Kakuatan Nyaksian Karya Allah

1. John 14: 15-17 - Lamun cinta kuring, anjeun bakal tetep nurut mah. Sarta kuring bakal nanya ka Rama, sarta anjeunna bakal masihan anjeun Helper sejen, janten sareng anjeun salawasna, malah Roh bebeneran.

2. Rum 12: 1-2 - Kuring nanya ka anjeun kituna, baraya, ku mercies Allah, nampilkeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung ditarima ka Allah, nu ibadah spiritual Anjeun. Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna.

Rasul-rasul 5:33 Barang ngadarenge kitu, maranehna kacida hatenana, tuluy ngarencangan rek maehan maranehna.

Pimpinan Yahudi kacida ambekna waktu ngadéngé pangajaran rasul-rasul sarta mutuskeun pikeun maéhan maranéhna.

1. Kakuatan Firman: Kumaha Injil Ngarobih Komo Hati Anu Paling Teu Percaya

2. Panganiayaan Garéja: Kumaha Urang Ngabales Kasangsaraan

1. Epesus 4:15 - "Diomongkeun bebeneran dina cinta, urang kudu tumuwuh nepi di sagala cara kana anjeunna anu sirah, kana Kristus"

2. Pilipi 1:29 - "Kanggo eta geus dibikeun ka anjeun nu demi Kristus anjeun teu kudu ngan percanten ka Anjeunna tapi ogé sangsara pikeun demi-Na."

Rasul-rasul 5:34 Ti dinya ngadeg hiji di dewan, urang Parisi, ngaranna Gamaliel, ahli hukum, geus di reputation diantara sakabeh jalma, sarta maréntahkeun nempatkeun rasul-rasul mudik spasi saeutik;

Gamaliel, saurang urang Parisi jeung guru hukum anu dipikahormat, ngadeg di dewan jeung menta supaya rasul-rasul dipindahkeun jauh.

1. Hikmah Gamaliel: Ngadangukeun Sora Alesan dina Jaman Konflik

2. Kakuatan Reputasi: Pangaruh Ngaran anu Alus

1. Paribasa 18:13 - "Anjeunna nu ngajawab masalah saméméh anjeunna heared eta, éta folly jeung éra ka anjeunna."

2. Pandita 10: 2 - "Hate A lalaki wijaksana urang aya di leungeun katuhu-Na, tapi haté a fool di kénca-Na."

Rasul-rasul 5:35 Anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Eh urang Israil, sing ati-ati naon anu anjeun badé laksanakeun kana jalma-jalma ieu."

Urang Israil diingetkeun ngeunaan niatna ngeunaan jalma-jalma anu sateuacanna.

1. Pentingna mikirkeun kahoyong Allah dina kaputusan urang.

2. Kabutuhan pikeun jadi bijaksana jeung discerning lamun nyanghareupan kaputusan hésé.

1. James 1: 5 - "Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta Allah, anu mere generously ka sadaya tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun anjeunna."

2. Siloka 3:5-6 - “Percanten ka Gusti kalayan sagemblengna hate, ulah ngandelkeun pangarti sorangan. Dina sagala cara anjeun, akur anjeunna, sareng anjeunna bakal ngalempengkeun jalan anjeun."

Rasul-rasul 5:36 Pikeun saméméh poé ieu jumeneng Teudas, boasting dirina salaku batur; ka saha sajumlah lalaki, kira-kira opat ratus, ngagabung sorangan: anu slain; jeung sakabeh, saloba nurut anjeunna, paburencay, sarta dibawa ka euweuh.

Theudas nyaéta saurang lalaki anu ngaku dirina penting sareng ngumpulkeun kira-kira 400 lalaki pikeun ngagabung sareng anjeunna. Nanging, anjeunna dipaéhan sareng sadaya pengikutna paburencay sareng teu aya.

1. rencana daulat Allah salawasna kaeusi - Rum 8:28

2. Waspada nabi palsu jeung janji kosong maranéhanana - Mateus 7:15-17

1. Daniel 4:35 - Sadaya pangeusi bumi anu accounted salaku nanaon

2. paribasa 16: 2 - Sadaya cara manusa murni dina panon sorangan, Tapi Gusti weighs sumanget.

Rasul-rasul 5:37 Sanggeus ieu lalaki, Yudas urang Galilea bangkit dina poé taxing, jeung Drew jauh loba jalma sanggeus manéhna: manéhna ogé perished; sarta sakabeh, sanajan saloba nurut anjeunna, anu dispersed.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yudas urang Galilea anu naros dina jaman pajeg sareng ngumpulkeun seueur pengikut, tapi tungtungna maot sareng para pengikutna bubar.

1. Sifat sakedapan kamashur dunya

2. Pentingna nuturkeun Gusti tinimbang manusa

1. Jabur 146: 3-4 - Teu nempatkeun kapercayaan anjeun ka pangéran, dina putra manusa, anu teu aya kasalametan. Nalika napasna angkat, anjeunna mulih deui ka bumi; dina poe eta pisan rencana-Na musnah.

2. Siloka 14:12 - Aya jalan anu sigana bener pikeun manusa, tapi tungtungna nyaéta jalan ka maot.

Rasul-rasul 5:38 Jeung ayeuna kuring nyebutkeun ka anjeun, Reflected ti lalaki ieu, sarta antepkeun aranjeunna nyalira: pikeun lamun nasehat atawa pagawean ieu ti manusa, eta bakal jadi euweuh.

Rasul Pétrus naséhat jalma-jalma pikeun ngajauhan jalma-jalma anu ngawawarkeun Injil palsu, sabab éta moal aya nanaon.

1. Waspada kana Injil palsu sareng ulah katipu ku aranjeunna.

2. Ulah kagoda ku guru-guru palsu, sabab pagaweanana moal aya nanaon.

1. Yermia 17: 5-8 - Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun sarta ulah lean on pamahaman anjeun sorangan.

2. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun.

Rasul 5:39 Tapi lamun éta ti Allah, anjeun moal bisa ngaragragkeun eta; lest haply anjeun kapanggih malah ngalawan Allah.

Gusti bakal salawasna unggul dina tungtungna sareng bahaya pikeun urang nyobian ngalawan Anjeunna.

1: Urang ulah pernah nyoba nolak Allah jeung kahayang-Na sabab sia sia jeung bisa ngarugikeun urang.

2: Allah teh Gusti nu Maha Kawasa, nu maha kawasa jeung bijaksana pikeun tunduk ka Mantenna.

1: Epesus 4:6 - Hiji Allah jeung Rama sadaya, anu di luhur sagala, jeung ngaliwatan sakabeh, jeung di anjeun sadayana.

2: Jabur 103:19 - Gusti geus nyiapkeun tahta-Na di langit; jeung karajaan-Na maréntah leuwih sakabéh.

Rasul-rasul 5:40 Jeung manéhna sapuk, jeung sanggeus maranéhanana geus nyauran rasul-rasul, jeung digebugan maranehna, maranehna maréntahkeun teu kudu nyarita dina ngaran Yesus, jeung hayu maranehna indit.

Rasul-rasul disebut jeung keok, tapi diidinan indit sanggeus dititah teu nyarita dina ngaran Yesus.

1. Kakuatan Pengkuh: Diajar ti Rasul

2. Nuturkeun Yesus Henteu Masalah Biaya

1. Mateus 10:32-33 - “Sing saha anu ngaku Kami di hareupeun batur, Kami oge bakal ngaku di hareupeun Rama Kami di sawarga. Tapi saha-saha anu nolak ka Kami di hareupeun batur, Kami bakal nolak di hareupeun Rama Kami di sawarga.”

2. 1 Petrus 4:13 - "Tapi girang insofar anjeun babagi sangsara Kristus urang, nu ogé bisa girang jeung gumbira nalika kamulyaan-Na geus wangsit."

Rasul 5:41 Jeung maranéhna undur ti ayana déwan, rejoicing yén maranéhanana dianggap pantes sangsara éra pikeun ngaranna.

Rasul-rasul girang dina sangsara maranéhanana pikeun ngaran Yesus.

1. "Kaitung Pantes Nandangan Éra pikeun Asma-Na"

2. "Nyanghareupan Éra kalayan Bungah"

1. Pilipi 3:8-11 “Saenyana, sagala hal teh ku aing dianggap rugi, ku sabab leuwih pentingna nyaho ka Kristus Yesus, Gusti kaula. Demi Mantenna kuring geus nandangan karugian tina sagala hal jeung dianggap sampah, supaya kuring bisa meunangkeun Kristus jeung kapanggih di Anjeunna, teu ngabogaan kabeneran sorangan nu asalna tina hukum, tapi nu datang ngaliwatan iman ka Kristus, kabeneran ti Allah anu gumantung kana iman - supaya kuring terang anjeunna sareng kakawasaan kabangkitan-Na, sareng tiasa ngabagi sangsara-Na, janten sapertos Anjeunna dina pupusna, supados kuring tiasa ngahontal kabangkitan tina maotna. ”

2. 2 Korinta 12: 9-10 "Tapi anjeunna nyarios ka abdi, 'Rahmat abdi cekap pikeun anjeun, sabab kakawasaan abdi disampurnakeun dina kalemahan.' Ku sabab kitu, kuring bakal langkung reueus tina kalemahan kuring, supados kakawasaan Kristus tiasa istirahat dina kuring. Demi Kristus, sim kuring reueus ku kalemahan, panghina, kanyeri, panganiayaan, jeung musibah. Sabab lamun Kami lemah, mangka Kami kuat."

Rasul 5:42 Jeung unggal poe di Bait Allah, jeung di unggal imah, maranehna teu ceased pikeun ngajarkeun jeung ngahutbah Yesus Kristus.

Saban poé, murid-murid Yésus ngajar jeung ngawawarkeun ngeunaan Yésus di Bait Allah jeung di imah-imah.

1. Kakuatan Injil - Kumaha Murid Yesus nyebarkeun Firman

2. Misi Garéja - Da'wah sareng Ngajarkeun Injil

1. Mateus 28: 19-20 - Pindah kituna sarta nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah anjeun.

2. Rum 10: 14-15 - Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Sareng kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna ngadangu tanpa aya anu ngahutbah? Sareng kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus?

Rasul 6 recounts janjian tujuh lalaki ngawula komunitas Kristen tumuwuh, ditewak Stephen, salah sahiji tujuh lalaki ieu, sarta tuduhan palsu dijieun ngalawan anjeunna.

Ayat ka-1: Bab ieu dimimitian ku masalah anu timbul di garéja awal nalika urang Yahudi anu nyarios Yunani ngawadul yén randa-randana teu dipaliré dina tuangeun sapopoé. Jadi dua belas rasul ngumpulkeun sakabeh murid babarengan ngomong, "Henteu pantes pikeun urang ngalalaworakeun kecap palayanan Allah paréntah ngantosan tabel. Dulur sadulur milih tujuh lalaki ti antara anjeun anu dipikawanoh pinuh hikmah Roh bakal ngahurungkeun tanggung jawab maranéhanana méré perhatian urang doa mentri kecap.' proposal ieu pleased sakabeh grup dipilih Stephen man pinuh iman Roh Suci ogé Philip Procorus Nicanor Timon Parmenas Nicolas Antioki ngarobah Yahudi dibere lalaki ieu rasul ngado'a diteundeun leungeun dina eta (Rasul 6:1-6).

Ayat ka-2: Ku ayana pangaturan ieu, pangandika Allah sumebar sarta jumlah murid Yérusalém beuki gancang, loba imam jadi iman nu taat. Samentara Stephen kakuatan rahmat pinuh dipigawé keajaiban hébat tanda miraculous diantara jalma oposisi jengkar anggota Sinagoga Freedmen Yahudi Cyrene Iskandariah well propinsi Kilikia Asia mimiti ngabantah jeung Stephen tapi teu bisa nangtung nepi ngalawan hikmah Roh masihan anjeunna sakumaha anjeunna spoke (Rasul 6: 7-10).

Ayat 3: Teras aranjeunna cicingeun ngabujuk sababaraha jalma nyarios, 'Kami parantos ngadéngé Stefanus nyarioskeun kecap-kecap anu ngahina ka Musa Allah' ngahudangkeun jalma-jalma anu disebat ku guru-guru hukum sepuh, anjeunna dibawa ka Mahkamah Agama ngadamel saksi palsu, saurna, "Ieu jalma henteu lirén nyarios ngalawan hukum tempat suci ieu kami. geus ngadenge cenah Yesus Nasaret bakal ngancurkeun tempat robah adat istiadat Musa dibikeun ka handap.' Sadaya anu linggih di Sanhedrin neuteup intently ka Stephen nempo beungeutna kawas malaikat beungeut (Rasul 6: 11-15).

Rasul 6:1 Jeung dina poé éta, nalika jumlah murid ieu ngalobaan, aya timbul hiji murmuring tina Yunani ngalawan Ibrani, sabab randa maranéhanana anu neglected dina mentri sapopoé.

Kalayan tumuwuhna garéja mimiti, keluhan timbul ti mukmin Yahudi Yunani-diomongkeun yén randa maranéhanana anu keur overlooked dina distribution poean bantuan.

1. "Telepon pikeun Kaasih sareng Palayanan: Ngalawan Kaseueuran di Garéja"

2. "Kakuatan Persatuan: Gawé Babarengan Ngalayanan Batur"

1. Mateus 5:43-45 , "Aranjeun geus uninga yen ieu ceuk, 'Anjeun kudu bogoh ka tatangga anjeun sarta hate musuh anjeun.' Tapi kuring ngomong ka anjeun, Cinta musuh anjeun sarta neneda pikeun maranéhanana anu nyiksa anjeun, ku kituna anjeun bisa jadi putra Rama Anjeun nu aya di sawarga.

2. Galata 6:2, "Sing nanggung beban masing-masing, sareng ngalaksanakeun hukum Kristus."

Rasul-rasul 6:2 Geus kitu dua welas murid-murid nyalukan murid-murid, pokna, "Teu pantes urang ninggalkeun pangandika Allah jeung ngawula ka meja-meja."

Dua belas rasul ngumpulkeun murid-murid jeung ngajarkeun aranjeunna yen aranjeunna teu kudu ngalalaworakeun firman Allah ku fokus ukur dina porsi méja.

1. Prioritas Firman Allah: Naha Éta Penting

2. Ngalayanan Kalawan Tujuan: Hiji Pangajaran Ngeunaan Conto Para Rasul

1. Kolosa 3:23 - Naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos damel pikeun Gusti, sanés pikeun padamelan manusa.

2. Epesus 6:7 - Ngawula kalawan wholeheartedly, saolah-olah anjeun ngawula Gusti, lain jalma.

Rasul-rasul 6:3 Ku sabab kitu, dulur-dulur, tingali di antara anjeun tujuh lalaki anu jujur, pinuh ku Roh Suci sareng hikmah, anu ku kami tiasa diangkat pikeun urusan ieu.

Para rasul naroskeun ka gareja pikeun milih tujuh lalaki anu jujur, pinuh ku Roh Suci sareng hikmah, pikeun ngawas bisnis gareja.

1. Sifat-sifat Kapamingpinan Saleh: Ngajalajah Ciri-ciri Pamingpin nu Sae dina Rasul 6:3

2. Kakuatan Roh Suci dina Garéja: Kumaha Ngenalkeun sareng Ngasuh Hadiah Rohani dina Awak Mu'min.

1. Paribasa 11: 3 - "Integritas tina upright bakal pituduh aranjeunna: tapi perverseness of froward bakal ngancurkeun aranjeunna."

2. 1 Korinta 12: 7 - "Tapi manifestasi Roh geus dibikeun ka unggal lalaki kauntungan withal."

Rasul-rasul 6:4 Tapi urang bakal tetep diri urang pikeun solat, jeung mentri kecap.

Garéja mimiti devoted waktos maranéhna pikeun solat jeung mentri Firman.

1. Kakuatan Doa

2. Panggero pikeun Ngalayanan di Kamentrian

1. James 5:16 - "The solat jalma soleh boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

2. 1 Korinta 12: 4-11 - "Ayeuna aya rupa-rupa kado, tapi Roh sarua; jeung aya rupa-rupa layanan, tapi Gusti anu sarua; jeung aya rupa-rupa kagiatan, tapi Allah sarua anu empowers. aranjeunna sadayana di sadayana."

Rasul-rasul 6:5 Jeung ucapan pleased sakabeh jalma, sarta aranjeunna milih Stephen, hiji lalaki pinuh iman jeung Roh Suci, jeung Pilipus, jeung Prochorus, jeung Nicanor, jeung Timon, jeung Parmenas, jeung Nicolas a proselyte ti Antioki.

Sakabeh jalma milih Stefanus, Pilipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas jeung Nikolas pikeun ngawula di gereja.

1. Kakuatan Iman dina Ngalayanan Gusti

2. Kabutuhan Kudu Pinuh ku Roh Suci

1. Rum 12:11 - "Ulah jadi kakurangan di zeal, tapi tetep fervor spiritual anjeun, porsi Gusti."

2. Galata 5:22-23 - "Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness jeung timer kontrol."

Rasul-rasul 6:6 Anu ku maranehna diadegkeun ka rasul-rasul, tuluy neneda, tuluy ditumpangan leungeun.

Rasul-rasul ngadoakeun sareng nempatkeun leungeun kana jalma-jalma anu dipilih pikeun ditunjukkeun ka aranjeunna.

1. Kakuatan Doa - Kumaha doa tiasa ngabantosan urang pikeun ngatasi kasieun sareng ngaléngkah ka anu teu dipikanyaho.

2. The Gift of Service - A panggero pikeun layanan na kumaha peletakan leungeun kana individu bisa jadi tanda berkah Allah.

1. James 5: 13-16 - Dupi saha diantara anjeun dina kasulitan? Hayu aranjeunna neneda. Aya anu bagja? Hayu aranjeunna nyanyi lagu pujian.

2. 1 Timoteus 4:14 - Ulah maranéh ngalalaworakeun kana kado anjeun, nu dibikeun ka anjeun ngaliwatan nubuat nalika awak sesepuh diteundeun leungeun maranéhna dina anjeun.

Rasul 6:7 Jeung firman Allah ngaronjat; Jeung jumlah murid ngalobaan di Yerusalem greatly; jeung pausahaan gede imam anu taat kana iman.

Jumlah murid ngalobaan pisan di Yerusalem sarta loba imam nurut kana iman.

1. Tumuwuhna Iman: Kumaha Ta'at Bisa Ngajantenkeun Anu Maha Agung

2. Kakawasaan Allah: Kumaha Firman Allah Nyebarkeun Ngaliwatan Taat

1. Mateus 28: 19-20 - Ku sabab indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina ngaran Rama jeung Putra jeung Roh Suci, jeung ngajarkeun eta nurut sagalana Kuring geus paréntah ka anjeun.

2. Rum 1: 5 - Ngaliwatan anjeunna jeung pikeun ngaranna? Sabalikna , kami nampi rahmat sareng jabatan rasul pikeun ngagero jalma-jalma ti antara bangsa-bangsa sanés pikeun taat anu asalna tina iman.

Rasul 6:8 Jeung Stephen, pinuh ku iman jeung kawasa, ngalakukeun mujijat jeung mujijat hébat diantara jalma.

Stéfanus, saurang lalaki anu iman jeung kawasa anu gedé, ngalakukeun loba mujijat anu luar biasa ka jalma-jalma.

1. Hirup Hirup Iman jeung Kawasa

2. Percanten Kaajaiban Allah

1. Ibrani 11:1 - ? 쏯 ow iman nyaéta jaminan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali.??

2. Mateus 14:22-33 - Yesus leumpang dina cai jeung calming badai.

Rasul-rasul 6:9 Lajeng aya sababaraha urang sinagoga, anu disebut Kapernaum Libertines, sarta Kirenians, Alexandrians, sarta ti Kilikia jeung Asia, disputing jeung Stephen.

Perdebatan Stephen sareng anggota sinagoga nyababkeun réaksi anu kuat.

1. Kakuatan Debat: Kumaha Urang Bisa Ngamangpaatkeun Diskusi Pikeun Ngamajukeun Karajaan Allah

2. Ajén Ngaregepkeun Paham: Kumaha Urang Bisa Diajar Ti Batur Ngaliwatan Dialog

1. Rum 15: 5-7 "Ayeuna Allah kasabaran jeung consolation masihan anjeun jadi likeminded hiji arah séjén nurutkeun Kristus Yesus: Sing anjeun bisa kalawan hiji pikiran jeung hiji sungut muji Allah, malah Rama Gusti urang Yesus Kristus. Ku sabab kitu silih tarima, sakumaha Kristus ogé nampi urang pikeun kamulyaan Allah."

2. Yakobus 1:19-20 "Ku sabab eta, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal lalaki gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah: Pikeun murka manusa henteu ngalaksanakeun kabeneran Allah."

Rasul 6:10 Jeung maranéhna teu bisa nolak hikmah jeung sumanget ku manéhna spoke.

Stepanus pinuh ku hikmat jeung Roh, nepi ka lawan-lawanna teu bisa nolak manéhna.

1. Kakuatan Roh Suci: Kumaha Kecap Urang Bisa Ngarubah Batur

2. Hikmah Ngaliwatan Roh: Kumaha Nyarita jeung Otoritas

1. Yesaya 11:2-3: ? 쏛 nd Roh Gusti bakal tetep dina anjeunna, sumanget hikmah jeung pamahaman, sumanget nasehat jeung kakuatan, sumanget pangaweruh jeung sieun Gusti.??

2. Siloka 15:23: ? 쏛 lalaki ngabogaan kabagjaan ku jawaban tina sungut-Na: jeung kecap diucapkeun dina mangsana, kumaha alus éta!??

Rasul-rasul 6:11 Tuluy maranehna ngajurung jelema-jelema, pokna, “Kami geus ngadenge manehna ngahina ka Musa jeung ka Allah.”

Saksi-saksi palsu diupahan pikeun méré kasaksian ngalawan Stefanus, ngaku yén anjeunna ngahujat Musa sareng Allah.

1. Ulah Nyaksian Palsu: Balukar tina Cidra

2. Nyarioskeun Kaleresan dina Asih: Kakuatan Kaaslian

1. Budalan 20:16 ? 쏽 anjeun moal masihan saksi palsu ngalawan tatangga anjeun.??

2. Epesus 4:15 ? Ather , diomongkeun bebeneran dina cinta, urang kudu tumuwuh nepi di unggal jalan kana manéhna anu sirah, kana Kristus.??

Rasul-rasul 6:12 Jeung maranéhna ngahulag jalma, jeung sesepuh, jeung scribes, sarta datang ka anjeunna, sarta nyekel anjeunna, sarta anjeunna dibawa ka Majelis.

Jalma-jalma, kokolot-kokolot, jeung ahli-ahli Kitab ngajurungkeun jalma-jalma, tuluy nangkep Yesus.

1. Kakuatan Aksi Koléktif: Mariksa Panahanan Yesus

2. Peran Kapamingpinan dina Jaman Hese: Mariksa Panahanan Yesus

1. Jabur 46:10-11 - ? 쏝 e masih, sarta nyaho yen Kami Allah. Kami bakal diluhurkeun di antara bangsa-bangsa, kuring bakal diluhurkeun di bumi!??

2. Mateus 26:53-54 - Isa ngadawuh ka aranjeunna, ? Naha anjeun mikir yén kuring henteu tiasa naroskeun ka Bapa, sareng anjeunna bakal langsung ngutus malaikat langkung ti dua belas pasukan? Tapi kumaha lajeng Kitab Suci kedah kaeusi, yén éta kudu jadi kitu???

Rasul-rasul 6:13 Jeung ngadegkeun saksi palsu, anu nyebutkeun, "Ieu jelema teu eureun-eureun ngomongkeun kecap ngahina ka ieu tempat suci jeung hukum.

Sanhedrin nuduh Stefanus nyarioskeun kecap-kecap hinaan ngalawan tempat suci sareng hukum.

1. Kumaha carana sangkan hirup suci anu ridho Allah

2. Pentingna nanjeurkeun hukum Allah dina kahirupan urang

1. Ibrani 12:14 - "Narékahan pikeun karapihan jeung sakabeh lalaki, sarta pikeun kasucian tanpa nu taya sahijieun bakal ningali Gusti."

2. Rum 13: 1-7 - "Hayu unggal jiwa tunduk kana otoritas jajahan. Pikeun euweuh otoritas iwal ti Allah, sarta otoritas nu aya diangkat ku Allah."

Rasul 6:14 Pikeun urang geus ngadéngé manéhna nyebutkeun, yén Yesus urang Nasaret ieu bakal ngancurkeun ieu tempat, jeung bakal ngarobah adat nu Musa dibikeun ka urang.

Petikan ieu nyarioskeun kumaha jalma-jalma parantos ngadangu Yesus urang Nasaret nyarioskeun ngancurkeun tempat ieu sareng ngarobih adat-istiadat anu ditepikeun ku Musa.

1. Robah: Diajar Nyaluyukeun kana Pangersa Allah

2. Karusakan sareng Pembaharuan: Panggero pikeun Tobat

1. Yesaya 43:18-19 - ? 쏡 henteu émut kana hal-hal anu baheula, atanapi henteu nganggap hal-hal anu baheula. Behold, kuring bakal ngalakukeun hiji hal anyar; ayeuna bakal spring mudik; anjeun moal terang eta? Kuring malah bakal nyieun jalan di gurun jeung walungan di gurun.??

2. Rum 12:2 - ? 쏛 nd ulah conformed ka dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon éta alus tur ditarima tur sampurna bakal Allah.??

Rasul-rasul 6:15 Jeung sakabeh anu calik di dewan, neuteup stedfastly on anjeunna, nempo beungeut-Na sakumaha geus beungeut malaikat.

Stephen, salah sahiji deacons mimiti Garéja mimiti, dibawa ka dewan Sanhedrin jeung sakabeh jalma anu hadir éta amazed ku katingal tina beungeutna, nu mucunghul janten kawas beungeut malaikat.

1. Kumaha Ngajaga Rupa Surgawi

2. Kakuatan Karakter Soleh

1. Mateus 5:16 - "Hayu caang anjeun jadi caang saméméh lalaki, ambéh maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun, sarta muji Rama anjeun nu aya di sawarga."

2. Kolosa 3:12-17 - "Ku sabab eta, salaku Allah? 셲 jalma-jalma anu dipilih, anu suci sareng anu dipikacinta, anggoan diri anjeun kalayan welas asih, kahadean, lemah lembut, lemah lembut, sareng sabar. a grievance ngalawan batur. Hampura sakumaha Gusti ngahampura anjeun. Jeung leuwih sagala virtues ieu nempatkeun cinta, nu meungkeut aranjeunna sadayana babarengan dina persatuan sampurna ".

Kisah Para Rasul 7 nyarioskeun pertahanan Stefanus sateuacan Sanhedrin, visi anjeunna ngeunaan Yesus nangtung di sisi katuhu Allah, sareng syahid-Na.

Alinea 1: Pikeun ngabales dakwaan ka anjeunna, Stephen nyarioskeun pidato panjang anu nyaritakeun sajarah Israél. Anjeunna dimimitian ku panggero Allah ka Ibrahim jeung jangji dijieun ka anjeunna ngeunaan turunan-Na jadi strangers di nagara deungeun mana maranéhna bakal enslaved salila opat ratus taun (Rasul 7:1-8). Anjeunna neraskeun carita Yusup anu dijual ka Mesir tapi saterusna jadi pangawasa di dinya nyalametkeun kulawargana tina kalaparan (Rasul 7:9-16).

Ayat 2: Stepanus teras nyarioskeun kumaha Gusti nembongan ka Musa dina ngaduruk rungkun anu masihan anjeunna nungtun Israil kaluar perbudakan Mesir. Sanajan nganteurkeun urang Israil ti Mesir ngaliwatan mujijat, maranéhna balik ti Musa jeung nyembah brahala (Rasul 7:17-43). Anjeunna ogé nyarioskeun ngeunaan Kemah Suci anu diwangun ku Musa dumasar kana rarancang Allah sareng kuil Suléman engké, tapi ngingetkeun yén Gusti Nu Maha Agung henteu cicing di bumi buatan tangan manusa sapertos nabi nyarios 'Langit mangrupikeun tahta kuring bumi mangrupikeun tapak suku kuring. saur Gusti atanapi dimana tempat peristirahatan abdi? Naha panangan Kami henteu ngadamel sadayana ieu?' ( Rasul 7:44-50 ).

Alinea ka-3: Stefanus nuduh para pamimpin anu kaku beuheung kakuping hate anu teu disunat sok nolak Roh Suci sapertos karuhunna. Maranehna persecuted nabi anu foretold datang Soleh ayeuna maranéhanana geus betrayed ditelasan Anjeunna narima hukum ordained malaikat acan teu diteundeun deui (Rasul 7:51-53). On dédéngéan ieu anggota Sanhedrin anu ngamuk gnashed huntu maranéhanana di manéhna tapi manéhna pinuh Roh Suci neuteup ka langit nempo kamulyaan Allah Yesus nangtung leungeun katuhu Allah ngadawuh 'Tingali kuring ningali langit muka Putra Man nangtung leungeun katuhu Allah.' Aranjeunna nutupan ceulina ngagorowok sora luhur nyegruk ka anjeunna nyeret ka luar kota mimiti batu anjeunna saksi diteundeun jas suku lalaki ngora ngaranna Saul bari aranjeunna batu Stephen neneda 'Gusti Yesus nampi sumanget' lajeng murag tuur ngajerit nyaring sora 'Gusti ulah tahan dosa ieu ngalawan aranjeunna. ' sanggeus ngomong kieu anjeunna murag saré Saul disatujuan pembunuhan (Rasul 7:54-60).

Rasul-rasul 7:1 Geus kitu saur Imam Agung, "Naha kitu?

Petikan éta ngeunaan Imam Agung naroskeun naha tuduhan ngeunaan Stefanus leres.

1. The Power of Questioning: Hiji Study of Accusers Stephen dina Rasul 7

2. Peran Humility dina Situasi Konfrontasi: Mariksa Tanggapan Stephen dina Rasul 7

1. Yesaya 53: 7 - Anjeunna tertindas sarta afflicted, acan anjeunna henteu muka sungut; anjeunna dipingpin kawas domba pikeun meuncit.

2. Mateus 11:29 - Candak yoke abdi kana anjeun sarta diajar ti kuring, keur Kami lemah lembut jeung hina dina haté.

Rasul-rasul 7:2 Saur anjeunna, "Saderek-saderek, bapa-bapa, darengekeun! Allah kamulyaan nembongan ka bapa urang Abraham, nalika anjeunna di Mesopotamia, saméméh anjeunna dweling di Charran,

Stepanus nyarita ka jalma-jalma, nyaritakeun kumaha Allah nembongan ka Ibrahim di Mesopotamia saméméh manéhna pindah ka Charran.

1. Hirup nurutkeun rencana Allah: carita Ibrahim iman jeung ta'at

2. Ngaléngkah dina iman: Diajar tina conto Ibrahim

1. Kajadian 12: 1-3 - Allah nelepon Abraham indit ka tanah Anjeunna bakal némbongkeun anjeunna

2. Ibrani 11: 8 - Abraham nurut sarta indit, teu nyaho dimana anjeunna bade

Rasul-rasul 7:3 Saur anjeunna ka anjeunna, "Maneh kaluar ti nagara anjeun, jeung ti baraya anjeun, sarta datang ka tanah anu kuring bakal némbongkeun Anjeun."

Allah nimbalan Ibrahim ninggalkeun nagarana jeung kulawargana pikeun pindah ka tanah anyar nu bakal ditembongkeun ku Allah ka manehna.

1. Kumaha Taat kana Panggero Allah Nyangking Berkah

2. Nuturkeun Kapamingpinan Allah dina Jaman Transisi

1. Kajadian 12:1-4 - Jeung PANGERAN geus ngadawuh ka Abram, Get thee out of your country, and from your kindred, and from your father's house, to a land that I will show you.

2. Yosua 1:1-9 - Sanggeus pupusna Musa abdi PANGERAN, PANGERAN nimbalan ka Yosua bin Nun, pajabat Musa, saurna, "Musa abdi Kami parantos maot; Ayeuna ku kituna hudang, meuntas ieu Yordan, anjeun jeung sakabeh jalma ieu, ka tanah anu ku Kami dibikeun ka maranehna, komo ka urang Israil.

Rasul-rasul 7:4 Lajeng anjeunna kaluar ti tanah Chaldaeans, sarta cicing di Charran: sarta ti dinya, nalika bapana maot, anjeunna dipindahkeun anjeunna ka ieu tanah, wherein anjeun ayeuna cicing.

Stefanus nyaritakeun lalampahan Ibrahim ti tanah Kasdim ka Charan terus ka tanah tempat urang Yahudi ayeuna hirup.

1. Pindah ka hareup: Lalampahanna Ibrahim ti Chaldeans ka Charran

2. Nyokot Akar: Ibrahim Dumuk di Tanah Perjangjian

1. Kajadian 11:31 - 12:4 - panggero Allah pikeun Abraham ninggalkeun tanah air sarta lalampahan ka Tanah jangji.

2. Ibrani 11: 8-10 - iman Abraham dina jangji Allah ngeunaan imah anyar jeung nurut-Na kana panggero Allah.

Rasul-rasul 7: 5 Sarta anjeunna henteu masihan anjeunna warisan di dinya, henteu, henteu dugi ka nanjakkeun sampéanna; tapi anjeunna jangji yén anjeunna bakal masihan anjeunna janten milik, sareng ka turunan saatos anjeunna, nalika anjeunna acan. teu boga anak.

Allah jangji Abraham tanah sanajan Abraham teu boga ahli waris.

1. Kasatiaan Allah kana jangji-Na, henteu paduli kaayaanana

2. Pentingna percanten ka Allah sareng jangji-Na

1. Rum 4:13-18 - Iman Ibrahim ka Allah sareng jangji Allah ngeunaan tanah ka anjeunna

2. Ibrani 11:8-10 - Iman Ibrahim ka Allah, sanajan teu boga ahli waris.

Rasul 7:6 Jeung Allah ngandika kieu wijaksana, yén turunan-Na kudu sojourned di tanah asing; sarta yén maranéhna kudu mawa aranjeunna kana perbudakan, sarta entreat aranjeunna jahat opat ratus taun.

Allah nyarioskeun yén umat-Na bakal dibawa ka nagri asing sareng dianiaya salami 400 taun.

1. "Kakuatan Kesabaran: Kumaha Umat Allah Tabah Ngaliwatan Jaman Sesah"

2. "Janji-Janji Allah: Tilik kana Ketabahan anu Satia"

1. Rum 5:3-5 "Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan dina sangsara urang, sabab urang terang yén sangsara ngahasilkeun Persib; Persib, karakter; jeung karakter, harepan. Jeung harepan teu nempatkeun urang éra, sabab cinta Allah. geus dituang kana hate urang ngaliwatan Roh Suci, anu geus dibikeun ka urang."

2. Rum 8:18 "Kuring nganggap yén kasangsaraan urang ayeuna henteu pantes dibandingkeun sareng kamulyaan anu bakal diungkabkeun ka urang."

Rasul-rasul 7:7 Jeung bangsa pikeun saha maranéhna bakal di perbudakan bakal Kami nangtoskeun, nyebutkeun Allah, sarta sanggeus éta maranéhna bakal kaluar, ngawula ka Kami di ieu tempat.

Allah jangji ka urang Israil yén maranéhna bakal ngawula ka Mantenna sanggeus maranéhna jadi budak ka bangsa asing.

1. Pangharepan Urang Israil: Jangji Kabebasan sareng Kasatiaan ka Allah

2. Kakawasaan Allah: Kadaulatan-Na ka Bangsa-Bangsa jeung Kasatiaan-Na ka Umat-Na

1. Yesaya 43: 1-3 - Ulah sieun, pikeun kuring geus ditebus anjeun; Kuring geus disebut anjeun ku ngaran, anjeun milik.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

Rasul-rasul 7:8 Sarta anjeunna masihan anjeunna perjangjian sunat, sarta ku kituna Ibrahim puputra Ishak, sarta anjeunna disunat dina poé kadalapan; jeung Isaac begat Jacob; sarta Yakub begat nu dua belas patriarchs.

Ibrahim dipasihan perjangjian sunat sareng anjeunna diwariskeun ka Ishak putrana, anu teras diwariskeun ka Yakub putrana. Yakub nyaéta bapa ti dua belas patriarchs.

1. Pentingna tradisi ngawariskeun ti generasi ka generasi.

2. Kakuatan perjanjian sunat Allah sareng kumaha éta parantos diwariskeun mangabad-abad.

1. Genesis 17: 10-14 - covenant Allah sunat jeung Abraham.

2. Deuteronomy 6: 4-9 - Paréntah pikeun turunkeun covenant Allah ka generasi nu bakal datang.

Rasul-rasul 7:9 Karuhun-kaum karuhunna, ku sirikna, ngajual Yusup ka Mesir, tapi Allah nyarengan ka anjeunna.

Para patriarchs, kusabab sirikna, ngajual Yusup ka Mesir, tapi Gusti tetep sareng anjeunna.

1: Sanajan kasusah nu urang tempuh, Allah salawasna nyarengan urang.

2: Sirik bisa ngakibatkeun lampah cilaka, tapi Allah masih bisa mawa kahadéan ti éta.

1: Rum 8:28- Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma-jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuan-Na.

2: James 1: 2-4 - Dulur-dulur kuring, cacah eta sakabeh kabagjaan lamun anjeun ragrag kana divers temptations; Nyaho ieu, yén cobaan iman anjeun worketh kasabaran. Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna nya, nu bisa jadi sampurna jeung sakabéh, wanting nanaon.

Rasul-rasul 7:10 Jeung dibébaskeun anjeunna tina sagala afflictions na, sarta masihan anjeunna kahadean jeung hikmah di payuneun Firaun raja Mesir; sarta anjeunna diangkat anjeunna gubernur Mesir jeung sakabeh imahna.

Allah nyalametkeun Yusup tina kasulitan, sarta masihan hikmah jeung kahadean di pangadilan Firaun, ngajadikeun anjeunna gupernur Mesir jeung kulawargana.

1. Rencana Allah Dina Jaman Sesah - Kumaha Gusti tiasa ngagunakeun kasangsaraan urang pikeun tujuan-Na

2. Hikmah Gusti - Kumaha Gusti masihan urang wawasan sareng kahadean dina waktos peryogi

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. James 1: 5 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna ménta Allah, anu masihan generously ka sadaya tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

Rasul-rasul 7:11 Ayeuna, sakuliah Mesir jeung Kanaan datang hiji kalaparan, jeung kasangsaraan gede, sarta karuhun urang teu manggih rezeki.

Tanah Mesir jeung Kanaan ngalaman kalaparan anu kacida gedéna, sarta jalma-jalma nandangan kasangsaraan anu kacida gedéna lantaran teu meunang rezeki.

1. Panyadiaan Allah dina Jaman Kabutuhan

2. Ngandelkeun Kakuatan Allah dina Situasi Hésé

1. Mateus 6: 25-34 - Tong hariwang, tapi percanten kana rezeki Allah

2. Jabur 16:8 - Abdi parantos netepkeun Gusti salamina sateuacan abdi, sareng anjeunna ngabantosan abdi dina waktos kasulitan.

Rasul 7:12 Tapi sanggeus Yakub uninga yen aya gandum di Mesir, anjeunna dikirim kaluar karuhun urang munggaran.

Yakub ngutus karuhun urang Israil ka Mesir pikeun milari tuangeun nalika anjeunna ngadangu aya gandum di dinya.

1. Allah bakal nyadiakeun keur urang sanajan dina mangsa susah.

2. Ulah sieun nyandak resiko pikeun Allah.

1. Mateus 6:25-34 - Ulah salempang ngeunaan isukan, pikeun isukan bakal salempang ngeunaan sorangan.

2. Ibrani 11: 8 - Ku iman Abraham nurut nalika anjeunna disebut indit kaluar ka tempat nu anjeunna bakal nampa salaku warisan.

Rasul 7:13 Jeung dina kadua kalina Yusup dipikawanoh ka dulur-dulurna; jeung baraya Yusup dipikawanoh ka Firaun.

Kulawarga Yusup ditembongkeun ka Firaun dina patepang kadua.

1. Allah tiasa masihan kasempetan pikeun urang tiasa ngahiji deui sareng kulawarga.

2. Gusti tiasa ngagunakeun pangalaman katukang pikeun ngawangun masa depan urang.

1. Mateus 10:29-31 (Teu dua sparrows dijual pikeun farthing? Jeung salah sahijina moal ragrag dina taneuh tanpa Rama Anjeun. Tapi pisan hileud sirah anjeun kabéh wilanganana. Ku kituna ulah sieun, anjeun nilai leuwih ti loba sparrows.)

2. Rum 8:28 (Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu nyaah ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.)

Rasul-rasul 7:14 Geus kitu ngutus Yusup, sina nyalukan Yakub ramana, katut dulur-dulurna, tujuh puluh lima urang.

Yusup ngutus Yakub ramana sareng kulawargana anu tujuh puluh lima urang ka Mesir.

1. Kakuatan kulawarga: pentingna ngumpul jeung silih ngarojong dina mangsa susah.

2. Percanten rencana Gusti pikeun kahirupan urang: diajar nampi sareng nangkeup anu teu disangka-sangka.

1. Yesaya 43:2 “Lamun maraneh ngaliwatan cai, Kami baris nyarengan; jeung lamun anjeun ngaliwatan walungan, aranjeunna moal nyapu leuwih anjeun. Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu, Anjeun moal kaduruk; seuneuna moal ngaduruk maneh."

2. Jabur 34:8 “Rasakeun jeung tingali yen PANGERAN teh hade; Rahayu jalma anu nyalindung ka Anjeunna."

Rasul-rasul 7:15 Ku sabab kitu Yakub indit ka Mesir, sarta maot, anjeunna jeung karuhun urang.

Perjalanan Yakub ka Mesir sareng maotna dijelaskeun dina Rasul 7:15.

1. Kasatiaan Allah ka umat-Na, sanajan dina kaayaan susah.

2. Kakuatan jangji Allah pikeun nungtun sareng ngadukung urang.

1. Jabur 105: 17-19 - Anjeunna ngutus hiji lalaki sateuacan aranjeunna, nya eta Yusup, anu dijual pikeun gaw: Anu sukuna aranjeunna nyeri ku fetters: anjeunna diteundeun dina beusi: Nepi ka waktu nu kecap-Na datang: firman Allah. Gusti nyobian anjeunna.

2. Kajadian 50:24-25 - Saur Yusup ka saderek-saderekna, "Abdi maot: sareng Gusti pasti bakal nganjang ka anjeun, sareng nyandak anjeun kaluar ti ieu tanah ka tanah anu anjeunna sumpah ka Ibrahim, Ishak, sareng Yakub." Jeung Joseph nyandak hiji sumpah anak urang Israil, paribasa, "Allah pasti bakal didatangan anjeun, sarta anjeun bakal mawa nepi tulang kuring ti dieu."

Rasul-rasul 7:16 Jeung maranéhna dibawa ka Sichem, sarta disimpen dina sepulcher nu Ibrahim meuli sajumlah duit ti putra Emmor bapana Sichem.

Putra-putra Emmor ngajual makam ka Ibrahim, anu aya di Sikem.

1. "Janji Allah ka Ibrahim" - Ngajalajah covenant Allah dijieun kalawan Abraham jeung peran sepulcher dina minuhan jangji éta.

2. "The Pentingna Sepulchres" - Examining significance of sepulchres dina narasi Alkitabiah jeung di dunya dinten ieu.

1. Genesis 15: 17-21 - The covenant Allah dijieun kalawan Abraham.

2. John 11: 17-44 - Yesus raises Lasarus ti nu maraot, demonstrating kakuatan jadian tina sepulchres.

Rasul-rasul 7:17 Tapi nalika waktuna jangji, anu geus diikrarkeun ku Allah ka Ibrahim, jalma-jalma beuki loba jeung ngalobaan di Mesir,

Urang Israil ngalobaan di Mesir nalika waktuna jangji Allah ka Ibrahim geus deukeut.

1. Janji-janji Allah téh bisa dipercaya jeung bakal laksana.

2. Gusti bakal salawasna satia ka umat-Na.

1. Rum 4: 20-21 - Anjeunna teu waver ngaliwatan unbelief ngeunaan jangji Allah, tapi ieu strengthened dina iman sarta masihan kamulyaan ka Allah, keur pinuh persuaded yen Allah kagungan kakuatan pikeun ngalakukeun naon anjeunna jangji.

2. Ibrani 10:23 - Hayu urang tahan unswervingly kana harepan urang ngaku, pikeun anjeunna anu jangji téh satia.

Rasul 7:18 Nepi ka jumeneng raja sejen, anu teu nyaho Yusup.

Firaun Mesir henteu ngakuan Yusup sareng prestasina.

1: Rencana Allah tungtungna tiasa dianggo dina unggal kaayaan, sanaos henteu dipikanyaho ku sadayana.

2: Sanajan dina kaayaan susah, urang bisa yakin yén Allah boga rencana.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana.

2: Yesaya 55:8-9 - Pikeun pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

Rasul-rasul 7:19 Sami-sami diurus kaom urang, sarta karuhun urang entreated jahat, ambéh maranéhanana ngusir barudak maranéhanana, nepi ka ahirna maranehna teu hirup.

Firaun nipu ka urang Israil, nganyenyeri karuhunna, jeung maksa maranehna ninggalkeun anak-anakna sangkan ulah salamet.

1. Balukar tina Nipu: Diajar tina Panganiayaan Firaun ka urang Israil.

2. Nyumponan Jangji Panebusan Gusti Dina Nyanghareupan Perlakuan Teu Adil

1. Mateus 10:28-29 - “Ulah sieun ku jelema anu maehan raga tapi teu bisa maehan jiwa. Sabalikna, sing sieun ku Anu tiasa ngancurkeun jiwa sareng raga di naraka. Naha dua manuk pipit henteu dijual sapeser? Tapi moal aya hiji-hijina anu bakal murag kana taneuh di luar pangawasan Bapa."

2. Deuteronomy 30: 19-20 - "Poé ieu Kami geus dibikeun anjeun pilihan antara hirup jeung maot, antara berkah jeung kutukan. Ayeuna kuring nyauran langit sareng bumi pikeun nyaksian pilihan anu anjeun lakukeun. Oh, sing bakal milih hirup, ku kituna anjeun jeung turunan anjeun bisa hirup! Anjeun tiasa ngadamel pilihan ieu ku cara nyaah ka Yéhuwa, Allah anjeun, nurut ka Mantenna, sareng komitmen ka Mantenna."

Rasul-rasul 7:20 Dina mangsa éta Musa ngalahir, tur geulis pisan, sarta dipiara di imah bapana tilu bulan.

Musa dilahirkeun dina mangsa panganiayaan hébat ngalawan urang Israil sarta anjeunna geulis pisan, tumuwuh di imah bapana salila tilu bulan.

1. Hirup Dina Panganiayaan: Kumaha Allah Mangpaat Kasusah pikeun Kahadéan

2. Kaéndahan Nabi Musa: Pantulan ngeunaan Kasampurnaan Allah

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Jabur 139:14 - Kuring muji Anjeun sabab Kami fearfully jeung wonderfully dijieun; karya anjeun éndah, Kuring nyaho éta pinuh ogé.

Rasul-rasul 7:21 Sanggeus anjeunna diusir, putri Firaun ngangkat anjeunna, sarta diasuh pikeun putrana sorangan.

Putri Firaun mendakan Musa di Walungan Nil sareng ngangkat anjeunna salaku putrana nyalira.

1. Allah aya dina kadali malah paling hese kaayaan.

2. Urang kedah percanten ka Allah sareng rencana-Na pikeun kahirupan urang.

1. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu bogoh ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Yeremia 29:11 - "Kanggo kuring terang rencana kuring pikeun anjeun," saur PANGERAN, 'rencana pikeun ngamakmurkeun anjeun sareng henteu ngabahayakeun anjeun, ngarencanakeun pikeun masihan anjeun harepan sareng masa depan.'"

Rasul 7:22 Jeung Musa geus diajar sagala hikmah urang Mesir, sarta perkasa dina ucapan jeung lampah.

Musa dididik dina sagala aspek hikmah Mesir sarta mangrupakeun orator kuat sarta migawé.

1. Kakuatan Atikan: Kumaha Pangawasaan Musa ngeunaan Hikmah Mesir Ngarobah Hirupna

2. Kakuatan Aksi: Kumaha Ucapan sareng Perbuatan Musa Ngarobah Sajarah

1. Siloka 4:7 - Hikmah mangrupa hal pokok; kituna meunang hikmah: sarta kalawan sagala meunang thy meunang pamahaman.

2. James 1:22-25 - Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves. Pikeun upami saha anu ngadangukeun kecap sareng sanés ngalaksanakeun, anjeunna sapertos jalma anu neuteup wajah alamina dina eunteung. Pikeun manéhna nempo dirina jeung indit jauh jeung sakaligus poho kumaha manéhna kawas. Tapi anu ningali kana hukum anu sampurna, hukum kamerdikaan, sareng terus-terusan, sabab henteu aya anu ngadenge anu poho, tapi anu migawé anu ngalakukeun, anjeunna bakal rahayu dina ngalakukeunana.

Rasul-rasul 7:23 Sareng nalika anjeunna yuswa opat puluh taun, anjeunna sumping kana haténa pikeun nganjang ka dulur-dulurna urang Israil.

Waktu Stepanus umurna opat puluh taun, manéhna hayang pisan nganjang ka sasama urang Israil.

1. Kakuatan Komunitas: Nalungtik Carita Stephen

2. Pentingna Ngawujudkeun Impian Urang: Palajaran ti Stephen

1. Rum 12:10 - Janten bageur nawaran reureuh di kaasih karana jeung asih brotherly, dina ngahargaan méré p ka silih.

2. paribasa 13:20 - Anjeunna anu walks jeung lalaki wijaksana bakal wijaksana, tapi pendamping fools bakal ancur.

Rasul-rasul 7:24 Jeung ningali salah sahiji aranjeunna kasangsaraan salah, anjeunna membela anjeunna, sarta males kanyeri, sarta maehan urang Mesir.

Musa ngabéla hiji urang Israil jeung nyerang urang Mesir.

1. Kakuatan Ngadeukeutan Batur: Kumaha Urang Bisa Diajar ti Musa

2. Kakuatan Kaadilan: Kumaha Urang Bisa Ngabenerkeun Kasalahan

1. Paribasa 31: 8-9 - "Nyarita up for jelema nu teu bisa nyarita keur diri; mastikeun kaadilan pikeun maranéhanana keur ditumbuk. Enya, nyarita nepi keur miskin jeung daya teu upaya, sarta ningali yén maranéhna meunang kaadilan."

2. James 5: 4 - "Tingali! Gajih anjeun gagal mayar pagawe anu mowed sawah anjeun ceurik kaluar ngalawan anjeun. The cries of harvesters geus nepi ka Ceuli Gusti Nu Maha Kawasa."

Rasul-rasul 7:25 Pikeun anjeunna nyangka dulur-dulur-Na bakal ngartos kumaha Gusti bakal nyalametkeun aranjeunna ku panangan-Na, tapi aranjeunna henteu ngartos.

Umat Allah kedah percanten ka Anjeunna sareng rencana-Na pikeun aranjeunna.

1: "Kakuatan Amanah: Ngandelkeun Rencana Allah"

2: "Nguatan Iman Urang: Ngartos Kasalametan Allah"

1: Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal naek nepi kalawan jangjang sakumaha garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, teu pingsan."

2: paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun; jeung teu lean kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal ngarahkeunnana jalur thy."

Rasul-rasul 7:26 Poe isukna anjeunna némbongan ka aranjeunna nalika aranjeunna gelut, sareng hoyong ngahiji deui, saurna, "Juragan, anjeun sadulur; naha anjeun salah ka batur?

Stéfanus nyaah ka jalma-jalma lantaran kalakuanana salah jeung ngajurung maranéhna pikeun rukun deui.

1. Rekonsiliasi: Jalan ka Peace

2. Kakuatan Persatuan

1. Mateus 5: 9 - "Rahayu anu peacemakers, pikeun maranéhanana baris disebut putra Allah."

2. Epesus 4:3 - "nyieun unggal usaha pikeun ngajaga persatuan Roh ngaliwatan beungkeut karapihan."

Rasul-rasul 7:27 Tapi anu ngalanggar baturna, ngajauhan anjeunna, saurna, "Saha anu ngajantenkeun anjeun janten pangawasa sareng hakim kami?"

Stephen ieu wrongfully dituduh nyoba nyieun dirina pangawasa jeung hakim pikeun rahayat.

1. Bahaya Tuduhan Palsu

2. Pentingna Karendahan Hati

1. Jabur 15:3 - Anjeunna anu teu backbiteth kalawan létah-Na, atawa ngalakukeun jahat ka tatangga-Na, atawa nyokot up a reproach ngalawan tatangga-Na.

2. paribasa 17: 9 - Anjeunna nu nutupan transgression a néangan cinta; tapi anu ngulang-ngulang hiji perkara misahkeun babaturanana.

Rasul-rasul 7:28 Naha anjeun badé maehan kuring, sapertos anu anjeun maéhan urang Mesir kamari?

Stéfanus nuduh para pamingpin Yahudi rék maéhan manéhna, kawas nu maéhan urang Mesir harita.

1. Kumaha Aksi Urang Boga Konsékuansi: Nalungtik Kandelan Stephen

2. Kumaha Urang Ngabales Panganiayaan?: Diajar Tina Iman Stephen

1. Budalan 2:14 - "Jeung cenah, Saha nu ngangkat anjeun pangeran jeung hakim leuwih kami? intended anjeun maéhan kuring, sakumaha anjeun maéhan urang Mesir?"

2. Mateus 5:44 - "Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, Cinta musuh anjeun, ngaberkahan eta nu kutukan anjeun, ngalakukeun alus ka jalma anu hate anjeun, sarta neneda keur maranehna anu sanajan sanajan ngagunakeun anjeun, jeung persecute anjeun."

Rasul-rasul 7:29 Geus kitu Musa kabur ku eta paribasa, sarta jadi urang asing di tanah Midian, di mana anjeunna ngalahirkeun dua putra.

Musa kabur waktu Allah maréntahkeun manéhna mulang ka Mesir, sarta manéhna cicing di Midian, di mana manéhna dua putra.

1: Urang kudu inget pikeun taat kana parentah Allah, sanajan hésé.

2: Allah bakal nyadiakeun keur urang, sanajan urang jauh ti imah.

1: Jabur 37:23-24 - "Lengkah-lengkah manusa ditangtukeun ku PANGERAN, nalika anjeunna resep kana jalanna; najan ragrag, moal digebruskeun, sabab PANGERAN nanjeurkeun leungeun-Na."

2: Ibrani 11:24-26 - "Ku iman Musa, nalika anjeunna dewasa, nampik disebat putra putri Firaun, langkung milih dianiaya sareng umat Allah tibatan ngaraosan kasenangan dosa anu sakedapan. Anjeunna nganggap hinaan Kristus langkung ageung tibatan harta karun Mesir, sabab anjeunna ngarep-ngarep ganjaran."

Rasul 7:30 Jeung sanggeus opat puluh taun éta kadaluwarsa, aya nembongan ka anjeunna di gurun Gunung Sina hiji malaikat Gusti dina seuneu seuneu dina rungkun.

Sanggeus opat puluh taun ngumbara di gurun keusik, Musa papanggih jeung hiji malaikat PANGERAN dina rungkun anu hurung.

1. Kumaha Allah Nembongkeun Hadirat-Na Ku Cara-Cara anu Teu Disangka-sangka

2. Waktu Allah Salawasna Bener

1. Budalan 3:2-4 - Jeung Malaikat PANGERAN nembongan ka anjeunna dina seuneu seuneu kaluar tina satengahing rungkun a: jeung manéhna nempo, jeung, behold, rungkun kaduruk ku seuneu, jeung rungkun teu dihakan.

2. Ibrani 12: 25-29 - Tingali yén anjeun henteu nampik anjeunna anu nyarios. Pikeun lamun maranéhanana kabur teu anu nampik manéhna nu spoke di bumi, leuwih bakal urang kabur, lamun urang balik ti manéhna nu speaks ti sawarga.

Rasul-rasul 7:31 Nalika Musa ningali éta, anjeunna heran kana tetempoan éta;

Musa sieun ku kakawasaan jeung kaagungan Allah.

1: Urang kudu salawasna héran kana kakawasaan jeung kaagungan Allah.

2: Urang kudu ngadeuheusan jeung ngadeuheus ka hadirat Allah.

1: Yesaya 6:3 - Nu saurang sasambat ka nu saurang deui, pokna, "Suci, suci, suci, PANGERAN Nu Maha Kawasa.

2: Jabur 33: 8 - Hayu sakabeh bumi sieun PANGERAN: hayu sakabeh nu nyicingan dunya nangtung sieun anjeunna.

Rasul-rasul 7:32 Pokna, "Kami teh Allah karuhun maneh, Allah Ibrahim, Allah Ishak, jeung Allah Yakub." Teras Musa ngageter, sareng teu wani ningali.

Musa ngageter waktu ngadéngé Allah nyatakeun diri-Na salaku Allah bapana Ibrahim, Ishak, jeung Yakub.

1. Allah teh Allah sadaya turunan.

2. Nyaho Allah mawa katakwaan jeung katakwaan.

1. Genesis 17: 1-8 - covenant Allah kalawan Abraham.

2. Mateus 3:13-17 - Yesus dibaptis di Walungan Yordan.

Rasul 7:33 Lajeng Gusti ngadawuh ka anjeunna, Nyabut sapatu anjeun tina suku anjeun: pikeun tempat dimana anjeun nangtung téh taneuh suci.

Gusti maréntahkeun Musa pikeun nyabut sapatuna tina sukuna pikeun nunjukkeun hormat ka taneuh suci.

1: Reverence pikeun Suci: Nyabut sapatu urang salaku kalakuan kaluman jeung hormat ka Allah.

2: Kasucian Bumi: Urang disebut pikeun ngahormatan sareng ngahormatan tempat-tempat anu diciptakeun ku Gusti.

1: Budalan 3:5 - "Ulah ngadeukeutan! Cabut sendal anjeun tina suku anjeun, sabab tempat anu anjeun nangtung mangrupikeun taneuh anu suci."

2: Yesaya 6:1-2 - “Dina taun pupusna Raja Uzia, kaula ningal PANGERAN linggih dina singgasana, luhur jeung luhur ; jeung karéta jubah-Na ngeusi Bait Allah. Di luhureun anjeunna nangtung seraphim. Masing-masing gaduh genep jangjang: dua anjeunna nutupan beungeutna, sareng dua anjeunna nutupan sukuna, sareng dua anjeunna ngalayang."

Rasul-rasul 7:34 Kami geus ningali, Kami geus ningali kasangsaraan umat Kami nu aya di Mesir, sarta kuring geus uninga groaning maranéhna, sarta Kami datang ka handap pikeun nyalametkeun aranjeunna. Sareng ayeuna sumping, kuring bakal ngutus anjeun ka Mesir.

Allah ningali kasangsaraan umat-Na di Mesir jeung ngadéngé groaning maranéhanana, jadi Anjeunna turun pikeun nyalametkeun maranehna. Anjeunna lajeng ngutus Musa ka Mesir pikeun ngaluarkeun aranjeunna.

1. Deliverance Urang Ngaliwatan campur Allah

2. Ngandelkeun Pangéran dina Jaman Hésé

1. Ibrani 13: 5-6 - "Jaga hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta jadi eusi ku naon gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun atawa forsake anjeun."

2. Jabur 34:17-18 - “Nalika jalma-jalma soleh ngajerit menta tulung, PANGERAN ngadangu tur nyalametkeun maranehna tina sagala kasusahna. Pangéran caket ka anu patah hati sareng nyalametkeun anu remuk jiwana."

Rasul 7:35 Ieu Musa anu aranjeunna nampik, paribasa, "Saha nu ngangkat anjeun pamingpin jeung hakim?" sami-sami diutus ku Allah janten pangawasa sareng panyalametkeun ku panangan malaikat anu nembongan ka anjeunna dina rungkun.

Dina Rasul 7:35, urang maca ngeunaan Musa, anu ditolak ku urang Israil salaku pangawasa sareng hakim, tapi ku Allah ngutus anjeunna salaku pangawasa sareng nyalametkeun ngalangkungan malaikat anu nembongan ka anjeunna dina rungkun.

1. Kumaha Allah Bisa Ngarobah Jalma anu Ditolak Jadi Pamimpin

2. Kasatiaan Allah ka Umat-Na sanajan Barontak

1. Yesaya 6:8 - "Oge kuring ngadéngé sora Gusti, paribasa, Saha anu bakal Kami ngirim, sarta saha anu bakal balik pikeun urang? Lajeng ceuk kuring, Ieu Kami; kirimkeun kuring."

2. Budalan 3: 2 - "Jeung Malaikat PANGERAN nembongan ka anjeunna dina seuneu seuneu kaluar tina satengahing rungkun: sarta anjeunna neuteup, na, behold, rungkun kaduruk ku seuneu, sarta rungkun teu dihakan. ."

Rasul-rasul 7:36 Anjeunna dibawa kaluar, sanggeus anjeunna némbongkeun kaajaiban jeung tanda di tanah Mesir, jeung di Laut Beureum, jeung di gurun opat puluh taun.

Allah satia ngabimbing urang Israil salila 40 taun di gurun keusik sanggeus némbongkeun tanda-tanda jeung kaajaiban di Mesir jeung Laut Beureum.

1: Allah teh pituduh anu satia, anu moal ninggalkeun urang jeung moal ninggalkeun urang.

2: Allah teh Maha Kawasa jeung mujijat-mujijat, anu baris nyadiakeun keur urang lamun urang percaya ka Anjeunna.

1: Deuteronomy 31: 6 - "Kudu kuat jeung wani. Ulah sieun atawa terrified kusabab aranjeunna, pikeun Gusti Allah anjeun marengan anjeun; Mantenna moal ninggalkeun anjeun atawa forsake anjeun."

2: Jabur 105:27 - "Mantenna [Allah] ngadamel aranjeunna [urang Israil] naék kana jangkung bumi sareng dipakanan ku buah-buahan kebon."

Rasul 7:37 Ieu Musa, anu ngadawuh ka urang Israil, "Gusti Allah anjeun bakal ngangkat hiji nabi ti dulur-dulur anjeun, kawas kuring; anjeunna bakal anjeun ngadangu.

Musa téh nabi nu dipilih ku Allah pikeun nyarita ka urang Israil.

1: Allah milih pamingpin pikeun nungtun urang.

2: Kakuatan nubuat jeung pentingna taat.

1: Yermia 1: 5 - Sateuacan kuring ngawangun anjeun dina rahim kuring terang anjeun, sateuacan anjeun dilahirkeun, kuring misahkeun anjeun; Ku Kami diangkat jadi nabi ka bangsa-bangsa.

2: Ibrani 11:23-29 - Ku iman Musa, nalika anjeunna ngalahir, disumputkeun tilu bulan ku kolotna, sabab aranjeunna ningal anjeunna budak geulis; jeung maranehna teu sieun ku edict raja.

Rasul-rasul 7:38 Ieu anjeunna, anu aya dina jamaah di gurun keusik jeung malaikat anu spoke ka anjeunna di Gunung Sina, jeung bapa urang: anu narima oracles meriah pikeun masihan ka urang.

Stefanus ngabahas peran Musa dina nepikeun firman Allah anu hirup ka urang Israil di gurun keusik.

1. Pentingna Firman Allah anu hirup dina kahirupan urang

2. Kakuatan nurut kana firman Allah

1. Deuteronomy 4: 2-4 - Ulah nambahkeun atawa nyokot jauh tina kecap Allah

2. Rum 10:17 - Iman asalna tina dédéngéan firman Allah

Rasul-rasul 7:39 Ka saha karuhun urang henteu bakal nurut, tapi diusir ti aranjeunna, sarta dina haté maranéhna balik deui ka Mesir,

Urang Israil tina Perjanjian Old henteu nurut ka Allah, malah balik sarta balik deui ka Mesir.

1. Nuturkeun Allah Hese, Tapi Worth It

2. Kaasih Gusti Nu Saratna

1. Deuteronomy 28: 1-2 - "Jeung lamun anjeun satia nurut kana sora PANGERAN Allah anjeun, sarta ati-ati pikeun ngalakonan sagala parentah-Na anu ku kuring marentahkeun anjeun dinten ieu, PANGERAN Allah anjeun bakal ngangkat anjeun luhureun sakabeh bangsa di sakuliah dunya. bumi.

2. Yeremia 29:11 - Pikeun kuring nyaho rencana kuring keur anjeun, nyebutkeun Gusti, rencana pikeun karaharjaan jeung teu keur jahat, pikeun masihan anjeun hiji mangsa nu bakal datang jeung harepan.

Rasul-rasul 7:40 Pokna ka Harun, "Nyiptakeun dewa-dewa pikeun miheulaan kami; sabab Musa anu ngaluarkeun kami ti Mesir, kami henteu terang naon anu parantos kajantenan."

Urang Israil naroskeun ka Harun supados ngadamel dewa-dewa pikeun mingpin aranjeunna, sabab aranjeunna henteu terang naon anu kajantenan ka Musa anu ngantunkeun aranjeunna kaluar ti Mesir.

1. Rencana Gusti langkung ageung tibatan rencana manusa: Kumaha Ngaku sareng Tunduk kana Pangersa Gusti.

2. Panyadia Gusti: Kumaha Percanten ka Allah dina Jaman Kateupastian

1. Yesaya 55:8-9 “Sabab pikiran Kami lain pikiran anjeun, jeung jalan maraneh lain jalan Kami, saur PANGERAN. Sabab sakumaha luhurna langit ti batan bumi, cara Kami leuwih luhur ti batan jalan maraneh, jeung pikiran Kami ti batan pikiran maraneh."

2. Budalan 14:31 "Jeung urang Israil narenjo karya agung anu dilakukeun ku PANGERAN ka urang Mesir: jalma-jalma ajrih ka PANGERAN, sarta percaya ka PANGERAN, jeung ka Musa abdi-Na."

Rasul 7:41 Jeung maranéhna nyieun hiji anak sapi dina mangsa éta, sarta kurban kurban ka brahala, sarta rejoicing dina karya leungeun maranéhna sorangan.

Dina jaman urang Israil, maranéhna nyieun hiji anak sapi emas jeung kurban kurban ka brahala, ngagungkeun karajinan leungeun maranéhna sorangan.

1. Bahaya Nyembah Berhala - Kumaha Urang Bisa Nyingkahan

2. Kakuatan Ngagungkeun Kado Urang

1. Budalan 32:1-6

2. Jabur 115:4-8

Rasul 7:42 Lajeng Allah malik, sarta nyerah aranjeunna nepi ka ngabakti ka host langit; Sakumaha anu kaunggel dina kitab nabi-nabi, "Eh urang Israil, naha maraneh geus ngahaturkeun kurban-kurban ka Kami salila opat puluh taun di gurun keusik?"

Urang Israil dipasrahkeun pikeun nyembah balad langit salila opat puluh taun di gurun keusik, nurutkeun kitab nabi-nabi.

1. Bahaya Musyrik

2. Pentingna Nyembah ka Allah wungkul

1. Deuteronomy 6: 4-5 - "Dengekeun, O Israel: Gusti Allah urang, Gusti teh hiji. Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun."

2. Yermia 10: 2-3 - "Kieu nyebutkeun Gusti: "Ulah diajar cara bangsa, atawa jadi dismayed di tanda langit sabab bangsa anu dismayed di aranjeunna, pikeun adat tina bangsa anu kasombongan. "

Rasul-rasul 7:43 Leres, anjeun nyandak Kemah Moloch, sareng béntang dewa Remphan anjeun, patung-patung anu anjeun damel pikeun nyembah ka aranjeunna: sareng anjeun bakal dibawa ka luar Babul.

Urang Israil geus ngarampas Kemah Molok jeung béntang dewa Remphan, brahala-brahala anu dijieun pikeun nyembah ka maranehna. Allah jangji baris ngajauhan maranéhna ti Babul minangka hukuman.

1. Nyembah berhala téh teu nyenangkeun Allah jeung bakal mawa balukarna.

2. Urang kudu tetep satia ka Allah jeung nolak sagala rupa nyembah brahala.

1. Budalan 20:3-5 “Maneh ulah boga allah sejen samemeh Kami. Anjeun teu kudu nyieun keur diri hiji patung ukiran, atawa sasaruaan naon bae anu aya di langit luhur, atawa nu aya di bumi handap, atawa nu aya dina cai handapeun bumi. Maneh ulah sujud ka maranehna atawa ngabakti ka maranehna, sabab Kami PANGERAN Allah maraneh teh Allah anu timburu.”

2. Rum 1:23-25 “Jeung ditukeurkeun kamulyaan Allah abadi pikeun gambar resembling manusa fana jeung manuk jeung sato jeung creeping mahluk. Ku sabab eta Allah nyerah dina hawa nafsu maranéhanana pikeun najis, nepi ka dishonoring awak maranéhanana antara sorangan, sabab disilihtukeurkeun bebeneran ngeunaan Allah pikeun bohong jeung nyembah jeung ngawula ka mahluk tinimbang Creator, anu rahayu salawasna! Amin.”

Rasul-rasul 7:44 Karuhun urang kagungan Kemah saksi di gurun, sakumaha anjeunna geus diangkat, diomongkeun ka Musa, yen anjeunna kedah ngadamel eta nurutkeun fashion yén manéhna geus katempo.

Kemah saksi dijieun nurutkeun fashion nu Allah némbongkeun Musa di gurun.

1. Kasatiaan Gusti dina Nedunan Jangji-Na

2. Nuturkeun Rancangan Allah pikeun Kahirupan Anjeun

1. Ibrani 11: 8-10 - "Ku iman Abraham nurut nalika anjeunna disebut indit kaluar ka tempat nu anjeunna bakal nampa salaku warisan. Jeung manéhna indit kaluar, teu nyaho kamana manéhna indit. Ku iman anjeunna mukim di tanah jangji sakumaha di nagara deungeun, dwelling di tenda jeung Ishak jeung Yakub, ahli waris jeung manéhna tina jangji sarua; Pikeun anjeunna ngantosan kota anu gaduh yayasan, anu ngawangun sareng anu ngadamelna nyaéta Gusti Allah."

2. Budalan 25:40 - "Jeung awas yen maneh nyieun eta nurutkeun pola maranéhanana, nu ieu shewed thee di gunung."

Rasul-rasul 7:45 Anu ogé karuhun urang anu sumping saatos dibawa sareng Yesus kana milik bangsa-bangsa sanés, anu diusir ku Allah sateuacan karuhun urang, dugi ka jaman Daud;

Karuhun urang Yahudi ku Allah diidinan ngilikan tanah bangsa-bangsa lain, nepi ka jaman Raja Daud.

1. Kasatiaan Allah ka umat-Na sapanjang generasi.

2. Pentingna pikeun ngélingan kasatiaan karuhun urang ka Allah.

1. Jabur 77:11 - "Kuring bakal inget karya Gusti: pasti kuring bakal inget kaajaiban thy baheula."

2. Deuteronomy 6:20-22 - "Jeung lamun putra anjeun nanya ka anjeun dina waktu nu bakal datang, paribasa, Naon hartina kasaksian, jeung katetepan, jeung judgments, nu PANGERAN Allah urang geus maréntahkeun anjeun? Lajeng anjeun bakal nyebutkeun ka putra anjeun, Kami teh abdi-abdi Firaun di Mesir, sarta PANGERAN ngaluarkeun kami ti Mesir ku leungeun kuat: Jeung Gusti némbongkeun tanda jeung mujijat, hébat sarta nyeri, ka Mesir, ka Firaun, jeung ka sakabeh kulawargana, di hareupeun panon urang. ."

Rasul-rasul 7:46 Anu dipikanyaah ku Allah, sarta hayang manggihan kemah pikeun Allah Yakub.

Stéfanus nyaritakeun sajarah urang Israil, nyebatkeun kumaha Allah manggih ni’mat ka aranjeunna sareng hoyong nyayogikeun tempat pikeun Allah Yakub.

1. Kasatiaan ka Allah: Kumaha Ni'mat Allah Manjang Sanajan Kasalahan Urang

2. Kumaha Urang Bisa Nurutkeun Léngkah Urang Israil jeung Narima Pangéran Allah

1. Deuteronomy 4: 7-8 - Pikeun naon bangsa hébat aya nu boga allah jadi deukeut ka dinya sakumaha Gusti Allah urang ka urang, iraha wae urang nelepon kana anjeunna?

2. Jabur 33:18 - Behold, panon Gusti aya dina jalma anu sieun Mantenna, on jalma anu miharep dina asih steadfast-Na.

Rasul-rasul 7:47 Tapi Suleman nyieun imah anjeunna.

Petikan éta ngeunaan Suléman ngawangun bumi pikeun Gusti.

1. Kakuatan Pangorbanan: Kumaha Wangunan Suléman pikeun Gusti nunjukkeun Iman-Na

2. Haté Ibadah: Ngartos Pentingna Ngawangun Imah pikeun Gusti

1. 2 Babad 2:1-10 - Wangunan Solomon urang Bait Allah pikeun Gusti

2. Mateus 6:33 - Milarian Karajaan Allah heula sateuacan sadayana

Rasul 7:48 Tapi Nu Maha Agung teu dwelleth di kuil dijieun ku leungeun; sakumaha ceuk nabi,

Nu Maha Agung henteu cicing di kuil-kuil anu didamel ku panangan, sakumaha saur nabi.

1. Gusti langkung ageung tibatan struktur urang: Éksplorasi Transendensi Nu Maha Agung

2. Kabutuhan Konektipitas Spiritual: Milarian Hubungan sareng Ilahi

1. Yesaya 66: 1 - "Ku kituna nyebutkeun Gusti: "Langit tahta abdi, sarta bumi nyaeta footstool abdi; naon imah nu bakal ngawangun keur kuring, sarta naon tempat istirahat abdi?"

2. Jabur 24: 1-2 - "Bumi téh Gusti urang jeung fullness dinya, dunya jeung jalma anu Huni therein, pikeun anjeunna geus diadegkeun kana laut jeung ngadegkeun eta kana walungan."

Rasul-rasul 7:49 Langit teh tahta Kami, jeung bumi teh tatapakan Kami: imah naon anu maraneh rek ngawangun Kami? saith Gusti: atanapi naon tempat peristirahatan abdi?

Kaagungan sareng kadaulatan Gusti langkung luhur sadaya kakawasaan sareng otoritas bumi.

1: Allah leuwih badag batan naon-naon nu bisa urang bayangkeun jeung kakawasaan jeung wewenang-Na ngalewihkeun sagala.

2: Urang kabéh boga tanggung jawab pikeun ngakuan kaagungan jeung kadaulatan Allah waktu nyieun putusan.

1: Jabur 147: 5 - "Agung Gusti urang sareng perkasa dina kakawasaan; pangertian-Na henteu aya watesna."

2: Yesaya 40:22 - "Anjeunna sits enthroned luhureun bunderan bumi, sarta jalma na kawas grasshoppers. Anjeunna stretches kaluar langit kawas kanopi a, sarta nyebarkeun aranjeunna kaluar kawas tenda pikeun hirup di."

Rasul-rasul 7:50 Naha panangan Kami henteu ngadamel sadayana ieu?

Petikan nyarioskeun ngeunaan kakawasaan Allah dina nyiptakeun sadayana.

1. Kaheranan jeung Kaheranan: Ngartos Kadaulatan Allah dina Ciptaan

2. Kakuatan Teu Goyah: Panangan Allah Nu Maha Kawasa

1. Jabur 19:1 - "Langit ngumumkeun kamulyaan Allah, langit ngumumkeun karya leungeun-Na."

2. Yesaya 40:26 - "Angkat panon anjeun sarta neuteup ka langit: Saha anu nyiptakeun sakabéh ieu? Anjeunna anu brings kaluar host starry hiji-hiji jeung nelepon mudik unggal sahijina ku ngaran."

Rasul-rasul 7:51 He he he he he he he he he he he he he he he he the stiffneck and uncircumcised in heart and ceuli, you are always against the Spirit of God.

Stéfanus nyarioskeun ka jalma-jalma yén karuhunna nolak Roh Suci sareng aranjeunna ngalakukeun hal anu sami.

1. Ngartos Pentingna Ngadangukeun Roh Suci

2. Diajar tina Kasalahan Karuhun Urang

1. John 16:13 - "Tapi lamun Anjeunna, Roh bebeneran, datang, manéhna baris nungtun anjeun kana sagala bebeneran. Anjeunna moal nyarita sorangan, manéhna baris nyarita ngan naon manéhna hears, sarta anjeunna bakal ngabejaan ka maneh naon. can datang."

2. Paribasa 2: 1-3 - "Anaking, upami anjeun nampi kecap-kecap kuring sareng nyimpen paréntah kuring dina jero anjeun, malikkeun ceuli anjeun kana hikmah sareng nerapkeun manah anjeun kana pangertian, sareng upami anjeun nyauran pikeun wawasan sareng ceurik nyaring pikeun pamahaman. , sarta lamun néangan éta salaku pikeun pérak sarta néangan éta salaku harta disumputkeun."

Rasul-rasul 7:52 Saha nabi anu henteu dikaniaya ku karuhun anjeun? jeung maranehna geus slain eta nu shewed saméméh datangna ti Adil; anu ayeuna maraneh teh tukang ngahianat jeung maehan.

Urang Yahudi persecuted jeung maehan loba nabi anu prophesied datangna Yesus, acan aranjeunna geus betrayed jeung maehan anjeunna.

1. Panganiayaan ka Nabi-nabi Allah: Balukar tina Nolak Allah

2. Ngahianat ka Anu Adil: Bahaya Kakufuran

1. Jabur 105:15 "Ulah nyabak ka nu diurapi Kami, jeung ulah ngaganggu nabi-nabi Kami"

2. Yohanes 3:16-17 “Karana kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Pikeun Allah teu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya; tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna."

Rasul 7:53 Anu geus narima hukum ku disposition malaikat, tapi teu tetep.

Stephen nuduh urang Yahudi henteu nuturkeun Hukum Musa anu dipasihkeun ku malaikat.

1. Ngajaga Hukum Allah: Conto Stephen

2. Kakuatan Taat: Nuturkeun Hukum Musa

1. Budalan 20: 1-17 - Sapuluh Paréntah

2. Rum 7:12 - Hukum téh Suci jeung Adil

Rasul-rasul 7:54 Nalika aranjeunna ngadéngé hal ieu, aranjeunna cut kana haté, sarta aranjeunna gnashed on anjeunna kalawan huntu maranéhanana.

Stéfanus keur ngawawar ka jalma-jalma sarta naon anu diomongkeunana jadi ambek maranéhna rék nyerang manéhna.

1. Kakuatan Dakwah: Kumaha Kecap-kecap anu Kami Ucapkeun Ngabédakeun

2. Milarian Kakuatan dina Jaman Sesah: Carita Stephen

1. Siloka 15:1 , ”Jawaban anu lembut matak ngabendu, tapi kecap anu kasar matak ambek.”

2. Jabur 27:14, "Antosan Gusti; sing kuat, sareng singgah manah; antosan Gusti!"

Rasul-rasul 7:55 Tapi anjeunna pinuh ku Roh Suci, neuteup stedfastly ka sawarga, sarta nempo kamulyaan Allah, jeung Yesus nangtung di leungeun katuhu Allah.

Stephen, keur kaeusi Roh Suci, neuteup ka langit jeung nempo kamulyaan Allah jeung Yesus nangtung di leungeun katuhu Allah.

1. Nyaho Yesus salaku Advokat Alus Urang

2. Kakuatan Roh Suci dina Kahirupan Urang

1. Ibrani 7:25 - "Ku sabab eta anjeunna sanggup nyalametkeun sagemblengna jalma anu datang ka Allah ngaliwatan anjeunna, sabab anjeunna salawasna hirup intercede pikeun aranjeunna."

2. Rum 8:26 - "Dina cara nu sarua, Roh mantuan kami dina kalemahan urang. Urang teu nyaho naon halah urang neneda keur, tapi Roh sorangan intercedes pikeun urang ngaliwatan groans wordless."

Rasul-rasul 7:56 Jeung cenah, Behold, kuring ningali langit muka, sarta Putra Manusa nangtung di leungeun katuhu Allah.

Stephen ningali visi Yesus nangtung di leungeun katuhu Allah di langit muka.

1. "Kakuatan Surga - Ngartos Visi Stephen"

2. "Leungeun Katuhu Gusti - Tempat Kahormatan sareng Kakuasaan"

1. Rum 8:34 - "Kristus Yesus, anu maot-leuwih ti éta, anu digugahkeun ka hirup-aya di leungeun katuhu Allah sarta interceding pikeun urang."

2. Epesus 1:20 - "Anjeunna nempatkeun kakuatan ieu dianggo dina Kristus nalika anjeunna diangkat anjeunna ti nu maraot sarta seated anjeunna di leungeun katuhu-Na di realms sawarga."

Rasul-rasul 7:57 Tuluy maranehna ngajerit ku sora tarik, tuluy ngabeubeutkeun ceulina, tuluy narajang ka Anjeunna.

Urang Yérusalém nolak talatah Stefanus sarta maéhan manéhna.

1: Urang kudu salawasna daék narima bebeneran, sanajan hésé.

2: Urang teu kudu gancang-gancang ngahukum batur, tibatan narékahan pikeun ngarti.

1: Mateus 7: 1-5 "Ulah nangtoskeun, supados anjeun henteu dihukum. Sabab ku putusan anu anjeun ucapkeun, anjeun bakal dihukum, sareng ku ukuran anu anjeun pake, éta bakal diukur ka anjeun. ”

2: Yakobus 1:19-20 “Apalkeun ieu, dulur-dulur anu dipikaasih: sing saha bae kudu gancang ngadenge, sing lambat nyarita, sing lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah."

Rasul-rasul 7:58 Anjeunna diusir ka luar kota, dirajam ku batu, sarta saksi-saksi nyerenkeun pakeanna dina suku saurang nonoman, ngaranna Saulus.

Stéfanus dirajam ku urang Yérusalém nepi ka paeh, sedengkeun saksi-saksi neundeun bajuna di suku Saul, saurang nonoman.

1. Kakuatan Saksi: Conto Stefanus jeung Saulus

2. Kasatiaan dina Nyanghareupan Panganiayaan: The Wani Stephen

1. Rum 12:21 - "Ulah jadi overcome ku jahat, tapi overcome jahat ku alus."

2. James 1: 2-4 - "Anggap éta kabagjaan murni, dulur kuring, iraha wae anjeun nyanghareupan cobaan rupa-rupa, sabab nyaho yén uji iman anjeun tumuwuh Persib. Hayu Persib rengse pagawean na ku kituna anjeun bisa dewasa sarta lengkep, teu aya kakurangan nanaon."

Rasul-rasul 7:59 Jeung maranéhna stoned Stephen, nelepon ka Allah, sarta nyebutkeun, "Gusti Yesus, narima sumanget abdi."

Stephen ieu stoned bari neneda ka Allah jeung nelepon ka Yesus pikeun nampa roh-Na.

1. "Kakuatan Sholat dina Iman"

2. "Kasatiaan Stephen dina Nyanghareupan Panganiayaan"

1. James 5: 13-20 - The kakuatan solat di iman.

2. Ibrani 11:32-40 - Conto kasatiaan dina nyanghareupan kasusah.

Rasul 7:60 Sarta anjeunna tuur handap, sarta ngajerit kalayan sora tarik, "Gusti, ulah nempatkeun dosa ieu kana tuduhan maranéhanana." Jeung lamun manéhna geus ngomong kieu, manéhna murag saré.

Stéfanus, murid Yésus Kristus nu satia, ngadoakeun panghampura nu nyiksa manéhna saméméh maot.

1. Kakuatan Panghampura - Kumaha Doa Stephen pikeun Panganiaya-Na Ngarobah Sajarah

2. Kakuatan Iman - Komitmen Stepanus Anu Teu Ngarobih ka Yesus Kristus

1. Mateus 5:44 - Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, Cinta musuh anjeun sarta neneda pikeun maranéhanana anu persecute anjeun.

2. Lukas 23:34 - Yesus ngadawuh, "Rama, hampura aranjeunna, pikeun maranéhna teu nyaho naon maranéhna ngalakukeun."

Rasul 8 recounts sumebarna injil sanggeus pupusna Stephen urang, karya evangelistic Philip di Samaria jeung jeung hiji pajabat Ethiopian.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Saul nyatujuan palaksanaan Stephen. Dina poe eta aya panganiayaan gede ngalawan gareja Yerusalem kabeh kajaba rasul-rasul sumebar di sakuliah Yudea Samaria. Lalaki Godly dikubur Stephen mourned deeply pikeun anjeunna tapi Saul mimiti ngancurkeun garéja bade ti imah ka imah anjeunna nyeret kaluar duanana lalaki awéwé nempatkeun aranjeunna dina panjara (Rasul 8: 1-3). Jalma-jalma anu geus paburencay ngawartakeun pangandika ka mana-mana, Pilipus indit ka kota Samaria, ngawartakeun Kristus di dinya, nalika jalma-jalma ngadéngé Pilipus ningali tanda-tanda anu dilakukeun ku anjeunna, aranjeunna sadayana merhatikeun naon anu disarioskeun ku roh-roh jahat kaluar, seueur anu kasurupan seueur lumpuh anu dicageurkeun, janten aya. kabagjaan hébat di kota éta (Rasul 8: 4-8).

Ayat 2: Aya hiji lalaki ngaranna Simon, anu baheulana ngalakukeun sihir di kota, heran urang Samaria ngaku jalma hébat aranjeunna sadayana nuturkeun anjeunna, sabab anjeunna geus lila ngaherankeun seni sihir-Na. Tapi nalika aranjeunna percanten Philip sakumaha anjeunna memproklamirkan Injil Karajaan Allah ngaran Yesus Kristus duanana lalaki awéwé anu dibaptis Simon dirina dipercaya dibaptis dituturkeun Philip madhab astonished ku tanda hébat miracles manéhna nempo (Rasul 8: 9-13). Nalika rasul-rasul Yérusalém ngadéngé yén Samaria narima firman Allah ngutus Petrus Yohanes aranjeunna ngado'a pikeun mukmin anyar narima Roh Suci sabab Roh Suci teu acan datang kana sagala aranjeunna ngan saukur geus dibaptis ngaran Gusti Yesus lajeng Peter John nempatkeun leungeun dina aranjeunna nampi Roh Suci ningali Simon ditawarkeun duit . "Pasihan abdi ogé kamampuan ieu supados saha waé anu ku abdi numpangkeun tangan tiasa nampi Roh Suci." Petrus nyentak anjeunna nyarios yén haténa henteu leres di payuneun Allah sareng kedah tobat tina kajahatanna, sareng neneda ka Gusti mugi-mugi upami mungkin niat manah tiasa dihampura. pait wickedness Simon ngawaler 'Nyuhunkeun Gusti abdi supaya teu aya anu ceuk Anjeun teu kajadian' (Rasul 8:14-24).

Alinea 3: Sanggeus mere kasaksian da'wah pangandika Gusti Peter John balik Yerusalem da'wah injil loba desa Samaritan Ayeuna malaikat Gusti ngadawuh Pilipus 'Go jalan kidul turun ti Yerusalem Gaza.' Jadi dimimitian kaluar dina jalan papanggih Ethiopian eunuch penting muatan resmi perbendaharaan Candace ratu Ethiopians maca buku Yesaya nabi Roh ngawartoskeun Pilipus indit deukeut chariot cicing deukeut eta ditanya dipikaharti naon maca ceuk kumaha bisa iwal batur pituduh ngajelaskeun warta alus ngeunaan Yesus dimimitian petikan bacaan Kitab Suci - 'Anjeunna. dipingpin kawas domba meuncit jempé saméméh shearers teu muka sungut humiliation kaadilan mungkir anu bisa nyarita generasi dicabut bumi '- sakumaha iinditan sapanjang jalan datang sababaraha eunuch cai ngomong 'Tingali didieu aya cai Naon nyegah kuring keur dibaptis?' Maréntahkeun ngeureunkeun kareta duanana Pilipus kasim turun ka cai Pilipus ngabaptis anjeunna nalika kaluar tina cai Roh Gusti ujug-ujug nyandak kasim kuring ningali anjeunna angkat deui girang tapi katingalina Azotus ngumbara ngawawar kota-kota Injil dugi ka Kaisarea (Rasul 8: 25-40). ).

8:1 Saulus satuju kana pupusna. Jeung dina waktu éta aya kasusah gede ngalawan gareja nu aya di Yerusalem; Sarta maranéhanana kabéh sumebar ka sakuliah wewengkon Yudea jeung Samaria, iwal rasul-rasul.

Saatos pupusna Stephen, Saul consented kana pupusna sarta panganiayaan hébat ngalawan gareja di Yerusalem ngabalukarkeun loba nu percaya paburencay sakuliah Yudea jeung Samaria, iwal rasul-rasul.

1. Nungkulan Sieun Dina Nyanghareupan Panganiayaan

2. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Jabur 27: 1-3 "Gusti teh cahaya sareng kasalametan abdi; saha anu kedah abdi sieun? Gusti mangrupikeun benteng kahirupan abdi; saha abdi kedah sieun? Nalika anu jahat nyerang kuring pikeun ngahakan daging kuring, Musuh jeung musuh, nya eta anu titajong jeung rubuh. Sanajan balad kempel ngalawan kuring, haté kuring moal sieun; sanajan perang timbul ngalawan kuring, tapi kuring bakal yakin."

2. Ibrani 11:32-34 "Jeung naon deui anu kudu Kami nyebutkeun? Pikeun waktu bakal gagal kuring ngabejaan Gideon, Barak, Samson, Yefta, Daud jeung Samuel jeung nabi-anu ngaliwatan iman nalukkeun karajaan, enforced kaadilan, diala. jangji-jangji, ngahalangan sungut maung, mareuman kakawasaan seuneu, luput tina pedang, dikuatkeun tina kalemahan, jadi gagah dina perang, ngusir balad asing."

Rasul-rasul 8:2 Jeung jalma-jalma anu saleh ngabawa Stefanus ka kuburanna, sareng ngadu’akeun anjeunna.

Stephen éta hiji jalma taat anu dibawa ka kuburan na kalawan lamentation hébat.

1. Kakuatan Bakti: Inget Stephen

2. Pamahaman Dampak Lamentation

1. Pandita 3:4 - "Ayeuna waktuna ceurik, aya waktuna seuri, aya waktuna keur sedih, aya waktuna nari"

2. Proyék 30:25 - "Naha kuring teu ceurik pikeun anjeunna anu dinten susah? Teu jiwa abdi grieved pikeun malarat?"

Rasul 8: 3 Sedengkeun pikeun Saulus, anjeunna nyieun malapetaka jamaah, asup ka unggal imah, sarta ngabobodo lalaki jeung awewe, aranjeunna diasupkeun ka panjara.

Saulus nganiaya jamaah, asup ka imah-imah jeung nanjeurkeun jalma-jalma.

1. Rahmat sareng rahmat Allah langkung ageung tibatan kajahatan anu didamel ka gereja-Na.

2. Kudu tetep satia jeung komitmen ka Allah sanajan dikaniaya.

1. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Ibrani 10: 32-39 - Tapi ngelingan baheula poé nalika, sanggeus anjeun enlightened, anjeun endured a perjuangan teuas kalawan sufferings, kadang keur publik kakeunaan reproach jeung kasangsaraan, sarta kadangkala keur mitra kalayan maranéhanana kitu dirawat. Pikeun anjeun ngagaduhan karunya ka jalma-jalma anu dipanjara, sareng anjeun kalayan bungah nampi rampog harta anjeun, sabab anjeun terang yén anjeun sorangan ngagaduhan milik anu langkung saé sareng anu tetep. Ku sabab eta ulah miceun kayakinan anjeun, anu ganjaranana gede. Pikeun anjeun peryogi kasabaran, supados nalika anjeun parantos ngalaksanakeun pangersa Allah anjeun tiasa nampi naon anu dijangjikeun.

Rasul-rasul 8:4 Ku sabab eta jalma-jalma anu paburencay ka mana-mana, ngawawarkeun pangandika.

Sanggeus pupus jeung dihirupkeun deui Yésus, murid-muridna sumebar ka sakuliah dunya sarta ngawawarkeun Injil ka mana-mana.

1. Ngahutbah Firman Allah di sagala tempat

2. Kakuatan Injil pikeun Ngarobah Kahirupan

1. Rum 10: 14-17 - Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka anjeunna di saha maranéhna teu percanten? na kumaha maranéhna bakal percaya ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu acan uninga? na kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a?

2. Rasul 1: 8 - Tapi anjeun bakal nampa kakuatan, sanggeus éta Roh Suci geus datang kana anjeun: jeung anjeun bakal jadi saksi ka Kami boh di Yerusalem, jeung di sakuliah Yudea, jeung di Samaria, jeung ka bagian uttermost tina bumi.

Rasul-rasul 8:5 Ti dinya Pilipus indit ka kota Samaria, ngawawarkeun Kristus ka maranehna.

Pilipus indit ka kota Samaria jeung ngawawar ngeunaan Isa Al Masih.

1. Kakuatan Dakwah: Kumaha Ngabagikeun Injil sacara Éféktif

2. Nungkulan Sieun jeung Ngawawarkeun Injil Kandel

1. Rum 10: 14-15 - "Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Na kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna ngeunaan saha aranjeunna geus pernah ngadéngé? Jeung kumaha aranjeunna ngadangu tanpa batur da'wah? Jeung Kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus?"

2. Yesaya 6:8 - "Jeung kuring ngadéngé sora Gusti nyebutkeun, "Saha anu bakal Kami ngirim, sarta saha anu bakal balik pikeun urang?" Saterusna kuring ngomong, "Ieu abdi! Kirim abdi."

Rasul-rasul 8: 6 Jeung jalma kalawan hiji accorded heed kana naon anu diomongkeun Pilipus, dédéngéan jeung ningali mujijat anu anjeunna dipigawé.

Jalma-jalma ngaregepkeun pisan ka Pilipus sareng ningali mujijat-mujijat anu dilakukeun ku anjeunna.

1: Percaya kana kakawasaan Allah sareng anjeun bakal ningali mujijat.

2: Dengekeun pisan kana Firman Allah sareng anjeun bakal diberkahan.

1: Mateus 11: 28-30 - Hayu ka Kami, sadayana anu nyambut damel sareng kabeurat beurat, sareng kuring bakal masihan anjeun istirahat.

2: 1 Corinthians 2: 4-5 - Jeung ucapan jeung da'wah mah teu jeung kecap enticing hikmah manusa, tapi demonstrasi Roh jeung kakawasaan.

Rasul 8:7 Pikeun roh-roh najis, ceurik jeung sora tarik, kaluar tina loba nu kasurupan jeung maranehna: jeung loba nu kasurupan, jeung nu lumpuh, cageur.

Roh Suci nyageurkeun seueur jalma tina panyakit fisikna.

1: Ngaliwatan iman jeung kakawasaan Roh Suci, sagala hal anu mungkin.

2: Kasembuhan datang ka jalma-jalma anu nyuhunkeun pitulung ka Gusti.

1: Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring."

2: James 5:15 - "Jeung doa iman bakal nyalametkeun hiji anu gering, sarta Gusti bakal ngangkat manéhna nepi. Jeung lamun manéhna geus komitmen dosa, manéhna bakal dihampura."

Rasul 8: 8 Jeung aya kabagjaan hébat di kota éta.

Jalma-jalma di kota pinuh ku kabingahan nalika ngadangu pesen Injil.

1. Kakuatan Bungah: Ngalaman Kabungahan Allah dina Kahirupan Urang

2. Kabungahan Injil: Kumaha Ngabagikeun Warta Hadé

1. Jabur 126:3 - PANGERAN geus dipigawé hal hébat pikeun urang, sarta kami ngeusi kabagjaan.

2. Pilipi 4: 4 - Girang di Gusti salawasna. Deui kuring bakal nyebutkeun, girang!

Rasul-rasul 8:9 Tapi aya hiji lalaki, ngaranna Simon, anu baheulana di kota sarua make sorcery, sarta bewitched urang Samaria, némbongkeun yén dirina téh sababaraha hébat.

Simon, tukang sihir ti Samaria, nipu jelema ku cara ngaku-ngaku penting.

1. Bahaya Klaim Palsu

2. Kakuatan tipu daya

1. Siloka 14:5 - "A saksi satia teu bohong, tapi saksi palsu breathes kaluar ngampar."

2. 1 John 4: 1 - "Kakasih, ulah percanten unggal roh, tapi nguji roh ningali naha aranjeunna ti Allah, pikeun loba nabi palsu geus Isro kaluar ka dunya."

Rasul 8:10 Ka saha aranjeunna sadayana merhatikeun, ti nu pangleutikna nepi ka nu panggedena, paribasa, Ieu lalaki teh kakuatan hébat Allah.

Petikan ieu nyarioskeun kasieun sareng hormat anu dipiboga ku urang Samaria pikeun Rasul Pilipus nalika anjeunna ngumumkeun kakawasaan Allah ka aranjeunna.

1) Kakawasaan Allah: Diajar Ngenalkeun sareng Ngaku Kakuasaan Allah

2) Kakuatan Kasaksian: Kumaha Kecap Urang Bisa mangaruhan Batur

1) Jabur 24:8 - Saha Raja kamulyaan ieu? Gusti anu kuat sareng perkasa, Gusti anu perkasa dina perang.

2) 2 Corinthians 4: 6 - Pikeun Allah, anu ngadawuh, "Hayu caang caang kaluar tina gelap," geus shone dina haté urang pikeun masihan caang pangaweruh ngeunaan kamulyaan Allah dina nyanghareupan Yesus Kristus.

Rasul-rasul 8:11 Jeung ka manéhna maranéhanana éta ngadéngé, sabab geus lila manéhna bewitched maranéhanana jeung sorceries.

Urang Samaria kacida ngahormatna ka Simon tukang sihir, sabab geus lila manehna nipu ka maranehna ku elmu sihirna.

1. Sing ati-ati kana nabi palsu sareng ajaranana.

2. Yesus teh ngan hiji-hijina anu sabenerna bisa nyalametkeun urang.

1. Mateus 7:15-16 “Awas kana nabi-nabi palsu, anu datang ka aranjeun dina pakean domba, tapi di jerona maranehna teh ajag rakus. Anjeun bakal terang aranjeunna tina buahna."

2. Yohanes 14:6 “Yesus ngadawuh ka manehna, ‘Kami teh jalan, kabeneran, jeung kahirupan. Moal aya anu datang ka Rama iwal ti Kami.’”

Rasul-rasul 8:12 Tapi nalika aranjeunna percanten Pilipus ngahutbah perkawis Karajaan Allah, sareng nami Yesus Kristus, aranjeunna dibaptis, lalaki boh awéwé.

Percanten ka Yesus Kristus sareng Karajaan Allah nyababkeun baptisan.

1. Iman jeung Minuhan: The Power of Injil

2. Baptisan: Hiji Lambang Kahirupan Anyar

1. Mateus 28: 19-20 - Pindah kituna sarta nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah ka anjeun.

2. Rum 10:9-10 - sabab, lamun ngaku jeung sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung percaya dina haté anjeun yen Allah diangkat manéhna ti nu maraot, Anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté hiji percaya jeung diyakinkeun, jeung sungut hiji confesses jeung disimpen.

Rasul-rasul 8:13 Simon sorangan ogé percaya, sarta sanggeus dibaptis, manéhna terus jeung Pilipus, jeung wondering, beholding mujijat jeung tanda anu geus dipigawé.

Simon yakin kana bebeneran Injil sarta dibaptis sanggeus nyaksian mujijat nu dilakukeun ku Pilipus.

1. Kakuatan Nyaksian: Kumaha Kaajaiban Pilipus ngailhamkeun Simon pikeun Percaya

2. Percaya sareng Baptisan: Naha Nuturkeun Iman Anjeun Penting

1. Mateus 28:19-20 “Ku sabab kitu, indit, ajar ka sadaya bangsa, baptisan aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci: Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal naon Kami geus paréntah ka anjeun. jeung, lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir dunya. Amin.”

2. Yohanes 3:16 “Karana kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.”

Rasul-rasul 8:14 Ayeuna, nalika rasul-rasul di Yerusalem ngadarenge yén Samaria parantos nampi pangandika Allah, aranjeunna ngirim Petrus sareng Yohanes ka aranjeunna.

Rasul-rasul di Yérusalém ngutus Petrus jeung Yohanes ka Samaria sanggeus ngadéngé yén jalma-jalma di dinya geus narima Firman Allah.

1. Kakuatan Injil: Kumaha Injil Yesus Ngarobah Kahirupan

2. Kakuatan Nyaksian: Kumaha Urang Bisa Ngabagikeun Firman Allah

1. Rum 1:16-17 - Pikeun Kami teu isin tina injil, pikeun éta kakawasaan Allah pikeun kasalametan ka dulur anu percaya, ka urang Yahudi kahiji jeung ogé ka Yunani.

2. Mateus 28: 19-20 - Pindah kituna sarta nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah anjeun.

Rasul-rasul 8:15 Anu, nalika aranjeunna turun, ngadoakeun aranjeunna, supados aranjeunna tiasa nampi Roh Suci:

Lalaki Samaria dibaptis jeung ngadoa pikeun Roh Suci.

1: Urang kedah salawasna milarian Roh Suci sareng ngantepkeun Anjeunna ngeusian kahirupan urang ku rahmat-Na.

2: Kudu daék dibaptis jeung narima Roh Suci.

1: Rum 8:9 - Tapi anjeun henteu dina daging tapi dina Roh, lamun memang Roh Allah dwells di anjeun.

2: Mateus 3:11 - Kuring memang ngabaptis anjeun ku cai pikeun tobat, tapi Anjeunna anu bakal datang sanggeus kuring leuwih kawasa ti kuring, anu sendal-Na kuring teu pantes mawa. Anjeunna bakal ngabaptis anjeun ku Roh Suci sareng seuneu.

Rasul 8:16 (Sabab acan anjeunna murag kana salah sahiji aranjeunna, ngan aranjeunna dibaptis dina nami Gusti Yesus.)

Petikan ieu ngajelaskeun yén urang Samaria henteu acan nampi Roh Suci nalika aranjeunna dibaptis dina nami Gusti Yesus.

1. Kakuatan Baptisan dina Ngaran Gusti Yesus

2. Ngartos Pentingna Roh Suci

1. John 3: 5-8 (Kanggo unggal jalma anu ngalakukeun jahat hates caang, teu datang ka caang, lest amal-Na kudu reproved. Tapi saha anu doth bebeneran datang ka caang, nu amal-Na bisa dijieun manifest. yén aranjeunna didamel ku Allah.)

2. Epesus 5:8-10 (Kanggo anjeun sakapeung gelap, tapi ayeuna anjeun terang di Gusti: leumpang salaku barudak cahaya: (Pikeun buah Roh aya dina sagala kahadean jeung amal saleh jeung bebeneran;) Ngabuktikeun naon ditampi ku Gusti.)

Rasul-rasul 8:17 Teras aranjeunna numpangkeun panangan ka aranjeunna, sareng aranjeunna nampi Roh Suci.

Rasul-rasul numpangkeun panangan ka jalma-jalma anu percaya sareng aranjeunna dipinuhan ku Roh Suci.

1. Kakuatan Roh Suci dina Kahirupan Urang

2. The Transformasi tina Anointing Roh Suci

1. Lukas 24:49 - "Jeung, behold, Kuring ngirim jangji Rama kuring ka anjeun: tapi tetep ye di kota Yerusalem, nepi ka anjeun endued kalawan kakuatan ti luhur."

2. Rum 8:11 - "Tapi lamun Roh manéhna anu diangkat nepi Yesus ti nu maraot Huni di anjeun, manéhna anu diangkat nepi Kristus ti nu maraot ogé bakal quicken awak fana anjeun ku Roh-Na anu dwelleth di anjeun."

Rasul-rasul 8:18 Jeung nalika Simon ningali yén ngaliwatan numpangkeun leungeun rasul-rasul urang dibere Roh Suci, anjeunna nawiskeun duit,

Simon nyoba ngagunakeun duit pikeun meuli kado Roh Suci.

1: Urang kudu inget yén kurnia Allah moal bisa dibeuli atawa dijual.

2: Urang kudu narékahan pikeun ngawula ka Allah ku haté urang, teu ku dompét urang.

1: Mateus 6: 19-21 - "Ulah nyimpen up for yourselves harta di bumi, dimana renget jeung keyeng ngancurkeun, jeung dimana maling megatkeun di na maok. Tapi nyimpen up for yourselves harta di sawarga, dimana renget jeung keyeng teu ngancurkeun. , jeung dimana maling ulah ngabobol jeung maling. Sabab di mana harta anjeun, di dinya ogé bakal aya haté anjeun."

2: 1 Corinthians 13: 3 - "Upami kuring masihan sadayana anu kuring gaduh ka anu miskin sareng masihan awak kuring pikeun kanyeri supados kuring bangga , tapi teu gaduh cinta, kuring henteu meunang nanaon."

Rasul-rasul 8:19 Saurna, "Pasihan abdi oge ieu kakuatan, supaya saha waé anu ku kuring ditumpangan leungeun, anjeunna tiasa nampi Roh Suci."

Urang Samaritans ménta kakuatan pikeun numpangkeun leungeun ka batur pikeun mikeun Roh Suci.

1: Kakuatan Roh Suci mangrupikeun kado, sanés hal anu enteng.

2: Urang kudu rendah haté waktu ménta kado rohani ka Allah.

1: Epesus 4: 7 "Tapi ka unggal urang kurnia parantos dipasihkeun sakumaha anu dipasihkeun ku Kristus."

2: Yakobus 4: 6 "Tapi anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab kitu eta nyebutkeun, "Allah ngalawan kareueus, tapi maparin rahmat ka nu hina."

Rasul-rasul 8:20 Tapi ceuk Petrus ka anjeunna, "Duit maneh binasa jeung anjeun, sabab geus mikir yén kurnia Allah bisa dibeuli ku duit."

Petrus nyentak Simon pikeun nyobaan mésér kurnia Allah ku artos.

1: Urang teu bisa meuli kurnia Allah ku duit.

2: Anugrah Gusti henteu dijual.

1: Mateus 10: 8 - Freely ye geus narima, kalawan bébas méré.

2: Yakobus 1:17 - Unggal kurnia alus jeung unggal kurnia sampurna téh ti luhur, jeung turun ti Rama cahaya, jeung saha teu robah-robah, atawa kalangkang ngarobah.

Rasul 8:21 Anjeun teu boga bagian atawa bagian dina urusan ieu: pikeun haté anjeun teu bener di payuneun Allah.

Pentingna gaduh haté anu leres di payuneun Gusti ditekenkeun.

1. Ajén Haté Katuhu Saméméh Allah

2. Kabutuhan Integritas Jantung

1. Siloka 4:23 - Jaga haté anjeun kalayan sagala karajinan; sabab kaluar tina masalah kahirupan.

2. 1 Babad 28:9 - Jeung maneh, Solomon putra abdi, nyaho maneh ka Allah bapana anjeun, sarta ngalayanan anjeunna kalawan haté sampurna jeung kalawan pikiran daék: pikeun PANGERAN searches sagala hate, sarta understands sagala imaginations tina. pikiran.

Rasul-rasul 8:22 Ku sabab kitu tobat tina kajahatan anjeun ieu, sareng neneda ka Allah, upami panginten pikiran anjeun bakal dihampura.

Tobat penting pikeun nampi panghampura ti Gusti.

1. Ngabalikan tina Dosa: Jalan ka Panghampura

2. Kuduna Tobat Pikeun Narima Rahmat Allah

1. Yeremia 3:13 - "Ngan ngaku kajahatan anjeun, yén anjeun geus transgressed ngalawan Gusti Allah anjeun, sarta geus sumebar cara anjeun ka strangers handapeun unggal tangkal héjo, jeung anjeun teu diturut sora kuring, nyebutkeun Gusti.

2. Lukas 13:3 - "Kuring ngabejaan ka maneh, Nay: tapi, iwal anjeun tobat, anjeun bakal kabeh ogé binasa."

Rasul 8:23 Pikeun kuring ngarasa yen anjeun dina hampru pait, jeung beungkeutan iniquity.

Malaikat Yéhuwa nyarios ka saurang lalaki anu namina Simon, ngingetkeun anjeunna ngeunaan kaayaan spiritualna tina pait sareng kajahatan.

1. "The Bond of Inquity"

2. "Bahaya Pahit"

1. Epesus 4:31-32 - “Sagala kanyenyerian, amarah, amarah, ambek-ambekan, jeung gogorowokan, sing singkirkeun ti aranjeun, jeung sagala kagorengan; , sakumaha Allah ku Kristus geus ngahampura anjeun."

2. Kolosa 3: 8 - "Tapi ayeuna anjeun ogé ditunda sagala ieu; amarah, ambek-ambekan, dendam, hujat, omongan kotor tina sungut anjeun."

Rasul-rasul 8:24 Simon ngawaler, "Nenedakeun abdi ka PANGERAN, supados abdi-abdi teu aya anu parantos diomongkeun."

Simon nganyatakeun kabutuhanana pikeun panyalindungan Allah sareng nyuhunkeun doa murid-murid.

1. Pasang Iman Sadérék ka Allah: Palajaran tina Paménta Simon dina Rasul 8:24

2. Percaya ka Yéhuwa: Ngandelkeun Panyalindungan Allah dina Jaman Hésé

1. Yesaya 26: 3-4 - Anjeun bakal tetep dina karapihan sampurna jalma anu pikiran steadfast, sabab percanten ka anjeun.

2. Jabur 4: 8 - Dina karapihan kuring baris ngagolér jeung saré, keur anjeun nyalira, Gusti, ngajadikeun kuring Huni di aman.

Rasul 8:25 Jeung maranéhna, sanggeus aranjeunna geus kasaksian jeung ngahutbah pangandika Gusti, balik ka Yerusalem, sarta ngahutbah injil di loba desa urang Samaria.

Murid-murid mere kasaksian jeung ngawawarkeun pangandika Gusti, tuluy mulang ka Yerusalem pikeun ngawawarkeun Injil di loba desa urang Samaria.

1. Kakuatan Nyaksian sareng Ngawartakeun Firman Gusti

2. Nyebarkeun Injil di tempat-tempat anu paling teu mungkin

1. Pilipi 1:18 – “Naon kitu? Ngan dina sagala hal, boh dina pura-pura atanapi dina bebeneran, Kristus diproklamasikeun, sareng dina éta kuring girang. ”

2. Mateus 28: 19-20 - "Ku kituna indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah ka anjeun."

Rasul-rasul 8:26 Malaikat Gusti nyarios ka Pilipus, saurna, "Geura angkat, angkat ka kidul, ka jalan anu turun ti Yerusalem ka Gaza, anu gurun keusik."

Malaikat Yéhuwa maréntahkeun Pilipus pikeun ngidul ti Yérusalém ka Gaza, anu éta gurun keusik.

1. Pentingna Ngadangukeun Pituduh Gusti

2. Taat kana Panggero Alloh: Nuturkeun Jalan anu Kurang Dijalankeun

1. Yesaya 40: 3 - A sora hiji nelepon: "Di gurun nyiapkeun jalan pikeun Gusti; nyieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang.

2. Mateus 7:13-14 - "Asupkeun ngaliwatan Gerbang heureut. Pikeun lega nyaeta Gerbang jeung lega nyaeta jalan nu ngabalukarkeun karuksakan, sarta loba asup ngaliwatan eta. Tapi leutik nyaeta Gerbang jeung heureut jalan nu ngarah kana kahirupan. , sarta ngan saeutik manggihan eta.

Rasul-rasul 8:27 Ti dinya anjeunna angkat sarta indit, sarta, behold, hiji lalaki Étiopia, hiji eunuch of otoritas hébat handapeun Candace ratu Étiopia, anu ngurus sagala harta nya, sarta geus datang ka Yerusalem pikeun ibadah.

Aya hiji lalaki ti Étiopia, hiji kasim nu boga wewenang gedé di handapeun Ratu Étiopia, Candace, datang ka Yerusalem pikeun ibadah.

1. Kakuatan Ibadah: Carita ngeunaan Kasim Ethiopian

2. Hiji Nyembah Teu Kaduga: Carita Kasim Ethiopian

1. Yesaya 56: 3-5 - "Sanes hayu putra muhrim, anu geus ngagabung dirina ka Gusti, nyarita, paribasa: Gusti geus utterly misahkeun kuring ti umat-Na: atawa ngantep eunuch nyebutkeun, Behold, Kami. Tangkal anu garing, sabab kieu timbalan PANGERAN ka kasim-kasim anu ngajaga Sabat Kami, sareng milih hal-hal anu pikaresepeun ka Kami, sareng nyepeng perjangjian Kami: Malah ka aranjeunna kuring bakal masihan tempat sareng nami di bumi kuring sareng di jero tembok kuring. leuwih hade ti batan anak lalaki jeung awewe: Kami bakal mere eta ngaran anu langgeng, anu moal dileungitkeun."

2. Mateus 8:14-15 - "Sanggeus Yesus lebet ka imah Petrus, Anjeunna ningali indung pamajikanana diteundeun, gering muriang. Jeung manéhna noél leungeun nya, sarta muriang kaluar nya: jeung manehna hudang, ministered. ka aranjeunna."

Rasul-rasul 8:28 Nuju mulang, calik dina karetana maca kitab Nabi Yesaya.

Malaikat maréntahkeun Pilipus pikeun indit ka jalan gurun jeung manéhna papanggih jeung hiji lalaki dina kareta perang, nu keur maca tina nabi Yesaya.

1. Pentingna saluyu sareng Firman Allah sareng ngadangukeun pitunjuk-Na.

2. Kakuatan Firman Allah pikeun mawa transformasi dina kahirupan urang.

1. Yesaya 55:11 - "Jadi bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta. "

2. James 1: 22-25 - "Tapi jadi ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like to a man beholding. Beungeut alamna dina kaca: Pikeun anjeunna ningali dirina, teras angkat, sareng langsung mopohokeun kumaha rupa anjeunna. nu ngalakukeun pagawéan, ieu lalaki bakal rahayu dina amalna."

Rasul-rasul 8:29 Lajeng Roh ngandika ka Pilipus, "Geura deukeut, jeung gabung thyself kana kareta ieu."

Ruh Allah nitah Pilipus supaya ngadeukeutan jeung milu kana kareta.

1. Kakuatan Roh: Kumaha Allah Ngarahkeun Urang dina Kahirupan Urang

2. Nurut kana Sora Allah: Nuturkeun Panggero-Na

1. John 14:26 - Tapi nu ngajengkeun, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, bakal ngajarkeun anjeun sagala hal jeung bakal ngingetkeun anjeun sagalana Kuring geus ngomong ka anjeun.

2. Yesaya 30:21 - Naha anjeun péngkolan ka katuhu atawa ka kénca, Ceuli anjeun bakal ngadéngé sora tukangeun anjeun, paribasa, "Ieu jalan; leumpang di dinya."

Rasul 8:30 Jeung Pilipus lumpat ka dinya, sarta ngadéngé anjeunna maca Nabi Yesaya, sarta ngomong, "Naha anjeun ngartos naon anu anjeun baca?"

Pilipus ngadéngé saurang lalaki maca petikan tina Yesaya sarta nanya naha anjeunna ngartos naon anu anjeunna baca.

1. Moal Eureun Neangan Kabeneran

2. Kakuatan Ngadangukeun Firman Allah

1. John 8: 31-32 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka urang Yahudi anu percaya ka Anjeunna, "Lamun anjeun tetep dina pangandika Kami, mangka anjeun bener murid-murid Kami; Jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, sarta bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bebas. "

2. Rum 10:17 - "Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah."

Rasul-rasul 8:31 Saur anjeunna, "Kumaha abdi tiasa, upami aya anu ngabimbing abdi?" Sarta anjeunna mikahayang Philip yén anjeunna bakal datangna up jeung diuk jeung manehna.

Saurang sidaun Étiopia keur maca Yesaya sarta ménta bantuan Pilipus pikeun paham kana kitab suci.

1. Firman Allah dimaksudkeun pikeun dibagikeun jeung dipikaharti.

2. Kakuatan Kitab Suci pikeun mawa jalma ka Allah.

1. Lukas 24:27 - Sarta dimimitian ku Musa jeung sakabeh nabi, anjeunna expounded ka aranjeunna dina sagala Kitab Suci hal ngeunaan dirina.

2. Jabur 119:105 - Kecap anjeun lampu pikeun suku kuring, jeung lampu pikeun jalan kuring.

Rasul-rasul 8:32 Tempatna dina Kitab Suci anu dibacana nya eta: Anjeunna digiring lir domba ka peunciteun; jeung kawas domba belet saméméh shearer-Na, jadi manéhna teu muka sungut-Na:

Pilipus maca petikan tina Yesaya 53 ka eunuch, anu nyarioskeun ngeunaan Yesus nuju dipaéhan sapertos domba.

1. Nyandak Salib Kami: Biaya Nuturkeun Yesus

2. Kakuatan Pasrah: Nurutkeun Pangersa Allah Najan Kaayan Hésé

1. Yesaya 53: 7 - Anjeunna tertindas, sarta anjeunna afflicted, acan anjeunna dibuka sungut-Na: anjeunna dibawa salaku domba ka meuncit, sarta salaku domba saméméh shearers nya belet, jadi anjeunna teu muka sungut-Na.

2. Mateus 10:38 - Jeung manéhna nu teu nyokot cross-Na, jeung nuturkeun sanggeus kuring, teu pantes kuring.

Rasul-rasul 8:33 Dina hinaan-Na, pangadilan-Na dicabut, jeung saha nu bakal ngumumkeun generasi-Na? pikeun hirupna dicokot tina bumi.

Dihina Yesus ngakibatkeun kurangna kaadilan, sahingga hirupna dicabut tina bumi.

1. Kumaha carana manggihan Kaadilan dina ketidakadilan

2. Hirup jeung Pupusna Yesus

1. Yesaya 53: 8 - "Ku penindasan jeung judgment anjeunna dibawa kabur; sarta sakumaha keur generasi-Na, anu nganggap yén anjeunna neukteuk off ti tanah hirup, stricken pikeun transgression rahayat kuring?"

2. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi boga hirup langgeng."

Rasul 8:34 Jeung eunuch ngawalon Pilipus, sarta ngomong, "Nyuhunkeun ka anjeun, saha ngeunaan saha nabi nyebutkeun ieu?" sorangan, atawa ti batur?

Pilipus dipenta ku eunuch Étiopia pikeun ngajelaskeun saha nu jadi topik nubuat ti Yesaya.

1. Taat Satia: Ngawalon Panggero Allah

2. Nyaho Pangersa Allah: Milarian Pamahaman ngalangkungan Kitab Suci

1. Yesaya 53: 7-8 Anjeunna tertindas sarta afflicted, acan anjeunna henteu muka sungut-Na; Anjeunna dibawa kawas domba ka meuncit, sarta sakumaha domba saméméh shearers na jempé, jadi anjeunna henteu muka sungut-Na.

2. Mateus 16:15 Saur-Na ka maranehna, "Tapi ceuk maraneh teh saha Kami?"

Rasul 8:35 Lajeng Pilipus muka sungut, sarta dimimitian dina Kitab Suci sarua, sarta ngahutbah anjeunna Yesus.

Pilipus muka Kitab Suci jeung mimiti ngahutbah ka lalaki ngeunaan Yesus.

1. The Power of Firman Allah - Kumaha Firman Allah boga kakuatan pikeun muka hate urang ka Gusti.

2. Hak Istimewa pikeun Ngawartakeun Injil - Kumaha urang ngagaduhan hak istimewa sareng tanggung jawab pikeun ngabagikeun Injil Yesus.

1. Yesaya 55:11 - "Jadi bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta. "

2. Mateus 4:17 - "Ti waktu éta Yesus mimiti ngahutbah, sarta ngomong, Tobat: pikeun Karajaan Sawarga teh geus deukeut."

Rasul-rasul 8:36 Jeung bari maranéhna indit ka jalan, maranehna nepi ka hiji cai tangtu: jeung eunuch nu ngomong, “Tingali, ieu cai; Naon anu ngahalangan kuring pikeun dibaptis?

Kasim naroskeun naon anu ngahalangan anjeunna dibaptis.

1. Kakuatan Baptisan: Kumaha Baptisan Ngarobah Kahirupan Urang

2. Pentingna Cai dina Baptisan

1. Mateus 28: 19-20 "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold. Abdi sareng anjeun salawasna, dugi ka ahir jaman."

2. Rum 6:3-4 “Naha maraneh teu nyaho yen urang sadaya anu geus dibaptis kana Kristus Yesus, geus dibaptis kana pupusna-Na? Ku sabab kitu urang dikubur sareng anjeunna ku baptisan kana maot, supados, sapertos Kristus digugahkeun tina pupusna ku kamulyaan Rama, urang ogé tiasa hirup dina kahirupan anu anyar."

Rasul-rasul 8:37 Saur Pilipus, "Lamun maneh percaya jeung sakabeh hate, tangtu bisa." Sarta anjeunna ngawaler sarta ngomong, Kuring yakin yén Yesus Kristus teh Putra Allah.

Pilipus nyorong saurang lalaki pikeun percaya ka Yesus Kristus sareng lalaki éta ngaréspon yén anjeunna percaya yén Yesus Kristus nyaéta Putra Allah.

1. Yakin kalawan Sakabeh Heart Anjeun

2. Putra Allah

1. Rum 10:9 - Nu lamun ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus jeung percaya dina haté anjeun yen Allah geus diangkat Anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

2. John 1: 14-15 - Jeung Kecap jadi daging jeung dwelt diantara urang, jeung urang geus katempo kamulyaan-Na, kamulyaan salaku Putra hiji-hijina ti Rama, pinuh ku rahmat jeung bebeneran.

Rasul-rasul 8:38 Sarta anjeunna maréntahkeun chariot nangtung tetep: sarta aranjeunna turun duanana kana cai, duanana Philip jeung eunuch nu; sarta anjeunna ngabaptis anjeunna.

Kasim dibaptis ku Pilipus.

1. Kakuatan Baptisan: Kumaha Baptisan Bisa Ngarobah Kahirupan

2. A Heart for the Lost: Nuturkeun Conto Philip ngeunaan Pelayanan

1. Rasul 8:26-39

2. Mateus 28:19-20

Rasul-rasul 8:39 Jeung nalika aranjeunna kaluar tina cai, Roh Gusti bray jauh Pilipus, nepi ka eunuch nu nempo manéhna deui, sarta manéhna indit ka jalan rejoicing.

Roh Gusti nyokot jauh Philip sanggeus eunuch jeung manéhna dibaptis, jeung eunuch indit dina jalan rejoicing.

1. Kakuatan Roh Suci - Kumaha Roh Allah tiasa dianggo dina kahirupan urang.

2. Bungah di Gusti - Milarian kabagjaan dina iman urang sareng karya Allah dina kahirupan urang.

1. Epesus 5:18-20 - Jeung ulah mabok ku anggur, nu mangrupa dissipation; tapi jadi ngeusi Roh, diomongkeun ka silih dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung nyieun melody dina haté anjeun ka Gusti, méré nuhun salawasna pikeun sagala hal ka Allah Rama dina ngaran Gusti urang Yesus Kristus.

2. Rum 15:13 - Ayeuna bisa Allah harepan ngeusi sakabeh kabagjaan jeung karapihan dina percanten, nu bisa abound dina harepan ku kakawasaan Roh Suci.

Rasul-rasul 8:40 Tapi Pilipus kapanggih di Asdotus, sarta ngaliwatan anjeunna ngawawar di sakabeh kota, nepi ka anjeunna sumping ka Kaisarea.

Pilipus ngawawar ka sadaya kota ti Asdotus dugi ka Kesarea.

1: Dakwah kalawan Ketekunan

2: Kakuatan Da'wah

1: Lukas 4: 18-19, "Roh Gusti aya dina kuring, sabab kuring parantos diistrénan pikeun ngawawarkeun Injil ka jalma miskin; Anjeunna ngutus kuring pikeun nyageurkeun anu patah hati, ngawawarkeun kabebasan ka anu ditawan, sareng pulih. tetempoan ka nu lolong, pikeun ngabebaskeun jalma-jalma nu remuk."

2: Rum 10:15, "Jeung kumaha maranéhna bakal ngahutbah, iwal aranjeunna dikirim? sakumaha geus ditulis, Kumaha geulis téh suku maranéhanana anu ngahutbah injil katengtreman, jeung mawa beja gumbira tina hal alus!"

Rasul 9 recounts konversi dramatis Saulus, da'wah saterusna, sarta mujijat Peter.

Ayat 1: Babna dimimitian ku Saulus masih ngahirupkeun ancaman rajapati ka murid-murid Gusti. Manéhna indit ka Imam Agung nanya surat synagogues Damaskus lamun kapanggih aya nu belonged Jalan naha lalaki awéwé bisa nyandak aranjeunna salaku tawanan Yerusalem. Nalika anjeunna ngadeukeutan Damaskus dina perjalanan, ujug-ujug cahaya ti langit mancorong sabudeureun anjeunna murag taneuh kadéngé sora nyebutkeun 'Saul Saul naha anjeun nyiksa kuring?' 'Saha Anjeun Gusti?' Saulus nanya, 'Kami teh Yesus anu ku maneh dikaniaya' Waler-Na, 'Ayeuna gugah ka kota, bakal dicaritakeun naon anu kudu dilakonan.' Jalma-jalma anu iinditan jeung Saul nangtung di dinya teu bisa ngomong kadéngé sora tapi teu ningali saha. Saulus gugah tina taneuh tapi nalika panon dibuka teu bisa ningali nanaon jadi aranjeunna dipingpin anjeunna ku leungeun kana Damsik salila tilu poé éta lolong teu dahar inuman nanaon (Rasul 9: 1-9).

Ayat 2: Di Damsik aya hiji murid ngaranna Ananias. Gusti ngagero anjeunna dina visi, "Ananias!" "Leres, Gusti," jawabna. PANGERAN nimbalan ka anjeunna, "Ka imah Yudas di Jalan Lempeng menta hiji lalaki ti Tarsus ngaranna Saul manehna keur neneda geus katempo dina titingalian lalaki ngaranna Ananias datang nempatkeun leungeun dina anjeunna mulangkeun tetempoan." Tapi Ananias ngungkabkeun prihatin ngeunaan parentah ieu kusabab naon anu anjeunna uninga ngeunaan cilaka anu dilakukeun ku Saulus ka umat suci di Yerusalem sareng otoritasna ti imam-imam kapala nangkep sadayana anu nyebut nami Yesus. Tapi Allah reassured Ananias nyebutkeun yen Anjeunna geus milih Saul salaku alat pikeun ngumumkeun ngaran-Na saméméh bangsa kapir raja-raja maranéhanana jeung urang Israil jeung bakal mintonkeun manéhna sabaraha manéhna kudu sangsara pikeun ngaran-Na. Jadi Ananias asup ka imah nempatkeun leungeun dina Saulus ngomong 'Sadulur Saul Gusti-Yesus mucunghul anjeun jalan datang-geus ngutus kuring jadi bisa ningali deui ngeusi Roh Suci.' Langsung hal kawas timbangan murag tina panon bisa ningali deui bangun dibaptis sanggeus nyokot sababaraha dahareun regained kakuatan spent sababaraha poé murid Damaskus sakali mimiti ngahutbah synagogues yén Yesus Putra Allah (Rasul 9:10-22).

Ayat 3: Sanggeus sababaraha poé urang Yahudi conspired maehan manéhna diajar rencana diawaskeun Gerbang beurang peuting maehan manéhna tapi pengikut-Na nyandak peuting lowered manéhna karanjang ngaliwatan tembok muka kabur indit Yerusalem nyoba miluan murid maranéhanana sieun percaya bener murid Barnabas dibawa rasul digambarkeun nempo jalan kumaha diomongkeun diajarkeun. teu sieun ngaran Yesus (Rasul 9:23-28). Lajeng Peter ngumbara ngeunaan nagara ogé datang wali hirup Lydda kapanggih lalaki ngaranna Aeneas anu geus lumpuh dalapan taun ceuk Aeneas 'Yesus Kristus heals Gugah roll mat' geuwat Aeneas gugah sakabeh jalma cicing Lydda Sharon saw janten mukmin (Rasul 9: 32-35) . Di Yopa murid ngaranna Tabita katelah Yunani Dorkas sok ngalakukeun alus nulungan miskin jadi gering maot dikumbah disimpen di luhur kamar dédéngéan Peter caket dieu dikirim dua lalaki ngadesek datang tanpa reureuh. Peter diuk nepi masihan leungeun nya mantuan nya nangtung disebut percaya randa dibere warta hirup sumebar ka sakuliah Joppa loba dipercaya Gusti Petrus cicing di Joppa sababaraha poé tiner tangtu ngaranna Simon (Rasul 9: 36-43).

Rasul-rasul 9:1 Saulus, bari ngambekan ngancam jeung maehan murid-murid Gusti, indit ka Imam Agung.

Saulus ngancam murid-murid Gusti, tuluy indit ka Imam Agung.

1. Kakuatan Kapercayaan: Pertobatan Saulus

2. Panghampura jeung panebusan: Lalampahanna Saul

1. Mateus 18: 21-22 - "Lajeng Peter sumping ka Yesus sarta nanya, "Gusti, sabaraha sering abdi kedah ngahampura jalma anu dosa ka abdi? Tujuh kali?" "Henteu, sanes tujuh kali," waler Yesus, "tapi tujuh puluh kali tujuh!"

2. Rum 5: 8 - "Tapi Allah némbongkeun cinta hébat-Na pikeun urang ku ngirim Kristus maot keur urang bari urang masih sinners."

Rasul-rasul 9:2 Sarta anjeunna dipénta surat ti anjeunna ka Damaskus ka sinagoga, yén lamun anjeunna kapanggih salah sahiji cara ieu, boh lalaki atawa awewe, anjeunna bisa mawa aranjeunna kabeungkeut ka Yerusalem.

Saulus ménta surat-surat ka sinagoga-sinagoga di Damsik sangkan bisa mawa jalma-jalma Kristen nu kapanggih deui ka Yérusalém diranté.

1. Bahaya Panganiayaan: Kumaha Iman Urang Diuji ku Jalma Nu Ngalawan Urang

2. Ajén Kawani: Nangtung Teguh dina Kapercayaan Urang Najan Tantangan

1. Rum 8:31-37 (Naon anu kudu urang ucapkeun kana hal-hal ieu? Lamun Allah aya di pihak urang, saha anu bisa ngalawan ka urang?)

2. Mateus 5:10-12 (Bagja jalma-jalma anu dikaniaya ku sabab kabeneran: sabab kagungan Karajaan Sawarga.)

Rasul-rasul 9:3 Sareng anjeunna nuju angkat, dugi ka caket Damaskus, sareng ujug-ujug aya cahaya di sakurilingna tina langit.

Dina lalampahanana ka Damsik, Saul dikurilingan ku cahaya caang ti sawarga.

1. "Cahaya Kakuatan sareng Welas Asih Gusti"

2. ”Telepon pikeun Nuturkeun Léngkah Saulus”

1. Yesaya 6:1-8;

2. Lukas 9:23-25.

Rasul-rasul 9:4 Sarta anjeunna murag kana taneuh, sarta ngadéngé hiji sora ngomong ka anjeunna, Saul, Saul, naha anjeun nyiksa kuring?

Saul murag kana taneuh sarta ngadéngé sora nanya naha anjeunna persecuting speaker.

1. The Power of Conversion: Papanggihan Saul urang jeung Gusti

2. Pentingna Hirup Adil: Transformasi Saul

1. 1 Corinthians 15: 9-10 - Pikeun Kami pangleutikna sahiji rasul, éta am teu pantes disebut rasul, sabab kuring persecuted jamaah Allah. Tapi ku kurnia Allah Kami naon Kami: jeung rahmat-Na nu ieu bestowed ka kuring ieu teu sia-sia; tapi kuring labored leuwih abundantly ti maranéhanana kabéh: acan teu kuring, tapi kurnia Allah anu geus jeung kuring.

2. Rum 12: 2 - Jeung teu conformed ka dunya ieu: tapi jadi ye transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon nu alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah.

Rasul 9:5 Saur anjeunna, "Saha anjeun, Gusti?" Jeung Gusti ngadawuh, Kami Yesus saha anjeun persecutes: hese pikeun anjeun najong ngalawan pricks.

Saulus, nu keur nyiksa urang Kristen, papanggih jeung Yésus di jalan ka Damsik jeung dibéjakeun yén sia-sia pikeun ngalawan Allah.

1. The futility tina gelut ngalawan kersa Allah.

2. Kakawasaan Allah pikeun ngarobah komo jelema nu ngalakukeun dosa paling hardened.

1. Rum 8:31 - Naon anu bakal urang ucapkeun ka hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

2. Jabur 33:11 - Piwuruk Gusti nangtung salawasna, pikiran haté-Na ka sadaya generasi.

Rasul-rasul 9:6 Anjeunna ngageter tur héran, saurna, "Gusti, naon anu anjeun hoyong laksanakeun?" Jeung Gusti ngadawuh ka manéhna, Bangun, jeung indit ka kota, sarta eta bakal dibejakeun ka maneh naon kudu Anjeun laksanakeun.

Hiji lalaki nanya ka Yéhuwa naon nu kudu manéhna pigawé, jeung Yéhuwa nitah manéhna indit ka kota pikeun manggihan naon nu kudu manéhna pigawé.

1. Nyaho Pangersa Allah - Siloka 3:5-6

2. Nuturkeun Arah Allah - Rum 12: 2

1. Jabur 32: 8 - "Kuring bakal ngalatih anjeun sarta ngajarkeun maneh di jalan Anjeun kudu indit; Kuring bakal nungtun anjeun kalawan panon abdi."

2. Yesaya 30:21 - "Ceuli anjeun bakal ngadéngé kecap tukangeun anjeun, paribasa, "Ieu jalan, leumpang di dinya,"Iraha wae Anjeun ngahurungkeun ka leungeun katuhu Atawa iraha wae Anjeun ngahurungkeun ka kénca.

Rasul-rasul 9:7 Jeung lalaki nu journeyed jeung manéhna nangtung teu bisa ngomong, ngadéngé sora, tapi teu ningali saha.

Lalaki anu iinditan jeung Saul ngadéngé sora tapi teu bisa nempo saha.

1. Kakuatan Sora Allah: Ngalaman Ayana Allah dina Cara-cara Teu Kaduga

2. Ngahargaan Anu Ghaib: Ngartos Kakuatan Iman

1. Yesaya 55: 8-9 "Kanggo pikiran Kami lain pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN. Sabab sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta pikiran kuring. ti pikiran anjeun."

2. Epesus 3: 20-21 "Ayeuna ka Anjeunna anu sanggup ngalakukeun anu langkung ageung tibatan sadayana anu urang nyuhunkeun atanapi dibayangkeun, dumasar kana kakawasaan-Na anu damel di jero urang, pikeun anjeunna kamulyaan dina jamaah sareng Kristus Yesus sapanjang sadayana. turun-tumurun, salalanggengna! Amin."

Rasul 9:8 Saulus gugah ti bumi; jeung nalika panon-Na dibuka, manéhna nempo teu saurang ogé: tapi maranéhanana dipingpin manéhna ku leungeun, jeung dibawa ka Damaskus.

Saul ngalaman sapatemon dramatis jeung Yéhuwa, nu ngarobah hirupna salawasna.

1. kakawasaan Allah bisa mawa transformasi endah dina kahirupan urang.

2. Urang kudu daék muka haté urang ka Yéhuwa jeung ngidinan Mantenna nungtun urang.

1. Rum 12: 2 - "Jeung jadi teu conformed ka dunya ieu: tapi jadi ye transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon anu alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah."

2. Pilipi 3:13-14 - "Dulur-dulur, kuring teu kaétang sorangan geus apprehended: tapi hiji hal ieu kuring ngalakukeun, forgetting eta hal nu aya di tukangeun, sarta ngahontal mudik kana hal nu sateuacan, kuring pencét arah mark pikeun hadiah tina panggero luhur Allah dina Kristus Yesus."

Rasul-rasul 9:9 Tilu dinten anjeunna teu tiasa ningali, sareng henteu tuang atanapi nginum.

Saul saheulaanan buta sarta teu dahar atawa nginum salila tilu poé.

1. Kakuatan Iman: Perjalanan Saulus ka Damsik jeung kakuatan transformatif iman

2. Nolak nyerah: Pentingna tabah dina mangsa pacobaan

1. John 9:1-3 - Yesus heals a man dilahirkeun buta

2. Rum 5: 1-5 - The harepan nu datang ngaliwatan sangsara jeung Persib

Rasul 9:10 Jeung di Damsik aya hiji murid tangtu, ngaranna Ananias; jeung manéhna ceuk Gusti dina visi, Ananias. Jeung cenah, Behold, abdi di dieu, Gusti.

Ananias nyaéta murid di Damsik anu didatangan ku Yéhuwa dina hiji visi.

1. Gusti Nyauran Urang Tuturkeun Anjeunna: Carita Ananias

2. Allah Salawasna Gawé: Iman Ananias

1. John 10:27 - "Domba abdi ngadangu sora kuring, sarta kuring nyaho aranjeunna, sarta aranjeunna nuturkeun kuring."

2. 1 Korinta 10:13 - "No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun pangabisa anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur. supados anjeun tiasa nahan éta."

Rasul-rasul 9:11 Jeung Gusti nimbalan ka manéhna, Bangun, jeung indit ka jalan nu disebut Lempeng, jeung di imah Yudas tataros ngeunaan hiji ngaranna Saul, urang Tarsus: pikeun, behold, manéhna solat.

Yéhuwa maréntahkeun Ananias pikeun indit ka Saulus jeung manggihan manéhna keur ngadoa.

1. Panggero Gusti pikeun Nuturkeun Anjeunna: Ananias jeung Saulus

2. Sholat kalayan Kandel jeung Iman

1. Mateus 4:19 - "Jeung manéhna saith ka aranjeunna, Turutan Kami, sarta kuring baris ngajadikeun anjeun pamayang lalaki"

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo"

Rasul 9:12 Jeung geus katempo dina visi hiji lalaki ngaranna Ananias asup, jeung nempatkeun leungeun-Na dina manéhna, manéhna bisa nempo manéhna.

Saul dilolongan ku titingalian ti Allah, sarta dititah neangan Ananias di Damsik sangkan bisa nempo deui.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Allah Ngagunakeun Ananias pikeun Mulangkeun Paningal Saulus

2. Nalika Allah Masihan Visi: Kumaha Urang Kudu Ngabales

1. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

2. Yohanes 3:16-17 - “Karana kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Sabab Allah ngutus Putra-Na ka dunya lain pikeun ngahukum dunya, tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna.”

Rasul 9:13 Ananias ngawaler, "Gusti, abdi geus uninga ku loba ngeunaan lalaki ieu, sabaraha jahat anjeunna geus dipigawé ka umat Allah di Yerusalem.

PANGERAN terang kana kajahatan anu dilakukeun ka para wali di Yerusalem.

1. Gusti uninga kana perjuangan urang, sareng Anjeunna sareng urang dina kasangsaraan urang.

2. Émut yén henteu paduli kajahatan anu urang hadapi, Gusti bakal salawasna ngajaga urang.

1. Jabur 34:17-19 "Nalika jalma bener sasambat pikeun pitulung, PANGERAN ngadangu tur nyalametkeun aranjeunna tina sagala kasulitan maranéhanana. PANGERAN deukeut ka nu brokenhearted jeung nyalametkeun nu remuk dina sumanget. Loba nu afflictions nu soleh. tapi Gusti nyalametkeun anjeunna tina eta sadayana."

2. Yesaya 41:10 "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh."

Rasul 9:14 Jeung di dieu manéhna ngabogaan wewenang ti imam-imam kapala pikeun meungkeut sakabeh jalma nu nyebut ngaran anjeun.

Saulus, nu baheulana nyiksa urang Kristen, geus barobat jeung imam-imam kapala geus mere wewenang pikeun nangkep jalma-jalma nu nyebut ngaran Yesus.

1. Asih Allah anu Luar Biasa: Kumaha Pertobatan Saul Ngagambarkeun Asih Allah anu Teu Sarat

2. Kakuatan Panebusan: Kumaha Parobahan Saulus Hati Nganyatakeun Rahmat Nu Nyalametkeun Allah

1. Rum 5: 8 - "Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Nalika urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

2. 1 Korinta 15:10 - “Tapi ku kurnia Allah, Kami naon Kami: jeung rahmat-Na nu ieu bestowed ka kuring teu sia-sia; tapi kuring labored leuwih abundantly ti maranéhanana kabéh: can lain kuring, tapi kurnia Allah nu geus jeung kuring.”

Rasul 9:15 Tapi Gusti nimbalan ka anjeunna, "Pindah ka anjeun, sabab anjeunna mangrupakeun wadah anu dipilih pikeun Kami, pikeun nyangking nami Kami di payuneun bangsa-bangsa, sareng raja-raja, sareng urang Israil."

Allah milih Saul jadi wadah ngaranna pikeun kapir, raja, jeung urang Israil.

1. Allah Milih Anu Teu Dipikaresep - Rasul 9:15

2. Panggero Allah dina Kahirupan Urang - Rasul 9:15

1. Yermia 1: 5 - "Samemeh Kami ngawangun anjeun dina rahim kuring terang anjeun, sareng sateuacan anjeun dilahirkeun, kuring parantos ngasupan anjeun; Anjeun ku Kami diangkat jadi nabi pikeun bangsa-bangsa."

2. 1 Korinta 1:27 - “Tapi Allah milih naon foolish di dunya pikeun éra wijaksana; Gusti milih anu lemah di dunya pikeun ngerakeun anu kuat."

Rasul-rasul 9:16 Pikeun kuring bakal némbongkeun anjeunna kumaha hébat hal anjeunna kudu sangsara demi ngaran kuring urang.

Ngarobah Saul jadi Kristen teu gampang, sabab Allah ngabéjaan yén manéhna kudu sangsara pisan demi jenengan Allah.

1. Sangsara pikeun Kristus mangrupikeun kahormatan anu hébat.

2. Kakuatan kurnia Allah bisa nungtun urang ngaliwatan sagala cobaan.

1. Rum 8:18 - Pikeun kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan nu bakal diungkabkeun ka urang.

2. John 15:13 - Greater cinta teu boga hiji ti ieu, nu batur iklas turun hirupna pikeun babaturanana.

Rasul 9:17 Jeung Ananias indit ka jalan, jeung asup ka imah; Jeung nempatkeun leungeun-Na dina manéhna ngomong, Brother Saulus, Gusti, komo Yesus, anu nembongan ka anjeun dina jalan sakumaha Anjeun datang, geus dikirim kuring, nu bisa narima tetempoan Anjeun, jeung jadi ngeusi Roh Suci.

Ananias diutus ku Yesus ka Saulus pikeun malikkeun panineunganna sareng ngeusian anjeunna ku Roh Suci.

1: Urang disebut pikeun ngalaksanakeun misi Allah ngaliwatan kakawasaan Roh Suci.

2: Allah terus-terusan damel dina kahirupan urang pikeun ngalaksanakeun pangersa-Na.

1: Rasul 1: 8 - "Tapi anjeun bakal nampa kakuatan lamun Roh Suci geus datang kana anjeun; Sareng anjeun bakal janten saksi pikeun Kami di Yerusalem, sareng di sakumna Yudea sareng Samaria, sareng dugi ka tungtung bumi."

2: Lukas 24:49 - "Lah, Kami ngirimkeun jangji Rama Kami ka anjeun; Tapi tetep di kota Yerusalem nepi ka anjeun dibere kakuatan ti nu luhur."

Rasul-rasul 9:18 Sarta geura-giru aya ragrag tina panon-Na kawas éta geus sisik, sarta anjeunna nampi tetempoan forwith, sarta anjeunna gugah, sarta dibaptis.

Paul ieu healed sarta dirobah jadi Kristen.

1: Teu paduli sabaraha jauh urang geus sesat, Allah bakal salawasna aya pikeun mawa urang balik.

2: Allah tiasa ngaliwat kaayaan anu paling teu disangka-sangka.

1: John 8:12 - "Kami cahaya dunya. Saha anu nuturkeun kuring moal pernah leumpang di gelap, tapi bakal boga caang hirup."

2: Rum 10: 9 - "Upami anjeun nyatakeun ku sungut anjeun, "Yesus nyaéta Gusti," sareng percanten dina haté anjeun yén Allah ngangkat anjeunna tina maot, anjeun bakal disalametkeun.

Rasul-rasul 9:19 Jeung sanggeus narima daging, manéhna strengthened. Geus kitu Saulus aya sababaraha poé jeung murid-murid di Damsik.

Saulus dikuatkeun ku murid-murid di Damsik.

1. Kakuatan Komunitas: Kumaha Ukhuwah Bisa Nguatkeun Urang

2. Kakuatan Iman: Kumaha Kapercayaan ka Allah Bisa Ngahirupkeun deui Urang

1. Ibrani 10:24-25 - Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting pikeun papanggih babarengan, saperti kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana, jeung leuwih salaku nu katingali. Poé beuki deukeut.

2. Rum 12:10 - Silih asih jeung dulur-dulur. Silih éléhkeun dina némbongkeun kahormatan.

Rasul 9:20 Sarta geura-giru manéhna ngahutbah Kristus di synagogues, yén manéhna téh Putra Allah.

Saulus ti Tarsus geuwat mimiti ngahutbah ngeunaan Isa Al Masih di sinagoga, ngumumkeun Anjeunna jadi Putra Allah.

1. Kakuatan Kahirupan anu Dirobih: Mariksa Parobahan Saulus dina Rasul 9:20

2. Yesus: Putra Allah: Nyebutkeun Identitas-Na tina Rasul 9:20

1. Rum 10: 9-10 - "Lamun anjeun ngaku kalawan sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté hiji percaya jeung diyakinkeun, sarta kalawan sungut hiji ngaku tur disimpen ".

2. Mateus 16:13-17 - "Ayeuna nalika Yesus sumping ka kacamatan Kaisarea Pilipi, Anjeunna nanya ka murid-murid, "Ceuk jalma-jalma teh Putra Manusa teh saha?" Jeung ceuk maranehna, "Aya nu nyebatkeun Yohanes Jurubaptis, aya nu nyebatkeun Elias, sareng anu sanésna Yermia atanapi salah sahiji nabi." Anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Tapi saur anjeun saha kuring?" Simon Petrus ngawaler, "Anjeun teh Kristus, Putra Allah anu jumeneng." Jeung Yesus ngawaler manéhna, "Rahayu anjeun, Simon Bar-Jonah! Pikeun daging jeung getih teu nembongkeun ieu ka anjeun, tapi Rama Kami anu di sawarga."

Rasul-rasul 9:21 Tapi kabeh anu ngadéngé anjeunna reuwas, sarta ngomong; Teu ieu anjeunna anu ngancurkeun jalma anu nyebut ngaran ieu di Yerusalem, sarta datang ka dieu pikeun maksud éta, anjeunna bisa mawa aranjeunna kabeungkeut ka imam-imam kapala?

Jalma-jalma kagét ngadéngé Saulus nyarioskeun ka Yesus, sabab anjeunna kantos nyiksa jalma-jalma anu nuturkeun Anjeunna di Yerusalem.

1. Urang teu kudu nyerah ka jalma anu geus strayed tina jalan bener jeung cinta.

2. Allah tiasa dianggo ngaliwatan saha wae, euweuh urusan saha maranéhna geus kaliwat.

1. Lukas 15:11-32, Pasemon ngeunaan Putra Prodigal

2. Rum 5: 8, Tapi Allah nunjukkeun asih-Na ka urang dina ieu: Nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.

Rasul-rasul 9:22 Tapi Saulus beuki kuat, sarta ngabingungkeun urang Yahudi anu dumuk di Damsik, ngabuktikeun yén ieu téh Kristus pisan.

Saulus, ogé katelah Paulus, indit ka Damsik jeung bisa ngabuktikeun ka urang Yahudi di dinya yén Yésus téh Mésias.

1. Ngawartakeun Yéhuwa: Kumaha Paulus Ngawartakeun Injil Kasalametan

2. Kakuatan Iman: Paul urang Bold Saksi Yesus

1. 1 Korinta 15: 1-8 - The kiamat Kristus

2. Rum 1:16-17 - The Power of Injil pikeun Kasalametan

Rasul-rasul 9:23 Jeung sanggeus sababaraha poé geus kaeusi, urang Yahudi narékahan pikeun maehan manéhna.

Urang Yahudi ngarencanakeun pikeun maéhan Paulus saatos sababaraha dinten.

1. The Power of Persib - Dina nyanghareupan adversity, Paul ari leres iman sarta persevered.

2. Kakuatan Rencana Allah - Sanajan urang Yahudi ngarencanakeun pikeun maéhan Paul, rencana Allah pikeun manéhna ieu kaeusi.

1. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

Rasul-rasul 9:24 Tapi kahayang maranéhna geus dipikawanoh ku Saulus. Jeung maranéhna diawaskeun Gerbang beurang peuting maehan anjeunna.

Rencana Saulus pikeun maehan jalma-jalma anu percaya kabeneran, sarta aranjeunna ngajaga lawang-lawang pikeun ngajaga anjeunna.

1. Panyalindungan Allah dina Jaman Panganiayaan

2. Ulah Sieun: Nyaho Kadaulatan Allah

1. Jabur 23:4 Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak darkest, Kuring moal sieun jahat, pikeun anjeun jeung kuring; rod anjeun sarta staf anjeun, aranjeunna kanyamanan kuring.

2. Rum 8:31-32 Ku kituna, naon nu kudu urang ngomong dina respon kana hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang? Anjeunna anu henteu nyéépkeun Putra-Na sorangan, tapi masihan anjeunna pikeun urang sadayana-kumaha anjeunna henteu ogé, sareng anjeunna, masihan sagala hal ka urang?

Rasul-rasul 9:25 Saterusna murid-murid nyandak anjeunna peuting, sarta turunkeun kana témbok dina karanjang.

Murid-murid Yesus cicingeun nyandak Saulus kaluar ti Damsik sareng nurunkeun anjeunna tina témbok dina karanjang.

1. Kasatiaan Allah dina kaayaan anu teu disangka-sangka

2. Kakuatan iman dina kaayaan anu sigana mustahil

1. Yesaya 41:10 - "Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah jadi dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala ieu ngaliwatan anjeunna anu mere kakuatan kuring."

Rasul-rasul 9:26 Nalika Saulus sumping ka Yerusalem, anjeunna nyobian ngahijikeun dirina sareng murid-murid, tapi aranjeunna sadayana sieun anjeunna, sareng henteu percanten yén anjeunna murid.

Konversi Saul ka Kristen ieu patepung jeung skepticism jeung sieun.

1. "Kaasih Allah Teu Saratna"

2. "Kakuatan Panghampura"

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Epesus 4:32 - Kudu bageur jeung welas asih ka silih, forgiving silih, sakumaha dina Kristus Allah forgave anjeun.

Rasul-rasul 9:27 Tapi Barnabas nyandak anjeunna, dibawa ka rasul-rasul, sarta dibewarakeun ka aranjeunna kumaha anjeunna geus katempo Gusti di jalan, sarta yén anjeunna geus ngomong ka anjeunna, sarta kumaha anjeunna geus wani ngahutbah di Damsik dina ngaran. Yesus.

Barnabas mawa Saulus ka rasul-rasul sarta nyaritakeun pangalamanana jeung Yéhuwa jeung kumaha manéhna ngawawarkeun kalawan wani dina ngaran Yésus di Damsik.

1. Iman Kandel: Nyokot Léngkah Wani dina Lalampahan Urang sareng Kristus

2. Kakuatan Kasaksian: Ngabagi Pangalaman Urang jeung Batur

1. Mateus 10:27-28 - Naon atuh ngabejaan Anjeun di nu poek, nyarita dina daylight; naon anu whispered dina ceuli anjeun, ngumumkeun ti roofs.

2. Ibrani 11: 1-3 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

Rasul-rasul 9:28 Sareng anjeunna sareng aranjeunna sumping sareng kaluar di Yerusalem.

Saulus cicing jeung murid-murid di Yérusalém, tuluy indit-inditan jeung maranéhna.

1. Rahmat Allah cukup dina mangsa panganiayaan.

2. Mu'min kudu tetep tabah dina iman sanajan dilawan.

1. 2 Corinthians 12: 9-10 - Tapi cenah ka kuring, "kurnia abdi cukup pikeun anjeun, pikeun kakuatan abdi dijieun sampurna dina kalemahan." Ku sabab eta, kuring bakal langkung reueus pisan ngeunaan kalemahan kuring, supados kakawasaan Kristus tetep aya dina kuring.

2. Rum 8:35 - Saha anu bakal misahkeun urang tina cinta Kristus? Naha bakal kasulitan atanapi kasusah atanapi kasusah atanapi kalaparan atanapi katelanjangan atanapi bahaya atanapi pedang?

Rasul-rasul 9:29 Sarta anjeunna spoke boldly dina nami Gusti Yesus, jeung sengketa ngalawan Yunani, tapi maranéhna rék maéhan anjeunna.

Saulus wani ngomong dina ngaran Gusti Yesus jeung udur jeung urang Yunani, anu nyoba maehan manéhna.

1. Kakuatan Iman: Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

2. Hirup Kahirupan Wani: Nangtung Pikeun Anu Diyakinkeun

1. 2 Timoteus 1:7 "Kanggo Allah teu masihan urang sumanget sieun, tapi kakuatan, jeung cinta, jeung pikiran sehat."

2. Yesaya 41:10 "Ulah sieun, sabab Kami nyarengan ka anjeun: ulah hariwang, sabab Kami Allah anjeun: Kami bakal nguatkeun anjeun, enya, kuring bakal nulungan anjeun, enya, kuring baris nanggung anjeun ku panangan katuhu. kabeneran abdi."

Rasul-rasul 9:30 Sabada uninga ku dulur-dulur, anjeunna dibawa ka Kesarea, tuluy dikirim ka Tarsus.

Saulus dibawa ka Kaisarea ku murid-murid, tuluy dikirim ka Tarsus.

1. Kakuatan Taat: Perjalanan Saulus ka Tarsus.

2. Pentingna Ngawula ka Batur: Nulungan Murid-murid ka Saulus.

1. Rum 8:28: "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Pilipi 2:3-4: "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Gantina, dina humility hargana batur luhureun yourselves, teu pilari ka kapentingan sorangan tapi unggal anjeun pikeun kapentingan batur."

Rasul-rasul 9:31 Geus kitu jamaah-jamaah di sakuliah Yudea, Galilea, jeung Samaria, sina diadegkeun; jeung leumpang dina sieun Gusti, jeung dina kanyamanan Roh Suci, anu ngalobaan.

Jamaah-jamaah di Yudea, Galilea, jeung Samaria ngalaman periode istirahat jeung tumuwuh alatan pituduh Gusti jeung Roh Suci.

1. Leumpang dina Sieun Pangéran- Siloka 3:5-6

2. Panglipur Roh Suci- Yohanes 14:15-18

1. Yesaya 11: 2- Roh Gusti bakal rest kana Him- anointing Anjeunna jeung Roh pangaweruh, hikmah, pamahaman, nasehat, kakuatan, jeung sieun Gusti.

2. Rum 15:13- Muga-muga Allah nu jadi harepan ngeusi aranjeun ku sakabeh kabagjaan jeung katengtreman dina iman, supaya ku kakawasaan Roh Suci, aranjeun pinuh ku harepan.

Rasul-rasul 9:32 Jeung eta kajadian, salaku Petrus ngaliwatan sakuliah sakabéh suku, manéhna turun ogé ka para wali anu dwelt di Lida.

Petrus indit ka Lida pikeun ngadatangan para wali di dinya.

1. Kakuatan Kahadean: Kumaha Kunjungan Petrus ka Lydda Ngarobih Kahirupan

2. Ngahiji Sajati: Para Suci Lydda Ngahiji dina Iman

1. John 13: 34-35, "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yén anjeun silih mikanyaah; sakumaha Kami geus mikanyaah ka anjeun, yén anjeun ogé silih mikanyaah. kudu silih asih."

2. Rum 12:10, "Kudu silih pikanyaah ku kaasih duduluran, dina ngahormat silih silih pikanyaah."

Rasul-rasul 9:33 Jeung di dinya anjeunna manggihan hiji lalaki tangtu ngaranna Eneas, nu geus diteundeun na ranjang na dalapan taun, sarta gering ti lumpuh.

Aeneas éta hiji lalaki anu geus lumpuh pikeun dalapan taun.

1. Kakuatan Iman: carita Aeneas ngeunaan kapercayaan ka Allah

2. Ngungkulan Kasangsaraan: Conto katekunan Aeneas

1. Mateus 9: 2-7 - Yesus nyageurkeun hiji lalaki kalawan palsy

2. Mateus 11:28-30 - uleman Yesus pikeun sumping ka anjeunna pikeun istirahat sareng nyegerkeun

Rasul 9:34 Saur Petrus ka anjeunna, "Eneas, Yesus Kristus nyageurkeun anjeun. Sarta anjeunna gugah geuwat.

Pétrus nyorong Éneas pikeun cageur ngaliwatan Yesus Kristus.

1. Kuasa Nyageurkeun Allah: Kumaha Yesus Kristus Nyageurkeun Urang

2. Percanten ka Yesus Kristus: Ngandelkeun Kakuatan sareng Welas Asih-Na

1. Yesaya 53: 4-5 - "Pasti anjeunna hath ditanggung griefs urang, sarta mawa sorrows urang: acan urang esteem anjeunna stricken, smitten Allah, sarta afflicted. Tapi manéhna tatu pikeun transgressions urang, manéhna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement karapihan urang éta kana manéhna; jeung ku belang-Na urang cageur."

2. James 5: 14-15 - "Naha aya anu gering di antara anjeun? hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja; jeung hayu maranehna neneda leuwih manéhna, anointing manéhna jeung minyak dina ngaran Gusti: Jeung doa iman bakal nyalametkeun nu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi; Jeung lamun manehna geus ngalakukeun dosa, eta bakal dihampura anjeunna ".

Rasul 9:35 Jeung sakabeh nu dwelt di Lidda jeung Saron nempo manéhna, sarta balik ka Gusti.

Sakabeh jalma anu cicing di Lida jeung Saron nempo hiji lalaki sarta geus dirobah jadi Gusti.

1: Henteu paduli kasusah naon waé anu urang hadapi dina kahirupan, Gusti salawasna aya pikeun urang sareng bakal ngalangkungan urang.

2: Urang kabéh bisa jadi caang pikeun jalma-jalma di sabudeureun urang, sarta lampah urang bisa mangaruhan pisan ka batur.

1: Yesaya 40:31 Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris Gunung nepi jeung jangjang kawas garuda, maranéhanana baris lumpat jeung teu jadi weary, maranéhanana baris leumpang jeung teu pingsan.

2: 2 Korinta 5:17 Ku sabab eta, lamun saha aya dina Kristus, ciptaan anyar geus datang: nu heubeul geus musna, nu anyar aya di dieu!

Rasul 9:36 Ayeuna di Joppa aya hiji murid tangtu ngaranna Tabita, nu ku interpretasi disebut Dorcas: awéwé ieu pinuh ku karya alus jeung almsdeeds nu manéhna dipigawé.

Tabita, ogé katelah Dorkas, nyaéta murid Kristen teladan anu hirup di Yoppa anu nunjukkeun imanna ku cara ngalakukeun anu saé sareng masihan béréhan.

1. Panggero pikeun nyonto conto Tabitha ngeunaan pagawéan anu hadé sareng kamurahan.

2. Émut kana warisan Tabita salaku murid anu satia.

1. Lukas 6:38 "Méré, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. Hiji ukuran alus, dipencet handap, shaken babarengan jeung ngalir ngaliwatan, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun jeung ukuran anjeun ngagunakeun, éta bakal diukur ka anjeun. ."

2. Yakobus 2:17-18 "Nya kitu, iman ku sorangan, lamun teu dibarengan ku lampah, nyaeta maot. Tapi aya anu bakal nyebutkeun, "Anjeun boga iman; Kuring boga amal." Tunjukkeun ka abdi iman anjeun tanpa amal, sareng kuring bakal nunjukkeun anjeun iman ku amal kuring."

Rasul-rasul 9:37 Dina mangsa éta, manéhna gering, sarta maot.

Hiji awéwé gering jeung maot dina jaman Rasul Paulus. Jelema-jelema teh nyeuseuh awakna tuluy ditempatkeun di kamar luhur pikeun ditangisi.

1. Ngarenungkeun Kahirupan Anu Dipikanyaah: Naon Anu Urang Bisa Diajar tina Rasul 9:37

2. Kanyamanan Nyaho Anu Dipikanyaah Urang Istirahat dina Jagaan Allah

1. John 11: 25-26 "Yesus ngadawuh ka manehna, 'Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal paeh deui.”

2. 1 Tesalonika 4: 13-14 "Tapi kami henteu hoyong anjeun terang, dulur-dulur, ngeunaan jalma-jalma anu saré, supados anjeun henteu kasedih sapertos batur anu teu aya harepan. Kusabab urang percaya yén Yesus pupus sareng gugah deui, ku jalan Yesus, Allah bakal ngabawa sareng anjeunna anu parantos saré".

Rasul-rasul 9:38 Ku sabab Lida deukeut ka Yopa, murid-murid ngadarenge yen Petrus aya di dinya, tuluy dikirim ka anjeunna dua jelema, nyuhunkeun pidu’a ka anjeunna, supaya anjeunna teu kendat-kendat sumping ka aranjeunna.

Murid-murid Lida, deukeut Yopa, ngadéngé yén Petrus aya di dinya, sarta ngirim dua lalaki pikeun ménta anjeunna balik ka aranjeunna tanpa reureuh.

1. Allah bakal ngagunakeun jalma-jalma pikeun ngalaksanakeun pangersa-Na.

2. Pentingna ngajaga hubungan nu kuat jeung dulur saiman.

1. John 15: 12-17 - pangajaran Yesus ngeunaan cara hirup di persatuan jeung mukmin lianna.

2. Rum 12:10 - Pentingna silih asih jeung sayang duduluran.

Rasul-rasul 9:39 Saterusna Petrus hudang, indit jeung maranehna. Nalika anjeunna sumping, aranjeunna dibawa ka kamar luhur: jeung sakabeh randa nangtung gigireun anjeunna weeping, sarta némbongkeun jas jeung garments nu Dorcas dijieun, waktu manehna jeung maranehna.

Pétrus ngadatangan randa-randa jeung rasul-rasul séjénna sarta ningali papakéan nu dijieun Dorkas.

1. Urang kudu béréhan waktu jeung bakat urang jeung ngawula ka batur kawas Dorcas.

2. Malah dina kasedihan, urang bisa diideuan jeung comforted ku conto jalma nu geus indit saméméh urang.

1. Markus 10:43-44 "Tapi moal jadi di antara anjeun, tapi saha waé anu hoyong hébat di antara anjeun, bakal janten menteri anjeun: Sareng saha waé di antara anjeun bakal pangpangna, kedah janten abdi sadaya."

2. 2 Corinthians 9: 8 "Jeung Allah bisa nyieun sagala rahmat abound ka arah anjeun; supaya aranjeun, salawasna ngabogaan sagala kacukupan dina sagala hal, bisa malimpah kana sagala pagawean anu hade."

Rasul 9:40 Tapi Petrus diusir kabeh kaluar, sarta kneeled turun, sarta neneda; bari malik ka layon, bari ngomong, "Tabitha, hudang!" Jeung manéhna muka panon nya: jeung lamun manéhna nempo Peter, manéhna diuk nepi.

Petrus ngadoakeun Tabitha jeung manéhna muka panon nya jeung diuk nepi lamun manéhna nempo manéhna.

1. Kakuatan Doa: Percanten ka Gusti pikeun Ngawalon Doa Urang

2. Kakuatan Miraculous Yesus: Ngajalankeun Palayanan-Na dina Kahirupan Urang

1. James 5:16 - Ngaku faults anjeun hiji ka nu sejen, sarta neneda hiji pikeun sejen, nu Anjeun bisa jadi healed.

2. Markus 11:24 - Ku sabab kitu kuring nyebutkeun ka anjeun, Naon hal soever anjeun mikahayang, nalika anjeun neneda, yakin yén anjeun nampi eta, sarta anjeun bakal boga aranjeunna.

Rasul-rasul 9:41 Sarta anjeunna masihan anjeunna leungeun-Na, sarta diangkat nya nepi, sarta sanggeus anjeunna geus nelepon para wali jeung randa, dibere dirina hirup.

Pétrus ngahirupkeun deui hiji awéwé maot ku cara nyauran para wali jeung randa pikeun mantuan manéhna.

1. Kakawasaan Allah Leuwih Maot - Embracing Hirup jeung Iman ka Kristus

2. Ngaharepkeun Kaajaiban - Percanten kana Kaasih sareng Rezeki Gusti

1. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

Rasul 9:42 Sarta eta dipikawanoh sakuliah Yoppa; sarta loba anu percaya ka Gusti.

Petikan ieu nyarioskeun kumaha warta ngeunaan kakawasaan sareng kahadéan Yesus sumebar ka sakuliah kota Yopa, sareng seueur jalma anu percaya ka Gusti.

1. Kakuatan Kasaksian: Kumaha Carita Yesus Sumebarna

2. Percaya sareng Disalametkeun: Kaajaiban Yopa

1. Yesaya 43:10-11: “Aranjeun teh saksi Kami,” timbalan PANGERAN, “jeung hamba Kami anu ku Kami geus dipilih, supaya maraneh nyaho jeung percaya ka Kami jeung ngarti yen Kami teh Anjeunna. Saméméh kuring henteu aya allah anu diciptakeun, sareng moal aya deui saatos kuring.

2. Mateus 28:18-20: Lajeng Yesus sumping ka aranjeunna sarta ngadawuh, "Sagala kakawasaan di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka Kami. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, sareng ngajar aranjeunna pikeun nurut kana sagala anu ku Kami paréntah ka anjeun. Jeung pasti Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

Rasul 9:43 Sarta eta kajadian, manéhna cicing sababaraha poé di Joppa jeung hiji Simon tukang samak.

Petrus cicing di Yope lila pisan jeung tukang samak ngaranna Simon.

1. Ngartos Tujuan Allah dina Unggal Kaayaan

2. Milih Taat dina Kaayaan Hésé

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. 1 Peter 5: 6-7 - Humble yourselves, kituna, handapeun leungeun perkasa Allah ku kituna dina waktu nu ditangtoskeun manéhna bisa exalt Anjeun, casting sagala anxieties Anjeun dina manéhna, sabab manéhna paduli keur anjeun.

Rasul 10 recounts visi Peter sarta konversi Kornelius, a centurion Romawi, nyirian titik balik signifikan dina garéja Kristen mimiti jeung pesen Injil nyebarkeun ka non-Yahudi.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Kornelius, hiji perwira Romawi anu cicing di Kaisarea anu taat sareng takwa ka Allah. Hiji soré manéhna nempo hiji tetempoan dimana malaikat Allah disebut anjeunna ngaranna. Malaikat nyarioskeun ka anjeunna yén doa sareng hadiahna ka jalma miskin parantos émut ku Allah sareng maréntahkeun anjeunna ngirim jalma-jalma ka Yoppa pikeun nyandak deui Simon anu katelah Petrus (Rasul 10: 1-6). Kornelius nurut sarta ngutus dua palayan jeung hiji prajurit anu taat ka Allah.

Paragrap 2: Nalika aranjeunna nuju jalan, Petrus naék kana hateupna, sembahyang lapar, hoyong tuang, murag kasurupan, ningal langit ngabuka anu sapertos lambaran ageung diturunkeun bumi ku opat juruna, aya sagala rupa sato suku opat, réptil bumi, manuk langit. ceuk sora, 'Geura Petrus, maehan dahar' tapi ngawaler, 'Sanes Gusti! Abdi henteu kantos ngadahar naon-naon anu najis.' Sora ngomong kadua kalina, 'Ulah nyebat naon-naon anu najis ku Allah.' Ieu kajadian tilu kali tuluy ditarik ka langit deui (Rasul 10:9-16). Sedengkeun Petrus keur wondering ngeunaan harti visi lalaki dikirim ku Kornelius kapanggih dimana imah Simon urang dieureunkeun gerbang disebut nanya Simon katelah Petrus cicing di dinya. Ceuk Roh ka Anjeunna, 'Simon tilu jelema neangan anjeun, jadi gugah, turun ka handap, ulah ragu, sabab Kami geus ngutus aranjeunna' (Rasul 10:17-20).

Alinea 3: Petrus lungsur jeung salam ka jalma-jalma isukna, jeung batur-baturna ti Yopa, nepungan Kornelius, anu ngadagoan saderek-saderekna. Nalika Kornelius asup ka bumi, Kornelius murag nyembah, tapi Petrus nangtung nyarios, 'Kuring ngan ukur manusa sorangan' nyarios ka jero mendakan jalma-jalma anu kumpul ageung nyarioskeun ka aranjeunna kumaha teu sah urang Yahudi ngadatangan batur ka bangsa anu sanés, tapi Gusti nunjukkeun yén henteu kedah nyauran jalma najis (Rasul 10). :23-28). Saterusna Kornelius ngajelaskeun naha manéhna geus dikirim pikeun manéhna, recounting visi-Na ngeunaan malaikat nétélakeun manéhna ngirim Yoppa mawa Simon katelah Peter bakal méré talatah ngaliwatan nu sakabeh kulawarga bakal disimpen (Rasul 10:30-33). Lajeng Petrus mimiti nyarita kabeneran realisasi Allah henteu némbongkeun pilih kasih narima unggal bangsa hiji ngalakukeun naon katuhu Anjeunna ngahutbah warta alus karapihan ngaliwatan Yesus Kristus Gusti sadayana bari diomongkeun Roh Suci datang kabeh kadéngé pesen mukmin disunat anu datang jeung Petrus éta astonished kurnia Roh Suci dituang kaluar malah. Kapir aranjeunna ngadangu aranjeunna nyarios basa muji ka Gusti teras naroskeun ka saha waé anu tiasa nahan cai ieu dibaptis nampi Roh Suci ngan kami parantos maréntahkeun nami anu dibaptis Yesus Kristus teras naroskeun tetep sababaraha dinten (Rasul 10: 34-48).

10:1 Di Kesarea aya hiji perwira di Kesarea, ngaranna Kornelius, perwira pasukan Italia.

Kornelius, perwira Romawi anu ditugaskeun di Kaisarea, nyaéta jalma anu iman.

1. Kasatiaan Gusti ngalangkungan kabudayaan sareng agama.

2. Kakuatan iman pikeun ngarobah kahirupan.

1. Rasul 11: 19 - "Ayeuna jalma anu sumebar kusabab kasusah anu lumangsung dina sambungan kalawan Stephen indit ka Phoenicia, Siprus, jeung Antioki, diomongkeun kecap ka euweuh iwal urang Yahudi."

2. Rum 10:12 - “Kanggo teu aya bedana antara Yahudi jeung Yunani; Sabab Pangeran anu sarua teh Pangeran sakabeh, anu maparin kabeungharan-Na ka sakur anu nganuhunkeun ka Anjeunna.”

Rasul-rasul 10:2 Jalma anu taqwa, anu sieun ka Allah sareng sakumna kulawargana, anu seueur sedekah ka jalma-jalma, sareng ngadoa ka Allah salawasna.

Petikan ieu ngajelaskeun saurang lalaki anu bakti ka Allah sareng nunjukkeun imanna ku cara anu praktis ku cara masihan loma ka batur sareng rutin ngadoa.

1. Hirup Hirup Bakti: Kumaha Praktis Iman Sadérék

2. Mangpaat Méré jeung Ngadoa: Ngalaman Berkah Sejati dina Kahirupan

1. Yakobus 2:17-18 , "Sanajan kitu iman, lamun teu boga pagawean, geus paeh, keur nyalira. Leres, lalaki bisa ngomong, Anjeun boga iman, sarta kuring boga karya: Témbongkeun kuring iman anjeun tanpa karya Anjeun. Sareng abdi bakal nunjukkeun ka anjeun iman abdi ku karya abdi."

2. 1 Yohanes 3:17-18, "Tapi sing saha anu boga kahadean dunya ieu, sarta nempo dulurna butuh, jeung nutup up bowels tina karunya ti manehna, kumaha dwelleth asih Allah di anjeunna? barudak leutik mah, hayu urang. lain cinta dina kecap, boh dina basa, tapi dina amal jeung bebeneran."

Rasul-rasul 10:3 Anjeunna ningali dina tetempoan, kira-kira jam kasalapan beurang, malaikat Allah sumping ka anjeunna, sareng nyarios ka anjeunna, Kornelius!

Kornelius gaduh visi ti Allah dimana anjeunna dituju langsung ku malaikat.

1. Urang sadaya tiasa nampi komunikasi langsung ti Gusti ku cara anu teu disangka-sangka.

2. Urang sadaya tiasa disaur ku Gusti pikeun ngalakukeun hal-hal anu hébat.

1. John 10:27 - "Domba abdi ngadangu sora kuring, sarta kuring nyaho aranjeunna, sarta aranjeunna nuturkeun kuring."

2. Joshua 1: 9 - "Kudu kuat jeung wani. Ulah sieun, ulah discouraged, pikeun Gusti Allah anjeun bakal marengan anjeun dimana wae anjeun indit."

Rasul-rasul 10:4 Jeung nalika anjeunna neuteup ka anjeunna, anjeunna sieun, sarta ngomong, "Aya naon, Gusti?" Saur anjeunna ka anjeunna, Doa sareng zakat anjeun parantos sumping pikeun pangéling-ngéling sateuacan Allah.

Kornélius narima titingalian ti Allah, sarta dibéjakeun yén solat jeung amal amalna geus diémut ku Allah.

1. Kakuatan Doa: Kumaha Laku Iman Ngahasilkeun Rahmat Allah

2. Generosity ngabalukarkeun minuhan Spiritual.

1. James 5:16 - "The éféktif, doa fervent of a man taqwa avails loba."

2. 2 Korinta 9: 7 - "Jadi hayu tiap hiji masihan sakumaha anjeunna Tujuan dina haténa, teu grudgingly atawa tina kabutuhan; pikeun Allah mikanyaah hiji giver riang."

Rasul-rasul 10:5 Ayeuna kirimkeun jalma-jalma ka Joppa, sina manggil Simon, anu dingaranan Petrus.

Allah ngutus hiji utusan ka kota Yopa pikeun manggihan hiji lalaki ngaranna Simon Petrus.

1. Allah Salawasna Ngaping Urang - Kumaha Allah nungtun urang ngaliwatan kahirupan urang sanajan urang teu sadar.

2. Kakuatan Doa - Kumaha doa tiasa ngabantosan urang mendakan jawaban kana patarosan urang.

1. John 16:13 - "Nalika Roh bebeneran datang, anjeunna bakal nungtun anjeun kana sagala bebeneran, pikeun anjeunna moal nyarita on otoritas sorangan, tapi naon anjeunna hears anjeunna bakal nyarita, sarta anjeunna bakal dibewarakeun ka anjeun hal. anu bakal datang."

2. paribasa 3: 6 - "Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal nyieun lempeng jalur Anjeun."

Rasul 10:6 Anjeunna lodged jeung hiji Simon tukang samak, anu imahna sisi laut: anjeunna bakal ngabejaan ka maneh naon oughtest anjeun ngalakukeun.

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan saurang lalaki anu namina Simon, tukang panyamak kulit anu nginep sareng lalaki sanés sareng tiasa nyarioskeun naon anu kedah anjeunna laksanakeun.

1. Kumaha lampah urang bisa dipandu ku hikmah ti batur.

2. Pentingna néangan piwuruk.

1. Paribasa 11:14 - "Dimana teu aya nasehat, jalma-jalma ragrag: tapi dina seueurna penasehat aya kasalametan."

2. James 1: 5 - "Lamun salah sahiji anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, nu mere ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna."

Rasul 10:7 Jeung lamun malaikat nu spoke ka Kornelius ieu undur, manéhna nelepon dua pagawé rumah tangga-Na, jeung hiji prajurit taat ti maranéhanana anu waited on manéhna terus;

Malaikat nyarita ka Kornelius tuluy indit, ninggalkeun Kornelius jeung dua gandekna jeung hiji prajurit.

1. Pentingna taat kana parentah Gusti.

2. Kakuatan hamba Allah.

1. Lukas 6:46-49 - "Naha anjeun nyebut kuring 'Gusti, Gusti,' sarta henteu ngalakukeun naon anu Kami ngabejaan anjeun?"

2. Yesaya 1:19 - "Lamun anjeun daék jeung taat, anjeun bakal dahar alus taneuh."

Rasul 10:8 Sarta sanggeus anjeunna geus dibewarakeun sagala hal ieu ka aranjeunna, anjeunna dikirim ka Joppa.

Kornelius dititah ku malaikat pikeun ngirim Petrus sangkan bisa ngawawarkeun Injil ka anjeunna. Anjeunna ngutus abdi-abdina ka Yopa pikeun milarian Pétrus.

1. Pituduh Gusti: Ngaku sareng Nurutkeun Rencana Gusti

2. Kakuatan Nyaksian: Ngabagikeun Injil ka Batur

1. Rum 10: 14-15 - "Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Na kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna ngeunaan saha aranjeunna geus pernah ngadéngé? Jeung kumaha aranjeunna ngadangu tanpa batur da'wah? Jeung Kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus?"

2. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold. , Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman."

Rasul-rasul 10:9 Dina isukna, nalika aranjeunna nuju lalampahan maranéhanana, sarta Drew ngadeukeutan ka kota, Peter naék kana luhureun imah pikeun solat kira-kira jam genep.

Pétrus naék ka loteng pikeun ngadoa beurang peuting, waktu manéhna jeung batur-baturna keur indit ka kota nu deukeut.

1. Praktek Sholat: Conto Petrus

2. Nyiptakeun Waktu pikeun Gusti: Ngautamakeun Sholat

1. Kolosa 4: 2 - "Teruskeun kana doa, sing waspada dina éta kalayan sukur."

2. 1 Tesalonika 5:16-18 - "Gumbira salawasna, neneda tanpa ceasing, dina sagala hal masihan nuhun; pikeun ieu wasiat Allah dina Kristus Yesus pikeun anjeun."

Rasul-rasul 10:10 Sarta anjeunna jadi lapar pisan, sarta hayang dahar: tapi bari maranéhna nyiapkeun, anjeunna murag kana trance,

Bari Kornelius lapar, anjeunna murag kana trance saméméh anjeunna bisa dahar.

1. Waktu Allah sampurna: ngartos kakuatan kasabaran dina waktos peryogi.

2. Néangan Pangéran dina mangsa lapar: diajar ngandelkeun panyayuhan Allah.

1. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara abdi leuwih luhur ti cara anjeun, sarta cara abdi. pikiran ti pikiran anjeun."

2. Jabur 37:25 - "Kuring geus ngora, jeung ayeuna am heubeul; acan Kuring teu katempo nu soleh forsaken, atawa siki na begging roti."

Rasul-rasul 10:11 Jeung nempo langit muka, jeung hiji wadah nurun ka Anjeunna, sakumaha eta kungsi lambar badag ngarajut dina opat juru, terus turun ka bumi.

Dina Rasul 10:11, Petrus nempo hiji visi nu mana langit muka jeung hiji wadah lungsur ka manéhna, nyarupaan lambar badag.

1. Kakuatan Visi: Kumaha Allah Ngagunakeun Éta Pikeun Nyarita ka Umat-Na

2. Ti Surga ka Bumi: Ngalaman Ayana Gusti dina Kahirupan Urang

1. Yesaya 6:1-8 - visi Yesaya ngeunaan Gusti di Bait Allah

2. Wahyu 11:19 - Bubuka candi di sawarga

Rasul-rasul 10:12 Wherein éta sagala rupa sato fourfooted bumi, jeung sato galak, jeung creeping hal, jeung manuk tina hawa.

Ciptaan Allah loba pisan ku rupa-rupa sasatoan, ti sato darat nepi ka sato galak, ti reptil nepi ka manuk awang-awang.

1. Kaajaiban Ciptaan Allah

2. Kaéndahan Alam

1. Jabur 104:24 “Nun PANGERAN, rupi-rupi padamelan Gusti! Dina hikmah anjeun geus dijieun kabeh; bumi pinuh ku mahluk Anjeun."

2. Kajadian 1:20-25 “Jeung Allah nimbalan, 'Cicing cai ngagimbung ku swarms mahluk hirup, jeung hayu manuk hiber luhureun bumi ngaliwatan expanse langit.' Jadi Allah nyiptakeun mahluk laut gede jeung unggal mahluk hirup nu ngalir, jeung nu cai ngagimbung, nurutkeun rupa maranéhanana, jeung unggal manuk jangjangan nurutkeun jenis maranéhanana. Jeung Allah nempo yén éta alus. Jeung Allah ngaberkahan aranjeunna, paribasa, 'Kudu fruitful sarta kalikeun jeung eusian cai di sagara, sarta ngantep manuk kalikeun di bumi.' Jeung aya peuting jeung aya isuk, poé kalima. Jeung Allah ngandika, 'Hayu bumi mawa mudik mahluk hirup nurutkeun jenis maranéhanana-sato jeung creeping mahluk jeung beasts bumi nurutkeun jenis maranéhanana.' Jeung éta kitu.”

Rasul-rasul 10:13 Aya soara ka Anjeunna, "Hudang, Petrus! maehan, jeung dahar.

petikan recounts paguneman antara sora Allah jeung Peter. Allah maréntahkeun Pétrus pikeun maéhan jeung dahar.

1. Urang kudu daek nurut kana parentah Allah, sanajan sesah atawa teu genah, sangkan bisa nuturkeun pangersa-Na.

2. Urang kudu tetep kabuka pikeun mingpin roh Allah dina kahirupan urang pikeun mastikeun urang ngalakukeun kahoyong-Na.

1. Mateus 4: 4 - "Tapi anjeunna ngawaler jeung ngadawuh, Ieu ditulis, Man moal hirup ku roti wungkul, tapi ku unggal kecap anu proceedeth kaluar tina sungut Allah."

2. Rum 12: 2 - "Jeung jadi teu conformed ka dunya ieu: tapi jadi ye transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon nu alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah."

Rasul 10:14 Tapi ceuk Petrus, "Sanes kitu, Gusti; sabab Kami henteu pernah ngadahar anu haram atanapi najis.

Pétrus nampik nampi visi ti Allah yén anjeunna henteu kedah nyebat naon-naon anu najis anu parantos dibersihkeun ku Allah.

1. Rahmat Allah: Panginget pikeun henteu nangtoskeun naon anu parantos dibersihkeun ku Gusti

2. Ngenalkeun Pangersa Allah: Kumaha carana ngabédakeun paréntah-paréntah Gusti sareng iraha ngalaksanakeunana

1. Rum 14:14 - "Kuring nyaho jeung keur persuaded ku Gusti Yesus yen aya nanaon najis sorangan: tapi mun anjeunna anu esteemed nanaon jadi najis, ka anjeunna eta najis."

2. Epesus 2: 8 - "Kanggo ku kurnia anu disalametkeun ku iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah."

Rasul-rasul 10:15 Jeung sora ngomong deui ka anjeunna kadua kalina, "Anu geus diberesihan ku Allah, ulah disebut haram."

Allah geus dibikeun kami kakuatan pikeun cleanse jeung purify diri urang sorangan; urang teu kudu nolak atawa hina kado ieu.

1. Kakuatan Nyucikeun Allah: Nyuhunkeun Ni'mat Suci

2. Haté Suci: Nangkeup Anugrah Gusti pikeun Ngabersihkeun

1. Yesaya 1:18 - "Ayeuna, hayu urang alesan babarengan," nyebutkeun Gusti. “Sanajan dosa-dosa aranjeun lir beureum, bakal jadi bodas kawas salju; najan semu beureum siga layung, bakal kawas bulu domba."

2. 1 John 1: 9 - Lamun urang ngaku dosa urang, anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness.

Rasul-rasul 10:16 Hal ieu dilakukeun tilu kali: sarta bejana diangkat deui ka sawarga.

Petikan ieu tina Rasul 10:16 ngajelaskeun visi Petrus ngeunaan kapal anu ditampi ka surga tilu kali.

1: Allah salawasna ngatur; Anjeunna mangrupikeun sumber kakuatan sareng kakuatan anu leres.

2: Kakawasaan Allah teu aya watesna - urang kudu salawasna narékahan pikeun nuturkeun Anjeunna jeung kahayang-Na.

1: Jabur 18:2 - Gusti teh batu abdi, benteng abdi, sarta deliverer abdi, Allah abdi, batu abdi, di saha abdi nyandak ngungsi, tameng abdi, sarta tanduk kasalametan abdi, stronghold abdi.

2: Yesaya 40:28 - Naha anjeun henteu terang? Dupi anjeun teu uninga? PANGERAN teh Allah nu langgeng, Nu Nyipta tungtung bumi. Anjeunna henteu pingsan atanapi bosen; pangartina teu kapaluruh.

Rasul-rasul 10:17 Ari Petrus ragu-ragu dina dirina sorangan naon maksudna ti tetenjoan anu geus ditingali ku anjeunna, beh, jelema-jelema anu diutus Kornelius geus mariksa ka imah Simon, tuluy nangtung hareupeun gapura.

Pétrus narima titingalian ti Allah maréntahkeun manéhna pikeun henteu ngahukum jalma dumasar kana kasang tukangna.

1. Percaya kana pituduh Allah sareng nangkeup sadaya murangkalih-Na, henteu paduli kasang tukangna.

2. Ulah ngantep anggapan preconceived urang ngahalangan urang tina nuturkeun kahayang Allah.

1. Rasul 10:17

2. Galata 3:28 - "Aya teu Yahudi atawa Yunani, aya euweuh budak atawa bebas, aya ngayakeun jalu atawa bikang; pikeun anjeun sadayana hiji Kristus Yesus."

Rasul-rasul 10:18 Anjeunna nyauran, naroskeun naha Simon, anu dingaranan Petrus, cicing di dinya.

Kornelius, hiji perwira Romawi, ngutus dua baturna pikeun manggihan rasul Pétrus nu keur cicing di imah Simon tukang samak.

1. Nuturkeun Pitunjuk Allah: Urang tiasa percanten yén Gusti bakal nungtun urang kana jalan urang.

2. Ngawula ka Yéhuwa: Urang kudu daék nuturkeun paréntah Allah sanajan hésé.

1. Yesaya 55:8-9 “Sabab pikiran Kami lain pikiran anjeun, jeung jalan maraneh lain jalan Kami, nyebutkeun PANGERAN. Sabab sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu deui jalan Kami leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

2. Yohanes 14:15 ”Lamun maraneh nyaah ka Kami, tangtu maraneh nurut kana parentah Kami.”

Rasul-rasul 10:19 Waktu Petrus mikir-mikir dina eta tetenjoan, Roh Allah nimbalan ka anjeunna, “Tingali, aya tilu jalmi milarian ka anjeun.

Gusti ngutus hiji titingalian ka Petrus, sarta Roh Suci marentahkeun yen tilu jelema keur neangan manehna.

1. Gusti Salawasna Nuntun: Kumaha Ngadangukeun Sora Gusti

2. Nuturkeun Pituduh Gusti: Diajar Ngabales Pituduh-Na

1. Yesaya 30:21 - Naha anjeun péngkolan ka katuhu atawa ka kénca, Ceuli anjeun bakal ngadéngé sora tukangeun anjeun, paribasa, "Ieu jalan; leumpang di dinya."

2. Paribasa 3: 5-6 - Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun sareng henteu lean kana pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

Rasul-rasul 10:20 Ku sabab eta, hudang, turun ka handap, jeung indit jeung maranehna, teu doubting nanaon, sabab Kami geus ngutus maranehna.

Petrus dititah ku Allah pikeun indit jeung lalaki dikirim ku Kornelius jeung ulah ragu.

1. Allah ngagero urang pikeun percaya jeung nurut.

2. Kakuatan iman kana rencana Allah.

1. Ibrani 11: 1-3 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

2. Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan.

Rasul-rasul 10:21 Saterusna Petrus indit ka handap ka lalaki nu dikirim ka manéhna ti Kornelius; sarta ngomong, Behold, Kami anjeunna saha anjeun neangan: naon anu jadi sabab whyforforfore Anjeun datang?

Pétrus papanggih jeung sakelompok lalaki nu dikirim ti Kornelius jeung nanya naha maranéhna datang.

1. Pentingna nyandak inisiatif dina ngalakukeun padamelan Gusti

2. Sikep soméah jeung ngabagéakeun ka nu lain

1. John 4: 35-36 - "Naon maneh nyebutkeun: Aya opat bulan deui, lajeng datang panén? Behold, Kuring nyebutkeun ka anjeun, Angkat panon anjeun, sarta kasampak di sawah; sabab aranjeunna bodas geus panén. . Sing saha anu melak, tangtu meunang upah, sarta ngumpulkeun buah pikeun hirup langgeng, supaya nu melak jeung nu melakna, bisa girang babarengan."

2. Lukas 10: 2-3 - "Ku sabab kitu ceuk manéhna ka aranjeunna, Panén sabenerna gede, tapi kuli saeutik: ku kituna neneda ye Lord of panen, yén manéhna baris dikirim mudik kuli kana panén-Na. : Nya, Kami ngutus maraneh jadi anak domba di antara ajag."

Rasul-rasul 10:22 Saur maranehna, "Kornelius perwira, jalma adil, anu sieun ka Allah, sarta dipikawanoh diantara sakabeh bangsa urang Yahudi, geus diingetkeun ti Allah ku malaikat suci pikeun ngirim anjeun ka imahna. sareng ngadangu kecap anjeun.

Kornelius, saurang lalaki adil jeung sieun ka Allah anu reputasi alus di antara urang Yahudi, diingetkeun ku malaikat Allah pikeun ngondang Pétrus ka imahna pikeun ngadéngé kecap-Na.

1. Kaasih sareng kaadilan Allah dipaparinkeun ka sadaya anu milari Anjeunna.

2. Gusti bakal ngagunakeun saha waé pikeun ngalaksanakeun pangersa-Na.

1. Lukas 1:5-25 - Malaikat Jibril nganjang ka Jakaria pikeun ngumumkeun kalahiran Yohanes Jurubaptis.

2. Rasul 17: 26-27 - kadaulatan Allah leuwih sagala bangsa, jeung niat-Na pikeun nyalametkeun maranehna.

Rasul-rasul 10:23 Geus kitu anjeunna nyauran aranjeunna, sareng nginep. Isukna Petrus angkat sareng aranjeunna, sareng sababaraha saderek ti Yopa ngiringan anjeunna.

Rasul Pétrus diondang pikeun nginep di sababaraha urang non-Yahudi, sarta isuk-isukna manéhna indit jeung dulur-dulur ti Yopa.

1. Urang disebut narima jeung nganut ka jalma-jalma nu béda jeung urang, teu paduli kasang tukangna.

2. Urang henteu nyalira dina iman urang; ngandelkeun kakuatan jalma di sabudeureun anjeun.

1. Galata 2: 11-14 - "Tapi lamun Peter sumping ka Antioki, kuring ngalawan anjeunna ka beungeutna, sabab anjeunna jelas dina salah. Sateuacan sababaraha lalaki datang ti James, anjeunna dipaké pikeun dahar jeung kapir. Tapi nalika aranjeunna Saparantos sumping, anjeunna mimiti mundur sareng misahkeun diri ti bangsa-bangsa sanés, sabab sieun ku jalma-jalma anu kagolong kana kelompok sunat. Maranehna henteu nindak saluyu jeung bebeneran Injil, ceuk Kami ka Petrus di hareupeun maranehna kabeh, "Anjeun teh urang Yahudi, tapi hirupna kawas urang lain Yahudi, lain kawas urang Yahudi. Urang kapir nuturkeun adat-istiadat Yahudi?'"

2. Rasul 11: 1-3 - "The rasul jeung mukmin sakuliah Yudea ngadéngé yén kapir ogé geus narima firman Allah. Ku kituna, nalika Peter indit nepi ka Yerusalem, mu'min disunat dikritik anjeunna sarta ngomong, 'Anjeun indit ka dinya. imah lalaki nu teu disunat jeung dahar jeung maranehna.' Petrus mimiti jeung ngajelaskeun sagalana ka aranjeunna persis sakumaha kajadian: "

Rasul 10:24 Jeung isukna sanggeus maranéhanana asup ka Kaisarea. Sarta Kornelius waited pikeun aranjeunna, sarta geus disebut babarengan baraya-Na jeung babaturan deukeut.

Kornelius ngondang kulawarga jeung babaturan deukeut jeung ngadagoan maranéhanana poé sanggeus asup Kaisarea.

1. Allah satia tur bakal ngahijikeun jalma-jalma nu geus dihubungkeun.

2. Urang kudu salawasna siap ngabagéakeun nu datang dina kahirupan urang.

1. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Ibrani 10: 24-25 - Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting papanggih babarengan, sakumaha anu kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana, jeung leuwih salaku nu katingali. Poé beuki deukeut.

Rasul 10:25 Jeung nalika Petrus asup, Kornelius nepungan anjeunna, sarta sujud dina suku-Na, sarta nyembah anjeunna.

Kornelius pendak sareng Petrus sareng sujud nyembah ka anjeunna nalika anjeunna sumping.

1. The Power of Humility: Conto Kornelius

2. Hirup Ibadah: Kumaha Kornelius Nunjukkeun Jalanna

1. Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves. Hayu unggal anjeun neuteup teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

2. Rum 12: 1-2 - "Ku sabab kitu, dulur-dulur, ku rahmat Allah, pikeun nampilkeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung ditarima ka Allah, nu ibadah spiritual anjeun. Ulah jadi conformed kana. dunya ieu, tapi kudu robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon kahayang Allah, naon alus, ditarima jeung sampurna."

Rasul-rasul 10:26 Tapi Petrus ngangkat anjeunna, saurna, "Geura; Kuring sorangan ogé lalaki.

Pétrus ngajurung Kornélius pikeun nangtung, ngayakinkeun yén manéhna ogé lalaki.

1. Martabat Unggal Jalma: Hiji Ulikan ngeunaan Dorongan Petrus ka Kornelius

2. Refleksi diri jeung kakuatan dorongan

1. John 13: 34-35, "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yén anjeun silih mikanyaah: sakumaha Kami geus dipikacinta anjeun, anjeun ogé kudu silih mikanyaah. Ku ieu sakabeh jalma bakal nyaho yen anjeun murid-murid Kami. , lamun boga kanyaah ka nu séjén."

2. Galata 3:28, "Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi merdéka, teu aya lalaki sareng awéwé, sabab anjeun sadayana hiji dina Kristus Yesus."

Rasul-rasul 10:27 Jeung nalika anjeunna diajak ngobrol anjeunna, anjeunna lebet, sarta manggihan loba anu ngumpul.

Kornelius loba nu datang waktu Petrus nepi ka imahna.

1. Kakuatan Silaturahmi: Ngartos Ajén Ngadatangan Batur

2. Pentingna Komunitas: Hiji Ulikan ngeunaan Rasul 10:27

1. Rum 12:10-13: Asih silih pikanyaah ka dulur; silih éléhkeun dina némbongkeun kahormatan. Ulah males dina zeal, jadi fervent dina sumanget, ngawula Gusti. Girang dina harepan, sabar dina kasusah, tetep dina solat.

2. Pandita 4:9-12: Dua leuwih hade ti batan saurang, sabab meunang ganjaran anu hadé pikeun pagawéanana. Pikeun lamun maranehna ragrag, hiji bakal ngangkat sasama-Na. Tapi cilaka manéhna anu nyorangan lamun manéhna ragrag jeung teu boga séjén pikeun ngangkat manéhna! Deui, lamun dua bohong babarengan, aranjeunna tetep haneut, tapi kumaha hiji bisa tetep haneut nyalira? Sareng sanaos lalaki tiasa unggul ngalawan anu nyalira, dua bakal tahan anjeunna - tali tilu kali ganda henteu gancang pegat.

Rasul-rasul 10:28 Saur anjeunna ka aranjeunna, "Maranéhanana terang yén hiji hal anu haram pikeun urang Yahudi tetep pakumpulan, atanapi sumping ka bangsa anu sanés; tapi Gusti parantos nunjukkeun ka kuring yén kuring henteu kedah nyebat lalaki naon waé anu haram atanapi najis.

Pétrus dibéjaan ku Allah yén anjeunna henteu kedah nganggap saha waé anu najis atanapi najis.

1. Kaasih Allah Teu Ngabeda-beda

2. Asih Allah anu teu aya syaratna

1. Galata 3:28 - "Aya teu Yahudi atawa Yunani, aya euweuh budak atawa bebas, aya teu jalu atawa bikang: pikeun anjeun sadayana hiji dina Kristus Yesus."

2. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi boga hirup langgeng."

Rasul-rasul 10:29 Ku sabab kitu kuring datang ka anjeun tanpa wansaying, pas kuring dikirim pikeun: Kuring nanya naha maksud anjeun geus dikirim pikeun kuring?

Kornelius naroskeun ka Petrus sumping ka anjeunna sareng Petrus naroskeun ka Kornelius naha anjeunna diutus.

1. Kumaha Ngabales Lamun Ditelepon Ku Batur

2. Diajar Naroskeun Nalika Bingung

1. Mateus 5:41 "Jeung sakur bakal maksa ka indit mil a, indit jeung manehna dua."

2. Rasul 17:11 "Ieu leuwih mulya ti maranéhanana di Tesalonika, di yén maranéhna narima kecap kalayan sagala kesiapan pikiran, sarta searched Kitab Suci unggal poé, naha éta hal éta kitu."

Rasul-rasul 10:30 Saur Kornelius, "Opat poe katukang kuring puasa nepi ka jam ieu; jeung dina jam kasalapan kuring solat di imah kuring, jeung, behold, hiji lalaki nangtung saméméh kuring dina pakean caang.

Doa Kornelius dikabul nalika aya malaikat nembongan ka anjeunna.

1. Allah ngadangu tur ngajawab sagala doa.

2. Doa tanpa lirén sareng percanten kana waktosna Gusti.

1. 1 Tesalonika 5:17 - "Neneda tanpa ceasing."

2. Yermia 29: 11-13 - "Kanggo kuring terang rencana kuring pikeun anjeun, nyatakeun PANGERAN, rencana pikeun karaharjaan sareng henteu pikeun jahat, pikeun masihan anjeun masa depan sareng harepan."

Rasul-rasul 10:31 Saur anjeunna, "Kornelius, doa anjeun didangu, sareng sedekah anjeun parantos émut di payuneun Allah."

Kornelius parantos neneda sareng sedekahna diinget ku Allah.

1. Kakuatan Doa: Kumaha Doa Urang Didangu sareng Diinget ku Gusti

2. Ajén Sedekah: Kumaha Nyaah ka Batur Diinget ku Allah

1. 1 Tesalonika 5:17 - Neneda tanpa ceasing.

2. Yakobus 1:27 - Agama murni tur undefiled sateuacan Allah Rama ieu, ngadatangan yatim jeung randa dina kasangsaraan maranéhanana, sarta ngajaga dirina unspotted ti dunya.

Rasul 10:32 Ku kituna ngirim ka Joppa, sarta nelepon ka dieu Simon, nu ngaranna Peter; Anjeunna lodged di imah hiji Simon a tanner sisi laut: saha, lamun manéhna datang, bakal nyarita ka anjeun.

Kornelius dititah ngintun Simon Petrus, nu keur cicing di imah tukang samak di sisi laut di Yope.

1. Kakuatan Taat: Kumaha Nurutkeun Parentah Gusti Bisa Ngaronjatkeun Hal-hal Nu Maha Agung

2. Panyayuhan Allah Nu Teu Gagal: Kumaha Allah Salawasna Nyadiaan Umat-Na

1. James 4:17 - "Jadi sing saha weruh hal katuhu pikeun ngalakukeun jeung gagal pikeun ngalakukeunana, pikeun manéhna éta dosa."

2. Yesaya 55:11 - "jadi bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi; eta moal balik deui ka kuring kosong, tapi bakal ngalengkepan naon maksud kuring, sarta bakal hasil dina hal nu kuring dikirim eta."

Rasul-rasul 10:33 Ku kituna kuring langsung ngirim ka anjeun; jeung anjeun geus ogé dipigawé yén anjeun datang. Ayeuna ku sabab kitu urang sadayana di dieu hadir payuneun Allah, ngadangukeun sagala hal anu diparentahkeun ka anjeun.

Kornelius, hiji perwira Romawi, geus nelepon pikeun pasamoan kulawarga jeung babaturanana guna ngadangukeun firman Allah ti Petrus.

1. Allah Nyauran Tiap Urang Pikeun Ngadangukeun Firman-Na

2. Nyokot Tindakan pikeun Nuturkeun Firman Allah

1. Yermia 29:13 - "Anjeun bakal neangan kuring jeung manggihan kuring mun anjeun neangan kuring kalayan sagala haté anjeun."

2. James 1:22 - "Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves."

Rasul-rasul 10:34 Saterusna Petrus muka sungut-Na, sarta ngomong, "Sabenerna kuring ngarasa yen Allah teu ngabedakeun jalma.

Pétrus ngadéklarasikeun yén Allah henteu ngabentenkeun jalma-jalma dumasar kana kasang tukangna.

1. Allah Maha Ekualiser: Mantenna teu memihak

2. Gusti Asih Sadayana: Teu paduli Ras atawa Latar

1. Galata 3:28 - Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi gratis, teu aya lalaki sareng awéwé, sabab anjeun sadayana aya dina Kristus Yesus.

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré hiji-hijina Putra-Na, nu sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng.

Rasul-rasul 10:35 Tapi di unggal bangsa, saha anu takwa ka Anjeunna, jeung migawe kabeneran, bakal ditarima jeung manehna.

Petikan ieu nekenkeun yén Allah nampi jalma anu sieun ka Anjeunna sareng ngalakukeun anu leres, henteu paduli kabangsaan.

1. Kakuatan Kasatiaan: Kumaha Hirup Alus Ngahasilkeun Ditampi Gusti

2. Teuing Saha Anjeun, Allah Tarima Jalma Nu Sieun Mantenna jeung Ngalakonan Anu Hadé

1. Yesaya 66: 2 - "Ieu hiji I esteem: saha anu hina jeung contrite dina sumanget, sarta trembles dina kecap kuring."

2. Mateus 7:21 - "Henteu sadayana anu nyebatkeun ka abdi, 'Gusti, Gusti,' bakal asup ka Karajaan Sawarga, tapi ngan ukur anu ngalaksanakeun pangersa Bapa kuring anu di sawarga."

Rasul-rasul 10:36 Pangandika anu dikirimkeun ku Allah ka urang Israil, ngawawarkeun katengtreman ku Yesus Kristus: (Anjeunna Gusti sadayana:)

Allah ngutus amanat katengtreman ka urang Israil ku jalan Isa Al Masih, anu jumeneng Gusti sadaya.

1. Pesen Damai Allah 2. Yesus Kristus, Gusti Nu Maha Kawasa

1. Epesus 2:14-17 - Pikeun manéhna sorangan karapihan urang, anu geus nyieun urang duanana hiji jeung geus direcah dina daging-Na tembok ngabagi mumusuhan. 2. Rum 10: 9-13 - Lamun ngaku jeung sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung percaya dina haté anjeun yen Allah diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

Rasul-rasul 10:37 Kecap eta, Kuring nyebutkeun, anjeun terang, anu nyebarkeun sakuliah Yudea, sarta dimimitian ti Galilea, sanggeus baptisan nu Yohanes diajarkeun;

Sanggeus Yohanes Jurubaptis ngahutbahkeun baptisan tobat, warta Injil sumebar ka sakuliah Yudea, mimiti ti Galilea.

1. Injil Tobat: Sumebarna Pesen Pangharepan

2. Kakuatan Kasaksian: Kumaha Hiji Pesen Bisa Ngarobah Dunya

1. Yesaya 40: 3-5 - A sora hiji nelepon: "Di gurun nyiapkeun jalan pikeun Gusti; Jieun lempeng di gurun jalan raya pikeun Allah urang. 4 Unggal lebak bakal dijungjung, unggal gunung jeung pasir diturunkeun; taneuh kasar bakal jadi datar, terjal nempatkeun hiji dataran. 5 Sareng kamulyaan Gusti bakal diungkabkeun, sareng sadaya jalma bakal ningali éta babarengan.

2. Markus 1:14-15 - Sanggeus Yohanes dipanjara, Yesus angkat ka Galilea, ngumumkeun Injil Allah. 15 "Waktosna parantos sumping," saur anjeunna. “Karajaan Allah geus deukeut. Tobat sareng percanten kana warta anu hadé!"

Rasul 10:38 Kumaha Allah anointed Yesus urang Nasaret jeung Roh Suci jeung kakuatan: anu indit ngeunaan ngalakonan hade, jeung nyageurkeun sakabeh jalma anu tertindas ku Iblis; sabab Allah nyarengan anjeunna.

Allah anointed Yesus jeung Roh Suci jeung kakuatan pikeun ngalakukeun alus jeung dudung jalma tertindas ku Iblis.

1: Ngenalkeun sareng Ngandelkeun Pangurapan Gusti

2: Dibébaskeun tina Penindasan Iblis

1: Yesaya 61:1 - Roh Gusti Allah aya kana kuring; sabab Gusti geus anointed kuring pikeun ngahutbah warta alus ka meek; Mantenna ngutus kuring pikeun ngabeungkeut nu patah hati, ngembarkeun kamerdikaan ka para tawanan, jeung muka panjara ka nu kabeungkeut;

2: Yakobus 5:14 - Naha aya anu gering di antara anjeun? hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja; jeung hayu aranjeunna neneda leuwih anjeunna, anointing anjeunna kalawan minyak dina nami Gusti.

Rasul-rasul 10:39 Sarta kami saksi sagala hal anu anjeunna dipigawé duanana di tanah urang Yahudi jeung di Yerusalem; saha aranjeunna dipaehan sareng digantung dina tangkal:

Petikan éta nyaritakeun kasaksian para Rasul ngeunaan kajadian kahirupan Yesus, kalebet pupusna dina kayu salib.

1. Kakuatan Saksi: Ngaku sareng Ngalarapkeun Kasaksian Rohani Urang

2. Teu isin: Hirup Wani Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Rum 1:16 - Pikeun Kami teu isin tina injil, pikeun éta kakawasaan Allah pikeun kasalametan ka dulur anu percaya.

2. Ibrani 12: 1-2 - Ku sabab eta, ku sabab urang geus dikurilingan ku awan jadi badag saksi, hayu urang ogé iklas kumisan unggal beurat, jeung dosa nu clings jadi raket, jeung hayu urang ngajalankeun kalawan ketahanan dina lomba nu diatur saméméh. Kami, ningali ka Yesus, anu ngadegkeun sareng nyampurnakeun iman urang.

Rasul-rasul 10:40 Anjeunna ku Allah digugahkeun dina dinten katilu, sarta nembongkeun anjeunna kabuka;

Allah ngangkat Isa ti nu maraot sarta nembongkeun anjeunna ka sadaya.

1. Kakuatan Ngahudangkeun: Kumaha Allah Bisa Ngungkulan Maot

2. Yesus: Conto Kahirupan Hudang

1. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh.

2. Rum 6: 4-5 - Ku kituna urang dikubur kalawan anjeunna ku baptisan kana maot, dina urutan nu, sagampil Kristus geus diangkat ti nu maraot ku kamulyaan Rama, urang ogé bisa leumpang di newness tina kahirupan.

Rasul 10:41 Teu ka sakabeh jalma, tapi ka saksi dipilih saméméh Allah, komo ka urang, anu dahar jeung nginum jeung manéhna sanggeus manéhna gugah tina nu maraot.

Allah geus milih jalma-jalma tangtu pikeun nyaksian kakawasaan jeung kamulyaan-Na ngaliwatan Yesus Kristus.

1. Kakawasaan Yésus: Ngajalajah Kabangkitan Yéhuwa jeung Pangaruhna ka Saksi-Saksi Pilihan

2. Pilihan Allah: Ngakuan Pilihan-Na ka jalma-jalma Istimewa pikeun Nyaksian Kaajaiban-Na

1. John 20: 19-31 - Yesus nembongan ka murid-murid dina malem kebangkitan-Na

2. Markus 16:14-18 - Yesus nembongan ka murid-murid sanggeus kabangkitan-Na sarta komisi aranjeunna pikeun nyebarkeun Injil

Rasul-rasul 10:42 Sarta anjeunna maréntahkeun kami pikeun ngahutbah ka jalma, sarta pikeun mere kasaksian yén éta téh anjeunna anu diangkat ku Allah jadi Hakim hirup jeung maot.

Manéhna maréntahkeun urang pikeun ngahutbah Injil jeung mere kasaksian yen Isa teh Hakim nu gancang jeung nu maot.

1. Yesus: Hakim sadaya

2. Ngawartakeun Injil: Parentah anu dipasihkeun ku Gusti

1. Yohanes 3:17-18, “Sabab Allah ngutus Putra-Na ka dunya lain pikeun ngahukum dunya, tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna. Anu percaya ka Anjeunna moal dihukum, tapi anu henteu percaya, parantos dihukum, sabab anjeunna henteu percanten kana nami Putra Tunggal Allah."

2. Rum 14:10-12 , “Naha maneh ngahukum dulur maneh? Atanapi anjeun, naha anjeun hina lanceuk anjeun? Pikeun urang sadaya bakal nangtung saméméh korsi judgment Allah; sabab aya tulisan, 'Salaku Kami hirup, nyebutkeun Gusti, unggal tuur bakal sujud ka Kami, sarta unggal létah bakal ngaku ka Allah.' Jadi masing-masing urang bakal némbalan ka Allah ngeunaan dirina sorangan."

Rasul-rasul 10:43 Anjeunna masihan kasaksian ka sadaya nabi, yén ku jenengan-Na sakur anu percaya ka Anjeunna bakal nampi panghampura dosa.

Sadayana anu percaya ka Yesus nampi panghampura dosa-dosana.

1: Rahmat Panghampura dina Yesus

2: Karunia Allah panebusan

1: Kolosa 1: 13-14 - Anjeunna parantos ngabebaskeun urang tina kakawasaan gelap sareng ngalihkeun urang ka Karajaan Putra-Na anu tercinta, dimana urang gaduh panebusan, panghampura dosa.

2: Rum 3: 23-24 - Pikeun sakabéh geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah, sarta geus diyakinkeun ku rahmat-Na salaku kurnia, ngaliwatan panebusan nu aya dina Kristus Yesus.

Rasul-rasul 10:44 Nalika Petrus nyarioskeun kecap-kecap ieu, Roh Suci turun ka sadaya anu ngadéngé pangandika.

Peter ieu diomongkeun jeung Roh Suci diturunkeun kana dulur anu ngadéngé Kecap.

1. "Ni'mat Allah Turun ka Jalma anu Ngadangukeun Firman-Na"

2. "Kakuatan Ngadangukeun Firman Allah"

1. Yesaya 55: 10-11 - "Kanggo salaku hujan jeung salju turun ti langit jeung teu balik ka dinya tapi cai bumi, sahingga mawa mudik jeung bertunas, mere siki ka sower jeung roti ka eater, jadi Pangandika Kami anu kaluar tina sungut Kami; moal balik deui ka Kami kosong, tapi bakal ngalaksanakeun naon anu Kami maksud, sareng bakal suksés dina hal anu kuring dikirimkeun."

2. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

Rasul-rasul 10:45 Jeung jalma-jalma anu sunat anu palercaya, saloba-lobana anu datang bareng jeung Petrus, dumeh dikurilingan ku Roh Suci ka bangsa-bangsa lain.

Urang Yahudi reuwaseun ningali yén Roh Suci ogé parantos dipasihkeun ka bangsa-bangsa sanés.

1. Kaasih Allah pikeun sarerea, teu paduli katurunan atawa kasang tukangna.

2. Rahmat Allah langkung ageung tibatan harepan urang.

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Rasul-rasul 10:46 Pikeun aranjeunna ngadéngé aranjeunna nyarita ku basa, sarta ngagungkeun Allah. Lajeng Petrus ngawaler,

Petrus ka kapir nunjukkeun yén rencana kasalametan Allah ogé sayogi pikeun aranjeunna.

1. Kaasih Allah téh jembar tur kabuka pikeun sakabéh jalma, teu paduli kasang tukang atawa kapercayaanana.

2. Kasalametan geus sadia pikeun dulur ngaliwatan Yesus Kristus.

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré hiji-hijina Putra-Na, nu sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi kudu hirup langgeng.

2. Rum 10: 9-10 - lamun ngaku jeung sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung percaya dina haté anjeun yen Allah diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté hiji percaya jeung diyakinkeun, jeung sungut hiji confesses jeung disimpen.

Rasul-rasul 10:47 Naha aya anu tiasa ngalarang cai, supados aranjeunna henteu dibaptis, anu parantos nampi Roh Suci sapertos urang?

Jalma-jalma Kornelius naroskeun naha aranjeunna kedah dibaptis saatos nampi Roh Suci, dimana Petrus ngawaler yén teu aya anu tiasa ngalarang aranjeunna dibaptis.

1. Kakuatan Roh Suci: Ngartos Kado Kasalametan

2. Pentingna Baptisan: Nyokot Léngkah Iman dina Taat

1. Rum 6: 3-5 - "Naha anjeun teu nyaho yén sakabéh urang anu geus dibaptis kana Kristus Yesus dibaptis kana pupusna-Na? Ku kituna urang dikubur kalawan anjeunna ku baptisan kana maot, dina urutan anu, sagampil Kristus éta. Dibangkitkeun tina pupusna ku kamulyaan Rama, urang ogé tiasa hirup dina kahirupan anu anyar."

2. Rasul 16:33 - "Jeung Anjeunna nyandak eta jam sarua peuting jeung dikumbah tatu maranéhanana; sarta anjeunna dibaptis sakaligus, anjeunna jeung sakabeh kulawargana."

Rasul 10:48 Sarta anjeunna maréntahkeun maranéhna pikeun dibaptis dina nami Gusti. Teras aranjeunna ngadoakeun anjeunna pikeun cicing dina sababaraha dinten.

Rasul-rasul maréntahkeun Kornelius jeung kulawargana pikeun dibaptis dina asmana Gusti, tuluy menta manéhna cicing sakeudeung.

1. Pentingna Baptisan dina Asma Gusti

2. Kunaon Urang Kudu Nyunda dina Pangéran

1. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab kitu, indit maneh, sarta ngajarkeun sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci: Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal naon Kami geus maréntahkeun ka anjeun. : Jeung, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir dunya. Amin."

2. Rasul 1: 4 - "Jeung, keur ngumpul babarengan jeung aranjeunna, maréntahkeun maranéhna yén maranéhna teu kudu indit ti Yerusalem, tapi ngadagoan jangji Rama, nu, saith anjeunna, anjeun geus uninga ngeunaan kuring."

Rasul 11 recounts katerangan Peter ngeunaan Injil keur kapir ogé, sarta ngadegna garéja di Antioki.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku rasul-rasul anu percaya di sakuliah Yudea ngadangu yén bangsa-bangsa sanés ogé nampi firman Allah. Nalika Petrus naék ka Yerusalem, jalma-jalma anu disunat ngaritik anjeunna nyarios 'Anjeun asup ka bumi anu henteu disunat ngahakan aranjeunna.' Salaku respon, Peter ngajelaskeun sacara rinci naon anu lumangsung - visi-Na ngeunaan sato najis jeung sora nétélakeun manéhna teu nyebut nanaon najis ku Allah geus beresih, tilu lalaki anjog ti Kaisarea dina moment anu sarua visi réngsé, Roh nétélakeun manéhna indit jeung maranehna tanpa. ragu-ragu. Anjeunna ogé nyarioskeun kumaha genep sadulur ngiringan anjeunna ka bumi Kornelius dimana malaikat parantos nyarios ka Kornelius ngirim Yoppa nyandak Simon anu katelah Petrus anu bakal nyarioskeun pesen anu bakal disalametkeun sadayana kulawarga. Salaku manéhna mimitian nyarita Roh Suci turun ka maranehna sagampil dina urang di awal inget kecap Gusti ceuk 'Yohanes dibaptis cai tapi anjeun bakal dibaptis Roh Suci.' Janten upami Gusti masihan kado anu sami sareng anu dipasihkeun ka urang percaya ka Gusti Yesus Kristus anu kuring pikir tiasa nangtung ku Allah?' Nalika aranjeunna ngupingkeun ieu, aranjeunna henteu aya deui bantahan deui, muji ka Gusti, saurna, 'Ku kituna malah bangsa-bangsa sanés Allah parantos masihan tobat pikeun hirup' (Rasul 11: 1-18).

Alinea 2: Samentara éta, jalma-jalma anu paburencay ku panganiayaan peupeus ka Stefanus ngumbara jauh Fénisia Siprus Antioki nyebarkeun warta ngan ka urang Yahudi sababaraha urang Siprus Kirene tapi indit Antioki mimiti nyarita Yunani ogé ngabejaan warta alus ngeunaan Gusti Yesus panangan Gusti jeung loba jalma. dipercaya jadi Gusti (Rasul 11:19-21). News ieu ngahontal gereja Yerusalem maranehna dikirim Barnabas Antioki lamun anjog nempo bukti rahmat Allah bungah wanti sadaya tetep bener hate Gusti manéhna alus man pinuh Roh Suci iman loba jelema dibawa Gusti (Rasul 11: 22-24).

Ayat 3: Saterusna Barnabas indit Tarsus kasampak Saulus nalika kapanggih dibawa anjeunna Antioki Jadi sataun papanggih babarengan gereja diajarkeun jumlah badag jalma murid disebut Kristen munggaran Antioki (Rasul 11:25-26). Antukna sababaraha nabi turun ti Yerusalem ka Antioki, saurang anu ngaranna Agabus jumeneng ngaliwatan Roh ngaramalkeun kalaparan parna bakal sumebar ka sakuliah dunya Romawi kajadian dina mangsa pamaréntahan murid-murid Klaudius, masing-masing nurutkeun kamampuhan mutuskeun nyadiakeun bantuan baraya sadulur hirup Yudea teu ngirim hadiah maranéhanana sesepuh ngurus Barnabas Saul. ( Rasul 11:27-30 ).

Rasul-rasul 11:1 Jeung rasul-rasul jeung dulur-dulur anu aya di Yudea uninga yen kapir ogé geus narima pangandika Allah.

Beja sumebar yen bangsa-bangsa lain geus narima amanat Allah.

1. Warta Hadé Kasalametan pikeun Sarerea

2. Persatuan Ngaliwatan Injil

1. Epesus 2: 14-18 - Pikeun Anjeunna nyalira nyaeta karapihan urang, anu geus dijieun duanana salah jeung geus ngarecah tembok tengah division antara urang.

2. Rum 10: 12-13 - Pikeun euweuh bédana antara Yahudi jeung Yunani, pikeun Gusti sarua leuwih sagala euyeub ka sadaya anu nelepon kana Anjeunna.

Rasul-rasul 11:2 Sabot Petrus angkat ka Yerusalem, jalma-jalma anu sunat ngabantah,

Umat Yahudi di Yérusalém nangtang misi Petrus ka bangsa-bangsa lain.

1: Kaasih Allah pikeun sarerea, teu paduli kasang tukangna.

2: Urang kudu rendah haté waktu ngalakonan jeung jalma-jalma nu béda jeung urang.

1: Galata 3:26-28 - Pikeun dina Kristus Yesus anjeun sadaya putra Allah, ngaliwatan iman. Pikeun saloba anjeun anu dibaptis kana Kristus geus ngagem Kristus. Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi merdéka, teu aya lalaki sareng awéwé, sabab anjeun sadayana hiji dina Kristus Yesus.

2: Kolosa 3:11 - Dina Kristus, teu aya bédana antara urang Yahudi jeung Yunani, disunat jeung uncircumcised, urang barbar, Scythian, budak jeung merdika, tapi Kristus nyaeta sakabeh jeung sakabeh.

Rasul-rasul 11:3 Saurna, "Anjeun sumping ka lalaki anu henteu disunat, sareng tuang sareng aranjeunna."

Pétrus ngabéla putusan dahar jeung lalaki nu teu disunat ka rasul-rasul di Yérusalém.

1. "Kaasih Allah ka Sadaya Jalma"

2. "Hirup Kahirupan Narima"

1. Rum 2:11-16

2. Galata 3:26-29

Rasul-rasul 11:4 Tapi Petrus ngulang deui hal éta ti mimiti, sarta ngajelaskeun eta ku urutan ka aranjeunna, nyebutkeun,

Petrus nyaritakeun kajadian patepangna jeung Roh Suci ka para rasul.

1. Urang kudu kabuka pikeun ngarah Roh Suci, euweuh urusan kumaha mahiwal eta bisa sigana urang.

2. Urang kudu siap babagi iman jeung pangalaman urang ka batur.

1. Rasul 11:4 - Tapi Peter rehearsed perkara ti mimiti, sarta expounded eta ku urutan ka aranjeunna, paribasa:

2. John 14:26 - Tapi Helper, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, manéhna baris ngajarkeun anjeun sagala hal jeung mawa ka inget Anjeun sadaya nu Kuring geus ngomong ka anjeun.

Rasul 11: 5 Kuring keur di kota Yoppa neneda: sarta dina trance kuring nempo hiji visi, Aya kapal tangtu turun, sakumaha geus kungsi lambar badag, turun ti sawarga ku opat juru; sareng éta sumping ka kuring:

Saurang lalaki di Yopa nenjo hiji lambaran gede turun ti sawarga.

1. Rencana Allah langkung ageung tibatan rencana urang.

2. Ngaliwatan solat, urang bisa meunang pituduh Allah.

1. Yesaya 55:8-9 ??? 쏤 atanapi pikiran kuring sanés pikiran anjeun, sareng jalan anjeun ogé jalan kuring, saur Gusti. Sabab sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu deui jalan Kami leuwih luhur ti jalan anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.??

2. Yakobus 1:5-6 ??? Lamun aya di antara aranjeun anu kurang hikmah, kudu nyuhunkeun ka Allah, anu maparin loma ka sadayana tanpa ngahina, tangtu dipaparinkeun. Tapi hayu anjeunna naroskeun dina iman, sareng henteu ragu, sabab jalma anu mamang ibarat ombak laut anu kadorong ku angin.??

Rasul-rasul 11: 6 Kana anu nalika kuring geus fastened panon kuring, kuring mikir, sarta nempo beasts fourfooted bumi, jeung sato galak, jeung creeping mahluk, jeung manuk tina hawa.

Bari neuteup taliti, nu narator Rasul 11:6 nempo sato opat suku bumi, sato galak, mahluk creeping, jeung manuk di udara.

1. Ciptaan Allah: A Miracle to Behold

2. Kaajaiban Alam: Ningali Leungeun Gusti di sabudeureun urang

1. Jabur 8:3-9

2. Yesaya 40:25-26

Rasul 11:7 Jeung kuring ngadéngé hiji sora nyebutkeun ka kuring, hudang, Peter; meuncit jeung dahar.

Pétrus diparéntahkeun ku sora sawarga pikeun ngadahar kadaharan anu saméméhna dilarang nurutkeun hukum Yahudi.

1. rahmat Allah leuwih gede ti aturan urang - Rum 6:14

2. Nuturkeun parentah Allah ngabalukarkeun berkah - Rasul 11:18

1. Rum 6:14 Pikeun dosa moal boga Dominion leuwih anjeun: pikeun anjeun teu handapeun hukum, tapi dina rahmat.

2. Rasul-rasul 11:18 Nalika aranjeunna ngadéngé hal ieu, aranjeunna tetep cicing, sarta muji ka Allah, paribasa, "Ku kituna Allah oge geus dibere tobat ka hirup."

Rasul-rasul 11:8 Tapi ceuk kuring, "Henteu kitu, Gusti: pikeun euweuh hal anu haram atawa najis geus iraha wae diasupkeun kana sungut abdi."

Gusti maréntahkeun urang pikeun henteu sieun nyandak resiko pikeun nyebarkeun pesen-Na, sanajan dina kaayaan anu aneh sareng teu biasa.

1. "Teu Sieun: Wani Ngawartakeun Injil"

2. "Percanten ka Gusti: Ngaléngkah dina Iman"

1. Joshua 1: 9 - "Naha Kami henteu maréntahkeun anjeun? Kudu kuat jeung wani. Ulah sieun; ulah jadi discouraged, pikeun Gusti Allah anjeun bakal marengan anjeun dimana wae anjeun indit."

2. Yesaya 43: 1 - "Tapi ayeuna, ieu téh naon nyebutkeun Gusti? 봦 e anu nyiptakeun anjeun, Yakub, anjeunna anu ngawangun anjeun, Israel: ? 쏡 o ulah sieun, pikeun kuring geus ditebus anjeun; Kuring geus ngagero anjeun ku ngaran; anjeun milik kuring."

Rasul 11: 9 Tapi sora ngawaler kuring deui ti sawarga, "Anu geus diberesihkeun ku Allah, ulah disebut haram."

Kasucian Allah henteu tunduk kana pamahaman manusa.

1: Gusti ngalangkungan pamahaman urang sareng kaputusan-Na kedah ditampi tanpa patarosan.

2: Urang kudu mikawanoh jeung narima wewenang Allah dina kahirupan urang.

1: Yosua 24:15 - "Pilih anjeun dinten ieu saha anu anjeun bakal ngawula ..."

2: Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, jeung jalan abdi. pikiran ti pikiran anjeun."

Rasul 11:10 Sarta ieu dipigawé tilu kali, sarta sakabeh ditarik deui ka sawarga.

Titingalian katembong tilu kali ku malaikat ti sawarga, unggal waktu eta malaikat teh ditarik deui ka sawarga.

1. Rahmat sareng Rahmat Gusti dina Paningal

2. Kakuatan Doa dina Nganyatakeun Pangersa Allah

1. Yohanes 14:18 ? 쏧 moal ninggalkeun anjeun yatim; Abdi badé sumping ka anjeun.??

2. Kajadian 28:12-13 ? Sarta anjeunna ngimpi, sarta behold a tangga ngadeg di bumi, sarta luhureun eta nepi ka langit: sarta behold malaikat Allah naek jeung mudun kana eta. Jeung, behold, Gusti jumeneng luhureun eta.??

Rasul 11:11 Jeung, behold, langsung aya tilu lalaki geus datang ka imah tempat kuring ieu, dikirim ti Kaisarea ka kuring.

Rasul Pétrus didatangan ku tilu lalaki anu dikirim ti Kaisarea.

1. Allah tiasa ngagunakeun sémah anu teu disangka-sangka pikeun nunjukkeun ka urang.

2. Allah bakal maparin pitulung jeung pituduh ka urang lamun diperlukeun.

1. Mateus 2: 1-12 - The datangna tina Wise Men ka Yesus.

2. Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

Rasul 11:12 Jeung Roh maréntahkeun kuring indit jeung maranehna, teu aya doubting. Leuwih ti éta genep sadulur ieu marengan kuring, sarta kami asup ka imah lalaki urang:

Roh Allah nitah ka Rasul Petrus indit jeung jelema-jelema anu daratang ka Anjeunna, tuluy indit jeung genep saderek-saderekna.

1. Pangersa Allah sering teu disangka-sangka sareng kedah diturutan tanpa ragu.

2. Nalika Allah nyauran urang pikeun ngalakukeun hiji hal, Anjeunna bakal nyayogikeun kakuatan sareng sosobatan anu urang peryogikeun.

1. Ibrani 11: 8 - Ku iman Abraham nurut nalika anjeunna disebut indit kaluar ka tempat nu anjeunna bakal nampa salaku warisan. Jeung manéhna indit kaluar, teu nyaho kamana manéhna indit.

2. Yesaya 43: 2 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kuring bakal sareng anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun teu kudu dibeuleum, jeung seuneu teu kudu meakeun anjeun.

Rasul 11:13 Jeung manéhna némbongkeun urang kumaha manéhna geus katempo hiji malaikat di imahna, anu nangtung sarta ngomong ka manéhna, Kirim jalma ka Joppa, jeung nelepon Simon, nu ngaranna Petrus;

Panempoan malaikat ngajurung Kornelius pikeun nyalukan Petrus.

1: Pituduh Allah téh kuat jeung jelas, sarta Mantenna bakal nungtun urang ka jalan nu bener.

2: Pentingna percanten kana pituduh Allah nalika urang ngarambat dina kahirupan.

1: Siloka 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun sareng henteu ngandelkeun kana pangertian anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng."

2: Jabur 32: 8 - "Kuring bakal ngalatih anjeun sareng ngajar anjeun dina jalan anu anjeun kedah angkat; Kuring bakal naséhat ka anjeun kalayan panon anu asih ka anjeun."

Rasul 11:14 Saha bakal ngabejaan Anjeun kecap, whereby anjeun jeung sakabeh imah anjeun bakal disimpen.

Pétrus ngajelaskeun ka jalma-jalma yén Allah ngutus anjeunna pikeun ngumumkeun Injil supados aranjeunna sareng kulawargana tiasa disalametkeun.

1. Kakuatan Firman Allah pikeun Nyalametkeun

2. Pentingna Kasalametan Kulawarga

1. Rum 10: 13-14 - "Kanggo sakur anu bakal nelepon kana nami Gusti bakal disimpen. Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? na kumaha maranéhna bakal percanten ka Anjeunna tina saha maranéhna teu boga. na kumaha aranjeunna bakal ngadéngé tanpa da'wah?"

2. 2 Corinthians 5: 17-18 - "Ku sabab eta, lamun saha aya dina Kristus, anjeunna mahluk anyar: hal heubeul geus kaliwat; behold, sagalana geus jadi anyar. Jeung sagala hal anu Allah, anu geus reconciled urang. ka dirina ku Yesus Kristus, sarta geus dibikeun ka kami pelayanan rekonsiliasi."

Rasul-rasul 11:15 Sareng nalika kuring mimiti nyarios, Roh Suci turun ka aranjeunna, sapertos ka urang dina awalna.

Roh Suci turun ka bangsa-bangsa sanés, sapertos para rasul nalika mimiti ngalayanan.

1. "Roh Allah kanggo Sadayana"

2. "Janji Bapa"

1. Lukas 24:49 - Jeung, behold, Kuring ngirim jangji Rama kuring ka anjeun: tapi tetep ye di kota Yerusalem, nepi ka anjeun endued jeung kakawasaan ti nu luhur.

2. Rasul 2: 38-39 - Lajeng Peter ceuk maranehna, Tobat, sarta jadi dibaptis unggal salah sahiji anjeun dina nami Yesus Kristus pikeun remisi dosa, sarta anjeun bakal nampa kurnia ti Roh Suci. Pikeun jangji téh ka anjeun, jeung ka anak anjeun, jeung ka sadaya nu jauh, komo saloba Gusti Allah urang bakal nelepon.

Rasul-rasul 11:16 Teras kuring émut kana pangandika Gusti, saurna, "Yahya memang ngabaptis ku cai; tapi maraneh bakal dibaptis ku Roh Suci.

Yéhuwa ngaramalkeun yén urang percaya bakal dibaptis ku Roh Suci.

1: Pentingna Roh Suci sareng kakawasaanana pikeun ngarobih kahirupan urang.

2: Pentingna hirup nurutkeun Firman Allah.

1: Epesus 5:18, ? 쏛 nd ulah mabok ku anggur, wherein aya kaleuwihan; tapi kaeusi ku Ruh.??

2: Rum 8:9, ? Tapi anjeun henteu dina daging, tapi dina Roh, upami kitu janten Roh Allah cicing di anjeun. Ayeuna upami aya jalma anu henteu ngagaduhan Roh Kristus, anjeunna sanés milikna.??

Rasul-rasul 11:17 Ku sabab kitu, sakumaha Allah masihan aranjeunna kurnia anu sami sareng urang, anu percanten ka Gusti Yesus Kristus; naon atuh, nepi ka bisa nahan Allah?

Rahmat Allah dipasihkeun ka sadaya anu percaya ka Yesus Kristus.

1. Kakuatan Rohmat Allah

2. The Inclusiveness tina Rahmat Allah

1. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku kurnia anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Jeung ieu teu ngalakukeun sorangan; eta teh kurnia Allah, teu hasil karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast ".

2. Titus 3: 5-7 - "Anjeunna nyalametkeun urang, teu kusabab karya anu dilakukeun ku urang dina amal saleh, tapi dumasar kana rahmat-Na sorangan, ku ngumbah regenerasi jeung pembaharuan tina Roh Suci, saha anjeunna dituang kaluar on kami richly. Ku jalan Yesus Kristus, Jurusalamet urang, supaya urang diyakinkeun ku rahmat-Na urang bisa jadi ahli waris nurutkeun harepan hirup langgeng."

Rasul-rasul 11:18 Nalika aranjeunna ngadéngé hal ieu, aranjeunna tetep cicing, sarta muji ka Allah, paribasa, "Ku kituna Allah oge geus dibere ka nu lain Yahudi tobat pikeun hirup."

Allah geus maparin tobat ka sadaya, boh kapir boh urang Yahudi.

1: Allah hoyong sadaya jalma tobat sareng disalametkeun.

2: Rahmat Allah pikeun sarerea, lain ngan pikeun urang Yahudi.

1: Yohanes 3:16 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

2: 2 Peter 3: 9 - Gusti henteu kendor ngeunaan jangji-Na, sakumaha sababaraha lalaki ngitung slackness; tapi geus longsaffering ka urang-ward, teu daék nu saha bakal binasa, tapi kabeh kudu datang ka tobat.

Rasul-rasul 11:19 Ayeuna jalma-jalma anu paburencay ka luar negeri dina kasusah anu timbul ngeunaan Stefanus ngumbara dugi ka Phenice, Siprus, sareng Antioki, ngawawarkeun pangandika ka saha waé, ngan ka urang Yahudi waé .

Murid-murid Stefanus paburencay ka mancanagara alatan dikaniaya, sarta indit ka Phenice, Siprus, jeung Antioki, sarta ngahutbah pangandika ngan ka urang Yahudi.

1. panyalindungan Allah ngaliwatan kasusah

2. Pentingna da'wah ka hadirin anu bener

1. Rasul 8: 4 - "Ku alatan éta maranéhanana anu sumebar mancanagara indit ka unggal mana da'wah pangandika."

2. Mateus 28:19 - "Ku sabab kitu, indit, sarta ngajarkeun sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci."

Rasul 11:20 Jeung sababaraha di antarana nya urang Siprus jeung Kirene, anu, nalika maranéhanana datang ka Antioki, spoke ka Yunani, da'wah Gusti Yesus.

Urang Siprus jeung Kirene ngawawarkeun Gusti Yesus di Antioki ka urang Yunani.

1. Kakuatan Ngawawarkeun Injil

2. Nyebarkeun Yesus di Unggal Bangsa

1. Rasul 1: 8 - "Tapi anjeun bakal nampa kakuatan nalika Roh Suci datang ka anjeun; jeung anjeun bakal jadi saksi kuring di Yerusalem, jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, sarta nepi ka tungtung bumi."

2. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab eta indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, sarta ngajarkeun aranjeunna pikeun nurut kana sagalana Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung pastina. Abdi sareng anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.??

Rasul-rasul 11:21 Sareng panangan Gusti aya sareng aranjeunna, sareng seueur pisan anu palercaya sareng baralik ka Gusti.

Leungeun Gusti aya sareng jalma-jalma anu percaya, nyababkeun seueur anu baralik ka Gusti.

1. Gusti? 셲 Leungeun Salawasna sareng Kami

2. Ngabales ka Allah? 셲 Telepon

1. Rum 8:31 - ? 쏻 hat lajeng urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah keur urang, saha nu bisa ngalawan urang???

2. Jabur 23:4 - ? 쏣 sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak kalangkang maot, kuring moal sieun jahat, pikeun anjeun sareng abdi; rod anjeun sarta staf anjeun, aranjeunna kanyamanan kuring.??

Rasul 11:22 Saterusna warta ngeunaan hal ieu nepi ka Ceuli jamaah di Yerusalem, jeung maranehna ngutus Barnabas, manéhna indit ka Antioki.

Garéja di Yerusalem ngutus Barnabas ka Antioki pikeun nyebarkeun warta.

1. Kakuatan Nyebarkeun Warta Hadé

2. Pentingna Misionaris Kristen

1. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold. , Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman."

2. Yesaya 6:8 - "Lajeng kuring ngadéngé sora Gusti nyebutkeun, ? 쏻 kamana kuring kudu ngirim? Jeung saha nu bakal balik pikeun urang??? Jeung ceuk kuring, ? 쏦 saméméh am I. Kirim kuring!??

Rasul 11:23 Anu, nalika anjeunna sumping, sarta geus katempo rahmat Allah, bungah, sarta exhorted aranjeunna sadayana, yén kalawan niat haté maranéhna bakal cleat ka Gusti.

Barnabas ningali kurnia Allah sareng ngajurung sadayana pikeun tetep bakti ka Gusti.

1. Anugrah Gusti mangrupikeun anugerah anu teu kedah diémutan.

2. Pangabdian urang ka Gusti kedah janten komitmen anu dihaja sareng teu goyah.

1. Rum 12: 1-2 - Ku alatan éta, kuring pangjurung anjeun, nadya jeung sadulur, dina panempoan Allah? 셲 rahmat, pikeun nawiskeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pikaresepeun ka Allah? 봳 anjeunna mangrupikeun ibadah anjeun anu leres sareng leres.

2. Deuteronomy 6: 5 - Cinta Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan Anjeun.

Rasul-rasul 11:24 Pikeun anjeunna lalaki alus, sarta pinuh ku Roh Suci jeung iman: sarta loba jalma ditambahkeun ka Gusti.

Lalaki alus éta pinuh ku Roh Suci jeung iman, ngarah loba jalma ka Gusti.

1. Kakuatan Iman jeung Roh Suci

2. Dampak Jalma Saé dina Karajaan Allah

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. Mateus 5:14-16 - ? 쏽 anjeun cahaya dunya. Kota anu aya dina pasir teu tiasa disumputkeun. Jalma-jalma ogé teu nyaangan lampu terus disimpen dina karanjang, tapi dina stand, sarta eta mere caang ka sadaya di imah. Dina cara nu sarua, hayu caang anjeun caang saméméh batur, ku kituna maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun sarta masihan kamulyaan ka Rama anjeun anu di sawarga.

Rasul-rasul 11:25 Barnabas angkat ka Tarsus, milarian Saulus.

Barnabas milari Saulus ka Tarsus.

1. leungeun providential Allah di karya - nu Barnabas kapanggih Saul di Tarsus.

2. Pentingna ukhuwah satia - Barnabas néangan kaluar Saul.

1. paribasa 16: 9 - The jantung manusa rencana jalan-Na, tapi Gusti ngadegkeun léngkah-Na.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

Rasul 11:26 Jeung sanggeus kapanggih manéhna, manéhna dibawa ka Antioki. Sarta eta kajadian, nu sataun gembleng aranjeunna ngumpul sorangan jeung jamaah, sarta ngajarkeun loba jalma. Jeung murid disebut Kristen kahiji di Antioki.

Barnabas manggihan Saulus sarta dibawa ka jamaah di Antioki. Aranjeunna duaan ngajar jalma-jalma salami sataun sareng jalma-jalma di dinya anu pangheulana nyauran murid-murid Kristen.

1. Garéja Antioki: Modél Gawé misionaris

2. Jadi Murid Kristus: Naon Hartosna?

1. Rasul 11:26

2. Mateus 28:18-20 - ? Yesus sumping sareng nyarios ka aranjeunna, ? 쁀 bakal otoritas di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka kuring. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid-murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, ngajar aranjeunna pikeun niténan sagala anu diparéntahkeun ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.? 쇺 €?

Rasul 11:27 Jeung dina poé ieu datang nabi ti Yerusalem ka Antioki.

Nabi-nabi ti Yerusalem geus datang ka Antioki salila ieu.

1. Kakuatan Nubuat: Kumaha Firman Allah Bisa Ngarobah Kahirupan

2. Pentingna Nuturkeun Panggero Allah: Pamariksaan Rasul 11:27

1. Rasul 11:27 - "Jeung dina poé ieu sumping nabi ti Yerusalem ka Antioki."

2. Yesaya 55:11 - "Jadi bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta. "

Rasul-rasul 11:28 Jeung aya hiji ngadeg nepi salah sahijina ngaranna Agabus, sarta signed ku Ruh, yén bakal aya dearth gede sakuliah dunya, anu lumangsung dina poé Claudius Caesar.

Agabus mangrupikeun nabi anu ngaramalkeun kalaparan anu ageung dina jaman Claudius Caesar, anu ahirna kajantenan.

1. Kakuatan Nubuat: Ngartos Pesen Agabus

2. Kadaulatan Allah: Kumaha Allah Ngagunakeun Kalaparan pikeun Ngawujudkeun Rencana-Na

1. Habakuk 2: 3 - Pikeun tetep visi awaits waktos na; eta hastens ka tungtungna? 봧 moal bohong. Lamun sigana slow, antosan eta; eta pasti bakal datang; eta moal reureuh.

2. Amos 3:7 - Pikeun Gusti Allah teu nanaon tanpa nembongkeun rusiah-Na ka hamba-Na nabi.

Rasul-rasul 11:29 Murid-murid, masing-masing nurutkeun pangabisana, mutuskeun pikeun ngirim bantuan ka dulur-dulur di Yudea.

Murid-murid ngabagikeun harta ka dulur-dulur di Yudea.

1. Sharing is Care: Conto Para Murid

2. Ni’mat Kaagungan: Conto Para Murid

1. Galata 6:10 Ku sabab eta, sakumaha aya kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sakabeh jalma, utamana ka kulawarga urang percaya.

2. Rum 12:13 Bagikeun ka Allah? 셲 jalma anu merlukeun. Prakték silaturahmi.

Rasul-rasul 11:30 Éta ogé dipigawé, sarta dikirim ka sesepuh ku leungeun Barnabas jeung Saulus.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha Barnabas jeung Saulus, ngirimkeun kurban duit ti bangsa-bangsa kapir ka para kokolot di Yerusalem.

1. Kakuatan Berehan: Kumaha Urang Bisa Diajar ti Barnabas jeung Saulus

2. Prioritas Komunitas: Kumaha Urang Bisa Saling Ngadukung

1. Siloka 11:25 , ”Jalma anu bageur bakal bagja, sing saha anu nyegerkeun batur bakal seger.”

2. 2 Korinta 9:7, "Masing-masing kudu méré naon geus mutuskeun dina haté anjeun pikeun masihan, teu horéam atawa dina paksaan, sabab Allah mikanyaah hiji giver riang."

Kisah Para Rasul 12 nyarioskeun panganiayaan gereja awal ku Raja Herodes, kabur mujijat Petrus ti panjara, sareng maotna Herodes.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Raja Herodes Agripa I ngaaniaya sababaraha anggota jamaah. Anjeunna maréntahkeun Yakobus, lanceukna Yohanes dipaéhan pedang, ningali jalma-jalma Yahudi bungah, teras nangkep Petrus ogé salami Pesta Roti Teu Ragi saatosna ditangkep anjeunna dipenjara, dipasrahkeun ku opat regu, opat serdadu, masing-masing badé ngajukeun pengadilan umum saatos Paska (Rasul-rasul). 12:1-4). Jadi Petrus ditahan di panjara, tapi doa earnest pikeun manéhna dijieun ka Allah ku gereja.

Alinea 2: Dina peuting samemeh Herodes diadili, Petrus sare di antara dua serdadu-serdadu anu dibeungkeut rante, jaga lawang ngadadak ujug-ujug aya malaikat Gusti nembongan cahaya sorotan sél struck Peter samping hudang 'Geura hudang!' Ranté murag tina pigeulang malaikat nyarios 'Pasangkeun sendal anjeun' janten jubah dibungkus ku sakuliling dituturkeun malaikat terang naon anu leres-leres kajantenan panginten anjeunna ningali visi ngaliwat kahiji kadua penjaga sumping gerbang beusi anu ngarah kota dibuka aranjeunna sorangan aranjeunna ngalangkungan leumpang panjang hiji jalan ujug-ujug malaikat ninggalkeun manéhna (Rasul 12:6-10). Merealisasikan naon anu lumangsung indit imah Mary indungna John disebut ogé Tandaan dimana loba jalma dikumpulkeun solat ngawartoskeun Rhoda datang panto jawaban bungah ngakuan sora Peter urang manehna lumpat deui tanpa muka panto exclaiming 'Peter geus di panto!' Maranéhanana ngomong manéhna kaluar pikiran diteundeun insisting bener ceuk maranehna 'Ieu pasti malaikat-Na.' Tapi Peter terus knocking nalika aranjeunna muka panto nempo éta astonished anjeunna motioned aranjeunna ku leungeun-Na pikeun jempé digambarkeun kumaha Gusti dibawa kaluar panjara ngawartoskeun laporan hal ieu James baraya lianna lajeng ditinggalkeun indit ka tempat séjén (Rasul 12:11-17).

Ayat ka-3: Isuk-isuk teu aya gegeroan leutik diantara prajurit-prajurit sakumaha anu geus jadi Petrus. Sanggeus Herodes ditéang taliti dijieun pikeun manéhna teu manggihan hansip maréntahkeun dieksekusi. Saterusna Herodes indit ti Yudea ka Kaisarea cicing di dinya bari. Anjeunna kungsi pasea jeung jalma Tirus Sidon ayeuna ngagabung babarengan ditéang panongton aman rojongan Blastus dipercaya hamba pribadi raja nanya karapihan sabab nagara maranéhanana gumantung suplai kadaharan nagara raja Dina poé diangkat Herodes maké jubah karajaan diuk tahta nepikeun pidato umum jalma ngagorowok 'Ieu sora Allah lain manusa. .' Geuwat sabab teu méré pujian ka Allah hiji malaikat Gusti struck handap didahar cacing maot firman Allah terus sumebar flourish Barnabas Saul réngsé misi maranéhanana balik Yerusalem nyokot eta John disebut oge Mark (Rasul 12:18-25).

Rasul 12:1 Ayeuna ngeunaan waktu éta raja Herodes ngacungkeun leungeun-Na pikeun ngaganggu sababaraha jamaah.

Raja Herodes nganiaya sababaraha anggota jamaah.

1. Hayu urang ulah pundung dina mangsa kasusah, tapi tetep kuat dina iman urang.

2. Dina nyanghareupan kasusah, hayu urang tetep fokus kana tujuan jeung misi urang.

1. Mateus 5:10-12 “Bagja jalma anu dikaniaya ku sabab kabeneran, sabab kagungan Karajaan Sawarga. Bagja anjeun nalika batur ngahina anjeun sareng nganiaya anjeun sareng ngucapkeun sagala jinis anu jahat ngalawan anjeun palsu dina akun kuring. Bungah jeung gumbira, sabab ganjaran anjeun gede di sawarga, sabab kitu maranehna ngakaniaya nabi-nabi saméméh anjeun."

2. Ibrani 10:32-34 “Tapi inget-inget jaman baheula nalika, sanggeus anjeun terang, anjeun endured perjuangan teuas jeung sangsara, kadang keur kakeunaan umum ka reproach jeung kasangsaraan, sarta kadangkala jadi mitra jeung jalma kitu diperlakukeun. Sabab aranjeun boga welas asih ka nu dipanjara, jeung ku bungah narima rampog harta-harta aranjeun, sabab geus terang yen aranjeun sorangan boga milik nu leuwih hade jeung nu langgeng.”

Rasul 12:2 Jeung manéhna maehan Yakobus adi Yohanes ku pedang.

Herodes Agripa I maréntahkeun Yakobus, adi Yohanes, dipaéhan ku pedang.

1. Panginget yén urang ulah poho pikeun tetep rendah haté jeung mikawanoh kakawasaan Allah dina kahirupan urang.

2. Hiji palajaran ngeunaan kakuatan cinta jeung hampura, sanajan nyanghareupan maot.

1. James 4:10 - "Hunder yourselves sateuacan Gusti, sarta anjeunna bakal ngangkat anjeun nepi."

2. Mateus 5:43-45 - "Anjeun geus uninga yen ieu ceuk, 'Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sarta hate musuh anjeun.' Tapi Kami nyarioskeun ka anjeun, Asih ka musuh anjeun sareng doakeun anu ngaaniaya ka anjeun."

Rasul-rasul 12:3 Jeung sabab manéhna nempo eta pleased urang Yahudi, manéhna proceeded salajengna nyokot Peter oge. (Tadi éta poé roti teu ragi.)

Herodes Agripa I nangkep Petrus salila poé roti teu ragi, sakumaha eta pleased urang Yahudi.

1: Dina mangsa kasulitan, urang kudu tetep tabah dina iman, percaya ka Yéhuwa pikeun mingpin urang ngaliwatan kasusah.

2: Urang kudu ati-ati ulah ngantep kahayang jalma ngarah ka kompromi iman urang ka Allah.

1: Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2: Jabur 46:10 - "Sing tenang, sarta nyaho yen Kami Allah; Kami bakal Maha Agung diantara bangsa-bangsa, Kuring bakal Maha Agung di bumi."

Rasul-rasul 12:4 Sarta sanggeus anjeunna geus apprehended anjeunna, anjeunna nempatkeun anjeunna dina panjara, sarta dibikeun anjeunna ka opat quaternions prajurit pikeun ngajaga anjeunna; Maksudna sanggeus Paskah pikeun mawa anjeunna mudik ka jalma.

Sanggeus nangkep Pétrus, Hérodés dipanjara jeung ditugaskeun opat serdadu pikeun ngajaga manéhna. Manéhna ngarencanakeun pikeun mawa Peter kaluar ka jalma sanggeus Easter.

1. Ngandelkeun Kakawasaan Allah Dina Jaman Hésé

2. Nangtung Teguh dina Iman Lamun Hirup Meunang Susah

1. Rum 8:31 - Naon lajeng urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

2. 2 Corinthians 12: 9 - Tapi cenah ka kuring, "kurnia abdi cukup pikeun anjeun, pikeun kakuatan abdi dijieun sampurna dina kalemahan."

Rasul-rasul 12:5 Ku sabab kitu Petrus ditahan di panjara;

Garéja ngadoa tanpa lirén pikeun Petrus dileupaskeun tina panjara.

1. Kakuatan Doa - Kumaha doa urang tiasa ngabantosan urang dina waktos peryogi.

2. Kakuatan Iman - Kumaha iman ka Allah bisa mantuan urang nungkulan sagala kasusah.

1. Yakobus 5:16b - "Doa jalma soleh boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

2. Mateus 21:22 - "Jeung naon baé nu menta dina solat, anjeun bakal nampa, lamun boga iman."

Rasul 12: 6 Jeung nalika Herodes bakal dibawa anjeunna mudik, peuting anu sarua Peter keur saré di antara dua prajurit, kabeungkeut ku dua ranté: jeung keepers saméméh panto diteundeun panjara.

Petrus ditéwak terus dipanjara, di mana manéhna dijaga ku dua prajurit jeung dua ranté bari saré.

1. Panyalindungan Allah sering kapanggih di tempat-tempat anu teu disangka-sangka.

2. Urang kudu tetep satia ka Allah, sanajan dina kaayaan susah.

1. Jabur 91:11 - Pikeun anjeunna bakal masihan malaikat-Na muatan leuwih thee, ngajaga thee dina sagala cara thy.

2. Yesaya 41:10 - Ulah sieun; keur Kami jeung thee: jadi teu dismayed; keur Kami Allah thy: Kuring baris nguatkeun thee; enya, kuring baris nulungan anjeun; enya, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu kabeneran abdi.

Rasul-rasul 12:7 Jeung, behold, malaikat Gusti datang kana manéhna, jeung cahaya caang di panjara, jeung manéhna neunggeul Pétrus dina gigir, sarta anjeunna diangkat, pokna, "Geura hudang!" Jeung ranté na murag off tina leungeun-Na.

Hiji malaikat Gusti nembongan ka Petrus nalika anjeunna di panjara, ngahalangan anjeunna sareng nyarioskeun anjeunna gugah. Ranténa tuluy murag tina leungeunna.

1. Kakawasaan Allah: Kumaha Allah Bisa Ngabébaskeun Urang tina Ranté

2. Hiji Kaajaiban Kaduga: Pananjung Harepan dina Jaman Hésé

1. Yesaya 61: 1 - Roh Gusti Allah aya kana kuring, sabab Gusti geus anointed kuring mawa warta alus ka afflicted; Mantenna ngutus kuring pikeun meungkeut nu patah hati, ngumumkeun kamerdikaan ka tawanan jeung kabébasan ka tawanan.

2. Jabur 146: 7 - Anjeunna sustains nu lowly, sarta casts nu jahat turun ka taneuh.

Rasul-rasul 12:8 Saur malaikat ka anjeunna, "Pek sarung sareng sendal anjeun." Kitu deui manéhna. Saur anjeunna ka anjeunna, Lebetkeun pakean anjeun, teras turutan kuring.

Malaikat nitah Pétrus maké sendal jeung pakéan sarta nuturkeun manéhna.

1. Taat: Conto Petrus

2. Persiapan: Siap Tuturkeun Gusti

1. Yesaya 52: 7 - "Kumaha geulis kana pagunungan anu suku anjeunna anu bringeth beja alus, nu publisheth karapihan; nu bringeth beja alus ngeunaan alus, nu publisheth kasalametan; nu saith ka Sion, Allah Thy reigneth!"

2. Mateus 4:20 - "Jeung maranéhna langsung ninggalkeun jaring maranéhanana, sarta dituturkeun anjeunna."

Rasul 12:9 Jeung manéhna indit kaluar, jeung nuturkeun manéhna; jeung teu wast yen eta bener anu dipigawé ku malaikat; tapi panginten anjeunna ningali visi.

Pituduh malaikat teu dipikanyaho ku jalma anu nuturkeun anjeunna, sabab panginten anjeunna ningali titingalian.

1. Pituduh Gusti: Mikawanoh Panangan Gusti dina Kahirupan urang

2. Kakuatan Iman: Diajar Percaya ka Yéhuwa

1. Mateus 28:20 - "Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala anu Kami paréntah ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

Rasul-rasul 12:10 Sanggeus ngaliwatan bangsal kahiji jeung kadua, maranehna nepi ka gapura beusi nu nuju ka kota; nu muka ka maranehna ku sorangan: jeung maranehna indit kaluar, jeung ngaliwatan hiji jalan; sarta geuwat malaikat indit ti anjeunna.

Hiji malaikat mukakeun gerbang beusi anu nuju ka kota sareng nungtun Pétrus ngalangkungan hiji jalan sateuacan angkat ti anjeunna.

1. Kasatiaan Malaikat Allah

2. Ngalaman Hidayah Gusti ku Cara Teu Disangka

1. Jabur 91: 11-12 - Pikeun anjeunna bakal maréntahkeun malaikat-Na ngeunaan anjeun ngajaga anjeun dina sagala cara anjeun; aranjeunna bakal ngangkat anjeun nepi di leungeun maranéhna, ku kituna anjeun moal neunggeul suku anjeun kana batu.

2. Yesaya 30:21 - Naha anjeun péngkolan ka katuhu atawa ka kénca, Ceuli anjeun bakal ngadéngé sora tukangeun anjeun, paribasa, "Ieu jalan; leumpang di dinya."

Rasul-rasul 12:11 Sabot Petrus sadar, saurna, "Ayeuna simkuring terang, yen PANGERAN parantos ngutus malaikat-Na, sareng nyalametkeun abdi tina panangan Herodes, sareng tina sagala pangharepan bangsa-bangsa. urang Yahudi.

Pétrus yakin yén Yéhuwa ngutus malaikat pikeun nyalametkeun manéhna tina panangan Hérodés jeung urang Yahudi.

1. Allah salawasna ngawasa, sanajan dina kaayaan susah.

2. panyalindungan Allah salawasna sadia nalika urang neangan eta dina iman.

1. Yesaya 41:10 - "Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah jadi dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Jabur 34: 7 - "Malaikat PANGERAN encamps sabudeureun jalma anu sieun Mantenna, sarta anjeunna delivers aranjeunna."

Rasul-rasul 12:12 Sarta sanggeus anjeunna geus mikir hal, anjeunna sumping ka imah Maryam indungna Yohanes, anu ngaranna Mark; di mana loba anu karumpul ngadoa.

Garéja mimiti kumpul babarengan pikeun solat.

1. Komunitas Doa: Kakuatan Ngahiji dina Doa

2. Kakuatan Doa: Naha Urang Solat sareng Naon Anu Dilaksanakeun

1. Epesus 6:18 - "Praying salawasna kalawan sagala doa jeung supplication di Roh, sarta nonton thereunto kalawan sagala Persib jeung supplication pikeun sakabéh wali;"

2. James 5:16 - "Ngaku faults anjeun hiji ka nu sejen, sarta neneda hiji keur sejen, nu bisa healed. Doa fervent effectual of a man taqwa availeth loba."

Rasul-rasul 12:13 Jeung nalika Petrus ngetok dina panto gerbang, datang hiji mojang ngadéngé, ngaranna Roda.

Petrus ngetok panto gapura, tuluy dipapag ku hiji awewe ngora ngaranna Roda.

1. Ngadangukeun Sambel: Ngadéngé Panggero Allah dina Kahirupan Urang

2. Mukakeun Panto Iman: Ngawalon Ondangan Allah

1. Ibrani 11: 6 - "Jeung tanpa iman mustahil mangga Allah, sabab saha anu datang ka Anjeunna kudu yakin yén manéhna aya sarta yén manéhna ganjaran jalma anu earnestly neangan anjeunna."

2. Lukas 11: 9 - "Jadi kuring nyebutkeun ka anjeun: Tanya sarta eta bakal dibikeun ka anjeun; neangan jeung anjeun bakal manggihan; sambel jeung panto bakal dibuka ka anjeun."

Rasul-rasul 12:14 Jeung lamun manéhna nyaho sora Petrus, manéhna teu mukakeun gerbang pikeun gladness, tapi lumpat ka jero, jeung ngabejaan kumaha Peter nangtung hareupeun gerbang.

Datangna Petrus ka imah Maryam jeung Rhoda teu disangka-sangka, sarta nalika Maryam ngadéngé sora-Na, manéhna jadi overjoyed, manéhna lumpat ka jero pikeun ngabejaan Rhoda.

1. Allah salawasna nyadiakeun kabagjaan teu kaduga dina kahirupan.

2. Kakuatan mikawanoh sora Allah.

1. Jabur 30:11 - "Thou geus ngancik pikeun kuring tunggara kuring kana menari: Anjeun geus loosed sackcloth kuring, sarta girded kuring kalawan gladness."

2. John 10: 3-5 - "Ka anjeunna porter muka, sarta domba ngadéngé sora-Na: sarta anjeunna disebut domba sorangan ku ngaranna, sarta ngarah aranjeunna kaluar. Jeung nalika anjeunna putteth domba-Na sorangan, manéhna indit saméméh maranéhna. , Domba-domba nuturkeun Anjeunna: sabab aranjeunna terang sorana."

Rasul 12:15 Jeung maranéhna ngomong ka manehna, "Anjeun gélo." Tapi manéhna terus affirmed yén éta téh sanajan kitu. Saterusna ceuk maranehna, Ieu malaikat-Na.

Jalma-jalma nganggap Maryam gélo waktu ngabéjaan yén Pétrus masih kénéh hirup, tapi manéhna terus negeskeun yén éta téh bener. Aranjeunna teras nyarios yén éta pasti malaikat-Na.

1. Percanten kana jangji-jangji Allah nu teu weléh lénglang

2. Nyanghareupan Kafir ku Iman

1. Lukas 1:45 - "Bagja anjeunna anu geus percaya yen Gusti bakal minuhan jangji-Na ka dirina!"

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

Rasul-rasul 12:16 Tapi Petrus terus knocked: sarta sanggeus aranjeunna geus dibuka panto, sarta nempo manehna, aranjeunna astonished.

Petrus ngetok panto, bari dibuka, jalma-jalma reuwaseun ningali anjeunna.

1. The Astonishing Power of Iman - Ngajalajah iman unshakeable Peter di kali nangtang.

2. Kaajaiban Naha Kajadian - Mariksa kumaha anu mustahil tiasa dilakukeun ku iman.

1. Mateus 17:20 - "Anjeunna ngawaler, "Kusabab iman anjeun saeutik pisan. Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, lamun boga iman sakumaha leutik siki mustard, anjeun bisa ngomong ka gunung ieu, 'Pindah ti dieu ka ditu!' sarta bakal pindah. Moal aya anu mustahil pikeun anjeun.

2. Lukas 5: 5 - "Simon ngawaler, "Juragan, urang geus digawé teuas sapeuting jeung teu meunang nanaon.

Rasul-rasul 12:17 Tapi anjeunna beckoning ka aranjeunna ku leungeun pikeun nahan karapihan maranéhanana, dibewarakeun ka aranjeunna kumaha Gusti geus ngaluarkeun anjeunna kaluar panjara. Saur anjeunna, "Geura tembongkeun ieu hal ka Yakobus jeung ka dulur-dulur." Sarta anjeunna undur, sarta indit ka tempat sejen.

Pétrus kabur ka panjara ku pitulung Yéhuwa sarta maréntahkeun jalma-jalma pikeun ngabéjaan Yakobus jeung dulur-dulur saiman séjénna ngeunaan kabebasanna.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Peter Overcame Odds sigana Mustahil

2. Panyadia Gusti: Ngalaman Panyalindungan Allah dina Jaman Hésé

1. 1 Peter 5:7 - Tuang sagala anxieties Anjeun on anjeunna, sabab anjeunna paduli keur anjeun.

2. Jabur 34: 7 - Malaikat PANGERAN encamps sabudeureun jalma anu sieun Mantenna, sarta delivers aranjeunna.

Rasul-rasul 12:18 Ayeuna pas beurang, aya teu saeutik aduk diantara serdadu, naon geus jadi Peter.

Prajurit-prajurit kacida bingungna waktu maranéhna manggihan yén Petrus leungit ti tempat maranéhna diteundeun.

1. Allah tiasa ngalakukeun anu mustahil upami urang percanten ka Anjeunna

2. Malah dina mangsa nu poék, iman urang bisa mantuan urang nungkulan

1. Mateus 19:26 - Tapi Yesus melong aranjeunna sarta ngadawuh, "Kalayan manusa ieu mustahil, tapi ku Allah sagala hal anu mungkin."

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

Rasul 12:19 Jeung sanggeus Herodes geus ditéang pikeun manéhna, tapi teu kapanggih manéhna, manéhna nalungtik penjaga, sarta maréntahkeun yén maranéhanana kudu dipaéhan. Ti Yudea lungsur ka Kaisarea, terus cicing di dinya.

Hérodés néangan Petrus, tapi teu kapanggih. Balukarna, anjeunna maéhan para penjaga, tuluy pindah ti Yudea ka Kaisarea.

1. Rahmat Allah Cukup: Carita Petrus jeung Herodes nyorotkeun kumaha sih kurnia Allah cukup pikeun ngajaga urang sanajan aya dina bahaya.

2. Kakuatan Iman: Carita ngeunaan Pétrus jeung Hérodés ngajarkeun urang kakawasaan iman jeung kumaha éta bisa ngidinan urang nungkulan sagala halangan.

1. 1 Corinthians 10:13 - "No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah teh satia, sarta Mantenna moal ngantep aranjeun kagoda di luar kasanggupan aranjeun, tapi ku godaan Anjeunna oge baris nyadiakeun jalan kabur, supaya aranjeun bisa nanggung.”

2. Yesaya 41:10 - “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

Rasul-rasul 12:20 Jeung Herodes kacida displeased jeung urang Tirus jeung Sidon: tapi maranehna datang jeung hiji accounts ka manéhna, jeung, sanggeus nyieun Blastus chamberlain raja sacara sobat maranéhanana, dipikahoyong karapihan; sabab nagarana dipiara ku nagara raja.

Urang Tirus jeung Sidon nyieun usaha diplomatik pikeun nyieun perdamaian jeung Herodes ku cara ngamankeun sosobatan Blastus, kapala kamar raja, sabab nagara maranéhanana gumantung ka nagara raja.

1. Kakuatan Diplomasi: Kumaha Gusti Ngagunakeun Solusi Damai pikeun Ngarengsekeun Konflik

2. Tangtangan gumantungna: Milarian Kaamanan sareng Stabilitas dina Dunya anu teu stabil

1. Yesaya 2:4 - Anjeunna bakal nangtoskeun antara bangsa jeung bakal settle sengketa pikeun loba bangsa. Maranehna bakal nyabak pedang-pedangna jadi bajak, tumbak-tumbakna jadi cangkul. Bangsa-bangsa moal angkat pedang ngalawan bangsa, sareng moal ngalatih perang deui.

2. Siloka 3:29-30 - Ulah ngarencanakeun ngarugikeun ngalawan tatangga anjeun, anu hirup trustfully deukeut anjeun. Ulah tanding jeung hiji jalma tanpa sabab, lamun manehna geus teu ngarugikeun anjeun.

Rasul-rasul 12:21 Dina hiji poe, Herodes anggoan anggoan karajaan, linggih dina tahta-Na, tuluy ngucapkeun pidato ka maranehna.

Katémbong Herodes méré pidato dina pakean karajaan.

1: Pentingna pakéan dina nepikeun kakawasaan jeung wibawa.

2: Kakuatan kecap sareng pentingna nyarios umum.

1: Siloka 17: 27-28 - "Saha anu boga pangaweruh luangkeun kecap-Na, sarta jalma anu boga pangarti téh sumanget tenang. Malah hiji fool diitung wijaksana lamun manehna nahan karapihan na; lamun manehna nutup biwir na, anjeunna dianggap. perséptif.”

2: Kolosa 3: 12-14 - "Ku sabab eta, salaku umat pilihan Allah, suci tur dearly dipikacinta, pakean yourselves kalawan asih, kahadean, humility, gentleness jeung kasabaran. Tega silih tur silih hampura lamun aya di antara anjeun boga grievance. ngalawan batur. Hampura sakumaha Gusti ngahampura anjeun. Jeung leuwih sagala virtues ieu pakean cinta, nu meungkeut aranjeunna sadayana babarengan dina persatuan sampurna ".

Rasul-rasul 12:22 Jalma-jalma ngagorowok, pokna, "Ieu teh sora dewa, lain sora manusa."

Jalma-jalma di Yérusalém sadar yén sora anu kadéngé éta téh ti allah, lain manusa.

1. Ngenalkeun Sora Gusti dina Kahirupan Urang

2. Diajar Nuturkeun Sora Allah

1. John 10:27 - "Domba abdi ngadangu sora kuring, sarta kuring nyaho aranjeunna, sarta aranjeunna nuturkeun kuring."

2. Yermia 29:13 - "Anjeun bakal neangan kuring jeung manggihan kuring, mun anjeun neangan kuring jeung sakabeh haté anjeun."

Rasul 12:23 Sarta geura-giru malaikat Gusti neunggeul anjeunna, sabab anjeunna teu masihan Allah kamulyaan, sarta anjeunna didahar cacing, sarta nyerah jurig.

Raja Herodes henteu masihan kamulyaan ka Allah sareng dihukum pati.

1: Urang kedah ati-ati pikeun salawasna masihan kamulyaan ka Allah pikeun hal-hal anu dilakukeun ku Anjeunna dina kahirupan urang.

2: Urang kudu ati-ati sangkan ulah sombong jeung poho méré kamulyaan ka Allah pikeun sagala lampah Mantenna.

1: James 4: 6 Tapi anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab kitu cenah, Allah nolak jalma reueus, tapi mere rahmat ka nu hina.

2: 1 Corinthians 10:31 Ku kituna naha anjeun dahar, atawa nginum, atawa naon bae anu anjeun lakukeun, ngalakukeun sagalana pikeun kamulyaan Allah.

Rasul 12:24 Tapi pangandika Allah tumuwuh sarta ngalobaan.

Firman Allah nyebar sarta tumuwuh jumlahna.

1. Kakuatan Firman: Kumaha Injil Kristus Nyebarkeun sareng Ngalobaan

2. Poténsi Unlimited Firman Allah: Kumaha Firman Allah Ngalegaan jeung Nguatkeun

1. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun."

2. Yesaya 55:11 - "Jadi bakal kecap abdi jadi kaluar tina sungut abdi; eta moal balik deui ka Kami kosong, tapi bakal ngahontal naon anu Kami maksud, sarta bakal hasil dina hal anu kuring dikirim eta.

Rasul-rasul 12:25 Barnabas jeung Saulus balik ti Yerusalem, sanggeus aranjeunna geus minuhan palayanan maranéhanana, sarta nyandak sareng maranehna Yohanes, nu ngaranna Markus.

Rasul Barnabas jeung Saulus réngsé misi maranéhanana di Yerusalem sarta balik jeung Yohanes Markus.

1: Kasatiaan Allah katingali sapanjang Kitab Suci nalika Anjeunna nyayogikeun urang pendamping dina perjalanan spiritual urang.

2: Urang kudu ngingetkeun pentingna ngabogaan jalma dina kahirupan urang nu mantuan pikeun nungtun urang dina iman urang leumpang.

1: Pandita 4:9-10 - Dua leuwih hade ti batan saurang, sabab hasilna alus pikeun pagaweanana: Lamun salah sahijina murag, nu saurang bisa nulungan nu saurang deui.

2: Siloka 27:17 - Beusi ngasah beusi, anu saurang ngasah anu sanés.

Rasul 13 nyaritakeun awal perjalanan misionaris Paulus, khotbahna di Antioki di Pisidia, sareng oposisi anu disanghareupan.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku garéja di Antioki anu gaduh nabi sareng guru. Bari maranéhna ibadah Gusti puasa Roh Suci ngomong 'Nyimpen eta pikeun kuring Barnabas Saul karya nu Kuring geus disebut aranjeunna.' Ku kituna sanggeus puasa ngado'a nempatkeun leungeun maranéhna dina aranjeunna dikirim aranjeunna kaluar (Rasul 13: 1-3). Dikintunkeun ku Roh Suci, aranjeunna angkat ka Seleukia sareng balayar ti dinya ka Siprus. Nalika aranjeunna dugi ka Salamis, aranjeunna ngumumkeun firman Allah, sinagoga Yahudi, sareng Yohanes sareng aranjeunna salaku pembantu (Rasul 13: 4-5). Aranjeunna ngumbara di sakuliah pulo dugi ka Paphos dimana patepang sareng tukang sihir Yahudi, nabi palsu anu namina Bar-Yesus anu gubernur Sergius Paulus gubernur lalaki calakan anu disebut Barnabas Saul sabab hoyong ngadangu firman Allah tapi tukang sihir Elimas nentang aranjeunna nyobian iman gubernur (Rasul 13: 6). 8).

Ayat 2: Saterusna Saul ogé katelah Paul pinuh ku Roh Suci neuteup lempeng ka Elimas ngomong, 'Anjeun teh budak Iblis musuh sagalana katuhu pinuh rupa tipu daya moal eureun perverting jalan bener Gusti? Ayeuna panangan Gusti ka anjeun bakal lolong pikeun waktosna henteu tiasa ningali cahaya panonpoe.' Sakedapan halimun katutupan ku anjeunna, anjeunna ngaraba-raba milarian jalma anu nungtun anjeunna ku leungeun nalika gubernur ningali naon anu kajantenan percaya kana pangajaran anu heran ngeunaan Gusti (Rasul 13: 9-12). Ti Pafos Paulus jeung batur-baturna balayar ka Perga di Pamfilia tempat Yohanes ninggalkeun maranehna balik deui ka Yerusalem ti Perga indit ka Antioki Pisidia Dina Sabat asup ka sinagoga, diuk maca hukum nabi-nabi, para pamingpin sinagoga, ngirim kecap, 'Saderek-saderek, upami aya pangajak, mangga omongkeun' (Rasul-rasul 13). :13-15).

Alinea 3: Ngadeg motioning tiiseun mimiti nyarita méré sajarah ringkes nyalametkeun urang Israil ti perbudakan Mesir wanderings gurun maranéhanana raising up Raja Daud saterusna datang Jurusalamet Yesus salaku jangji turunan Daud Manéhna ogé ngomong John Baptis urang mentri baptisan tobat tuluy ngahutbah warta alus Yesus crucifixion kebangkitan panghampura dosa leresan iman unggal jalma anu percaya tanpa bédana antara Yahudi kapir. Jalma-jalma diondang deui dina Sabat hareup, ampir sakabeh kota karumpul ngadangu pangandika Gusti nalika urang Yahudi ningali jalma-jalma pinuh ku rasa timburu mimiti ngabantah naon anu diomongkeun ku Paulus, teras Paulus Barnabas ngawaler kalayan wani, "Kami parantos nyarioskeun firman Allah heula, sabab nampik, ulah nganggap diri anjeun pantes hirup anu langgeng, ayeuna urang balikkeun. kapir' (Rasul 13:16-46). Bangsa-bangsa kapir bungah nalika ngadéngé pangandika anu dimulyakeun ieu Gusti anu ditunjuk pikeun hirup langgeng anu dipercaya sumebar ka sakumna daérah urang Yahudi, tapi ngadorong awéwé-awéwé anu takwa ka Allah anu luhur di kota, ngadorong panganiayaan ka Paul Barnabas diusir ti daérahna, ku kituna ngoyagkeun lebu tina suku protés ngalawan. aranjeunna indit Iconium murid kaeusi kabagjaan Roh Suci (Rasul 13: 48-52).

Rasul 13:1 Ayeuna aya di jamaah di Antioki sababaraha nabi jeung guru; Salaku Barnabas, jeung Simeon anu disebut Niger, jeung Lucius urang Kirene, jeung Manaen, anu kungsi digedékeun jeung Herodes tetrarch, jeung Saulus.

Jamaah di Antioki kagungan nabi-nabi sareng guru-guru sapertos Barnabas, Simeon, Lukius, Manaen sareng Saulus.

1. Allah nelepon urang jadi nabi jeung guru ngawula gareja

2. Pentingna pikeun satia kana panggero Allah

1. Yesaya 6:8 - "Lajeng kuring ngadéngé sora Gusti nyebutkeun, "Saha anu bakal Kuring ngirim? Sareng saha anu badé angkat ka urang?" Jeung ceuk kuring, "Di dieu Kami. Kirim kuring!"

2. 1 Corinthians 12:28 - Jeung Allah geus diangkat dina jamaah rasul kahiji, kadua nabi, katilu guru, saterusna miracles, saterusna hadiah penyembuhan, nulungan, administrating, jeung rupa-rupa basa.

Rasul-rasul 13:2 Nalika aranjeunna ngawula ka Gusti, sareng puasa, Roh Suci nyarios, "Pisahkeun Barnabas sareng Saulus pikeun padamelan anu ku Kami parantos nyauran aranjeunna."

Roh Suci nimbalan Barnabas jeung Saulus kana hiji pagawéan husus.

1. Kakuatan Roh Suci pikeun nelepon jeung ngirim jalma

2. Ngawalon Panggero Roh Suci

1. Yesaya 6:8 - "Lajeng kuring ngadéngé sora Gusti nyebutkeun, "Saha anu bakal Kuring ngirim? Sareng saha anu badé angkat ka urang?" Jeung ceuk kuring, "Di dieu Kami. Kirim kuring!"

2. Rum 10:13-15 - "pikeun, "Sakur anu nyebut ngaran Gusti bakal disimpen." Kumaha, teras, aranjeunna tiasa nganuhunkeun ka anu aranjeunna henteu percanten? Na kumaha aranjeunna tiasa percanten ka salah sahiji saha aranjeunna henteu uninga? Sareng kumaha aranjeunna tiasa ngadangu tanpa aya anu ngahutbah aranjeunna? Na kumaha saha bisa ngahutbah iwal aranjeunna dikirim? Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci: "Alusna suku jalma-jalma anu mawa warta anu hadé!"

Rasul 13:3 Jeung sanggeus maranéhanana geus puasa jeung neneda, jeung numpangkeun leungeun maranéhanana dina eta, maranehna diusir.

Murid-murid di Antioki saum jeung ngadoa babarengan, tuluy numpangkeun leungeun kana dua anggotana, tuluy diusir.

1. Kakuatan Doa Perusahaan

2. Pentingna Nempatkeun Leungeun

1. James 5: 14-15 - Dupi saha diantara anjeun gering? Hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja, sarta hayu aranjeunna neneda leuwih anjeunna, anointing anjeunna kalawan minyak dina nami Gusti.

2. 1 Timoteus 4:14 - Ulah maranéh ngalalaworakeun kana kado anjeun boga, nu dibikeun ka anjeun ku nubuat nalika déwan sesepuh diteundeun leungeun maranéhna dina anjeun.

Rasul 13:4 Jadi maranehna, keur dikirim kaluar ku Roh Suci, undur ka Seleukia; ti dinya maranéhna balayar ka Siprus.

Murid-murid diutus ku Roh Suci ka Seleukia terus ka Siprus.

1. Kakuatan Roh Suci: Empowering Kami pikeun Nedunan Misi Allah

2. Percanten ka Roh Suci: Ngandelkeun Kakuatan Roh pikeun Ngarengsekeun Karya Gusti.

1. Yesaya 6: 8 - "Teras kuring ngadéngé sora Gusti nyebutkeun, 'Saha anu bakal Kuring ngirim? Sareng saha anu badé angkat ka urang?' Sarta kuring ngomong, 'Ieu Kami. Kirim kuring!'"

2. John 16:13 - "Nalika Roh bebeneran datang, anjeunna bakal nungtun anjeun kana sagala bebeneran, pikeun anjeunna moal nyarita on otoritas sorangan, tapi naon anjeunna hears anjeunna bakal nyarita, sarta anjeunna bakal dibewarakeun ka anjeun hal. anu bakal datang.”

Rasul-rasul 13:5 Jeung nalika maranéhanana éta di Salamis, aranjeunna ngahutbah firman Allah di synagogues urang Yahudi, jeung maranéhna ogé boga Yohanes jadi palayan maranéhanana.

Rasul Paulus jeung Barnabas ngawawarkeun pangandika Allah di imah-imah ibadah urang Yahudi di Salamis, jeung Yohanes jadi asistenna.

1. Panggero pikeun Ngawartakeun Injil

2. Kakuatan Ngawawarkeun Firman Allah

1. Rum 10:14-15 - Kumaha geulis suku maranéhanana anu ngahutbah injil katengtreman, jeung mawa beja gumbira tina hal alus!

2. Mateus 28: 19-20 - Ku sabab kitu, indit, sarta ngajar sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci: Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal naon wae Kuring geus maréntahkeun anjeun. jeung, lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir dunya. Amin.

Rasul-rasul 13:6 Sanggeus ngaliwatan pulo nepi ka Pafos, maranéhanana manggihan hiji tukang sihir, nabi palsu, urang Yahudi, ngaranna Barjesus.

Rasul Paulus jeung Barnabas manggihan nabi palsu nu ngaranna Barjesus di pulo Pafos.

1. Bahaya Nabi Palsu

2. Kakuatan Injil

1. Yermia 23: 16-17 - "Kieu timbalan PANGERAN Nu Maha Kawasa, "Ulah ngadangukeun kecap nabi-nabi anu nganubuatkeun ka anjeun: aranjeunna ngabobodo anjeun: aranjeunna nyarioskeun visi tina haté sorangan, sanés tina sungut. ti PANGERAN."

2. Rasul 17: 10-11 - "Jeung dulur-dulur langsung dikirim jauh Paul jeung Silas peuting ka Berea: anu datang ka dinya indit ka imah ibadah urang Yahudi. Ieu leuwih mulya ti nu di Tesalonika, di yén maranéhna narima kecap. kalayan sagala kesiapan pikiran, sareng milarian Kitab Suci unggal dinten, naha éta leres-leres."

Rasul-rasul 13:7 Anu nyarengan timbalan nagara, Sergius Paulus, hiji lalaki prudent; anu nyalukan Barnabas jeung Saulus, sarta hayang ngadéngé pangandika Allah.

Timbalan nagara, Sergius Paulus, manggil Barnabas jeung Saulus pikeun ngadéngé pangandika Allah.

1. Kakuatan Ketekunan: Barnabas jeung Saulus Ngudag Satia

2. Ajén Ngaregepkeun: Conto Sérgius Paulus

1. James 1: 19-20 - "Apal ieu, baraya abdi tercinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, slow mun nyarita, slow mun anger; pikeun anger manusa teu ngahasilkeun kaadilan Allah."

2. Yermia 33: 3 - "Telepon ka kuring jeung kuring bakal ngajawab anjeun, sarta bakal ngabejaan Anjeun hal hébat sarta disumputkeun nu teu dipikawanoh."

Rasul-rasul 13:8 Tapi Elymas tukang sihir (sabab kitu ngaranna ku interpretasi) ngalawan aranjeunna, narékahan pikeun nyingkahkeun timbalan ti iman.

Elymas tukang sihir nyoba nyegah timbalan ti embracing iman Kristen.

1. Kakuatan Iman Ngungkulan Halangan

2. Nangtung Kuat Ngalawan Kasangsaraan

1. Yesaya 55: 10-11 - "Kanggo sakumaha hujan jeung salju turun ti langit jeung teu balik deui ka dinya tapi cai bumi, sahingga mawa mudik sarta bertunas, mere siki ka sower jeung roti ka eater, jadi. bakal kecap abdi jadi nu mana kaluar tina sungut abdi; eta moal balik deui ka Kami kosong, tapi bakal ngahontal naon anu Kami maksud, sarta bakal hasil dina hal anu kuring dikirim eta.

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

Rasul-rasul 13:9 Saulus, (anu oge disebut Paulus,) kapinuhan ku Roh Suci, neuteup ka anjeunna,

Saulus dipinuhan ku Roh Suci jeung neuteup ka batur.

1. Pentingna keur ngeusi Roh Suci

2. Kakuatan paneuteup tunggal

1. Kolosa 3:16 - Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly, ngajarkeun jeung admonishing karana dina sagala hikmah, nyanyi psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, jeung thankfulness dina hate anjeun ka Allah.

2. Pilipi 4:8 - Tungtungna, dulur-dulur, naon waé anu leres, naon waé anu terhormat, naon waé anu adil, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu dipuji, upami aya kaunggulan, upami aya anu pantes dipuji, pikirkeun. ngeunaan hal-hal ieu.

Rasul-rasul 13:10 Saurna, "Eh anak Iblis, musuh sagala kabeneran, moal liren nyimpangkeun jalan Gusti anu bener?"

Paul confronted Elimas tukang sihir pikeun nyoba ngahurungkeun gubernur jauh tina iman.

1. Kakuatan Konfrontasi dina Nangtung pikeun Kabeneran

2. Ngaku jeung Nolak Tipuan Musuh

1. Paribasa 28: 4-5 "Maranéhanana geus estranged tina kahirupan Allah kusabab kabodoan anu aya dina aranjeunna, alatan karasa haté maranéhanana. Aranjeunna geus jadi callous sarta geus nyerah kana sensuality, sarakah pikeun ngalaksanakeun sagala rupa. tina najis."

2. Epesus 6:11-13 “Panggeuykeun sakabeh ageman Allah, supaya aranjeun bisa ngalawan kana rarancang Iblis. Pikeun urang teu wrestle ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan pangawasa, ngalawan otoritas, ngalawan kakuatan kosmik leuwih gelap hadir ieu, ngalawan kakuatan spiritual tina jahat di tempat sawarga. Ku sabab eta, anggo sakabeh pakarang Allah, supaya anjeun bisa tahan dina poé jahat, sarta sanggeus rengse sagala, pikeun nangtung teguh.”

Rasul 13:11 Jeung ayeuna, behold, leungeun Gusti kana anjeun, jeung anjeun bakal lolong, teu ningali panonpoé salila hiji mangsa. Sarta geura-giru aya murag kana anjeunna a halimun jeung gelap; sarta manéhna indit ngeunaan néangan sababaraha pikeun mingpin manéhna ku leungeun.

Paul ieu miraculously struck kalawan lolong samentara salaku hasil tina panangan Gusti.

1. Kakuatan Panangan Gusti: Pangéling-ngéling Anu Maha Kawasa ngeunaan Hadirat sareng Wewenang-Na

2. Panggero pikeun Katergantungan: Panangan Gusti Nuntun Urang Nalika Urang Teu Bisa Ningali

1. Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

2. Jabur 119:105 - Kecap anjeun lampu pikeun suku kuring jeung lampu pikeun jalan kuring.

Rasul 13:12 Saterusna timbalan, sanggeus manéhna nempo naon anu geus dipigawé, percaya, keur astonished kana doktrin Gusti.

Wakil éta kagum sareng percanten kana doktrin Gusti saatos nyaksian penyembuhan anu mujijat.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Kapercayaan kana Doktrin Gusti Bisa Ngahasilkeun Mujijat

2. Kaajaiban Gusti: Kumaha Ajaran Gusti Bisa Ngahirupkeun Kaajaiban

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. James 2:19 - "Anjeun yakin yen Allah hiji; Anjeun ngalakukeun ogé. Komo setan percaya-jeung shudder!"

Rasul-rasul 13:13 Ayeuna, nalika Paul jeung batur-baturna leupas ti Pafos, aranjeunna sumping ka Perga di Pamfilia, sarta John departing ti aranjeunna balik ka Yerusalem.

Paulus jeung batur-baturna ninggalkeun Pafos sarta anjog ka Perga di wewengkon Pamfilia. Tapi Yohanes ninggalkeun aranjeunna sarta balik ka Yerusalem.

1. Pentingna tetep leres dina misi anjeun sanajan temptations

2. Pituduh Gusti dina lalampahan hirup urang

1. Pilipi 3:14 - Kuring pencét on nuju tujuan meunang hadiah pikeun nu Allah geus disebut kuring heavenward di Kristus Yesus.

2. Paribasa 3: 5-6 - Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun sareng henteu lean kana pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Anjeunna, sareng Anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

Rasul 13:14 Tapi sanggeus maranéhanana indit ti Perga, maranehna nepi ka Antioki di Pisidia, jeung indit ka imah ibadah dina poe Sabat, sarta calik.

Paulus jeung Barnabas indit ti Perga ka Antioki di Pisidia, tuluy asup ka sinagoga dina poe Sabat.

1. Pentingna méakkeun waktu di ukhuwah jeung gareja.

2. Pentingna ngajaga poé Sabat suci.

1. Ibrani 10:25 - Teu forsaking assembling tina diri urang babarengan, sakumaha ragam sababaraha; tapi silih asah-asah: jeung leuwih-leuwih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih.

2. Yesaya 58:13 - Lamun anjeun ngahurungkeun jauh suku anjeun ti Sabat, ti ngalakonan pelesir thy dina poé suci mah; jeung nyebut Sabat a delight, nu suci PANGERAN, terhormat; jeung bakal ngahargaan manéhna, teu ngalakonan cara thine sorangan, atawa manggihan pelesir thine sorangan, atawa diomongkeun kecap thine sorangan.

Rasul-rasul 13:15 Jeung sanggeus maca hukum jeung nabi, pamingpin sinagoga dikirim ka aranjeunna, paribasa, "Yeuh lalaki jeung dulur-dulur, lamun anjeun boga naon kecap exhortation pikeun jalma, sebutkeun on."

Pimpinan tempat ibadah naroskeun ka rasul-rasul pikeun nyarios sareng masihan kecap pangjurung ka jalma-jalma saatos maca Toret sareng nabi-nabi.

1. Daya Ajak

2. Wani Nyarita Pikeun Jalma

1. Jabur 138:2, "Kuring bakal nyembah ka arah kuil suci Anjeun, jeung muji ngaran anjeun pikeun lovingkindness Anjeun jeung pikeun bebeneran Anjeun: for Gusti geus magnified kecap thy luhureun sakabeh ngaran Anjeun.”

2. Yakobus 1:19, "Ku sabab kitu, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal lalaki gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah."

Rasul-rasul 13:16 Teras Paulus nangtung, teras ngasongkeun pananganana, saurna, "Eh urang Israil, sareng anjeun anu sieun ka Allah, parios!

Paulus nyarios ka urang Israil, naroskeun aranjeunna ngadangukeun anjeunna.

1. Taqwa ka Allah, Ta’at ka Mantenna jeung Raih Mangpaat.

2. Ta’at ka Gusti Salawasna Maparin Rahmat.

1. Paribasa 16:20 - Sing saha anu ngatur hiji perkara bijaksana bakal manggihan alus: jeung saha anu percanten ka PANGERAN, bagja anjeunna.

2. Deuteronomy 10: 12-13 - Sareng ayeuna, urang Israil, naon anu diwajibkeun ku PANGERAN Allah anjeun tina anjeun, tapi kedah sieun ka PANGERAN Allah anjeun, leumpang dina sagala cara-Na, sareng nyaah ka Anjeunna, sareng ngabakti ka PANGERAN anjeun. Allah kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun.

Rasul-rasul 13:17 Allah urang Israil ieu milih karuhun urang, sarta exalted jalma nalika aranjeunna dwelt sakumaha strangers di tanah Mesir, sarta kalawan panangan luhur anjeunna dibawa kaluar ti dinya.

Allah milih urang Israil sabagé umat pilihan-Na jeung nyalametkeun maranéhna tina perbudakan di Mesir ku panangan-Na anu perkasa.

1. Kakuatan Kaasih sareng Kabebasan Gusti

2. Kasatiaan Allah ka Umat-Na

1. Budalan 3:7-10 - Allah speaks ka Musa ti rungkun ngaduruk jeung ngirim manéhna pikeun nganteurkeun urang Israil ti perbudakan di Mesir.

2. Jabur 136: 10-12 - Hiji lagu pujian ka Allah pikeun kasatiaan jeung asih-Na dina delivering umat-Na tina perbudakan.

Rasul 13:18 Jeung ngeunaan waktu opat puluh taun anjeunna ngalaman kabiasaan maranéhanana di gurun.

Allah endured hal henteu patuh urang Israil di gurun salila opat puluh taun.

1. Percanten ka Gusti pikeun ngabantosan anjeun ngalangkungan waktos susah.

2. Tabah ngaliwatan godaan jeung cobaan kalawan iman.

1. Ibrani 11:17-19 "Ku iman Abraham, nalika anjeunna dicoba, nawiskeun Ishak, sareng anjeunna anu parantos nampi janji-janji nawiskeun putra tunggal-Na. Sunda Formal: Kanyataanana yen Allah sanggup ngahirupkeun deui Anjeunna, sanajan ti nu maraot; ti mana Anjeunna oge nampi Anjeunna dina hiji gambaran."

2. James 1: 2-4 "Dulur-dulur kuring, cacah eta kabeh kabagjaan mun anjeun ragrag kana rupa-rupa temptations; Nyaho ieu, yén cobaan iman anjeun gawéna kasabaran. Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna nya, nu bisa jadi sampurna jeung sakabéhna. , hayang nanaon."

Rasul-rasul 13:19 Sareng nalika anjeunna parantos ngancurkeun tujuh bangsa di tanah Kanaan, anjeunna ngabagi tanahna ka aranjeunna ku undian.

Allah ngancurkeun tujuh bangsa di tanah Kanaan sarta masihan tanah ka urang Israil ku allotment.

1. "Kakuatan Panyadiaan Allah"

2. "Kasatiaan Jangji Gusti"

1. Deuteronomy 32: 8-9 "Nalika Nu Maha Agung masihan pusaka ka bangsa-bangsa, nalika anjeunna ngabagi-bagi umat manusa, anjeunna netepkeun wates-wates pikeun bangsa-bangsa saluyu sareng jumlah putra Israil. Pikeun bagian Gusti nyaéta umat-Na, Yakub milik pusaka-Na."

2. Yosua 21:43-45 "Jeung PANGERAN masihan ka Israil sakabeh tanah anjeunna geus sumpah pikeun masihan karuhun maranéhanana, sarta aranjeunna ngarebut eta sarta netep di dinya. PANGERAN masihan aranjeunna sésana dina unggal sisi, sakumaha anjeunna geus sumpah. ka karuhun-karuhunna. Musuh-musuhna teu aya anu nolak; musuh-musuhna diserenkeun ku PANGERAN.

Rasul 13:20 Sarta sanggeus éta anjeunna masihan ka aranjeunna hakim ngeunaan spasi opat ratus lima puluh taun, nepi ka Samuel nabi.

Allah masihan urang Israil hakim-hakim pikeun marentah aranjeunna salami 450 taun dugi ka nabi Samuel.

1. Ridho Allah: Ngartos Rencana Allah pikeun Umat-Na

2. Pentingna Taat: Diajar tina Conto Israil

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Joshua 24:15 - Jeung lamun sigana jahat ka anjeun ngawula ka PANGERAN, milih anjeun dinten ieu saha anjeun bakal ngawula; naha dewa-dewa anu dilayanan ku karuhun anjeun anu aya di sisi séjén caah, atanapi dewa-dewa urang Amori, anu di bumi anjeun cicing: tapi pikeun kuring sareng bumi kuring, urang bakal ngawula ka PANGERAN.

Rasul-rasul 13:21 Geus kitu maranehna menta raja, sarta ku Allah dipaparinkeun ka Saul bin Kis, ti kaom Binyamin, lilana opat puluh taun.

Allah masihan urang Israil hiji raja, Saul, ti kaom Binyamin salila opat puluh taun.

1. Kadaulatan Allah: Kakawasaan Allah dina Ngangkat Raja

2. Kahadéan Alloh dina Nyadiakeun Umat-Na

1. Daniel 4:35 - "Jeung sakabeh pangeusi bumi anu reputed salaku euweuh: sarta anjeunna ngalakukeun nurutkeun wasiat-Na di tentara langit, jeung diantara pangeusi bumi: sarta teu aya anu bisa tetep leungeun-Na, atawa nyebutkeun. ka anjeunna, Naon anu anjeun lakukeun?"

2. Jabur 25: 8-10 - "Alus tur jejeg nyaeta Gusti: ku kituna anjeunna bakal ngajarkeun sinners dina jalan. The meek bakal anjeunna pituduh dina judgment: jeung meek bakal anjeunna ngajarkeun jalan-Na. Sadaya jalur Gusti anu. welas asih jeung bebeneran pikeun jalma-jalma anu ngajaga perjangjian sareng kasaksian-Na."

Rasul 13:22 Sarta sanggeus anjeunna geus dipiceun anjeunna, anjeunna diangkat nepi ka aranjeunna Daud jadi raja maranéhna; ka saha ogé anjeunna masihan kasaksian, sarta ngadawuh, Kuring geus kapanggih Daud putra Isai, hiji lalaki nurutkeun haté kuring sorangan, anu bakal minuhan sagala kahayang abdi.

Allah milih Daud jadi raja maranéhanana jeung kasaksian kasatiaan jeung ta’at-Na.

1: Kasatiaan jeung kasatiaan urang ka Allah bakal diganjar.

2: Allah milih urang pikeun hiji tujuan jeung urang kudu narékahan pikeun minuhan éta.

1: Epesus 2:10 Pikeun urang karya-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah geus saméméh ordained yén urang kudu leumpang di antarana.

2: Pilipi 2:13 Sabab Allah anu midamel di aranjeun boh kana kahayang jeung kalakuanana pikeun mikaresep-Na.

Rasul-rasul 13:23 Tina turunan lalaki ieu ku Allah, nurutkeun jangji-Na geus diangkat ka Israil hiji Jurusalamet, Yesus.

Allah geus nyadiakeun Jurusalamet, Yesus, ka Israil nurutkeun jangji-Na.

1. "Juru Salamet Anu Dijangjikeun: Anugrah Gusti Yesus"

2. "Perjangjian Allah anu Teu Gagal: Kawujudan Jangji-Na dina Yesus"

1. Galata 3:16 - "Ayeuna ka Ibrahim jeung turunan-Na anu jangji dijieun. Anjeunna saith teu, Jeung siki, sakumaha tina loba; tapi salaku hiji, Jeung ka turunan anjeun, nu Kristus."

2. Yesaya 9: 6-7 - "Kanggo urang murangkalih dilahirkeun, pikeun urang dipasihan putra: sareng pamaréntahan bakal aya dina taktak-Na: sareng namina bakal disebat Endah, Penaséhat, Gusti anu Maha Kawasa, anu langgeng. Rama, Pangéran Damai, tina ningkatna pamaréntahan sareng katengtreman moal aya tungtungna, dina tahta Daud, sareng karajaan-Na, pikeun maréntahkeun, sareng netepkeunana ku pangadilan sareng kaadilan ti ayeuna dugi ka salamina. . Sikep PANGERAN Nu Maha Kawasa bakal ngalaksanakeun ieu."

Rasul-rasul 13:24 Samemeh anjeunna sumping, Yohanes ngawartakeun baptisan tobat ka sakumna urang Israil.

Yohanes ngawartakeun pesen tobat ka urang Israil sateuacan Yesus sumping.

1. Kakuatan Tobat: Panggero pikeun Robah

2. Pesen Tobat: Panggero pikeun Aksi

1. Yermia 31: 18-20 - Kuring geus pasti kadéngé Epraim bemoaning dirina sahingga; Anjeun geus chastised kuring, jeung kuring ieu chastised, saperti sapi jalu unaccustomed kana yoke: balik thou kuring, jeung kuring bakal ngancik; pikeun Gusti Allah abdi.

2. Lukas 5:31-32 - Jeung Yesus ngawaler ceuk maranehna, Anu cageur teu perlu dokter; tapi maranéhanana anu gering. Kuring datang teu nelepon jalma soleh, tapi sinners tobat.

Rasul-rasul 13:25 Sareng nalika Yohanes parantos ngalaksanakeun tugasna, anjeunna nyarios, "Saha saur anjeun kuring?" Abdi sanés anjeunna. Tapi, behold, aya datang sanggeus kuring, anu sapatu tina suku-Na kuring teu pantes pikeun leupas.

Yohanes Pembaptis ngakuan Yesus salaku Mésias sareng abdi-Na anu hina.

1. Kumaha urang, saperti Yohanes Jurubaptis, bisa ngaku Yésus sabagé Mésias jeung rendah haté ngawula manéhna?

2. Naon hartina pantes ngabébaskeun sapatu sampéan Yésus?

1. Mateus 3: 11-12 - "Kuring ngabaptis anjeun ku cai pikeun tobat, tapi anjeunna anu datang sanggeus kuring leuwih kuat ti kuring, anu sendal Kami teu pantes mawa. Anjeunna bakal ngabaptis anjeun ku Roh Suci jeung seuneu.

2. Pilipi 2: 5-8 - Boga pikiran ieu diantara yourselves, nu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan manéhna dina wujud Allah, teu kaétang sarua jeung Allah hal bisa grasped, tapi emptied dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki. Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi nurut kana titik maot, komo maot dina kayu salib.

Rasul-rasul 13:26 Dulur-dulur, turunan Abraham, sareng sakur anu di antawisna sieun ka Allah, ka anjeun parantos dikirimkeun firman kasalametan ieu.

Petikan ieu ngeunaan Gusti ngintunkeun kecap kasalametan ka jalma-jalma anu sieun ka Anjeunna, khususna barudak turunan Abraham.

1. "Sabda Kasalametan anu Teu Robah"

2. "Telepon Anak Ibrahim"

1. Rum 10:13 - "Kanggo saha waé anu nyauran nami Gusti bakal disalametkeun."

2. Jabur 33:18 - "Behold, panon Gusti aya dina jalma anu sieun ka Anjeunna, on jalma anu miharep dina rahmat-Na."

Rasul-rasul 13:27 Pikeun maranéhanana anu Huni di Yerusalem, jeung pamingpin maranéhanana, sabab maranehna teu nyaho manéhna, atawa can voices nabi nu maca unggal poe Sabat, maranéhanana geus kaeusi eta di condemning manéhna.

Jalma-jalma di Yérusalém, kaasup pangawasa maranéhna, ngahukum Yésus tanpa paham kana omongan para nabi, anu dibacakeun dina mangsa ibadah Sabat.

1: Firman Allah masih relevan nepi ka kiwari, sarta penting pikeun paham nubuat jeung talatah Kitab Suci pikeun nyieun putusan nu bener.

2: Sapertos jalma-jalma di Yérusalém gagal paham kana nubuat Kitab Suci sareng ngahukum Yesus, penting pikeun mastikeun yén urang ayeuna henteu ngalakukeun kasalahan anu sami dina kaputusan urang.

1: Yesaya 53:1-5 - Saha anu percaya kana laporan urang? sareng ka saha panangan Gusti diturunkeun?

2: Rum 10:14-17 - Na kumaha aranjeunna bakal nelepon ka Anjeunna anu aranjeunna henteu percanten? na kumaha maranéhna bakal percaya ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu acan uninga? na kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a?

Rasul-rasul 13:28 Sanaos henteu mendakan alesan pikeun maot anjeunna, tapi aranjeunna menta Pilatus supados anjeunna dipaéhan.

Urang Yahudi nuduh Yesus ngalakukeun kajahatan, tapi Pilatus henteu mendakan kasalahanana. Tapi, urang Yahudi naros ka Pilatus pikeun nyalibkeun Anjeunna.

1. "Bahaya Tuduhan Palsu"

2. "Kakuatan Teu Percaya"

1. Mateus 27: 17-26 - Pilatus nyoba ngaleupaskeun Yesus

2. John 19: 1-16 - kaputusan Pilatus pikeun crucify Yesus

Rasul-rasul 13:29 Jeung sanggeus maranéhanana geus kaeusi sagala anu geus ditulis ngeunaan manéhna, maranéhanana nyokot manéhna turun tina tangkal, jeung neundeun manéhna dina sepulch a.

Jalma-jalma nedunan sagala anu ditulis ngeunaan Yesus sareng dikurebkeun di kuburan.

1. Kasatiaan Yesus kana wasiat Bapa ngaliwatan pupusna sareng kabangkitan-Na.

2. Kakawasaan maot kurban Yesus sarta astana mawa kasalametan.

1. 1 Corinthians 15: 3-4 - "Kanggo kuring dikirimkeun ka anjeun mimiti sagala nu kuring ogé narima: yen Kristus pupus pikeun dosa urang nurutkeun Kitab Suci, sarta yén Anjeunna dikubur, sarta yén Anjeunna gugah deui dina dinten katilu. nurutkeun Kitab Suci."

2. Rum 4:25 - "Saha ieu dikirimkeun up alatan nyinggung urang, sarta diangkat kusabab leresan urang."

Rasul-rasul 13:30 Tapi Allah ngangkat manéhna ti nu maraot:

Paulus dina Rasul 13 nyarioskeun kebangkitan Yesus.

1. Kakuatan Kabangkitan Yesus: Harepan Urang Dina Jaman Krisis

2. Kabangkitan Yesus: Titik Balikna Sajarah

1. Rum 6:4-11 - pupusna sarta jadian Kristus urang salaku jalan hirup anyar.

2. Kolosa 2: 12-15 - The kakawasaan jadian Yesus dina meunangna leuwih maot.

Rasul-rasul 13:31 Sarta anjeunna katempo sababaraha poé ti maranéhanana anu sumping kalawan anjeunna ti Galilea ka Yerusalem, anu saksi-Na ka jalma.

Pangajaran Paulus disaksian ku jalma-jalma anu ngumbara ti Galilea ka Yerusalem.

1. Firman Allah Kabuktian ngaliwatan Saksi

2. Hirup Kahirupan anu Nyaksian Kristus

1. Mateus 28: 19-20 "Ku sabab eta indit jeung ngajadikeun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, sarta ngajarkeun aranjeunna pikeun nurut kana sagalana Kuring geus paréntah anjeun. Jeung pasti Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

2. Ibrani 12: 1 "Ku sabab eta, ku sabab kami dikurilingan ku méga anu ageung saksi, hayu urang miceun sagala hal anu ngahalangan sareng dosa anu gampang ngaganggu. Sareng hayu urang ngajalankeun kalayan tabah dina balapan anu ditandaan pikeun urang.

Rasul-rasul 13:32 Sarta kami ngumumkeun ka anjeun warta gumbira, kumaha jangji anu dijieun ka bapa,

Allah minuhan jangji-Na ka bapa ngaliwatan Yesus Kristus.

1: Jangji Kasalametan Allah Ngaliwatan Yesus Kristus

2: Anugrah Rahmat sareng Panebusan dina Yesus Kristus

1: Rum 3:23-24 - Pikeun sakabéh geus dosa jeung ragrag pondok tina kamulyaan Allah, sarta geus diyakinkeun ku rahmat-Na salaku kurnia, ngaliwatan panebusan nu aya dina Kristus Yesus.

2: Galata 3:13 - Kristus nebus urang tina kutukan Toret ku jalan janten kutukan pikeun urang - sabab aya tulisan, "Dilaknat unggal jalma anu digantung dina tangkal."

Rasul 13:33 Allah geus kaeusi sarua ka urang barudak maranéhanana, dina eta geus diangkat Yesus deui; sakumaha ogé ditulis dina Jabur kadua, Anjeun Putra Kami, poé ieu kuring geus begotten Anjeun.

Allah geus minuhan jangji-Na ka urang jeung karuhun urang ku cara ngahudangkeun Isa ti nu maraot, sakumaha anu kasebut dina Jabur 2.

1: Yesus nedunan jangji Allah ku gugah ti nu maraot - panginget kakawasaan asih jeung rahmat Allah.

2: Kahirupan Yésus téh tanda harepan jeung jangji hirup langgeng.

1: Jabur 2:7 - "Kuring bakal ngumumkeun timbalan PANGERAN: Anjeunna ngadawuh ka kuring, 'Anjeun putra Kami; dinten ieu Kami geus jadi Rama anjeun.'"

2: Rum 4:25 - "Anjeunna diserahkeun ka maot pikeun dosa-dosa urang sareng dihirupkeun deui pikeun leresan urang."

Rasul-rasul 13:34 Sareng ngeunaan anjeunna ngahirupkeun anjeunna tina anu maraot, ayeuna henteu deui deui kana korupsi, saur-Na kieu, "Kuring bakal masihan anjeun rahmat anu pasti ti Daud."

Allah ngangkat Yesus tina pupusna sareng jangji bakal masihan urang rahmat anu pasti ti Daud.

1. Kapastian Rahayu tina Jangji Gusti

2. Pangharepan Kiamat

1. Yesaya 55: 3: "Condongkeun ceuli anjeun, sarta datang ka kuring: ngadangu, sarta jiwa anjeun bakal hirup; sarta kuring baris nyieun hiji covenant langgeng sareng anjeun, sanajan mercies yakin Daud."

2. Epesus 1: 18-20: "Panon tina pamahaman anjeun keur enlightened; yén anjeun bisa nyaho naon harepan panggero-Na, jeung naon riches tina kamulyaan warisan-Na di para wali, Jeung naon greatness exceeding. tina kakawasaan-Na ka urang-urang anu percaya, numutkeun kakawasaan-Na anu kuat, anu didamelna dina Kristus, nalika Anjeunna ngahirupkeun Anjeunna tina anu maraot, sareng nempatkeun anjeunna di panangan katuhu-Na di tempat-tempat sawarga."

Rasul-rasul 13:35 Ku sabab eta nyebutkeun ogé dina Jabur sejen, Anjeun moal ngidinan Anjeun Suci ningali korupsi.

Dina kitab Kisah Para Rasul, Paulus ngutip Jabur 16:10 anu nyatakeun yén Allah moal ngijinkeun Anu Suci-Na ruksak.

1. Kakuatan panyalindungan Allah

2. Janji Gusti Nu Teu Ingkar

1. Jabur 16:10 - "Kanggo anjeun moal abandon jiwa abdi ka Sheol; atawa anjeun bakal ngidinan hiji suci Anjeun ningali korupsi."

2. Yesaya 53: 9 - "Jeung manéhna nyieun kuburan-Na jeung jahat, jeung jeung beunghar dina pupusna; sabab manéhna geus dipigawé teu kekerasan, atawa teu aya tipu daya dina sungut-Na.

Rasul-rasul 13:36 Pikeun Daud, sanggeus anjeunna geus ngawula ka generasi sorangan ku bakal Allah, murag sare, sarta disimpen ka bapana, sarta nempo korupsi.

Daud ngalaksanakeun pangersa Allah salila hirupna tuluy pupus sarta dikurebkeun.

1. Ngaladénan Pangersa Allah: Kumaha Ngahirupkeun Kahirupan Anu Kasugemaan jeung Kasugemaan

2. Warisan Daud: Nyetel Conto pikeun Generasi Kahareup

1. Rum 11:36 - Pikeun ti anjeunna jeung ngaliwatan anjeunna jeung ka anjeunna téh sagala hal.

2. Pandita 12:13-14 - Ahir perkara; kabéh geus kadéngé. Sieun ka Allah sareng jaga paréntah-Na, sabab ieu mangrupikeun kawajiban manusa.

Rasul-rasul 13:37 Tapi anjeunna, anu ku Allah digugahkeun deui, nempo teu korupsi.

Paul ngahutbah di Antioki yén Yesus gugah ti nu maraot jeung teu ngalaman korupsi.

1. Kakuatan Kabangkitan: Ngajalajah Balukar Intervensi Allah anu Ajaib

2. Harepan Hirup Langgeng: Nangkeup Jangji Kahirupan Yesus

1. Rum 6: 4-5 - "Ku kituna urang dikubur kalawan anjeunna ku baptisan kana maot, dina urutan nu, sagampil Kristus geus diangkat ti nu maraot ku kamulyaan Rama, urang ogé bisa leumpang dina newness tina kahirupan."

2. 1 Korinta 15: 20-22 - "Tapi nyatana Kristus geus digugahkeun ti nu maraot, firstfruits maranéhanana anu geus fallen saré. Sabab sakumaha maot ku hiji lalaki, ku hiji lalaki geus datangna ogé jadian nu maraot. Sabab sakumaha dina Adam kabeh maot, kitu ogé dina Kristus sakabeh bakal jadi hirup".

Rasul-rasul 13:38 Ku sabab kitu, dulur-dulur, kudu terang yen ku jalan ieu manusa diwawarkeun ka aranjeun panghampura dosa.

Petikan tina Rasul 13:38 ieu ngajelaskeun yén ngalangkungan Yesus, jalma-jalma tiasa nampi panghampura tina dosa-dosana.

1. "Kado Panghampura"

2. "Kakuatan Rahmat"

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Epesus 1:7 - Dina Anjeunna urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura dosa, luyu jeung riches rahmat Allah.

Rasul-rasul 13:39 Jeung ku Anjeunna sakabeh anu percaya diyakinkeun tina sagala hal, ti mana anjeun teu bisa diyakinkeun ku hukum Musa.

Sadaya anu percaya dibenerkeun ku Yesus Kristus sareng sanés ku Hukum Musa.

1. Hirup dina Iman: Dibenerkeun ku Yesus, Henteu Hukum

2. Kasalametan: Narima leresan ngaliwatan Yesus

1. Rum 3: 20-22 - Ku sabab eta ku akta hukum moal aya daging bisa diyakinkeun dina tetempoan-Na: pikeun ku hukum téh pangaweruh dosa.

2. Galata 3:11 - Tapi teu saurang ogé anu diyakinkeun ku hukum di payuneun Allah, éta écés: pikeun, The adil bakal hirup ku iman.

Rasul 13:40 Jadi Waspada, les nu datang ka anjeun, nu diomongkeun dina nabi;

Pépéling Allah pikeun henteu taat: Turutan pépéling para nabi atawa nyanghareupan akibat.

1. "Sora Para Nabi - Heeding Peringatan Allah ngeunaan Akibat"

2. "Leumpang dina Ta'at - Ngahindarkeun Balukar tina Maksiat"

1. Yermia 17: 9-10 - "Haté téh tipu daya luhur sagala hal, sarta desperately jahat: saha nu bisa nyaho eta? Kami Gusti maluruh jantung, Kuring nyoba reins, sanajan méré unggal lalaki nurutkeun jalan na, jeung numutkeun buah tina kalakuanana."

2. Jabur 37:27 - "Nyingkah tina jahat, jeung ngalakukeun kahadean, sarta hirup salawasna."

Rasul-rasul 13:41 Behold, ye depisers, jeung heran, jeung binasa: for I work a work in your days, a work which you will in the way will be believe , najan lalaki ngumumkeun eta ka anjeun.

Gusti damel ku cara anu misterius sareng moal ditolak.

1: Rencana Allah teu tiasa dihalang-halang, sareng urang kedah percanten ka Anjeunna.

2: Urang kudu iman jeung teu cangcaya, sanajan sigana teu mungkin.

1: Pilipi 4:13 - "Kuring tiasa ngalakukeun sagala hal ku Kristus anu nguatkeun kuring."

2: Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal naek nepi ka jangjang kawas garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, teu pingsan."

Rasul-rasul 13:42 Jeung nalika urang Yahudi geus Isro kaluar ti sinagoga, kapir besought yén kecap ieu bisa diajarkeun ka aranjeunna dina Sabat salajengna.

Bangsa-bangsa sanés hoyong urang Yahudi ngawawar ka aranjeunna dina Sabat salajengna.

1. "Telepon Allah ka Sadaya Bangsa"

2. "Kaasih Allah ka Sadaya Jalma"

1. Mateus 28: 19-20 "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun."

2. Rum 10:12 “Sabab teu aya bedana antara urang Yahudi jeung Yunani; Gusti anu sami, Gustina sadaya, maparin kabeungharan-Na ka sakur anu nganuhunkeun ka Anjeunna."

Rasul 13:43 Ayeuna nalika jamaah peupeus nepi, loba urang Yahudi jeung proselytes agama nuturkeun Paul jeung Barnabas: anu, diomongkeun ka aranjeunna, persuaded aranjeunna tetep dina rahmat Allah.

Paulus jeung Barnabas nyampeurkeun ka jamaah jeung ngajurung maranehna supaya tetep aya dina sih kurnia Allah, loba urang Yahudi jeung nu baroga agama nurutan maranehna.

1. Ngartos Anugrah Gusti - Kumaha Tetep Teguh

2. Hirup dina Rahmat Gusti - Ngaronjat Ganjaran

1. Rum 5:20-21 - Sumawona hukum diasupkeun, nu ngalanggar bisa abound. Tapi dimana dosa abounded, rahmat teu leuwih abound.

2. Epesus 2: 8-10 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman, jeung nu teu of yourselves; eta teh kurnia Allah, lain tina karya, lest saha kudu boast.

Rasul 13:44 Jeung poé Sabat saterusna ampir sakabéh kota ngumpul ngadéngé pangandika Allah.

Dina Sabat saterusna, lolobana kota kumpul ngadéngé Firman Allah.

1. "Firman Allah: Sumber Pangharepan sareng Panglipur"

2. "Kakuatan Komunitas dina Ngalibetkeun Firman Allah"

1. Ibrani 4:12 - Pikeun firman Allah hirup jeung aktip, seukeut batan pedang dua-edged, piercing ka division jiwa jeung sumanget, tina sendi jeung sumsum, jeung discerning pikiran jeung karsa jantung. .

2. Jabur 1: 2 - Tapi delight na aya dina hukum PANGERAN, sarta dina hukum-Na anjeunna meditates beurang jeung peuting.

Rasul-rasul 13:45 Tapi nalika urang Yahudi ningali multitude, aranjeunna pinuh ku sirik, sarta spoke ngalawan naon anu diucapkeun Paul, contradicting jeung blaspheming.

Urang Yahudi sirik nalika ningali jalma-jalma anu seueur anu nuturkeun Paulus sareng nyarios ngalawan anjeunna, ngabantah sareng ngahujat ajaranna.

1. Urang teu kudu sirik kana naon anu dilampahkeun ku Allah dina kahirupan batur.

2. Urang teu bisa ngidinan sirik jeung dengki ngahalangan urang ngadangu naon Allah geus ngomong.

1. James 3: 14-16 - Tapi lamun anjeun boga envying pait jeung pasea dina hate anjeun, teu kamulyaan, jeung teu ngabohong ngalawan bebeneran.

2. Siloka 14:30 - A haté sehat nyaéta kahirupan daging: tapi sirik rottenness tina tulang.

Rasul-rasul 13:46 Paulus jeung Barnabas beuki wani, tuluy ngalahir, “Sapertos pangandika Allah diucapkeun heula ka aranjeun. ka kapir.

Paul jeung Barnabas wani ngumumkeun firman Allah ka urang Yahudi, tapi sanggeus urang Yahudi nampik eta, maranéhanana balik ka nu lain Yahudi.

1. Nolak Firman Allah Boga Balukarna

2. Heed Firman Allah atawa Risk tampikan

1. Ibrani 3:7-11 - Ku alatan éta, salaku Roh Suci nyebutkeun: "Dinten ieu, lamun ngadéngé sora-Na, ulah harden haté anjeun sakumaha dina pemberontakan, dina poé percobaan di gurun.

2. Mateus 7:21-23 - "Henteu sadayana anu nyarios ka Kami, 'Gusti, Gusti,' bakal asup ka Karajaan Sawarga, tapi anu ngalaksanakeun pangersa Bapa Kami di surga.

Rasul-rasul 13:47 Pikeun kitu hath Gusti maréntahkeun urang, nyebutkeun, Kuring geus nangtukeun Anjeun jadi lampu pikeun kapir, nu Anjeun kudu jadi pikeun kasalametan nepi ka tungtung bumi.

Allah geus maréntahkeun rasul-rasul pikeun mawa caang kasalametan ka kapir, nepi ka tungtung bumi.

1. Kakawasaan Allah Pikeun Nyangking Kasalametan ka Sadaya Bangsa

2. Paréntah Allah pikeun Sadayana Ngawartakeun Injil

1. Mateus 28: 19-20 - Ku sabab kitu, indit, sarta ngajarkeun sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci: Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal naon wae Kuring geus paréntah ka anjeun. jeung, lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir dunya. Amin.

2. Yesaya 49: 6 - Jeung cenah, Ieu hal hampang yén anjeun kedah abdi abdi pikeun ngangkat nepi kaom Yakub, jeung mulangkeun dilestarikan Israel: Kuring ogé bakal mere Anjeun pikeun caang ka kapir. supaya Anjeun bisa jadi kasalametan kuring nepi ka tungtung bumi.

Rasul-rasul 13:48 Jeung nalika kapir ngadéngé ieu, maranéhanana bungah, sarta muji pangandika Gusti, sarta saloba anu geus ordained pikeun hirup langgeng percaya.

Bangsa-bangsa anu lain Yahudi bungah ngadangu Pangandika Gusti sareng seueur anu ditunjuk pikeun hirup langgeng anu percaya.

1. Hirup Kahirupan Sampurna Ku Iman ka Gusti

2. Ngalaman Kalimpahan Ngaliwatan Percaya kana Firman Allah

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 10:17 - Akibatna, iman asalna tina dédéngéan talatah, jeung talatah kadéngé ngaliwatan kecap ngeunaan Kristus.

Rasul-rasul 13:49 Jeung firman Gusti ieu nyebarkeun sakuliah sakuliah wewengkon.

Pangandika Gusti sumebar ka sakuliah wewengkon.

1. Firman Allah Mibanda Kakuatan Pikeun Ngahontal Sadayana Jalma

2. Injil kanggo Sarerea

1. Rum 10:18 - "Tapi kuring nanya, naha maranéhna teu ngadéngé? Tangtu maranéhna boga: "Sora maranéhna geus Isro kaluar ka sakuliah bumi, kecap maranéhanana ka tungtung dunya."

2. Yesaya 55:11 - "jadi bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi; eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal nu Kuring dikirim eta."

Rasul-rasul 13:50 Tapi urang Yahudi diaduk nepi ka awéwé ibadah jeung terhormat, jeung kapala-kapala kota, sarta ngabalukarkeun panganiayaan ngalawan Paul jeung Barnabas, sarta diusir kaluar ti basisir maranéhanana.

Urang Yahudi ngahudangkeun jalma-jalma di kota pikeun ngalawan Paulus sareng Barnabas sareng nyababkeun aranjeunna dikaniaya sareng diusir ti kota.

1. Panganiayaan: Nangtung Kuat Ditengah-tengah Oposisi

2. Kakuatan Pangaruh: Ngagunakeun Sora Urang pikeun Tujuan Saleh

1. Yesaya 54:17 - "No pakarang kabentuk ngalawan anjeun bakal makmur, sarta unggal basa nu rises ngalawan anjeun dina judgment Anjeun bakal ngahukum. Ieu warisan hamba Gusti, sarta kaadilan maranéhanana ti Me," nyebutkeun nu Gusti.

2. James 5:16 - Ngaku trespasses anjeun karana, jeung neneda keur silih, nu bisa healed. Doa anu mujarab, fervent ti jalma soleh avails loba.

Rasul-rasul 13:51 Tapi aranjeunna ngoyagkeun lebu suku maranéhanana ngalawan aranjeunna, sarta sumping ka Ikonium.

Paulus jeung Barnabas ninggalkeun Antioki jeung ngawawarkeun Injil di loba kota. Nalika urang Yahudi di Antioki Pisidia nampik pesenna, aranjeunna ngoyagkeun lebu tina sukuna pikeun protés sareng angkat ka Ikonium.

1. Entong pundung nalika nyanghareupan panolakan, tibatan goyangkeun sareng maju.

2. Tetep leres kana convictions anjeun bakal patepung jeung oposisi, tapi Gusti bakal pituduh jalan anjeun.

1. Yesaya 55:11 - "Jadi bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta. "

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, ka aranjeunna anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

Rasul 13:52 Jeung murid-murid anu ngeusi kabagjaan, jeung ku Roh Suci.

Murid-murid Yesus pinuh ku kabagjaan jeung Roh Suci.

1. The Joy of Lord is our Strength - Nehemiah 8:10

2. Girang di Gusti salawasna - Pilipi 4: 4

1. Jabur 16:11 - Anjeun masihan terang ka abdi jalan hirup; dina ayana anjeun aya fullness kabagjaan; di leungeun katuhu anjeun aya kanikmatan salamina.

2. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti teu aya hukum.

Rasul 14 nyaritakeun neruskeun lalampahan misionaris Paulus jeung Barnabas, mujijat-mujijat anu dilakukeun ku maranehna, jeung oposisi anu disanghareupan ku maranehna.

Ayat 1: Di Ikonium, Paulus jeung Barnabas asup ka sinagoga urang Yahudi saperti biasa. Di dinya aranjeunna nyarios sacara efektif dugi ka sajumlah ageung urang Yahudi sareng Yunani anu palercaya. Tapi urang Yahudi anu nolak percaya diaduk nepi kapir diracun pikiran maranéhanana ngalawan baraya Jadi Paul Barnabas spent considerable waktos aya diomongkeun boldly pikeun Gusti dikonfirmasi pesen rahmat-Na sangkan aranjeunna ngalakukeun tanda keajaiban (Rasul 14: 1-3). Urang kota dibagi sababaraha sided kalawan Yahudi batur kalawan rasul plot timbul diantara kapir Yahudi pamingpin maranéhanana mistreat batu aranjeunna diajar eta ngungsi Lycaonian kota Listra Derbe sabudeureun nagara mana terus ngahutbah Injil (Rasul 14: 4-7).

Alinea 2: Di Listra aya jelema lumpuh ti mimiti lahir calik, teu kungsi leumpang ngadéngé Paulus nyarita, neuteup langsung ka manéhna, ningali manéhna geus iman bisa cageur, ngagero sora tarik, 'Geura nangtung!' Dina eta lalaki luncat mimiti leumpang Nalika balaréa nempo naon Paul dipigawé ngagorowok basa Lycaonian 'Dewa geus turun urang wujud manusa!' Barnabas disebut Zeus Paul Hermes sabab anjeunna kapala imam Zeus kuil di luar kota mawa banténg wreaths hareup Gerbang hayang kurban kurban riungan babarengan jeung rasul nalika rasul Barnabas Paul ngadéngé ieu nyeuseup baju buru kaluar ka balaréa ngagorowok, "Sahabat naha anjeun ngalakukeun ieu? Kami ogé ngan ukur manusa sapertos anjeun! Kami ngawartakeun beja anu hadé pikeun anjeun, ngabéjaan tina hal-hal anu teu aya gunana, Gusti anu hirup, anu ngadamel langit bumi laut sadayana di jerona.' Malah kecap ieu bieu diteundeun riungan kurban ka aranjeunna (Rasul 14: 8-18).

Ayat 3: Geus kitu aya sababaraha urang Yahudi anu daratang ti Antioki Ikonium meunang balaréa lantaran dibaledogan ku ratu, Paulus ngarérét ka luar kota, nganggap manéhna geus maot, murid-murid karumpul di sakurilingeunana, tuluy hudang deui ka kota isukna indit ka Derbe. Antioki strengthening murid encouraging tetep iman leres nyebutkeun 'Urang kudu ngaliwatan loba hardships asup ka Karajaan Allah.' Aranjeunna nunjuk sesepuh unggal jamaah ngado'a puasa komitmen ka Gusti anu aranjeunna geus dipercayakeun sanggeus ngaliwatan Pisidia datang Pamfilia ngahutbah pangandika Perga lajeng turun Atalia Ti dinya balayar deui Antioki dimana geus komitmen kurnia Allah karya ayeuna réngsé datangna kumpul garéja babarengan dilaporkeun sagala Gusti rengse. ngaliwatan kumaha dibuka panto iman kapir cicing murid lila (Rasul 14: 19-28).

Rasul-rasul 14:1 Di Ikonium, aranjeunna duaan lebet ka tempat ibadah urang Yahudi, sareng nyarios, dugi ka seueur pisan, boh urang Yahudi sareng Yunani, palercaya.

Paul jeung Barnabas indit ka Ikonium sarta duanana ngawawar di sinagoga, hasilna multitude gede urang Yahudi jeung Yunani percanten kana Injil.

1. Kakuatan Dakwah: Kumaha Paulus jeung Barnabas Bisa Ngarobah Kahirupan

2. Kakuatan Persatuan: Kumaha Gawé Babarengan Bisa Ngahasilkeun Hasil Anu Teu Kacatur

1. Rasul 1: 8 "Tapi anjeun bakal nampa kakuatan lamun Roh Suci datang ka anjeun; Sareng anjeun bakal janten saksi Kami di Yerusalem, sareng di sakumna Yudea sareng Samaria, sareng dugi ka tungtung bumi."

2. Mateus 28:19 "Ku sabab eta indit, jadikeun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci."

Rasul-rasul 14:2 Tapi urang Yahudi anu teu palercaya ngahudangkeun jalma-jalma anu sanés-sanés, sareng ngajantenkeun pikiranna jahat ka dulur-dulur.

Urang Yahudi ngadorong kapir sareng mangaruhan aranjeunna pikeun ngamusuhan ka urang Kristen.

1. Nolak Godaan - Kumaha tetep satia di tengah kasusah

2. Ngabales Musuhan - Kumaha némbongkeun cinta jeung rahmat dina nyanghareupan hatred

1. 1 John 4: 7-21 - cinta Allah jeung kumaha bisa nungkulan jahat

2. Mateus 5:43-48 - Asih musuh anjeun sarta neneda pikeun maranéhanana anu persecute anjeun

Rasul-rasul 14:3 Ku sabab eta lila-lila abode aranjeunna diomongkeun boldly di Gusti, anu masihan kasaksian kana firman rahmat-Na, jeung dibere tanda jeung mujijat dilakukeun ku leungeun maranéhna.

Rasul-rasul ngomong boldly dina Gusti, mere kasaksian kana rahmat Allah jeung ngalakukeun tanda jeung mujijat.

1) Kakuatan Boldly Nyarita Firman Allah

2) Kaajaiban Rahmat Allah

1) Rum 10: 14-15 - "Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Na kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna ngeunaan saha aranjeunna geus pernah ngadéngé? Jeung kumaha aranjeunna ngadangu tanpa batur da'wah? Jeung Kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus?"

2) Mateus 17:20 - "Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Kusabab saeutik iman anjeun. Pikeun sabenerna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman kawas siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, 'Pindah ti dieu. ka ditu, 'sarta bakal pindah, sarta moal aya anu mustahil pikeun anjeun."

Rasul-rasul 14:4 Tapi jalma-jalma di kota papisah, sawaréh ka urang Yahudi, sareng sawaréh ka rasul.

Kota ieu dibagi antara maranéhanana anu nyekel jeung Yahudi jeung maranéhanana anu nyekel jeung Rasul.

1. Kakuatan Ketekunan Dina Nyanghareupan Bagéan

2. Kuduna Teguh dina Iman Urang Sanajan Dilawan

1. Epesus 6: 10-20 - Pasang sakabeh armor Allah sangkan anjeun bisa nangtung ngalawan schemes Iblis.

2. James 1: 2-4 - Anggap eta kabagjaan murni, baraya mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun Persib.

Rasul-rasul 14:5 Jeung lamun aya hiji narajang duanana urang kapir, kitu ogé urang Yahudi jeung pangawasa maranéhanana, ngagunakeun eta kalawan hinaan, jeung batu aranjeunna.

Urang kapir jeung urang Yahudi, katut para pangawasa maranéhna, nyoba-nyoba nganyerikeun jeung mere batu rasul Paulus jeung Barnabas.

1. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Panganiayaan

2. Kakuatan Iman dina Jaman Hese

1. Ibrani 11: 24-27 - Ku iman Musa, nalika anjeunna geus heubeul, nampik disebut putra putri Firaun urang; Leuwih milih nandangan sangsara jeung umat Allah, ti batan ngarasakeun kanikmatan dosa saheulaanan.

2. Rum 8: 31-39 - Naon anu bakal urang nyarioskeun kana hal-hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

Rasul-rasul 14: 6 Aranjeunna waspada kana eta, sarta ngungsi ka Listra jeung Derbe, kota-kota Likaonia, jeung ka wewengkon sabudeureun sabudeureun.

Rasul-rasul nyebarkeun Injil ka kota Listra jeung Derbe jeung wewengkon sabudeureunana.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Para Rasul nyebarkeun Injil

2. Pentingna Ngabagikeun Iman urang sareng Batur

1. Rum 10: 14-15 "Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Na kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna ngeunaan saha aranjeunna geus pernah ngadéngé? Jeung kumaha maranéhna ngadéngé tanpa batur da'wah? Naha aranjeunna kedah ngahutbah upami henteu diutus?"

2. Mateus 28: 19-20 "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold. Abdi sareng anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman."

Rasul-rasul 14:7 Di dinya maranéhna ngawawarkeun Injil.

Paulus jeung Barnabas ngawawarkeun Injil di Listra.

1. Ulah sieun, sabab Allah nyarengan urang - Yesaya 41:10

2. Percaya ka Gusti Yesus sareng anjeun bakal disalametkeun - Rasul 16: 30-31

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Rasul 16: 30-31 - "Lajeng anjeunna dibawa kaluar sarta ngadawuh, "Juragan, naon anu kudu kuring pigawé pikeun disalametkeun?" Jeung maranéhna ngomong, "Percanten ka Gusti Yesus, jeung anjeun bakal disimpen, anjeun jeung kulawarga anjeun."

Rasul-rasul 14:8 Di Listra, aya hiji lalaki anu calik ti beuteung indungna, cacad, teu pernah leumpang.

Aya hiji lalaki di Listra anu lumpuh ti mimiti lahir jeung teu kungsi leumpang.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Allah Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

2. Ngungkulan Kasangsaraan: Nalika Kahirupan Janten Tangguh, Terus Maju

1. Yeremia 29:11 - "Kanggo kuring terang rencana anu kuring gaduh pikeun anjeun," saur Gusti, "rencana pikeun ngamakmurkeun anjeun sareng henteu ngabahayakeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan sareng masa depan."

2. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring."

Rasul-rasul 14:9 Anu ngadenge Paulus nyarios, anu neuteup ka anjeunna, sareng terang yén anjeunna gaduh iman pikeun dicageurkeun.

Lalaki éta ngadangu Paulus nyarios sareng ningali yén anjeunna gaduh iman pikeun dicageurkeun.

1. Iman mangrupakeun pondasi penyembuhan.

2. Percaya kana kakawasaan Allah sareng dicageurkeun.

1. Ibrani 11: 1 "Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

2. Yakobus 5:14-15 “Ari aranjeun aya anu gering? Hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja, sarta hayu aranjeunna neneda leuwih anjeunna, anointing anjeunna kalawan minyak dina nami Gusti. Jeung doa iman bakal nyalametkeun hiji anu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi. Sareng upami anjeunna ngalakukeun dosa, anjeunna bakal dihampura."

Rasul-rasul 14:10 Ngadawuh jeung sora tarik, nangtung nangtung dina suku anjeun. Sarta anjeunna leaped sarta walked.

Rasul Paulus nyageurkeun saurang lalaki nu lumpuh, ngabalukarkeun manéhna nangtung jeung leumpang.

1. Allah téh kawasa jeung bisa nyageurkeun urang tina panyakit jasmani.

2. Sanajan disanghareupan ku rupa-rupa kasusah, Allah masih mampuh nyadiakeun kakuatan jeung harepan ka urang.

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal Gunung nepi ka jangjang sakumaha garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, sarta moal pingsan ".

2. Mateus 11: 28-30 - "Hayu ka Kami, sakabeh anjeun nu kuli sarta beurat kabeungbeurat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke Kami kana anjeun, sarta diajar ti kuring; pikeun Kami meek jeung lowly dina haté. Jeung anjeun bakal manggihan istirahat pikeun jiwa anjeun. Pikeun yoke Kami gampang, jeung beungbeurat Kami hampang."

Rasul-rasul 14:11 Jeung nalika jalma ningali naon Paul geus dipigawé, aranjeunna angkat up voices maranéhanana, nyebutkeun dina ucapan Licaonia, "Dewa-dewa geus turun ka urang dina sasaruaan manusa."

Urang Likaonia ningali Paulus ngalakukeun seueur mujijat sareng percaya yén dewa-dewa parantos sumping ka aranjeunna dina wujud manusa.

1. Allah ngagunakeun jalma biasa pikeun ngalengkepan hal-hal anu luar biasa.

2. Urang kudu pernah poho kakawasaan Allah jeung kamampuhan-Na pikeun mindahkeun ngaliwatan urang.

1. Yesaya 55: 8-9 - Pikeun pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

2. Lukas 10:19 - Behold, Kuring geus dibikeun anjeun wewenang pikeun tread on serpents jeung kalajengking, sarta leuwih sakabéh kakawasaan musuh, jeung sia bakal menyakiti anjeun.

Rasul 14:12 Jeung maranéhna disebut Barnabas, Jupiter; jeung Paul, Mercurius, sabab anjeunna lulugu speaker.

Barnabas jeung Paulus dibéré ngaran Yupiter jeung Mérkurius, masing-masing waktu keur ngawawar di Listr.

1. Kakuatan Firman Allah: Ngajalajah Kahirupan Barnabas jeung Paulus

2. Nuturkeun Telepon Allah: Barnabas jeung Paul urang Conto Iman

1. Yesaya 55: 11 "Jadi bakal kecap Kami anu kaluar tina sungut kuring; eta moal balik deui ka Kami kosong, tapi bakal ngahontal naon anu Kami maksud, sarta bakal hasil dina hal anu kuring dikirim eta.

2. 2 Korinta 4: 7 "Tapi kami boga harta ieu dina kendi tina liat, pikeun nembongkeun yen kakuatan surpassing milik Allah, teu keur urang."

Rasul-rasul 14:13 Saterusna imam Yupiter, nu aya di hareupeun kota maranéhanana, mawa sapi jeung garlands ka Gerbang, sarta rék ngalakukeun kurban jeung jalma.

Imam Yupiter nyoba kurban ka jalma-jalma di gerbang kota.

1. Allah teh hiji-hijina anu pantes disembah jeung diabdikeun ku urang.

2. Urang teu kudu swayed ku janji palsu ngeunaan musyrik.

1. Budalan 20: 3-5 - "Anjeun teu kudu boga dewa séjén saméméh kuring. Anjeun teu kudu nyieun pikeun diri hiji gambar dina bentuk nanaon di langit luhur atawa di bumi handap atawa di cai handap. Anjeun teu kudu ruku. turun ka maranehna atawa nyembah ka maranehna; sabab Kami, PANGERAN Allah maraneh, teh Allah anu timburu.”

2. Rum 1: 18-25 - "Kanggo murka Allah geus wangsit ti sawarga ngalawan sagala ungodliness jeung unrighteousness manusa, anu ku unrighteousness maranéhanana ngurangan bebeneran. Pikeun naon bisa dipikawanoh ngeunaan Allah jelas keur maranehna, sabab Allah geus Ditembongkeun ka maranehna. Sabab sipat-sipat-Na anu teu katingali, nya eta, kakawasaan-Na anu langgeng jeung sifat-sifat ketuhanan-Na, geus katembong jelas, ti saprak dunya diciptakeun, dina hal-hal anu geus dijieun. Jadi maranehna taya alesan. Allah, aranjeunna henteu ngahormatan anjeunna salaku Allah atanapi muji sukur ka Anjeunna, tapi aranjeunna janten sia-sia dina pamikiran maranéhanana, sarta haté foolish maranéhanana darkened. manusa fana, manuk jeung sasatoan jeung mahluk nu ngarayap."

Rasul-rasul 14:14 Barnabas jeung Paulus ngadarenge hal eta rasul-rasul, tuluy nyuruwuk pakeanana, tuluy lumpat ka jero jalma rea, ngagorowok,

Para rasul, Barnabas jeung Paul, ngadéngé rencana rék rajam aranjeunna sarta eta ngabalukarkeun aranjeunna jadi greatly distressed.

1. Lamun nyanghareupan kasusah, tinimbang kabur, tetep teguh dina iman jeung kapercayaan ka Allah.

2. Allah nyarengan urang dina satengahing kasangsaraan urang jeung bakal nyadiakeun kakuatan pikeun ngaliwatan eta.

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

Rasul 14:15 Jeung paribasa, "Juragan, naha anjeun ngalakukeun hal ieu? Kami ogé jalma-jalma anu sami sareng anjeun, sareng ngawartosan ka anjeun yén anjeun kedah ngajauhan tina kasombongan ieu ka Allah anu hirup, anu nyiptakeun langit, bumi, laut, sareng sagala rupa anu aya di jerona.

Rasul Paulus jeung Barnabas ngajelaskeun ka jalma-jalma di Listra yén maranéhna teu béda ti saha waé, sarta ngajurung maranéhna pikeun nyingkah ti allah-allah palsu sarta nyembah ka Allah anu jumeneng, anu nyiptakeun langit jeung bumi.

1. Allah Nu Nyiptakeun Sagala Perkara jeung Pantes Disembah Urang

2. Urang Sadayana Sarupa Karep jeung Kudu Nyingkah ti Dewa Palsu

1. Yesaya 40: 25-26 - Ka saha lajeng anjeun bakal liken kuring, atawa bakal I jadi sarua? saur Nu Maha Suci. Angkat panon anjeun di luhur, jeung behold anu geus nyiptakeun hal ieu, nu bringeth kaluar host maranéhanana ku jumlah: manéhna nyebut maranehna kabeh ku ngaran ku agungna kakuatan-Na, pikeun manéhna kuat dina kakawasaan; teu aya nu gagal.

2. Jabur 19:1 - Langit ngumumkeun kamulyaan Allah; jeung firmament showweth karya handywork-Na.

Rasul-rasul 14:16 Anu dina jaman baheula ngantepkeun sadaya bangsa pikeun hirupna sorangan.

Dina petikan ieu, Paul jeung Barnabas ngahutbah ka urang Listra, reminding aranjeunna yen Allah geus masihan sagala bangsa kabébasan pikeun nuturkeun cara maranéhanana sorangan.

1. Ngartos Kadaulatan Allah dina Kahirupan Urang

2. Kaasih Allah ka Sadaya Bangsa

1. John 3:16 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng."

2. Rum 9:15 - "Kanggo anjeunna ngadawuh ka Musa, Kuring bakal boga rahmat on saha kuring bakal boga rahmat, sarta kuring bakal boga karunya on saha kuring bakal boga karep."

Rasul-rasul 14:17 Tapi anjeunna henteu ngantep dirina tanpa saksi, dina anjeunna ngalakukeun kahadéan, sareng masihan urang hujan ti langit, sareng usum-musim anu subur, ngeusian haté urang ku tuangeun sareng kabagjaan.

Kahadéan sareng rizki Allah nyata dina sadaya ciptaan.

1. Kalimpahan Rejeki Gusti

2. Ngalaman Kahadéan Gusti

1. Jabur 145: 9 - Gusti téh alus ka sadaya, jeung rahmat-Na ngaliwatan sagala nu geus dijieun.

2. James 1:17 - Unggal kado alus sarta unggal kado sampurna nyaeta ti luhur, sarta datang ka handap ti Rama cahaya, kalawan saha teu variableness, atawa kalangkang péngkolan.

Rasul-rasul 14:18 Jeung ku paribasa ieu jarang kaampeuh jalma-jalma, yén aranjeunna henteu ngalakukeun kurban ka aranjeunna.

Paulus jeung Barnabas, dua rasul, kudu ngahalangan jalma-jalma ti kurban ka maranéhna, sabab maranéhna lain allah.

1. Ngawanohkeun Bedana Manusa jeung Ilahi

2. Nolak Nyembah Berhala sareng Nurutan Gusti Nu Sajati

1. Jabur 115:1-8 “Sanes ka abdi-abdi, nun PANGERAN, sanes ka abdi-abdi, nanging mugi-mugi jenengan Gusti dipasihan kamulyaan, mugi-mugi kaasih Gusti, sareng demi kaleresan Gusti.

2. Yesaya 45: 5-6 "Kami PANGERAN, teu aya anu sanés, teu aya deui Allah salian ti Kami: Kuring ngabuktoskeun ka anjeun, sanaos anjeun henteu terang ka Kami: supados aranjeunna terang ti panonpoé, sareng ti kulon, yen teu aya deui salian ti Kami. Kami teh PANGERAN, teu aya nu sejenna."

Rasul 14:19 Jeung datang thither sababaraha urang Yahudi ti Antioki jeung Iconium, anu persuaded jalma, jeung, sanggeus stoned Paul, Drew manéhna kaluar ti kota, supposes manéhna geus maot.

Sawatara urang Yahudi ti Antioki jeung Ikonium ngarajam Paulus jeung ngaséréd Paulus ka luar kota, lantaran yakin manéhna geus maot.

1. Kakuatan Persuasi - Rasul 14:19

2. Nangtung Teguh dina Iman Urang - Rasul 14:19

1. James 1:12 - Rahayu hiji anu tetep steadfast handapeun percobaan, pikeun nalika anjeunna geus ngadeg test anjeunna bakal nampa makuta kahirupan, anu geus jangji Allah ka jalma anu mikanyaah anjeunna.

2. Ibrani 10:25 - Hayu urang ulah nyerah pasamoan babarengan, sakumaha sababaraha geus di watek ngalakonan, tapi hayu urang silih ajak - sarta sagala beuki anjeun ningali Poé approaching.

Rasul 14:20 Tapi, sakumaha murid nangtung sabudeureun anjeunna, anjeunna gugah, sarta sumping ka kota, sarta poé saterusna anjeunna undur jeung Barnabas ka Derbe.

Paul ieu mujijat cageur tina tatu sarta balik ka kota, ninggalkeun poé saterusna jeung Barnabas ka Derbe.

1. Kakuatan Penyembuhan Gusti - Ngajalajah mujijat anu tiasa dilakukeun ku Gusti dina kahirupan urang

2. Hidayah Gusti - Ngartos kumaha Gusti nungtun urang sareng nungtun urang dina kahirupan urang.

1. Jabur 147:3 - "Anjeunna heals nu brokenhearted jeung ngiket nepi tatu maranéhanana."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

Rasul 14:21 Jeung sanggeus maranéhanana geus ngahutbah injil ka eta kota, sarta geus diajarkeun loba, maranehna balik deui ka Listra, jeung ka Ikonium, jeung Antioki.

Paulus jeung Barnabas ngawawarkeun Injil jeung ngajar loba jalma di kota saacan mulang ka Listra, Ikonium, jeung Antioki.

1. Rekindling Misi Urang: Ngahontal Out jeung Injil

2. Renewing Iman Urang: Manggihan deui Kakuatan Injil

1. Rum 10: 14-15 - "Kumaha lajeng aranjeunna bakal nelepon ka anjeunna di saha aranjeunna henteu percanten? Sareng kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna ngadangu tanpa aya anu ngahutbah? Sareng kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus?"

2. Mateus 28: 19-20 - "Ku kituna indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

Rasul 14:22 Confirming jiwa murid, sarta exhorting aranjeunna tetep dina iman, sarta yén urang kudu ngaliwatan loba tribulation asup ka Karajaan Allah.

Murid-murid kudu tetep bakti kana iman, sanajan kasusahan nu bakal disanghareupan.

1: Tetep tabah dina iman anjeun dina sagala kasusah.

2: Ulah ngahalangan ku cobaan jeung tribulations hirup - tetep iman anjeun kuat.

1: Yakobus 1: 2-4 - "Anggap éta kabagjaan murni, dulur-dulur, iraha waé anjeun nyanghareupan rupa-rupa cocoba, sabab anjeun terang yén uji iman anjeun ngahasilkeun katekunan. Sangkan tabah ngaréngsékeun pagawéanana, sangkan aranjeun asak jeung lengkep, taya kakurangan nanaon.”

2: Rum 5:3-4 - “Sanes ngan kitu, tapi urang oge bangga dina sangsara urang, sabab urang terang yen sangsara ngahasilkeun Persib; katekunan, karakter; jeung karakter, harepan.”

Rasul-rasul 14:23 Jeung sanggeus maranéhanana geus ordained eta sesepuh di unggal jamaah, jeung geus neneda jeung puasa, maranehna commended maranehna ka Gusti, on saha maranehna percaya.

Rasul Paulus jeung Barnabas ngangkat para kokolot di unggal jamaah ku cara ngadoa jeung puasa, sarta muji ka Gusti anu ku maranehna percaya.

1. Diajar mingpin: Kakuatan Solat sareng Puasa

2. Anugrah Pasrah: Ngandelkeun Pangéran sareng Taqwa ka Anjeunna

1. Mateus 6: 16-18 - "Jeung lamun anjeun puasa, ulah kasampak gloomy kawas nu munafik, sabab disfigure beungeut maranéhanana yén puasa maranéhanana bisa ditempo ku batur. Sabenerna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, maranéhanana geus narima ganjaran maranéhanana. Tapi lamun anjeun puasa, minyakan sirah anjeun sarta ngumbah beungeut anjeun, supaya puasa anjeun ulah katempo ku batur, tapi ku Rama anjeun anu aya dina rusiah, sarta Rama anjeun anu ningali dina rusiah bakal ganjaran anjeun.

2. 1 Peter 5: 5-7 - Kitu ogé, anjeun anu ngora, tunduk kana sesepuh. Pakean maneh, sakabeh, kalawan humility ka hiji séjén, pikeun "Allah opposes nu reueus, tapi masihan rahmat ka asor." Kukituna, rendahkeun diri anjeun dina panangan Allah anu perkasa, supados dina waktos anu pas anjeunna tiasa ngaluhuran anjeun, tuang sadaya kahariwang anjeun ka anjeunna, sabab anjeunna paduli ka anjeun.

Rasul-rasul 14:24 Sanggeus ngaliwat ka Pisidia, nepi ka Pampilia.

Paulus jeung Barnabas ngumbara ngaliwatan Pisidia nepi ka Pampilia.

1. Lalampahan Iman: Kumaha Percanten kana Rencana Allah Ngahasilkeun Kacumponan

2. Nuturkeun Jalan Allah: Diajar ti Conto Paulus jeung Barnabas

1. Yesaya 40:31: "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal naek nepi ka jangjang kawas garuda; aranjeunna bakal lumpat teu jadi weary; maranéhna bakal leumpang jeung teu pingsan."

2. Pilipi 3: 13-14: "Dulur-dulur, kuring henteu nganggap yén kuring parantos ngajantenkeun éta milik kuring. hadiah tina panggero luhur Allah dina Kristus Yesus."

Rasul-rasul 14:25 Sanggeus ngawawarkeun pangandika di Perga, maranehna turun ka Atalia.

Paulus jeung Barnabas ngawawarkeun pangandika di Perga, tuluy indit ka Atalia.

1. Pengkuh dina Ngawawar: Tingali Paul jeung Barnabas

2. Iman anu Teu Alus: Nurutan Conto Paulus jeung Barnabas

1. Ibrani 10: 35-36 - "Jadi ulah buang jauh kapercayaan anjeun; eta bakal richly diganjar. Aranjeun kudu tabah, supaya lamun geus ngalampahkeun pangersa Allah, aranjeun bakal narima naon anu geus dijangjikeun-Na.”

2. 2 Timoteus 4: 2 - "Ngawurkeun pangandika; disiapkeun dina usum jeung kaluar usum; lereskeun, tegor sareng ajak - kalayan kasabaran anu luhur sareng instruksi anu ati-ati."

Rasul-rasul 14:26 Ti dinya balayar ka Antioki, ti mana maranéhna geus dianjurkeun kana rahmat Allah pikeun karya anu aranjeunna kaeusi.

Paul jeung Barnabas balayar ka Antioki ti Listra, tempat maranéhanana geus dipuji pikeun karya maranéhanana ku Allah.

1. "The Power of Commendation"

2. "Nilai Karya Saé"

1. Kolosa 3: 23-24 - "Naon bae anjeun ngalakukeun, gawe heartily, sakumaha keur Gusti jeung teu keur lalaki, nyaho yén ti Gusti anjeun bakal nampa warisan salaku ganjaran anjeun. Anjeun ngawula Gusti Kristus."

2. Siloka 27:21 - "The crucible pikeun pérak, jeung tungku pikeun emas, sarta Gusti nguji haté."

Rasul 14:27 Jeung lamun maranehna datang, sarta geus dikumpulkeun jamaah babarengan, maranehna rehearsed sagala hal Allah geus dipigawé jeung maranehna, jeung kumaha manéhna geus muka panto iman ka kapir.

Paul jeung Barnabas dilaporkeun ka jamaah sagala hal anu Allah geus dipigawé pikeun aranjeunna sarta kumaha anjeunna geus muka panto iman ka kapir.

1. The Open Door of Iman: Kumaha Allah Muka Jalan ka Kasalametan

2. Kakuatan Saksi: Kumaha Allah Ngagunakeun Umat-Na pikeun Nyebarkeun Warta Hadé

1. Epesus 2:8-9 Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; éta karunia Allah,

2. Rum 10:14-15 Kumaha tuluy maranehna bakal nganuhunkeun ka Anjeunna anu ku maranehna teu percaya? Sareng kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna ngadangu tanpa aya anu ngahutbah?

Rasul-rasul 14:28 Jeung di dinya maranehna abode lila jeung murid-murid.

Paulus jeung Barnabas cicing jeung murid-murid di Listra pikeun lila.

1. "Asih Anu Leungit Ngaliwatan Ayana Berpanjangan"

2. "Ngahijikeun Kamuridan kana Kahirupan Sapopoé"

1. Rum 12:13: "Nyumbang kana kaperluan para wali jeung neangan pikeun némbongkeun silaturahmi."

2. 1 John 4: 7-21: "Kakasih, hayu urang silih cinta, sabab cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah sarta nyaho ka Allah."

Rasul 15 nyarioskeun kaputusan Déwan Yérusalém ngeunaan kawajiban urang Kristen kapir kana Hukum Musa, sareng henteu satuju antara Paulus sareng Barnabas.

Alinea 1: Bab ieu dimimitian ku sababaraha urang percaya anu kagolong kana partai urang Parisi anu turun ti Yudea ka Antioki, ngajarkeun yén bangsa-bangsa sanés kedah disunat dumasar kana adat anu diajarkeun ku Musa supados salamet. Ieu disababkeun dissension gede debat Paul Barnabas gereja mutuskeun ngirim Paul Barnabas batur nepi Yerusalem rasul sesepuh ngeunaan sual (Rasul 15:1-2). Sanggeus dikirim dina jalan ku garéja ngaliwatan Fénisia Samaria ngajéntrékeun konvérsi kapir mawa kabagjaan hébat sadaya baraya nalika anjog Yerusalem anu tampi sepuh rasul garéja dimana aranjeunna dilaporkeun sagalana Allah dipigawé ngaliwatan aranjeunna (Rasul 15: 3-4).

Ayat 2: Tapi sababaraha urang percaya anu kagolong urang Parisi nangtung nyarios, 'Urang non-Yahudi kedah disunat, kedah nurut kana hukum Musa.' Para sesepuh rasul pendak sareng nimbangkeun patarosan saatos seueur diskusi, Petrus nangtung nyarioskeun ka aranjeunna nyarioskeun kumaha Allah milih anjeunna janten salah sahiji anu ku bangsa-bangsa lain bakal ngadangu pesen injil anu dipercaya negeskeun yén Gusti terang manah nampi aranjeunna masihan Roh Suci sapertos anjeunna henteu ngabédakeun antara urang pikeun ngamurnikeun aranjeunna. hate iman ditantang naha nguji Gusti nempatkeun yoke murid necks teu karuhun atawa bisa nanggung affirmed kapercayaan disimpen rahmat Gusti Yesus sagampil aranjeunna (Rasul 15: 5-11). Saterusna sakabeh assembly jadi jempé listened Barnabas Paul nétélakeun ngeunaan tanda keajaiban Allah dipigawé antara kapir ngaliwatan maranehna (Rasul 15:12).

Ayat 3: Sanggeus aranjeunna réngsé Yakobus nyarita nepi ka nyebutkeun 'Sadulur dengekeun kuring Simon ngajelaskeun urang kumaha Allah mimiti campur milih jalma pikeun ngaranna tina kapir kecap nabi satuju ieu.' Anjeunna nyarioskeun Amos anu negeskeun yén ieu saluyu sareng nubuat. Anjeunna ngusulkeun teu nyieun hésé pikeun kapir ngarobah Allah tapi nulis aranjeunna abstain dahareun tercemar brahala seksual immorality daging strangled sato getih hal karasa mukmin Yahudi sumebar diantara kota dimana synagogues maca hukum unggal Sabat (Rasul 15: 13-21). Majelis satuju kana usul Yakobus anu dikirim ku jalma-jalma anu dipilih Yudas Barsabas Silas sareng Paulus Barnabas nyatakeun kaputusanana nyababkeun kabungahan anu ageung diantara umat-umat kapir. Sababaraha waktu engké, kumaha oge, kaayaan teu satuju antara Paul jeung Barnabas ngeunaan naha nyandak Yohanes ogé disebut Mark kalawan aranjeunna dina lalampahan sejen sabab geus deserted aranjeunna Pamfilia teu neruskeun gawé nyababkeun kaayaan teu satuju seukeut saperti parted parusahaan Barnabas nyandak Mark balayar Siprus bari Paul milih Silas ditinggalkeun commended baraya rahmat. Gusti indit Siria Kilikia strengthening gereja (Rasul 15:22-41).

Rasul-rasul 15:1 Aya sababaraha urang anu lungsur ti Yudea ngajar dulur-dulur, saurna, Upami anjeun henteu disunat nurutkeun cara Musa, anjeun moal tiasa disalametkeun.

Sababaraha lalaki ti Yudea ngajar urang percaya yén upami aranjeunna henteu disunat dumasar kana hukum Musa, aranjeunna moal tiasa disalametkeun.

1. Rahmat sareng Kasalametan Gusti - Kumaha asih sareng rahmat Gusti nyalametkeun urang sanaos kakurangan urang

2. Hukum jeung Iman - Ngajalajah kumaha hukum jeung iman anu intertwined, sarta kumaha urang bisa hirup satia dina duanana

1. Rum 3:21-24 - Tapi ayeuna kabeneran Allah tanpa hukum geus manifested, keur disaksian ku hukum jeung nabi;

2. Galata 3:23-25 - Tapi saméméh iman datang, urang diteundeun dina hukum, Cicing nepi ka iman nu kudu afterwards wangsit.

Rasul 15: 2 Nalika Paul jeung Barnabas boga dissension leutik sarta sengketa jeung aranjeunna, aranjeunna ditangtukeun yén Paul jeung Barnabas, jeung sababaraha lianna, kudu indit ka Yerusalem ka rasul jeung sesepuh ngeunaan masalah ieu.

Paulus jeung Barnabas teu satuju jeung sababaraha urang lianna, jadi maranéhna mutuskeun pikeun indit ka Yerusalem pikeun ngobrol jeung rasul jeung kokolot ngeunaan masalah.

1. "Kakuatan Gawé Ngaliwatan Konflik"

2. "Pentingna Ngabogaan Naséhat Bijaksana"

1. Yakobus 1:19-20 , "Apalkeun ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah."

2. Siloka 11:14 , "Dimana teu aya pituduh, hiji jalma ragrag, tapi dina kelimpahan counselors aya kaamanan."

Rasul-rasul 15:3 Jeung bari dibawa dina jalan maranéhanana ku gareja, maranéhanana ngaliwatan Phenice jeung Samaria, nyatakeun konversi bangsa kapir, jeung maranehna ngabalukarkeun kabagjaan gede ka sadaya baraya.

Petikan ieu ngajelaskeun kabagjaan dulur-dulur nalika rasul-rasul nyatakeun konversi bangsa-bangsa sanés.

1. Kabungahan Datang dina Ngabagikeun Warta Gedé - Rasul 15:3

2. Rejoicing dina Kasalametan Batur - Rasul 15: 3

1. Yohanes 15:11 - ? Hal -hal ieu ku Kami parantos diomongkeun ka anjeun, supados kabagjaan abdi tetep aya di anjeun, sareng kabagjaan anjeun pinuh.??

2. Rum 15:13 - ? 쏯 ow Allah harepan eusian anjeun kalayan sagala kabagjaan jeung katengtreman dina percanten, yén anjeun bisa abound dina harepan, ngaliwatan kakawasaan Roh Suci.??

Rasul-rasul 15:4 Jeung nalika aranjeunna sumping ka Yerusalem, aranjeunna ditampi ku jamaah, jeung rasul-rasul jeung sesepuh, sarta aranjeunna dibewarakeun sagala hal anu Allah geus dipigawé kalayan aranjeunna.

Para rasul jeung para kokolot di Yerusalem ngabagéakeun jalma-jalma anu anyar percaya, sarta ngadéngé hal-hal gedé anu geus dilakukeun ku Allah pikeun maranéhna.

1. Pengikut Satia: Kakuatan Taat dina Garéja

2. Nangtung dina Taktak Raksasa: Ngakuan Dampak Ti Miheulaan Urang

1. Ibrani 13: 7 - Inget eta nu boga aturan leuwih anjeun, anu geus diucapkeun ka anjeun firman Allah: anu iman nuturkeun, tempo tungtung paguneman maranéhanana.

2. 1 Tesalonika 5:12-13 - Sarta kami menta anjeun, dulur-dulur, uninga aranjeunna anu buruh di antara anjeun, sarta leuwih anjeun dina Gusti, sarta admonish anjeun; Sareng ngajenan aranjeunna pisan ku cinta pikeun karyana. Sareng janten rukun diantara anjeun.

Rasul-rasul 15:5 Tapi aya sawatara golongan urang Parisi anu palercaya, pokna, "Perlu disunatan, sarta diparentahkeun supaya taat kana hukum Musa."

Sawatara urang Parisi nu geus jadi palercaya boga pamadegan yén bangsa-bangsa lain kudu disunat jeung nurut kana hukum Musa.

1. Pentingna Taat kana Hukum Allah

2. Kakuatan Iman ka Yesus Kristus

1. Galata 3:10 - Pikeun sakabéh anu ngandelkeun karya hukum aya dina kutukan, sakumaha geus ditulis: ? 쏞 ursed nyaeta dulur anu teu neruskeun ngalakukeun sagalana ditulis dina Kitab Hukum.??

2. Rum 3:28 - Pikeun urang ngajaga yén hiji jalma diyakinkeun ku iman sajaba ti karya hukum.

Rasul-rasul 15:6 Jeung rasul jeung sesepuh kumpul babarengan pikeun nimbangkeun hal ieu.

Para rasul jeung kokolot ngumpul pikeun ngabahas hiji perkara.

1. Pentingna Ngahiji dina Garéja

2. Nyieun Kaputusan nu Saluyu jeung Allah? 셲 Will

1. Epesus 4:3-6 ? 쏮 usaha pikeun ngajaga persatuan Roh ngaliwatan beungkeut karapihan. Aya hiji awak jeung hiji Roh, sakumaha anjeun geus disebut hiji harepan nalika anjeun disebut; hiji Gusti, hiji iman, hiji baptisan; hiji Allah jeung Rama sadaya, anu leuwih sadaya jeung ngaliwatan sakabeh jeung di sakabeh.??

2. Yakobus 1:5 ? Lamun aya di antara aranjeun anu teu boga hikmah, kudu nanya ka Allah, anu mere barokah ka sakabeh jalma tanpa manggih kasalahan, sarta eta bakal dipaparinkeun ka anjeun.??

Rasul-rasul 15:7 Sanggeus loba pasea, Petrus bangkit, tuluy ngalahir ka maranehna, “Saderek-saderek, aranjeun terang, ti baheula keneh, Allah geus milih antara urang, supaya bangsa-bangsa lain ngadarengekeun pangandika Kami. Injil, jeung percaya.

Pétrus nyampeurkeun ka balaréa jeung ngingetkeun maranéhna kumaha Allah milih manéhna pikeun ngawawarkeun Injil ka bangsa-bangsa lain.

1. Gusti milih jalma-jalma anu paling henteu mungkin pikeun ngalakukeun padamelan-Na.

2. Kumaha urang tiasa percanten kana rencana Allah pikeun urang, sanajan éta teu asup akal.

1. Yermia 29:11 - Pikeun kuring nyaho rencana kuring keur anjeun, nyebutkeun Gusti, rencana pikeun karaharjaan jeung teu keur jahat, pikeun masihan anjeun hareup jeung harepan.

2. Rum 10: 14-15 - Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Sareng kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna ngadangu tanpa aya anu ngahutbah? Sareng kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus? Sakumaha anu kaserat, ? 쏦 ow geulis suku jalma nu ngahutbah warta alus!??

Rasul-rasul 15:8 Jeung Allah, nu terang hate, bared aranjeunna saksi, mere eta Roh Suci, sanajan manéhna geus ka urang;

Asih Allah dibuktikeun dina karunia Roh Suci.

1: Karunia Roh Suci, Rasul 15: 8

2: Cinta Tanpa Sarat ka Allah, Rasul 15: 8

1: Rum 5:5 - ? 쏯 ow asa teu nguciwakeun, sabab asih Allah geus dituang kaluar dina hate urang ku Roh Suci anu geus dibikeun ka urang.??

2: 1 Korinta 2:10 - ? 쏝 ut Allah geus nembongkeun eta ka urang ngaliwatan Roh-Na. Pikeun Ruh maluruh sagala hal, enya, hal jero Allah.??

Rasul 15: 9 Jeung teu nempatkeun bédana antara urang jeung maranehna, cleansing haté maranéhanana ku iman.

Garéja mimiti teu némbongkeun bédana antara Yahudi jeung non-Yahudi sarta malah museurkeun kana purifying hate dulur urang ngaliwatan iman ka Kristus.

1. "Kakuatan Iman: Nyucikeun Hati Urang"

2. "Euweuh Béda: Ngahiji ngaliwatan Cinta"

1. Yohanes 14:6 ? 쏧 Kami jalan, sareng kaleresan, sareng kahirupan. Moal aya nu datang ka Rama iwal ti ngaliwatan Kami.??

2. Galata 3:26-28 ? 쏤 atawa anjeun sadaya putra Allah ngaliwatan iman ka Kristus Yesus. Pikeun sakabéh anjeun anu dibaptis kana Kristus geus dipakena yourselves jeung Kristus. Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi merdéka, teu aya lalaki atanapi awéwé? 봣 atanapi sadayana anjeun hiji dina Kristus Yesus.??

Rasul-rasul 15:10 Ku sabab kitu ayeuna naha anjeun ngagoda Allah, nempatkeun hiji yoke kana beuheung murid-murid, anu henteu karuhun urang atanapi urang henteu sanggup nanggung?

Garéja awal ngabahas kabutuhan sunat pikeun jalma-jalma mukmin kapir, tapi pamustunganana mutuskeun yén éta henteu diperyogikeun.

1: Urang teu kudu nanggung beban ka batur nu ku urang sorangan teu bisa nanggung.

2: Urang kudu neangan Allah? 셲 bakal jeung percanten kana judgment-Na.

1: Mateus 11: 28-30 - Hayu ka Kami, sakabeh anu buruh jeung beurat kabeungbeurat, sarta Kami bakal mere istirahat. Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, sarta anjeun bakal manggihan sésana pikeun jiwa anjeun. Pikeun yoke abdi gampang, sarta beban abdi hampang.

2: Galata 5:1 - Pikeun kamerdikaan Kristus geus ngabebaskeun urang; Ku sabab kitu, tetep teguh, sarta ulah tunduk deui kana kuk perbudakan.

Rasul 15:11 Tapi urang yakin yén ngaliwatan rahmat Gusti Yesus Kristus urang bakal disalametkeun, sanajan maranehna.

Para rasul dina kitab Rasul percaya yén kasalametan datang ngaliwatan rahmat Yesus Kristus.

1: Rahmat Allah Cukup - 2 Korinta 12: 9

2: Dibenerkeun ku Iman - Rum 5: 1-2

1: Epesus 2: 8-9 - Pikeun éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman? 봞 nd ieu lain ti anjeun sorangan, éta kurnia Allah??

2: Titus 3: 5 - Anjeunna nyalametkeun urang, lain kusabab hal-hal soleh anu urang lakukeun, tapi kusabab rahmat-Na. Anjeunna nyalametkeun urang ngaliwatan ngumbah rebirth jeung pembaharuan ku Roh Suci.

Rasul-rasul 15:12 Seug jalma rea ngajempe, tuluy ngaregepkeun ka Barnabas jeung Paulus, tuluy nyaritakeun kaajaiban-kaajaiban jeung kaajaiban-kaajaiban Allah di antara bangsa-bangsa lain ku maranehna.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha pamiarsa Barnabas sareng Paulus kagum ku mujijat sareng kaajaiban anu didamel ku Allah ngalangkungan aranjeunna.

1. Kakuatan Allah pikeun Ngadamel Kaajaiban sareng Kaajaiban

2. Dampak Mukjizat Allah Ka Umat-Na

1. Epesus 3:20 - "Ayeuna ka Anjeunna anu sanggup ngalakukeun immeasurably leuwih ti sakabeh urang ménta atawa ngabayangkeun, nurutkeun kakuatan-Na anu di karya dina urang"

2. John 10: 37-38 - "Ulah percaya ka Kami iwal kuring ngalakukeun karya Rama Kami. Tapi lamun kuring ngalakukeun eta, sanajan anjeun teu percaya Kami, percaya kana karya, nu bisa nyaho tur ngarti yén Rama. aya dina Kami, sarta Kami di Rama."

Rasul-rasul 15:13 Sanggeus maranehna cicingeun, Yakobus ngawaler, saurna, “Saderek-saderek!

Rasul-rasul jeung sesepuh kumpul ngabahas masalah sunat di garéja mimiti. James spoke nepi ka alamat masalah.

1. Kakuatan Wacana di Garéja: Kumaha Alamat James 'Robah Sajarah

2. Signifikansi Sunat di Garéja Awal: A Study of Kecap James '

1. Epesus 4: 15-16 - Diomongkeun bebeneran dina cinta, urang bakal tumuwuh jadi dina unggal hal awak dewasa anjeunna anu sirah, nyaeta, Kristus. Ti Anjeunna sakabeh awak, ngagabung jeung dicekel babarengan ku unggal ligamén ngarojong, tumuwuh sarta ngawangun sorangan nepi di cinta, sakumaha unggal bagian ngalakukeun pagawean na.

2. 1 Corinthians 12: 25-26 - ku kituna teu aya division dina awak, tapi nu anggota bisa boga care sarua keur karana. Lamun hiji anggota sangsara, sadaya sangsara babarengan; lamun hiji anggota diajenan, sadayana girang babarengan.

Rasul-rasul 15:14 Simeon geus dibewarakeun kumaha mimitina Allah nganjang ka bangsa-bangsa lain, pikeun nyandak ti aranjeunna hiji jalma pikeun ngaranna.

Allah geus milih jalma-jalma ti sagala rupa latar pikeun jadi bagian tina jenengan-Na.

1: Urang sadaya bagian tina kulawarga Allah, teu paduli bédana urang, sarta Anjeunna nelepon urang babarengan pikeun babagi asih-Na ka nu séjén.

2: Urang sadaya bagian tina rencana Allah, sareng Anjeunna parantos milih urang janten bagian tina nami-Na.

1: Galata 3: 26-28 - "Kanggo anjeun sadaya putra Allah ngaliwatan iman ka Kristus Yesus. Sarta sakabeh anu geus ngahiji jeung Kristus dina baptisan geus ngagem Kristus, kawas putting dina baju anyar. Aya euweuh deui Yahudi atawa Nu lain Yahudi, budak atawa merdika, lalaki jeung awewe. Sabab aranjeun kabeh teh hiji dina Kristus Yesus."

2: Epesus 2: 14-18 - "Kanggo Kristus sorangan geus dibawa karapihan ka urang. Anjeunna ngahiji urang Yahudi jeung kapir kana hiji jalma nalika, dina awakna sorangan dina kayu salib, anjeunna peupeus handap tembok mumusuhan nu misahkeun urang. Anjeunna tumaros. Ieu ku cara mungkas sistem hukum Yahudi anu teu kaasup kapir. Anjeunna ngadamel perdamaian antara urang Yahudi jeung kapir ku cara nyieun dina dirina hiji jalma anyar ti dua golongan. Babarengan salaku hiji awak, Kristus reconciled duanana grup jeung Allah ku cara pupusna-Na dina salib, permusuhan urang silih paehan."

Rasul 15:15 Jeung ieu satuju kecap nabi; sakumaha geus ditulis,

Petikan éta ngeunaan kumaha kecap para nabi satuju sareng kecap para rasul dina Rasul 15:15.

1. Kakuatan pasatujuan: Kumaha Unity Unites Urang

2. Kakuatan Ngahijikeun Para Nabi: Ngadangukeun Firman Allah

1. Jabur 133:1 - "Behold, kumaha alus tur pikaresepeun éta lamun baraya Huni di persatuan!"

2. Epesus 4:3 - "hayang ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

Rasul 15:16 Sanggeus ieu Kami balik, sarta baris ngawangun deui Kemah Daud, nu rubuh; sarta kuring baris ngawangun deui ruruntuhan dinya, sarta kuring baris ngadegkeun eta:

Allah jangji baris ngawangun deui Kemah Daud anu geus rubuh.

1. Janji Pamulihan Gusti

2. Harepan Poé Anyar

1. Yesaya 61: 4 - Aranjeunna bakal ngawangun wastes heubeul, maranéhna bakal ngangkat nepi urut desolations, sarta maranéhanana baris ngalereskeun kota runtah, nu desolations tina loba generasi.

2. Haggai 2: 9 - The kamulyaan imah dimungkinkeun ieu bakal leuwih gede ti baheula, nyebutkeun Gusti tina sarwa: jeung di tempat ieu kuring bakal méré karapihan, nyebutkeun Gusti tina sarwa.

Rasul 15:17 Pikeun résidu manusa bisa neangan sanggeus Gusti, jeung sakabeh kapir, kana saha ngaran kuring disebut, nyebutkeun Gusti, anu ngalakukeun sagala hal ieu.

Ayat ieu tina Rasul 15:17 nekenkeun yén Allah hoyong sadaya jalma milarian Anjeunna, boh urang Yahudi boh kapir.

1. "Kaasih Allah Tanpa Sarat: Neangan Pangeran Teu Perduli Saha Anjeun"

2. "Kakawasaan Pangéran: Karya-Na ka Sadaya Bangsa"

1. Yesaya 45:22 "Tingali ka Kami, sarta anjeun disalametkeun, sakabeh tungtung bumi: pikeun Kami Allah, sarta teu aya nu sejenna."

2. Rum 10:13 "Kanggo sakur anu nelepon kana nami Gusti bakal disimpen."

Rasul 15:18 Sadaya karya-Na ti mimiti dunya geus dipikawanoh ku Allah.

Petikan ieu tina Rasul 15:18 nyatakeun yén Gusti terang sadaya padamelan-Na, ti mimiti dunya.

1. Allah Maha Kawasa: Nyaho kana sagala rupa

2. Kakuatan jeung Hikmah Karya Allah

1. Proyék 37:16 - "Naha anjeun terang balancings awan, karya wondrous Anjeunna anu sampurna pangaweruh?"

2. Jabur 139: 4 - "Sanaos sateuacan aya kecap dina létah abdi, behold, O PANGERAN, Anjeun terang eta sakabehna."

Rasul-rasul 15:19 Ku sabab eta parentah Kami, supaya urang ulah nyusahkeun ka maranehna, anu ti bangsa-bangsa lain geus baralik ka Allah.

Para rasul sareng sesepuh di garéja Yérusalém satuju pikeun henteu masihan beban tambahan pikeun urang Kristen kapir anu tobat kana iman.

1. Percanten dina Rahmat Allah: Nganut Inklusi Bangsa-Bangsa di Garéja

2. Tanggung Jawab Urang Ngabagéakeun Kapir: Némbongkeun Welas Asih jeung Pangarti

1. Rum 10: 14-15 - Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka anjeunna di saha maranéhna teu percanten? na kumaha maranéhna bakal percaya ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu acan uninga? na kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a?

2. Epesus 2:11-13 - Ku kituna inget yen dina hiji waktu anjeun kapir dina daging, disebut ? 쐔 he uncircumcision??ku naon nu disebut sunat, nu dijieun dina daging ku leungeun??inget yén dina waktu nu geus dipisahkeun ti Kristus, alienated ti commonwealth of Israel jeung strangers kana covenants jangji, teu boga harepan. jeung tanpa Allah di dunya.

Rasul-rasul 15:20 Tapi urang kudu nulis ka aranjeunna, yen aranjeunna abstain ti polusi brahala, jeung ti fornication, jeung ti hal strangled, jeung getih.

Para Rasul jeung Sesepuh di Garéja Yérusalém maréntahkeun ka nu non-Yahudi pikeun ngajauhan polusi brahala, cabul, hal-hal anu dicekik, jeung getih.

1. Kakuatan Garéja: Manggihan Kakuatan dina Kahijian

2. Kakuatan Pantang: Milih Kasucian tinimbang Dosa

1. Epesus 5:3-7 - ? Naha di antawis aranjeun teu kedah aya sakedahna lampah cabul, atanapi naon-naon najis, atanapi sarakah, sabab ieu henteu pantes pikeun Allah? 셲 jalma suci. Atawa teu kudu aya papakéan, omongan bodo atawa guyonan kasar, nu kaluar tempat, tapi rada sukur. Kusabab ieu anjeun tiasa yakin: Henteu aya jalma anu cabul, najis atanapi rakus? Naha jalma musyrik? 봦 salaku warisan naon waé di Karajaan Kristus sareng Allah. Henteu aya anu nipu anjeun ku kecap-kecap kosong, sabab ku sabab kitu Gusti? 셲 murka ka jalma-jalma anu durhaka. Ku kituna ulah jadi mitra jeung maranehna.??

2. 1 Korinta 8:1-13 - ? 쏯 ow ngeunaan kadaharan kurban ka brahala: Urang terang eta? 쏻 e sadayana gaduh pangaweruh.??Tapi pangaweruh puffs up bari cinta ngawangun up. Jalma anu nganggap aranjeunna terang hiji hal henteu acan terang sakumaha anu kedahna terang. Tapi sing saha anu mikanyaah ka Allah, ku Allah dikenal. Ku kituna, ngeunaan dahar kadaharan kurban ka brahala, urang nyaho yen? 쏿 n idola teu boga ayana nyata,??jeung nu ? 쐔 di dieu teu aya Allah ngan hiji.??Najan meureun aya nu disebut dewa di sawarga atawa di bumi? Naha leres aya seueur? 쐅 ods??sareng seueur? 쐋 ordo? 앪 €?acan keur urang aya hiji Allah, Rama, ti mana sagala hal jeung keur saha urang aya, jeung hiji Gusti, Yesus Kristus, ngaliwatan saha sagala hal jeung ngaliwatan saha urang aya. Nanging, henteu sadayana gaduh pangaweruh ieu. Tapi sababaraha, ngaliwatan urut asosiasi jeung brahala, dahar kadaharan sakumaha bener ditawarkeun ka brahala, jeung nurani maranéhanana, keur lemah, najis. Dahareun moal muji urang ka Allah. Urang teu leuwih goreng lamun urang teu dahar, jeung teu leuwih alus lamun urang dahar. Tapi ati-ati yén hak anjeun ieu henteu janten halangan pikeun anu lemah. Pikeun lamun saha ningali anjeun anu boga pangaweruh dahar dina brahala? 셲 Bait Allah, moal anjeunna bakal wanti, lamun hate nurani lemah, dahar kadaharan kurban ka brahala? Jadi dulur lemah ieu, pikeun saha Kristus pupus, ancur ku pangaweruh anjeun. Nalika anjeun ngalakukeun dosa ka dulur-dulur anjeun sareng nyiksa hati nurani anu lemah, anjeun dosa ngalawan Kristus. Ku alatan éta, lamun dahareun ngajadikeun lanceukna titajong, kuring moal pernah ngadahar daging, ulah nyieun adi kuring titajong.??

Rasul 15:21 Pikeun Musa ti jaman baheula boga di unggal kota nu ngahutbah manéhna, keur maca di synagogues unggal poe Sabat.

Ajaran Musa diwawarkeun di kota-kota di sakuliah dunya sarta dibaca salila ibadah Sabat.

1. Kakuatan Da'wah: Kumaha Urang Bisa Ngagunakeun Pangajaran Musa pikeun Ngaruhkeun Komunitas Urang

2. Ngartos Sabat: Kumaha Mangpaatkeun Poé Istirahat

1. Lukas 4:16-21 - Yesus maos Yesaya di sinagoga

2. Budalan 20: 8-11 - Sapuluh Paréntah

Rasul-rasul 15:22 Saterusna pleased eta rasul jeung sesepuh, jeung sakabeh jamaah, pikeun ngirim lalaki dipilih ti pausahaan sorangan ka Antioki jeung Paul jeung Barnabas; nya eta Yudas anu dingaranan Barsabas, jeung Silas, pamingpin-pamingpin di antara dulur-dulur.

Rasul-rasul jeung kokolot, jeung sakabeh jamaah, milih Yudas Barsabas jeung Silas pikeun marengan Paulus jeung Barnabas ka Antioki.

1. Kakuatan Ngahiji dina Garéja

2. Pentingna Ngalayanan Babarengan

1. Pilipi 2:2-4 - ? 쐁 ngalengkepan kabagjaan abdi ku janten tina pikiran anu sami, gaduh cinta anu sami, sapinuhna sareng hiji pikiran. Ulah ngalakukeun nanaon tina ambisi egois atawa sombong, tapi dina humility ngitung batur leuwih penting ti yourselves. Hayu urang masing-masing teu ningali kana kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur.??

2. Epesus 4:1-3 - ? Ku sabab éta, tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun pikeun leumpang dina cara anu pantes pikeun nelepon anu anjeun parantos disauran, kalayan sagala karendahan sareng lemah lembut, kalayan kasabaran, silih asih sareng silih asih, hoyong ngajaga persatuan. Sumanget dina beungkeutan katengtreman.??

Rasul 15:23 Jeung maranéhna nulis surat ku aranjeunna dina cara kieu; Rasul-rasul, sesepuh, jeung dulur-dulur ngintun salam ka dulur-dulur anu lain Yahudi di Antioki, Siria, jeung Kilikia.

Rasul-rasul jeung para kokolot ngirim salam ka dulur-dulur nu lain Yahudi di Antioki, Siria, jeung Kilikia.

1: Cinta ka tatangga anjeun teu paduli agama.

2: Ulah ngabentenkeun batur.

1: Mika 6:8 Anjeunna parantos nunjukkeun ka anjeun, eh manusa, naon anu saé; jeung naon doth Gusti merlukeun anjeun, tapi ngalakukeun adil, jeung mikanyaah rahmat, jeung leumpang humbly jeung Allah thy?

2: Rum 12:18 Lamun bisa, saloba bohong di anjeun, hirup peaceably jeung sakabeh lalaki.

Rasul-rasul 15:24 Kusabab urang geus uninga, nu sababaraha nu kaluar ti kami geus troubled anjeun ku kecap, subverting jiwa anjeun, paribasa, Anjeun kudu disunat, sarta tetep hukum: ka saha kami teu masihan parentah kitu.

Sababaraha lalaki ti gareja parantos nyusahkeun ka bangsa-bangsa sanés ku kecap-kecap, nyarioskeun yén aranjeunna kedah disunat sareng ngajaga hukum, sanaos gareja henteu masihan paréntah sapertos kitu.

1. Bahaya Pangajaran Palsu - Rasul 15:24

2. Kunaon Urang Kudu Ngalaksanakeun Panginten - Rasul 15:24

1. Kolosa 2: 8 - Waspada lest wae man spoil anjeun ngaliwatan filsafat jeung sia sia tipu daya, sanggeus tradisi lalaki, sanggeus rudiments dunya, jeung teu sanggeus Kristus.

2. 1 John 4: 1 - tercinta, ulah percanten unggal roh, tapi coba roh-roh naha aranjeunna ti Allah: sabab loba nabi palsu anu Isro kaluar ka dunya.

Rasul-rasul 15:25 Kami saenyana, nalika kumpul babarengan, ngirim jalma-jalma anu dipilih ka anjeun sareng Barnabas sareng Paulus anu dipikacinta,

Garéja mimiti dikumpulkeun babarengan pikeun ngirim Barnabas jeung Paul pikeun babagi Injil.

1. The Power of Unity - Rum 12: 5

2. Pentingna Kasaksian - Mateus 28:19-20

1. Epesus 4: 3 - Nyieun unggal usaha pikeun ngajaga persatuan Roh ngaliwatan beungkeut karapihan.

2. 1 Peter 2: 9 - Tapi anjeun hiji jalma dipilih, a priesthood karajaan, bangsa suci, Allah? 셲 milik husus, nu bisa ngumumkeun muji Mantenna anu nelepon anjeun kaluar tina gelap kana caang-Na éndah.

Rasul-rasul 15:26 Jalma-jalma anu ngabahayakeun nyawana demi nami Gusti urang Yesus Kristus.

Petikan éta ngabahas jalma-jalma anu ngorbankeun kahirupan pikeun nami Yesus Kristus.

1. ? 쏷 anjeunna Wani Iman ??

2. ? 쏷 anjeunna Power of a Name??

1. Ibrani 11:32-34 ??? Naon deui anu kuring kedah nyarios? Sabab moal aya waktuna Kami nyaritakeun Gidion, Barak, Simson, Yefta, Daud jeung Samuel jeung nabi-nabi?33 Anu ku kayakinan nalukkeun karajaan-karajaan, negakkeun kaadilan, meunang jangji-jangji, nutupan sungut singa, 34 mareuman kakawasaan seuneu. , luput tina mata pedang, dikuatkeun tina kalemahan, jadi gagah dina perang, ngusir balad asing.??

2. Mateus 10:39 ??? 쏻 anu manggih nyawana bakal leungit, saha anu kaleungitan nyawana karana Kami bakal manggih deui.??

Rasul 15:27 Kami geus ngirim Yudas jeung Silas, anu ogé bakal ngabejaan Anjeun hal anu sarua ku sungut.

Rasul-rasul ngutus Yudas jeung Silas pikeun ngabéjaan jalma-jalma nu percaya ka nu lain Yahudi, hal nu sarua jeung nu kadéngé ti rasul-rasul.

1. The Power of Firman: Pentingna delivering pesen sarua ka sadaya mukmin.

2. Nuturkeun Misi Allah: Kumaha nuturkeun wasiat Allah bisa mawa persatuan jeung pamahaman.

1. Mateus 28:18-20 - Jeung Yesus sumping ka aranjeunna, ? 쏛 bakal otoritas di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka kuring. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid-murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, ngajar aranjeunna pikeun niténan sagala anu diparéntahkeun ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.??

2. Rum 15: 5-6 - Muga-muga Allah anu kasabaran sareng pangjurung maparin ka anjeun pikeun hirup rukun sareng anu sanés, saluyu sareng Kristus Yesus, supados anjeun sareng hiji sora ngamulyakeun ka Allah sareng Rama Gusti urang Yesus Kristus. .

Rasul-rasul 15:28 Pikeun eta seemed hade ka Roh Suci, jeung ka urang, pikeun neundeun ka anjeun teu beungbeurat gede ti ieu hal perlu;

Pimpinan garéja mimiti sadar yén ngan ukur sababaraha hal anu dipikabutuh pikeun anu percaya, sareng yén Roh Suci satuju.

1. Pituduh Gusti Maparin Kabebasan

2. Kabutuhan Nurutan Pangersa Allah

1. Mateus 11: 28-30 - uleman Yesus datang ka Anjeunna pikeun istirahat

2. Galata 5: 1-15 - Merdika dina Kristus jeung hirup ku hidayah Roh urang

Rasul-rasul 15:29 Aranjeun ngajauhan kadaharan anu dikurbankeun ka brahala, tina getih, tina hal-hal anu dicekik, sareng tina cabul; Hatur nuhun.

Garéja di Yérusalém maréntahkeun ka umat-umat kapir supaya ngajauhan opat perkara: ngadahar kadaharan anu disembahkeun ka brahala, ngadahar getih, ngadahar sato anu dicekik, jeung cabul.

1. Ngajauhan Nyembah Berhala: Tinjauan Langkung Deukeut dina Rasul 15:29

2. Kakuatan Pantang: Pentingna Ngadalikeun Diri

1. 1 Corinthians 10: 14-22 - Paul urang instruksi ka gereja di Corinth ngeunaan abstaining ti idolatry.

2. Rum 13:11-14 - Parentah Paulus ka jamaah di Roma ngeunaan kumaha carana hirup ku cara anu pikaresepeun ka Allah.

Rasul-rasul 15:30 Ku sabab kitu, nalika aranjeunna dibubarkeun, aranjeunna sumping ka Antioki, sarta sanggeus aranjeunna geus ngumpulkeun balaréa babarengan, aranjeunna dikirimkeun epistle:

Rasul-rasul ngirimkeun surat ka balaréa di Antioki.

1. Daya komunikasi tinulis

2. Pentingna taat

1. James 1:22 - "Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves."

2. 2 Corinthians 3: 4-6 - "Sapertos kapercayaan yén urang gaduh ngaliwatan Kristus ka Allah. Henteu yén kami cukup dina diri urang sorangan pikeun ngaku nanaon sakumaha datang ti kami, tapi kacukupan urang téh ti Allah, anu geus ngajadikeun urang kompeten. jadi mentri tina hiji perjangjian anyar, lain tina hurup tapi tina Roh. Pikeun hurup maehan, tapi Roh méré hirup."

Rasul-rasul 15:31 Nu sanggeus maca, maranehna girang pikeun panglipur.

Jalma-jalma bungah sanggeus maca kecap panglipur dina Rasul 15:31.

1. Suka bungah dina Pesen Panglipur Pangéran

2. Nangkeup Panglipur Firman Allah

1. Yesaya 40: 1-2 - kanyamanan, kanyamanan umat Kami, nyebutkeun Allah anjeun.

2. Jabur 147:3 - Anjeunna heals nu brokenhearted jeung meungkeut tatu maranéhanana.

Rasul 15:32 Jeung Yudas jeung Silas, salaku nabi sorangan, exhorted dulur-dulur ku loba kecap, jeung mastikeun eta.

Rasul Yudas jeung Silas ngajurung dulur-dulur ku kecap-kecap jeung negeskeunana.

1. Nyaritakeun Kecap Pangjurung - 1 Tesalonika 5:11 Ku sabab kitu silih ajak jeung silih asahkeun, sakumaha anu anjeun laksanakeun.

2. Konfirmasi Dulur-dulur - Rum 15: 14 Kuring sorangan wareg ngeunaan anjeun, dulur kuring, nu yourselves pinuh ku kahadean, ngeusi sagala pangaweruh jeung bisa ngajarkeun hiji sarua séjén.

1. 1 Tesalonika 5:11 Ku kituna silih ajak jeung silih ngawangun nepi, sagampil anjeun lakukeun.

2. Rum 15:14 Kuring sorangan wareg ngeunaan anjeun, dulur kuring, yén anjeun sorangan pinuh ku kahadean, ngeusi sagala pangaweruh jeung bisa ngajarkeun hiji sarua séjén.

Rasul-rasul 15:33 Sarta sanggeus maranéhanana geus cicing di dinya hiji spasi, maranéhanana dileupaskeun karapihan ti dulur-dulur ka rasul-rasul.

Rasul-rasul jeung dulur-dulur tetep dina ukhuwah sakedapan samemeh mangkat kalawan tengtrem.

1: Ngaliwatan ukhuwah, urang bisa ngalaman katengtreman.

2: Luangkeun waktu dina ukhuwah pikeun ngalaman katengtreman Allah.

1: Pilipi 4:7 - Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sakabeh pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2: Kolosa 3:15 - Jeung hayu karapihan Kristus marentah dina hate anjeun, nu memang anjeun geus disebut dina hiji awak. Jeung kudu bersyukur.

Rasul-rasul 15:34 Tapi Silas resep tetep di dinya.

Silas milih tetep di Antioki.

1. Nyieun Pilihan dina Kahirupan: Kumaha Ngabentenkeun Pangersa Allah

2. Hirup kalawan kalenturan sarta Humility dina Pikiran.

1. Paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun sarta teu lean on pamahaman sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Anjeunna, sarta Anjeunna bakal nyieun jalur anjeun lempeng."

2. Yakobus 4:7-8 - "Tundukkeun diri anjeun, teras, ka Allah. Nolak Iblis, sareng anjeunna bakal kabur ti anjeun. Deukeut ka Allah sareng Anjeunna bakal caket ka anjeun. Ngumbah leungeun anjeun, eh jelema-jelema dosa, sareng ngamurnikeunana. haté anjeun, anjeun dua-pikiran."

Rasul 15:35 Paul jeung Barnabas terus di Antioki, ngajarkeun jeung ngahutbah pangandika Gusti, jeung loba batur.

Paul jeung Barnabas ngahutbah pangandika Gusti di Antioki jeung loba batur.

1. Kakuatan Ngawawarkeun Injil Babarengan

2. Kakuatan Komunitas dina Nyebarkeun Firman Allah

1. Pilipi 1:27 - "Ngan hayu cara anjeun hirup jadi pantes Injil Kristus, ku kituna naha kuring datang jeung ningali anjeun atanapi abdi bolos, kuring bisa ngadéngé anjeun nu nangtung teguh dina hiji sumanget, kalawan hiji. pikiran striving side by side for iman injil,"

2. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold. , Abdi sareng anjeun salawasna, dugi ka ahir jaman.??

Rasul-rasul 15:36 Jeung sababaraha poé sanggeus Paul ngomong ka Barnabas, "Hayu urang balik deui jeung ngadatangan dulur-dulur urang di unggal kota tempat urang geus ngahutbah pangandika PANGERAN, sarta ningali kumaha maranéhna ngalakukeun."

Paulus ngusulkeun ka Barnabas yén maranéhna kudu nganjang deui ka tempat-tempat anu maranéhna ngawawarkeun pangandika Allah jeung niténan kumaha kaayaan jalma-jalma.

1. Balik deui ka tempat-tempat anu diberkahan: Inget tempat-tempat anu diberkahan ku Gusti sareng balik deui pikeun nunjukkeun kaasih Gusti.

2. Pentingna revisiting: Revisiting tempat dimana anjeun geus ngahutbah firman Allah penting pikeun némbongkeun rojongan Anjeun terus-terusan sarta ngingetkeun aranjeunna cinta Allah.

1. 1 Tesalonika 3:10 - Ku kituna urang bisa comforted babarengan ku iman silih duanana anjeun jeung kuring.

2. Ibrani 10: 24-25 - Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting papanggih babarengan, sakumaha anu kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana, jeung leuwih salaku nu katingali. Poé beuki deukeut.

Rasul-rasul 15:37 Barnabas mutuskeun pikeun nyandak sareng aranjeunna Yohanes, anu dingaranan Markus.

Ayat ieu ngajelaskeun yén Barnabas mutuskeun pikeun nyandak Yohanes, anu namina Markus, sareng aranjeunna.

1. Gusti sering ngirimkeun jalma-jalma anu sigana teu mungkin dina perjalanan misi pikeun nyebarkeun Firman-Na.

2. Urang kedah salawasna percanten kana kersa Allah sareng nuturkeun rencana-Na, sanaos éta henteu masuk akal pikeun urang.

1. Yesaya 55:8-9 - ? 쏤 atanapi pikiran kuring sanés pikiran anjeun, sareng jalan anjeun sanés jalan kuring, saur Gusti. ? 쏛 s langit leuwih luhur ti bumi, jadi jalan kuring leuwih luhur ti jalan anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

2. paribasa 16: 9 - Dina hate maranéhanana manusa ngarencanakeun tangtu maranéhanana, tapi Gusti ngadegkeun léngkah maranéhanana.

Rasul-rasul 15:38 Tapi Paul panginten teu hadé nyandak anjeunna sareng aranjeunna, anu undur ti aranjeunna ti Pamfilia, sarta teu indit jeung aranjeunna ka pagawean.

Paulus henteu hoyong nyandak hiji jalma sareng aranjeunna, sabab aranjeunna parantos papisah di Pamfilia sareng henteu ngiringan padamelan éta.

1. Pentingna Tetep Ngahiji jeung Nuturkeun

2. Kakuatan Nyieun Kaputusan Hese

1. Epesus 4: 1-3 - Ku kituna kuring, hiji tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun leumpang dina ragam pantes panggero nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing ku karana dina cinta, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

2. Siloka 16:9 - The heart of man plans jalan, tapi PANGERAN ngadegkeun léngkah-Na.

Rasul-rasul 15:39 Sarta contention éta jadi seukeut antara aranjeunna, nepi ka undur asunder hiji ti séjén: sarta jadi Barnabas nyandak Mark, sarta balayar ka Siprus;

Patempuran sengit antara Barnabas sareng Paulus nyababkeun aranjeunna papisah, sareng Barnabas nyandak Mark sareng anjeunna ka Siprus.

1) Kasatuan anu sajati dina Kristus henteu ngan ukur satuju, tapi pikeun silih asih sareng silih hormat sanajan dina kaayaan teu satuju.

2) Allah tiasa dianggo ngaliwatan béda urang pikeun ngalaksanakeun kahayang-Na.

1) Rum 12:18 - "Lamun mungkin, saloba bohong di anjeun, hirup peaceably jeung sakabeh lalaki."

2) Epesus 4:3 - "Endeavoring ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

Rasul-rasul 15:40 Paulus milih Silas, tuluy mangkat, ku dulur-dulur dijurungkeun kana rahmat Allah.

Paulus jeung Silas ku sadérék-sadérék diasongkeun kana rahmat Allah.

1. Kakuatan Ngahiji: Kumaha Gawé Babarengan Bisa Ngahasilkeun Rahmat Allah

2. Ajén Rekomendasi: Kumaha Kecap anu Hadé Bisa Ngadeukeutan Urang ka Allah

1. Epesus 4:3 - Endeavoring tetep persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

2. paribasa 21: 1 - jantung raja urang aya dina panangan Gusti, sakumaha walungan cai: anjeunna ngarobahna ka mana wae anjeunna bakal.

Rasul 15:41 Jeung manéhna indit ngaliwatan Siria jeung Kilikia, confirming jamaah.

Paul ngumbara ngaliwatan Siria jeung Kilikia pikeun ngadorong jeung nguatkeun gereja.

1. Kakuatan Urang Teangan dina Anjuran - Rasul 15:41

2. Kakuatan Ngahijikeun Iman Urang - Rasul 15:41

1. Ibrani 10:24-25 - Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting pikeun papanggih babarengan, saperti kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana, jeung leuwih salaku nu katingali. Poé beuki deukeut.

2. Rum 1:11-12 - Kanggo abdi hoyong ningali anjeun, yén kuring tiasa masihan ka anjeun sababaraha kurnia spiritual pikeun nguatkeun anjeun??nyaeta, supaya urang bisa silih wanti ku iman masing-masing, boh milik anjeun boh milik kuring.

Rasul 16 recounts tambahan Timoteus kana tim misionaris Paul, konversi Lidia jeung kulawargana, sarta Paul jeung Silas 'panjara di Pilipi.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Paulus datang ka Derbe terus ka Listra, tempat aya murid nu ngaranna Timoteus. Indungna urang Yahudi anu percaya, tapi bapana urang Yunani urang Yahudi nyaho bapana urang Yunani, sabab indungna urang Yahudi, anjeunna ogé diucapkeun ku dulur-dulur Listra Ikonium, hayang nyandak anjeunna sapanjang lalampahan kitu, anjeunna disunat sabab urang Yahudi cicing di wewengkon maranéhanana ngaliwatan, nyaho bapana geus Yunani. Rasul 16:1-3). Salaku maranéhna ngumbara ti kota kota dikirimkeun kaputusan ngahontal rasul sesepuh Yerusalem pikeun jalma nurut jadi gereja strengthened iman tumuwuh unggal poé dina jumlah (Rasul 16:4-5).

Ayat ka-2: Maranéhna mapay-mapay wewengkon Frigia Galatia, sanggeus ditangtayungan ku Roh Suci tina ngawartakeun firman propinsi Asia, nepi ka wates Misia, nyoba asup ka Bitinia, Roh Yesus teu ngijinan maranehna ngaliwatan Misia, tuluy turun ka Troas peuting-peuting, Paulus ningalian ti Makedonia nangtung menta ka Anjeunna. Hayu ka Makédonia tulungan kami.' Sanggeus Paul katempo visi urang meunang siap sakali indit ka Makédonia concluding yen Allah geus disebut urang ngahutbah Injil aranjeunna (Rasul 16: 6-10). Ti Troas balayar lempeng Samothrace poé saterusna Neapolis poé saterusna Philippi koloni Romawi ngarah distrik kota Makedonia cicing di dinya sababaraha poé Sabat urang indit ka luar kota gerbang walungan tempat urang ngaharepkeun manggihan tempat solat papanggih Lidia dealer lawon wungu kota Tiatira nyembah Allah Yéhuwa dibuka haté réspon pesen dibikeun ku Paul manehna rumah tanggana dibaptis diondang cicing di imah nya lamun dianggap satia Gusti sapuk (Rasul 16:11-15).

Ayat 3: Nalika aranjeunna nuju ka tempat solat papanggih budak awéwé anu boga ramalan sumanget earned duit deal gede pikeun juragan-nétélakeun-nétélakeun dituturkeun Paul sésana shouting 'Ieu lalaki hamba Allah Nu Maha Agung nétélakeun jalan bakal disimpen.' Manehna terus ieu nepi loba poé tungtungna Paul jadi jadi annoyed ngancik sabudeureun ceuk sumanget 'Dina ngaran Yesus Kristus paréntah anjeun kaluar nya!' Dina éta sumanget ninggalkeun dirina. Nalika juragan sadar harepan kauntungan maranéhanana musna nyita Paul Silas nyered aranjeunna pasar nyanghareupan otoritas dibawa aranjeunna saméméh magistrates ngomong 'Ieu jalma Yahudi ngalungkeun kota urang kana uproar advocating adat ngalanggar hukum urang Romawi narima praktek.' Mob ngagabung serangan ngalawan aranjeunna magistrates maréntahkeun dilucuti keok sanggeus flogging parna dialungkeun ka jailer panjara maréntahkeun hansip aranjeunna taliti sanggeus narima pesenan sapertos nempatkeun eta sél jero fastened stock suku kira tengah wengi ngado'a nyanyi hymns Allah tahanan séjén ngadengekeun dumadakan gempa telenges yayasan panjara oyag sakali sakabéh panto panjara . ngalayang muka ranté dulur urang datang leupas jailer hudang nempo panto panjara muka Drew pedang ngeunaan bunuh diri panginten tahanan lolos tapi ngagorowok 'Tong cilaka diri! Urang sadayana di dieu!' Jailer disebut lampu bergegas murag trembling saméméh Paul Silas dibawa kaluar nanya 'Tuan naon anu kudu disalametkeun?' Aranjeunna ngawaler 'Percaya ka Gusti Yesus anjeun bakal disalametkeun-anjeun rumah tangga anjeun.' Saterusna spoke kecap Gusti manéhna kabéh batur imah jam peuting dikumbah tatu langsung manéhna kabéh kulawarga dibaptis rejoiced sabab geus datang percaya ka Allah. Nalika éta siang magistrates dikirim perwira ngabejaan jailer ngaleupaskeun jailer éta jailer ngawartoskeun warta ieu Paul ceuk magistrates geus maréntahkeun hayu balik ayeuna ngabejaan ninggalkeun manggihan cara séjén perwira ngalaporkeun nyebutkeun magistrates alarmed uninga yen warga Romawi dikirim hapunten pribadi dikawal aranjeunna kaluar dipénta ninggalkeun kota sanggeus pasamoan Lydia. awéwé dimana tinggal ditinggalkeun (Rasul 16:16-40).

Rasul 16: 1 Lajeng anjeunna sumping ka Derbe jeung Listra: jeung, behold, aya murid tangtu, ngaranna Timoteus, putra hiji awéwé tangtu, nu éta hiji urang Yahudi, sarta percaya; tapi bapana urang Yunani:

Paul dilongok Derbe jeung Listra, di mana manéhna encountered hiji murid ngaranna Timoteus, anu indungna urang Yahudi jeung percaya ka Yesus, tapi bapana Yunani.

1. Kakuatan Percaya: Kumaha Iman Timoteus Ngarobah Hirupna

2. Nangkeup Kaanekaragaman: Kumaha Kasang Tukang Timoteus Ngabuktikeun Kaasih Gusti

1. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi boga hirup langgeng."

2. Galata 3:28 - "Aya teu Yahudi atawa Yunani, aya euweuh budak atawa bébas, aya teu jalu atawa bikang: pikeun anjeun sadayana hiji dina Kristus Yesus."

Rasul-rasul 16:2 Anu dicaritakeun oge ku dulur-dulur di Listra jeung Ikonium.

Palayanan Paulus sareng Silas ditampi di Listra sareng Ikonium.

1. Kakuatan Laporan Anu Saé - Kumaha Kasaksian Anu Saé Bisa Ngahasilkeun Hasil Positip

2. Bungah dina laporan anu hadé - Ngagungkeun Injil Paulus sareng Silas

1. Rum 12:15 - Girang jeung jalma anu girang, ceurik jeung jalma anu weep.

2. Siloka 18:21 - Maot jeung hirup aya dina kakawasaan létah, jeung jalma anu mikanyaah eta bakal ngahakan buah na.

Rasul 16:3 Anjeunna bakal Paul kudu indit mudik jeung manéhna; Anjeunna dicandak sareng disunat kusabab urang Yahudi anu aya di éta tempat: sabab aranjeunna terang sadayana yén ramana urang Yunani.

Paulus jeung Silas narima Timoteus, urang Yunani, sarta nyunatan manéhna sangkan ditarima ku urang Yahudi di éta wewengkon.

1: Allah merhatikeun sakabéh jalma, teu paduli kasang tukang atawa béda budayana.

2: Urang kudu narima jalma-jalma ti budaya jeung kasang tukang séjén di komunitas urang sorangan, saperti Paulus jeung Silas.

1: Galata 3:28 - Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi merdéka, teu aya lalaki atanapi awéwé: sabab anjeun sadayana sami dina Kristus Yesus.

2: Rum 10:12 - Pikeun teu aya bédana antara urang Yahudi jeung Yunani: pikeun Gusti anu sarua leuwih sakabéh anu beunghar ka sadaya nu nelepon ka Anjeunna.

Rasul-rasul 16:4 Jeung nalika maranéhna ngaliwatan kota, aranjeunna dikirimkeun ka aranjeunna decrees pikeun ngajaga, anu geus ordained ti rasul jeung sesepuh di Yerusalem.

Rasul-rasul jeung para kokolot di Yérusalém maréntahkeun katetepan pikeun kota-kota nu kudu dilaksanakeun.

1: Taat kana Hukum Yéhuwa

2: Tunduk kana Katetepan Para Rasul

1: Rum 13: 1-2 "Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur. Pikeun euweuh kakuatan tapi ti Allah: kakuatan nu jadi anu ordained Allah. Saha kituna resisteth kakuatan, resisteth ordinance Allah."

2: 1 Petrus 2: 13-14 "Tundukkeun diri anjeun ka unggal aturan manusa demi Gusti: naha éta ka raja, salaku anu pangluhurna; jeung pikeun muji jalma-jalma anu hade."

Rasul 16: 5 Jeung kitu éta gereja ngadegkeun dina iman, sarta ngaronjat dina jumlah poean.

Gereja-gereja dina iman diadegkeun sareng ningkat jumlahna unggal dinten.

1. Kasatiaan Allah dibuktikeun dina tumuwuhna gereja mimiti.

2. Kakuatan ukhuwah jeung komunitas di garéja.

1. Rum 1:16-17, “Kaula henteu isin kana Injil, sabab kakawasaan Allah anu maparin kasalametan ka sakur anu percaya: mimitina ka urang Yahudi, tuluy ka nu lain Yahudi. Pikeun dina Injil kabeneran Allah diungkabkeun - kabeneran anu ku iman ti mimiti dugi ka akhir, sakumaha anu ditulis: "Nu soleh bakal hirup ku iman."

2. Galata 6:10 , “Ku sabab eta, saupama urang boga kasempetan, hayu urang migawe kahadean ka sakabeh jalma, utamana ka jalma-jalma anu kaasup kana kulawarga anu percaya.”

Rasul-rasul 16:6 Ayeuna sanggeus maranéhanana geus indit sakuliah Frigia jeung wewengkon Galatia, jeung dilarang ku Roh Suci pikeun ngahutbah pangandika di Asia,

Paulus jeung batur-baturna dilarang nguarkeun pangandika di Asia ku Roh Suci.

1. Kakuatan Roh Suci dina Kahirupan Urang

2. Taat kana Kersaning Gusti

1. John 14:26 - "Tapi Helper, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, anjeunna bakal ngajarkeun maneh sagala hal jeung mawa ka émut sagala yen Kuring geus ngomong ka anjeun."

2. Yesaya 30:21 - "Jeung Ceuli anjeun bakal ngadéngé kecap tukangeun anjeun, paribasa, 'Ieu jalan, leumpang di dinya,' mun anjeun belok ka katuhu atawa mun anjeun belok ka kénca."

Rasul-rasul 16:7 Sanggeus nepi ka Misia, maranehna nyoba-nyoba rek ka Bitinia, tapi ku Roh Allah henteu diidinan.

Roh teu ngidinan Paulus jeung Silas indit ka Bitinia.

1: Urang kudu daék narima pangersa Allah, sanajan éta mawa urang ka tempat-tempat nu teu disangka-sangka.

2: Urang kedah taat kana pituduh Allah sareng percanten ka Mantenna pikeun mingpin urang ka arah anu leres.

1: paribasa 3: 5-6 "Percanten ka PANGERAN kalawan sakabeh haté anjeun; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku Mantenna, sarta anjeunna bakal ngarahkeunnana jalur thy."

2: Yesaya 55: 8-9 "Sabab pikiran Kami lain pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta pikiran kuring. ti pikiran anjeun."

Rasul 16:8 Jeung maranéhna ngaliwatan Misia turun ka Troas.

Paulus jeung batur-baturna ngaliwatan Misia, nepi ka Troas.

1. Kakuatan jeung Panyadiaan Rencana Allah: Kumaha Paul jeung Sahabat-Na Nuturkeun Pitunjuk Allah

2. Ngungkulan Halangan jeung Tantangan: Kumaha Paulus jeung Sahabatna Tabah Dina Lalampahanna

1. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring."

2. Yesaya 43: 2 - "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal sareng anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun moal kaduruk, sarta seuneu moal meakeun anjeun. ."

Rasul 16:9 Jeung hiji visi mucunghul ka Paul dina peuting; Aya hiji lalaki Makedonia nangtung, sarta ngado'a anjeunna, paribasa, "Sumping ka Makédonia, jeung mantuan kami."

Peutingna Paulus nampi titingalian ti hiji urang Makedonia menta tulung.

1. Ngahontal ka jalma anu butuh: Telepon Makédonia

2. Ngadéngé Sora Allah: Kakuatan Visions

1. Yesaya 6:8 - "Lajeng kuring ngadéngé sora Gusti nyebutkeun, "Saha anu bakal Kuring ngirim? Sareng saha anu badé angkat ka urang?" Jeung ceuk kuring, "Di dieu Kami. Kirim kuring!"

2. John 10:27 - "Domba Kami ngadangu sora Kami, sarta Kami nyaho aranjeunna, sarta aranjeunna nuturkeun kuring."

Rasul 16:10 Jeung sanggeus manéhna geus katempo visi, langsung urang endeavored indit ka Makédonia, assuredly gathering yen Gusti geus disebut urang pikeun ngahutbah Injil ka maranehna.

Paulus jeung batur-baturna dipandu ku titingalian ti Yéhuwa pikeun indit ka Makédonia pikeun ngawawarkeun Injil.

1. Panggero Pangéran: Ngawalon Pituduh Gusti dina Kahirupan Urang

2. Kakuatan Visi: Ngartos Pangersa Allah anu diungkabkeun

1. Yesaya 6:8 - Saterusna kuring ngadéngé sora Gusti nyebutkeun, "Saha anu bakal Kuring ngirim? Sareng saha anu badé angkat ka urang?"

2. John 6:44 - Taya sahijieun bisa datang ka Kami iwal Rama anu ngutus kuring draws aranjeunna, sarta kuring baris ngangkat aranjeunna nepi di poé panungtungan.

Rasul 16:11 Ku sabab leupas ti Troas, urang indit langsung ka Samothracia, sarta poé saterusna ka Neapolis;

Paulus jeung batur-baturna balayar ti Troas ka Samotracia, jeung isukna ka Neapolis.

1. The Power of Direction: Nuturkeun Tangtu Allah dina Kahirupan

2. Taat Satia: Tetep Tangtu Sanajan Tantangan

1. paribasa 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sagala haté anjeun sarta henteu lean on pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun.

2. Ibrani 11: 8 - Ku iman Abraham nurut nalika anjeunna disebut indit kaluar ka tempat anu anjeunna bakal nampa salaku warisan. Jeung manéhna indit kaluar, teu nyaho kamana manéhna indit.

Rasul-rasul 16:12 Ti dinya ka Pilipi, anu mangrupa kota utama wewengkon Makédonia, sarta jajahan, sarta kami cicing di eta kota sababaraha poé.

Rasul Paulus jeung babaturanana indit ti Troas ka Pilipi, kota utama wewengkon Makédonia jeung jajahan Romawi.

1. Kakuatan Ketekunan: Perjalanan Paulus ti Troas ka Pilipi

2. Lalampahan Iman: Ngalaman Pituduh Gusti dina Jaman Susah

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Pilipi 4:13 - Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus nu strengthens kuring.

Rasul-rasul 16:13 Jeung dina Sabat urang indit ka luar kota di sisi walungan, di mana biasa pikeun solat; Kami calik, tuluy nyarita ka awewe-awewe anu araya di dinya.

Dina poe Sabat, Paulus jeung batur-baturna indit ka hiji walungan di luar kota tempat jalma-jalma ngadoa jeung nyarita ka awewe-awewe nu keur kumpul di dinya.

1. Kakuatan Doa: Kumaha Allah Ngagunakeun Doa Pikeun Ngarobah Kahirupan

2. Kakuatan Ukhuwah: Kumaha Urang Bisa Diajar jeung Tumuwuh Babarengan

1. Pilipi 4: 6-7 "Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal ngajaga haté anjeun. jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

2. Ibrani 10:23-25 "Hayu urang tahan unswervingly kana harepan urang ngaku, pikeun anjeunna anu jangji téh satia. Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha urang bisa spur silih on arah cinta jeung amal hade, teu nyerah pasamoan babarengan, sakumaha Sabagéan jalma geus biasa ngalakukeun, tapi silih asah-asah-asah-asah-asah-asah-asah-asah-asah-asah-asah-asah-asah-asah-asah-asah-asah-asah-asah-asah-asih-ampir-ampiran.

Rasul 16:14 Jeung awéwé tangtu ngaranna Lydia, a ngajual wungu, ti kotana Tiatira, anu nyembah ka Allah, ngadéngé kami: nu mana Gusti dibuka, yén manéhna attended kana hal anu diomongkeun Paul.

Lydia nyaéta awéwé anu sieun ka Allah anu ngadangukeun Paulus sareng terharu ku omonganana.

1: Kaasih sareng welas asih Allah tiasa ngagerakkeun sareng ngarobih haté urang.

2: Urang kudu salawasna siap ngadangukeun firman Allah jeung muka haté urang ka Anjeunna.

1: Yeremia 29:13 - "Jeung anjeun bakal neangan kuring, sarta manggihan kuring, nalika anjeun bakal neangan kuring jeung sakabeh haté anjeun."

2: Rum 10:17 - "Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku pangandika Allah."

Rasul 16:15 Sanggeus dibaptis jeung kulawargana, manéhna besowed kami, paribasa, "Lamun anjeun geus judged kuring satia ka Gusti, datang ka imah kuring, sarta abide di dinya." Jeung manehna konstrain kami.

Hiji awéwé jeung kulawargana dibaptis jeung manéhna ménta rasul-rasul pikeun cicing jeung manéhna.

1. Allah ngaganjar iman ku silaturahmi

2. Jadi pengikut satia Kristus mawa berkah

1. Lukas 14:12-14: Saterusna manéhna ceuk ogé manéhna nu ngajak manéhna, Lamun anjeun nyieun dinner atawa dinner a, teu nelepon babaturan thy, atawa baraya Anjeun, boh kinsmen Anjeun, atawa tatangga beunghar Anjeun; lest maranéhanana ogé nawar ka maneh, jeung recompence dijieun thee. Tapi lamun anjeun nyieun salametan a, nelepon nu miskin, nu maimed, nu lame, nu buta: Jeung anjeun bakal rahayu; keur maranehna teu bisa recompense thee: for thou shalt be recompensed dina jadian nu adil.

2. Rum 12:13: Ngadistribusikaeun kana kabutuhan para wali; dibikeun ka silaturahmi.

Rasul-rasul 16:16 Jeung eta kajadian, nalika urang indit ka solat, hiji mojang tangtu kasurupan ku sumanget divination, nu mawa masters nya loba kauntungan ku soothsaying:

Hiji budak awéwé anu kasurupan sumanget ramalan papanggih jeung Paulus jeung batur-baturna waktu maranéhna keur solat. Juragan awéwé éta nampi seueur kauntungan tina ramalanna.

1. Waspada tina Ramalan sareng Nubuat Palsu - Rasul 16:16

2. Biaya henteu patuh - Rasul 16:16

1. Yeremia 14:14 - "Jeung PANGERAN ngadawuh ka kuring: "Para nabi nu prophesying bohong dina ngaran kuring. Kuring henteu ngutus aranjeunna, atawa teu I paréntah aranjeunna atanapi nyarita ka aranjeunna. Aranjeunna prophesying ka anjeun visi bohong. ramalan anu teu aya gunana, sareng tipu daya pikiran sorangan."

2. Deuteronomy 18:10 - "Henteu aya di antara anjeun anu ngaduruk putrana atanapi putri-Na salaku kurban, saha waé anu ngalaksanakeun ramalan atanapi nyarioskeun nasib atanapi nafsirkeun pertanda, atanapi tukang sihir"

Rasul-rasul 16:17 Sarua nuturkeun Paulus jeung kami, sarta ngajerit, pokna, "Ieu jelema teh abdi-abdi Allah Nu Maha Agung, anu maparin jalan kasalametan ka urang."

Paul jeung babaturanana éta heralds of injil, proclaiming jalan kasalametan ka sadaya anu bakal ngadangukeun.

1. Kakuatan Proklamasi: Ngabagikeun Injil Kasalametan

2. Hamba Allah: Ngahirupan Dakwah

1. Rum 10:14-17 - Kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah?

2. 2 Korinta 5:18-20 - Allah ieu reconciling dunya ka dirina dina Kristus, teu cacah trespasses maranéhanana ngalawan aranjeunna.

Rasul-rasul 16:18 Sareng ieu anjeunna dilakukeun sababaraha dinten. Tapi Paul, keur grieved, balik sarta ngomong ka roh, Kuring paréntah ka anjeun dina nami Yesus Kristus kaluar ti dirina. Sareng anjeunna kaluar dina jam anu sami.

Paul ngusir roh ti hiji awéwé ngagunakeun kakawasaan Yesus Kristus.

1: Urang bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu nguatkeun urang.

2: Ku iman, urang bisa mindahkeun gunung jeung ngusir roh-roh.

1: Pilipi 4:13 - "Kuring tiasa ngalakukeun sagala hal ku Anjeunna anu nguatkeun kuring."

2: Mateus 17:20-21 - "Saur-Na ka aranjeunna, 'Kusabab saeutik iman anjeun. Satemenna Kami nyebutkeun ka maraneh, lamun maraneh boga iman lir siki sasawi, maraneh bakal nitah ka ieu gunung, 'Pindah ti dieu ka ditu,' tangtu bakal pindah, sarta moal aya anu mustahil pikeun maraneh."

Rasul 16:19 Jeung lamun juragan nya nempo yén harepan gains maranéhanana musna, maranéhanana nyekel Paul jeung Silas, jeung narik maranehna ka pasar ka pamingpin.

Paulus jeung Silas dirampas sacara teu adil ku juragan-juraganna nalika ningali kasempetan pikeun untung geus musna.

1: Dina mangsa percobaan, Allah moal ngantep urang ditincak-tincak ku jalma-jalma anu hayang ngamangpaatkeun urang.

2: Yéhuwa bakal salawasna merjuangkeun urang jeung ngajaga urang lamun urang diperlakukan teu adil.

1: Yesaya 54:17, "No pakarang kabentuk ngalawan anjeun bakal makmur, sarta unggal létah nu naék ngalawan anjeun dina judgment anjeun bakal ngahukum. Ieu warisan hamba Gusti, sarta kaadilan maranéhanana ti Kami," nyebutkeun nu. Gusti.

2: Yesaya 41:10, "Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; ulah dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun, enya, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu Kami soleh."

Rasul-rasul 16:20 Anjeunna dibawa ka hakim, saurna, "Ieu jalma-jalma urang Yahudi, ngabahayakeun pisan ka kota urang.

Paulus jeung Silas dituduh ngaganggu katengtreman sarta dibawa ka hakim ku warga di Pilipi.

1. Ulah nepikeun kasulitan antara anjeun jeung pangersa Allah

2. Pentingna tabah dina iman sanajan dilawan

1. Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun anu hadé pikeun jalma anu nyaah ka Allah, pikeun anu disauran nurutkeun tujuanana.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

Rasul-rasul 16:21 Jeung ngajarkeun adat-istiadat, nu teu halal pikeun urang narima, atawa pikeun niténan, urang Romawi.

Paulus jeung Silas ditéwak di Pilipi lantaran ngajarkeun adat-istiadat nu teu sah pikeun warga Romawi.

1. Kudu ati-ati kana hukum-hukum jeung adat-istiadat di nagara éta, sanajan teu saluyu jeung kapercayaan Sadérék.

2. Salawasna nangtung teguh dina iman anjeun sarta ulah swayed ku tekanan éksternal.

1. Rum 13: 1-7 - Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur. Pikeun euweuh kakuatan tapi ti Allah: kakuatan nu aya anu ordained Allah.

2. James 4: 7 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

Rasul-rasul 16:22 Jelema-jelema narajang ka maranehna, tuluy ku hakim-hakim nyodorkeun pakeanana, dititah neunggeul.

Jalma-jalma narempo ka Paulus jeung Silas, ku hakim-hakim marentah supaya digebugan.

1: Allah nyarengan urang sanajan urang dikaniaya.

2: Urang bisa manggihan kakuatan dina Kristus dina satengahing sangsara.

1: Yesaya 43:2 “Lamun maraneh ngaliwatan cai, Kami baris nyarengan; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun moal kaduruk, sarta seuneu moal bisa ngaduruk anjeun ".

2: Ibrani 12: 2 "Néangan ka Yesus, anu ngadegkeun sareng nyampurnakeun iman urang, anu pikeun kabagjaan anu dipasihkeun sateuacan anjeunna nanggung salib, nganggap éra, sareng linggih di sisi katuhu tahta Allah."

Rasul-rasul 16:23 Sarta sanggeus aranjeunna geus dihukum loba stripes kana eta, aranjeunna dijebloskeun ka panjara, muatan panjara pikeun ngajaga aranjeunna aman:

Paulus jeung Silas digebugan jeung dijebloskeun ka panjara, ku pangawal panjara dititah ngajaga maranéhna aman.

1. The Power of Persib: Carita Paulus jeung Silas

2. Ngartos Rencana Allah dina Kasangsaraan: Pangalaman Paulus sareng Silas

1. Ibrani 12: 1-3 - "Ku sabab eta, ku sabab kami dikurilingan ku méga anu ageung saksi, hayu urang nyingkirkeun unggal beurat, sareng dosa anu caket pisan, sareng hayu urang lumpat kalayan sabar dina balapan anu disetél. Di payuneun urang, ningali ka Yesus, anu ngadegkeun sareng nyampurnakeun iman urang, anu pikeun kabagjaan anu disayogikeun sateuacan anjeunna nanggung salib, nganggap éra, sareng linggih di sisi katuhu tahta Allah. Pertimbangkeun anjeunna anu nanggung permusuhan sapertos kitu ka dirina, supados anjeun henteu bosen atanapi pingsan."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

Rasul-rasul 16:24 Anjeunna, sanggeus narima muatan saperti, diasupkeun kana panjara jero, jeung suku maranéhanana gancang dina stock.

Kapala panjara ngalungkeun Paulus jeung Silas ka jero panjara sarta nempatkeun sukuna dina tihang.

1: Ulah ngantep kaayaan anjeun ngarahkeunnana iman anjeun.

2: Kudu satia dina nyanghareupan kasusah.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén dina sagala hal Allah damel pikeun anu hadé pikeun jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu parantos disauran dumasar kana tujuanana.

2: Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris Gunung nepi jeung jangjang kawas garuda; maranehna bakal lumpat jeung teu bosen; maranehna bakal leumpang jeung teu pingsan.

Rasul 16:25 Jeung tengah peuting Paul jeung Silas neneda, jeung nyanyi muji ka Allah; jeung tahanan kadéngé maranehna.

Tengah peuting, Paulus jeung Silas ngadoa jeung ngahuleng pupujian ka Allah, malah kadéngé ku para tahanan.

1. Kakuatan Puji - Kumaha muji Gusti tiasa mawa kabagjaan sareng harepan sanajan dina waktos anu paling poék.

2. Nyiptakeun Sora Bungah - Pentingna nyanyi muji ka Allah henteu paduli kaayaanana.

1. Jabur 105: 1-2 - "Duh muji sukur ka Gusti; nelepon kana ngaranna; sangkan dipikawanoh lampah-Na di antara bangsa-bangsa! Nyanyi ka Mantenna, nyanyi muji ka Mantenna; ngabejaan sakabeh karya wondrous-Na."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

Rasul-rasul 16:26 Jeung ujug-ujug aya lini gede, ku kituna yayasan panjara anu shaxed: jeung geura sadaya panto dibuka, sarta pita unggal hiji anu loosed.

Kajadian lini ngadadak anu ngagoncangkeun pondasi panjara, nyababkeun sadaya panto muka sareng unggal belenggu tahanan dileupaskeun.

1. A Deliverance Mighty - kakuatan Allah nunjukkeun ngaliwatan hiji gempa

2. Ulah Leungitkeun Iman dina Jaman Hese - Sanaos sadayana sigana leungit, Gusti tiasa campur

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo."

2. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

Rasul 16:27 Jeung penjaga panjara hudang tina sare na, sarta ningali panto panjara muka, anjeunna Drew kaluar pedang-Na, sarta bakal bunuh diri, supposes yén tahanan geus kabur.

Jailor panjara hudang pikeun manggihan panto panjara muka sarta, percanten tahanan geus lolos, Drew pedang-Na pikeun bunuh diri.

1. Kakuatan Sieun: Mariksa tanggapan panjara kana panto panjara anu kabuka.

2. Harepan Ditengah-tengah Kasangsaraan: Manggihan kawani nalika nyanghareupan kaayaan anu teu pasti.

1. John 16:33 - "Kuring geus ngomong hal ieu ka anjeun, yén di kuring anjeun bisa boga karapihan. Di dunya anjeun bakal boga tribulation. Tapi kudu ati; Kuring geus overcome dunya ".

2. Yesaya 41:10 - “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

Rasul-rasul 16:28 Tapi Paul ngajerit kalayan sora tarik, paribasa, "Ulah cilaka diri anjeun, sabab urang sadayana aya di dieu."

Paul ngagorowok kalayan sora anu nyaring, nyarios ka kapala panjara supados henteu ngarugikeun dirina sabab sadayana aya di dieu.

1: Tong buru-buru mikiran hal-hal anu goréng nalika aya bahaya, tapi percanten ka Allah sareng panyalindungan-Na.

2: Urang moal nyorangan, sanajan karasaeun, sabab Allah salawasna aya pikeun nangtayungan urang dina waktu urang butuh.

1: Yesaya 41:10 - Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh. Kami bakal nguatkeun anjeun sareng ngabantosan anjeun; Kami bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu kuring anu soleh.

2: Jabur 23:4 - Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak darkest, Kuring moal sieun jahat, pikeun anjeun sareng abdi; rod anjeun sarta staf anjeun, aranjeunna kanyamanan kuring.

Rasul-rasul 16:29 Ti dinya anjeunna nyuhunkeun lampu, nyemprung ka jero, datang ngageter, tuluy sujud ka Paulus jeung Silas.

Nu kapala panjara kacida sieuneunana ku Paulus jeung Silas, nepi ka nyalukan lampu, luncat ka jerona, tuluy murag di hareupeun maranehna ngageter.

1: Urang kedah salawasna émut kana kakawasaan Allah sareng kamampuan-Na pikeun ngarobih kahirupan.

2: Urang kudu salawasna narékahan pikeun leuwih kawas Paulus jeung Silas, nu jadi conto jalma-jalma nu soleh.

1: Pilipi 4:13 - "Kuring tiasa ngalakukeun sagala hal ku Anjeunna anu nguatkeun kuring."

2: 1 Petrus 5: 6-7 - "Ku sabab éta, rendahkeun diri anjeun dina panangan Allah anu perkasa, supados dina waktos anu pas anjeunna tiasa ngaluhuran anjeun, tuang sadaya kahariwang anjeun ka Anjeunna, sabab anjeunna paduli ka anjeun."

Rasul 16:30 Jeung maranéhna dibawa kaluar, sarta ngomong, "Juragan, naon anu kudu kuring pigawé pikeun salamet?"

Penjaga panjara di Pilipi naroskeun naon anu kedah anjeunna laksanakeun pikeun disalametkeun.

1: Urang kudu balik ka Yesus Kristus dina iman jeung tobat dina raraga disalametkeun.

2: Urang kedah nampi sareng nuturkeun Injil Yesus Kristus supados disalametkeun.

1: Rum 10: 8-10 - "Tapi naon anu dicarioskeun? "Kecap éta caket anjeun, dina sungut anjeun sareng dina haté anjeun" (nyaéta, kecap iman anu kami umumkeun); sabab, lamun ngaku jeung sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. Sabab ku manah hiji jalma percaya jeung diyakinkeun, jeung ku sungut hiji ngaku jeung disalametkeun.”

2: Yohanes 3:16-17 - “Karana kacida mikaasihna Allah ka alam dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Sabab Allah ngutus Putra-Na ka dunya lain pikeun ngahukum dunya, tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna.”

Rasul-rasul 16:31 Jeung maranéhna ngomong, "Percaya ka Gusti Yesus Kristus, sarta anjeun bakal disalametkeun, jeung kulawarga anjeun."

Paul jeung Silas ajak nu jailer percaya ka Yesus Kristus dina raraga disalametkeun.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Percaya ka Yesus Kristus tiasa nyalametkeun anjeun

2. Dampak Kasalametan: Kumaha Narima Yesus Kristus salaku Jurusalamet Anjeun Badé Robah Kahirupan Anjeun

1. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi boga hirup langgeng."

2. Rum 10: 9 - "Éta lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun."

Rasul 16:32 Jeung maranéhna spoke ka anjeunna firman Gusti, jeung ka sakabeh jalma di imahna.

Paulus jeung Silas ngabagikeun pangandika Gusti ka kapala panjara jeung sakumna kulawargana.

1. Kakuatan Firman Allah - Kumaha pesen Gusti tiasa ngarobih kahirupan.

2. Hak Istimewa Ngabagikeun Firman Allah - Pentingna nyebarkeun Injil.

1. Rum 10: 14-15 - "Kumaha lajeng aranjeunna bakal nelepon ka anjeunna di saha aranjeunna henteu percanten? Sareng kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna ngadangu tanpa aya anu ngahutbah? Sareng kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus? Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Alusna suku jalma-jalma anu nguarkeun Injil!"

2. Mateus 28:18-20 - "Jeung Yesus sumping ka aranjeunna, "Sagala otoritas di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka Kami. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid-murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, ngajar aranjeunna pikeun niténan sagala anu diparéntahkeun ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

Rasul 16:33 Sarta anjeunna nyandak eta jam sarua peuting, sarta dikumbah stripes maranéhanana; sarta dibaptis, anjeunna jeung sakabeh na, langsung.

Paul jeung Silas aya di panjara di Pilipi waktu jailer datang ka maranehna jeung ménta pikeun disalametkeun. Paulus jeung Silas ngabales ku nyeuseuh tatu-tatuna jeung ngabaptis manéhna katut sakumna kulawargana.

1. Kakawasaan Kasalametan: Kumaha Paulus jeung Silas Ngarobah Kahirupan Penjara

2. Kakuatan Taat: Nuturkeun Panggero Asih Ka Tatangga

1. Rum 10:13, "Sabab sing saha anu nyauran kana nami Gusti bakal disalametkeun."

2. Galata 6:1-2 , “Saderek-saderek, upami aya jalmi anu kapendak dina kalepatan, aranjeun anu rohani, mulangkeun jalmi sapertos kitu dina sumanget lemah lembut; tempo diri, lest Anjeun oge jadi cocoba. Nanggung beban masing-masing, sareng ngalaksanakeun hukum Kristus."

Rasul-rasul 16:34 Jeung sanggeus anjeunna geus dibawa ka imahna, anjeunna diatur dahareun saméméh maranéhna, sarta girang, percanten ka Allah jeung sakabeh imahna.

Paul jeung Silas ditampi di imah hiji lalaki, dimana maranéhna ditawarkeun silaturahmi jeung lalaki éta gumbira dina kapercayaan ka Allah.

1. Kakuatan Silaturahmi sareng Kapercayaan Bungah ka Gusti

2. Manggihan Kanyamanan jeung Kakuatan dina Hadir Allah

1. Rum 15: 7 - Ku alatan éta ngabagéakeun karana sakumaha Kristus geus ngabagéakeun anjeun, pikeun kamulyaan Allah.

2. Ibrani 13: 2 - Ulah neglect ka némbongkeun silaturahmi ka strangers, pikeun ku ngalakonan eta sababaraha geus entertained malaikat tanpa nyaho eta.

Rasul 16:35 Jeung isukna, magistrates dikirim sersjeants, paribasa, "Silakan eta jalma indit."

Para hakim ngidinan Paulus jeung Silas bébas isuk-isuk.

1. Kakuatan Panghampura

2. Kabebasan Ngaliwatan Iman

1. Lukas 6:37: "Henteu nangtoskeun, sareng anjeun moal dihukum. Ulah ngahukum, sareng anjeun moal dikutuk. Hampura, sareng anjeun bakal dihampura."

2. Epesus 2: 8-9: "Kanggo éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-na ieu mah ti yourselves, éta kurnia Allah- teu ku karya, jadi teu saurang ogé bisa boast."

Rasul-rasul 16:36 Kapala panjara nyarioskeun ieu ka Paulus, "Para hakim parantos ngantunkeun anjeun.

Kapala panjara nyarioskeun ka Paulus yén hakim-hakim parantos paréntah pikeun ngaleupaskeun anjeunna, sareng Paulus diidinan angkat kalayan tengtrem.

1. Kakuatan Panghampura: Kumaha Welas Asih Gusti Bisa Ngajantenkeun Panebusan

2. Ngungkulan Kasangsaraan: Percanten ka Gusti Dina Mangsa Kasusah

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal Gunung nepi ka jangjang sakumaha garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, sarta moal pingsan ".

2. Jabur 34: 17-19 - "The soleh ceurik, sarta Gusti ngadangu, sarta deliveries aranjeunna kaluar tina sagala troubles maranéhanana. Gusti deukeut ka jalma nu patah hati, sarta ngahemat jalma nu jadi sumanget contrite. . Seueur kasangsaraan jalma soleh: tapi Gusti nyalametkeun anjeunna tina éta sadayana."

Rasul-rasul 16:37 Tapi Paulus nyarios ka aranjeunna, "Maranéhanana geus digebugan urang kabuka, urang Rum, sarta geus dijebloskeun ka panjara; sareng ayeuna aranjeunna ngaluarkeun kami sacara pribadi? heunteu sabenerna; tapi hayu aranjeunna datang sorangan sarta dipulut kami kaluar.

Paulus jeung Silas teu adil digebugan jeung dipenjara, tapi maranéhna tetep percaya jeung ngandelkeun Allah.

1. Allah salawasna nyarengan urang, sanajan dina satengahing sangsara.

2. Percaya ka Yéhuwa teu paduli kaayaanana.

1. Yesaya 43:2 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kuring bakal sareng anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun teu kudu dibeuleum, jeung seuneu teu kudu meakeun anjeun.

2. Jabur 56:3 - Nalika kuring sieun, abdi nempatkeun kapercayaan abdi ka anjeun.

Rasul-rasul 16:38 Jeung sersjeants nyarioskeun kecap ieu ka magistrates, sarta aranjeunna sieun, nalika maranéhna ngadéngé yén maranéhna urang Rum.

Para sersan ngabéjaan ka hakim-hakim yén Paulus jeung Silas téh warga nagara Romawi, ngabalukarkeun para hakim sieun.

1. Sieun Nyanghareupan Wibawa

2. Percaya kana Kadaulatan sareng Perlindungan Gusti

1. Rum 13:1-7

2. Yesaya 41:10-13

Rasul 16:39 Jeung maranéhna datang sarta besought aranjeunna, sarta dibawa kaluar, sarta dipénta maranéhna indit ka luar kota.

Paulus jeung Silas dibébaskeun ti panjara sanggeus aya lini jeung dipénta ninggalkeun kota.

1. Allah salawasna di kontrol jeung Anjeunna jalan dina cara misterius.

2. Satia boga ganjaran gede.

1. Ibrani 11: 6 "Tapi tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun anjeunna: sabab anu sumping ka Allah kedah percanten yén Anjeunna aya, sareng yén Anjeunna mangrupikeun ganjaran pikeun jalma-jalma anu rajin milarian Anjeunna."

2. 2 Korinta 12:9 “Saur-Na deui ka Kami, “Cukup kurnia Kami pikeun anjeun, sabab kakuatan Kami disampurnakeun dina kalemahan. Ku sabab éta, kuring langkung resep ngagungkeun kalemahan kuring, supados kakawasaan Kristus tetep aya dina kuring."

Rasul 16:40 Jeung maranéhna kaluar ti panjara, sarta diasupkeun ka imah Lidia, sarta sanggeus maranéhanana nempo dulur-dulur, maranéhanana comforted aranjeunna, sarta indit.

Paulus jeung Silas dibébaskeun tina panjara sarta indit ka imah Lidia, di mana maranéhna ngayakinkeun dulur-dulur saacan indit.

1. Allah bakal nyadiakeun jalan kaluar tina cobaan urang.

2. kakuatan dorongan sarta kanyamanan.

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. 1 Tesalonika 5:11 - Ku sabab ajak karana jeung ngawangun silih nepi, sagampil dina kanyataanana anjeun lakukeun.

Rasul 17 nyaritakeun lalampahan misionaris Paulus ngaliwatan Tesalonika, Berea, jeung Atena, da'wahna ka urang Yahudi jeung Yunani, jeung khutbahna di Areopagus.

Ayat 1: Bab éta dimimitian nalika Paulus sareng Silas sumping di Tesalonika. Di dinya aya hiji tempat ibadah urang Yahudi dimana Paul indit sakumaha adat-Na pamadegan dina Kitab Suci ngajelaskeun ngabuktikeun Kristus geus sangsara gugah maot memproklamirkan 'Ieu Yesus ku Kami proclaiming anjeun Kristus.' Sababaraha urang Yahudi ngayakinkeun sajumlah ageung awéwé Yunani anu sieun ku Allah (Rasul 17: 1-4). Tapi urang Yahudi lianna jadi timburu rounded nepi sababaraha lalaki jahat marketplaces kabentuk mob dimimitian nyieun onar kota bergegas pilarian imah Jason Paul Silas mawa eta kaluar riungan tapi lamun teu manggihan maranehna nyered Jason sababaraha baraya saméméh pajabat kota shouting, lalaki ieu geus ngabalukarkeun kasulitan sakuliah dunya. Geus ayeuna datang ka dieu Jason geus ngabagéakeun aranjeunna ka imahna kabeh anu defying decrees Caesar urang nyebutkeun aya raja sejen disebut Yesus '(Rasul 17:5-7). Sanggeus narima beungkeut ti Jason batur hayu aranjeunna balik.

Ayat 2: Pas peuting, dulur-dulur ngutus Paulus jeung Silas ka Berea. Sesampainya di dinya, aranjeunna angkat ka sinagoga Yahudi Ayeuna urang Yahudi Berean langkung mulya tibatan jalma-jalma Tesalonika sabab nampi pesen karep pisan nalungtik Kitab Suci unggal dinten ningali naha anu diomongkeun Paulus leres, seueur anu dipercaya kalebet jumlah awéwé Yunani anu kasohor seueur lalaki (Rasul 17: 10-12) . Tapi nalika urang Yahudi Tesalonika diajar firman Allah diproklamasikeun ku Paul Berea aranjeunna sumping ka dinya teuing agitating agitating up balaréa lajeng langsung baraya dikirim Paul basisir ninggalkeun Silas Timoteus balik bari maranéhanana escorting nyandak anjeunna Athena lajeng balik parentah Silas Timoteus gabung anjeunna pas mungkin (Rasul 17: 13-15).

Alinea 3: Bari ngadagoan maranehna di Athena, anjeunna kacida nalangsaeunana ningali eta kota teh pinuh ku brahala. Jadi reasoned sinagoga jeung duanana Yahudi Allah-fearing Yunani ogé pasaran dinten ka poé kalayan maranéhanana kajadian jadi aya grup Epicurean Stoic filosof mimiti debat jeung anjeunna sababaraha ngomong 'Naon ieu babbler nyoba ngomong?' Batur ngomong 'Anjeunna sigana advocating dewa asing.' Ceuk maranehna sabab ngawartakeun warta alus ngeunaan kabangkitan Yesus nyandak anjeunna papanggih Areopagus dimana ditanya 'Dupi kami nyaho ieu ajaran anyar anjeun presents? Anjeun mawa ide aneh ku ceuli kami, kami hoyong terang naon hartosna ieu' (Rasul 17:16-20). Teras anjeunna ngadeg di pasamoan Areopagus masihan pidato ngajelaskeun konsep dewa kanyahoan anu disembah ku Athena nyatakeun yén pencipta alam semesta henteu cicing kuil-kuil anu didamel ku tangan manusa masihan kahirupan anu sanés sabab urang turunan henteu kedah nganggap mahluk ketuhanan sapertos gambar batu pérak emas anu didamel desain manusa. kaahlian kali kabodoan overlooked tapi ayeuna maréntahkeun jalma madhab tobat geus netepkeun poé bakal nangtoskeun kabeneran dunya ku manusa manéhna diangkat dibere bukti ieu dulur ngangkat manéhna maot dédéngéan jadian maot sababaraha sneered batur ngomong hayang ngadéngé deui hal ieu Sanggeus ninggalkeun Déwan sababaraha urang ngagabung percaya diantara Dionysius Areopagite awewe ngaranna Damaris batur jeung maranehna (Rasul 17:22-34).

Rasul-rasul 17:1 Ayeuna, sanggeus ngaliwatan Amfipolis jeung Apolonia, maranehna nepi ka Tesalonika, dimana aya hiji sinagoga urang Yahudi.

Paulus jeung Silas ngumbara ngaliwatan Amfipolis jeung Apolonia saméméh nepi ka Tesalonika, tempat maranéhna manggihan sinagoga urang Yahudi.

1. Kakuatan Iman: Perjalanan Iman Paulus sareng Silas

2. Pentingna Synagogues: Nyambungkeun jeung Komunitas Yahudi

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

Rasul-rasul 17:2 Paulus, sakumaha kabiasaanana, lebet ka aranjeunna, sareng tilu dinten Sabat nyarios sareng aranjeunna tina Kitab Suci,

Paulus nyarita ka jalma-jalma di sinagoga ngeunaan Kitab Suci salila tilu poé.

1. Kumaha Diajar jeung Ngartos Alkitab

2. Kakuatan Persuasi Ngaliwatan Kitab Suci

1. 2 Timoteus 3:16 - Sadaya Kitab Suci dirumuskeun ku ilham Allah, sarta mangpaat pikeun doktrin, pikeun reproof, pikeun koreksi, pikeun instruksi dina amal saleh.

2. Siloka 18:13 - Sing saha ngawaler hiji perkara saméméh manéhna ngadéngé, éta folly jeung éra pikeun manéhna.

Rasul 17:3 Muka jeung alleing, yén Kristus kudu geus sangsara, jeung gugah deui ti nu maraot; sarta yén ieu Isa, saha kuring ngahutbah ka anjeun, nyaéta Kristus.

Paulus ngawawarkeun ka urang Berea yen Isa Al Masih kudu sangsara jeung dihirupkeun deui ti nu maraot, sarta Anjeunna teh Kristus.

1: Yesus Kristus Sangsara sareng Mawar Deui, Anjeunna Kristus

2: Percaya ka Yesus Kristus, Anjeunna Jurusalamet Urang

1: Rum 10:9 - Lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

2: 1 Petrus 3:18 - Pikeun Kristus ogé geus sakali sangsara pikeun dosa, nu adil pikeun nu teu adil, yén manéhna bisa mawa urang ka Allah, keur dipaehan dina daging, tapi dihirupkeun ku Roh.

Rasul 17:4 Jeung sababaraha di antarana anu percaya, sarta consorsort jeung Paul jeung Silas; Jeung ti urang Yunani taat loba pisan, jeung awéwé kapala teu saeutik.

Paulus jeung Silas ngawawarkeun Injil ka jalma-jalma di Berea sarta loba anu percaya, kaasup loba pisan urang Yunani anu taat, jeung sababaraha urang awewe pamingpin.

1. Méré Allah Sadaya Kamulyaan: Kumaha Paulus sareng Silas Ngabagikeun Injil kalayan Kandel sareng Karendahan Hati

2. Kakuatan Kasaksian: Kumaha Urang Berean ngaréspon Injil kalayan Iman sareng Bakti

1. 1 Korinta 1:27-29 - Allah geus dipilih hal foolish dunya confound nu wijaksana; jeung Allah geus milih hal lemah dunya pikeun confound hal nu perkasa.

2. Rum 10:17 - Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah.

Rasul-rasul 17:5 Tapi urang Yahudi anu henteu palercaya, sirikna, nyandak batur-batur anu babar pisan ka aranjeunna, sareng ngumpulkeun rombongan, nyéépkeun sakumna kota, sareng narajang imah Yason, sareng narékahan pikeun nyerang. bawa aranjeunna kaluar ka jalma-jalma.

Urang Yahudi anu henteu palercaya ngagedurkeun kasulitan ku cara maréntahkeun jalma-jalma anu rendah budina pikeun nyieun kaributan sareng nyerang imah Yason supados aranjeunna janten conto pikeun jalma-jalma.

1. Bahaya Kakafiran: Kumaha Kakafiran Ngabalukarkeun Karusuhan jeung Dibagi

2. Kakuatan Iman: Kumaha Iman Nyangking Damai sareng Ngahiji

1. James 3:16 - Pikeun dimana sirik jeung pasea, aya kabingungan jeung unggal karya jahat.

2. Pilipi 4:7 - Jeung karapihan Allah, nu ngaliwatan sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran ngaliwatan Kristus Yesus.

Rasul-rasul 17:6 Jeung lamun maranéhna teu kapanggih, aranjeunna Drew Yason jeung sababaraha dulur ka para pangawasa kota, ceurik, "Ieu anu ngabalikkeun dunya ka handap ka handap ogé ka dieu;

Para pangawasa kota narékahan pikeun manggihan Paulus jeung Silas, tapi sanggeus maranéhna teu kapanggih, Yason jeung sababaraha baturna ditéwak.

1. Urang Bisa Ngalaman Hirup Tibalik Ngaliwatan Nuturkeun Yesus

2. Konsékuansi Urang Bisa Nyanghareupan pikeun Nuturkeun Yesus

1. Rum 12: 2 - Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun.

2. Mateus 5:10-12 - Rahayu jalma anu persecuted alatan amal saleh, pikeun theirs nyaeta Karajaan Sawarga.

Rasul-rasul 17:7 Saha Jason geus narima, sarta maranéhanana kabéh ngalakukeun bertentangan jeung decrees Kaisar, nyebutkeun yen aya raja sejen, hiji Yesus.

Jalma-jalma di Tesalonika nolak nurut kana paréntah Kaisar, ngaku yén Yésus téh raja maranéhna nu sajati.

1. Hirup Pikeun Yesus Luhureun Sadayana

2. Nuturkeun Hukum Allah Sanajan Otoritas Dunya

1. Mateus 6:33 - Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung amal saleh-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

2. Rum 13: 1 - Hayu unggal jiwa tunduk kana otoritas jajahan. Sabab teu aya pangawasa iwal ti Allah, jeung pangawasa anu aya geus diangkat ku Allah.

Rasul 17: 8 Jeung maranéhna troubles jalma jeung pangawasa kota, sanggeus aranjeunna ngadangu hal ieu.

Jalma-jalma jeung pangawasa-pangawasa kota reugreug waktu ngadéngé warta anu dibawakeun ku Paulus jeung Silas.

1. Tong sieun ngadangu Injil - Rasul 17: 8

2. Ulah sieun jalma anu ngalawan Injil - Rasul 17: 8

1. John 16:33 - "Di dunya anjeun bakal boga tribulation. Tapi kudu ati; Kuring geus overcome dunya."

2. 2 Timoteus 1:7 - "Kanggo Allah masihan urang roh teu sieun tapi kakuatan jeung cinta jeung timer kontrol."

Rasul-rasul 17:9 Jeung sanggeus maranéhanana geus narima kaamanan Jason jeung nu séjénna, maranéhanana dileupaskeun.

Penguasa nyandak kaamanan ti Jason sareng jalma sanés sateuacan ngantepkeun aranjeunna.

1. Allah salawasna nyadiakeun jalan kabur dina mangsa susah.

2. Kakuatan iman dina kaayaan tangguh.

1. 1 Korinta 10:13, "Taya godaan geus overtaken anjeun iwal naon ilahar pikeun umat manusa. Jeung Allah satia; Anjeunna moal ngantep anjeun cocoba saluareun naon anjeun bisa nanggung. Tapi lamun anjeun cocoba, Anjeunna oge bakal nyadiakeun a jalan kaluar sangkan anjeun bisa tahan eta."

2. Mateus 17:20, "Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, "Kusabab saeutik iman anjeun. Pikeun sabenerna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman kawas siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, 'Pindah ti dieu. ka ditu, 'sarta bakal pindah, sarta moal aya anu mustahil pikeun anjeun."

Rasul-rasul 17:10 Jeung dulur-dulur geuwat dikirim jauh Paul jeung Silas peuting ka Berea.

Paulus jeung Silas diusir ku dulur-dulur ka Berea peuting-peuting, sina asup ka tempat ibadah urang Yahudi.

1. Allah bakal nyadiakeun keur urang sanajan dina darkest peuting.

2. Yéhuwa bakal nungtun urang kana tujuan urang sanajan urang teu nyangka.

1. Yesaya 55: 7-8 "Hayu nu jahat forsake jalan-Na, jeung lalaki unrighteous pikiran-Na: jeung hayu manéhna mulang ka Gusti, jeung manéhna bakal boga rahmat ka manéhna; jeung ka Allah urang, pikeun manéhna abundantly hampura. Sabab pikiran Kami lain pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara Kami, nyebutkeun Gusti."

2. Yesaya 40: 29-31 "Anjeunna masihan kakuatan ka anu pingsan; sareng ka anu teu gaduh kakuatan anjeunna ningkatkeun kakuatan. Malah para nonoman bakal pingsan sareng bosen, sareng para nonoman bakal murag. Gusti bakal ngabarukeun kakuatanana; aranjeunna bakal naék ku jangjang sapertos garuda; aranjeunna bakal lumpat, sareng moal bosen; sareng aranjeunna bakal leumpang, sareng moal pingsan."

Rasul 17:11 Ieu leuwih mulya ti maranéhanana di Tesalonika, dina eta maranéhanana narima pangandika kalayan sagala kesiapan pikiran, sarta searched Kitab Suci unggal poé, naha éta hal éta bener.

Jalma-jalma di Berea muka pikiran jeung hayang pisan diajar, rajin diajar Kitab Suci pikeun ningali naha naon anu diajarkeun ka aranjeunna leres.

1. Boga Pikiran Terbuka: Kudu daék ngadangukeun ideu anyar sareng resep kana kamekaran sareng parobahan.

2. Milari Bebeneran: Gunakeun Kitab Suci salaku pituduh pikeun manggihan bebeneran.

1. Kolosa 3:10 jeung jadi renewed dina sumanget pikiran anjeun;

2. Siloka 2:3-5 Sumuhun, lamun ceurik kaluar pikeun wawasan, jeung ngangkat up sora anjeun pikeun pamahaman, lamun néangan manéhna salaku pérak, jeung néangan manéhna salaku pikeun harta disumputkeun; mangka anjeun bakal ngarti sieun Gusti, sarta manggihan pangaweruh Allah.

Rasul 17:12 Ku sabab kitu loba di antarana anu percaya; ogé awéwé terhormat nu urang Yunani, jeung lalaki, teu saeutik.

Seueur urang Yunani yakin kana pesen Kristen sareng tobat, kalebet jalma-jalma anu ngagaduhan status sosial anu luhur.

1. Kakuatan Konversi: Kumaha Pesen Injil Ngarobih Kahirupan

2. The Inklusivitas Injil: Kumaha Allah Gawé Ngaliwatan Sadaya Jalma

1. Rasul 2:38-39 - Lajeng Peter ceuk maranehna, Tobat, sarta jadi dibaptis unggal salah sahiji anjeun dina nami Yesus Kristus pikeun remisi dosa, sarta anjeun bakal nampa kurnia ti Roh Suci. Pikeun jangji téh ka anjeun, jeung ka anak anjeun, jeung ka sadaya nu jauh, komo saloba Gusti Allah urang bakal nelepon.

2. Rum 5:8-9 - Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina eta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang. Leuwih ti éta, ayeuna diyakinkeun ku getih-Na, urang bakal disimpen tina murka ngaliwatan manéhna.

Rasul-rasul 17:13 Tapi nalika urang Yahudi di Tesalonika geus nyaho yen firman Allah geus diuarkeun ku Paul di Berea, maranéhna ogé datang ka dinya, sarta diaduk nepi jalma.

Urang Yahudi di Tesalonika ngadarenge yen Paulus nguarkeun Pangandika Allah di Berea, tuluy indit ka dinya ngahudangkeun jalma-jalma.

1. Kakuatan Firman Allah: Tanggapan Urang Yahudi kana Da'wah Paulus

2. Bahaya Nyababkeun Kasulitan: Réaksi Urang Yahudi kana Dakwah Paulus

1. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

2. James 3:16 - "Kanggo dimana jealousy jeung ambisi egois aya, bakal aya karusuhan sarta unggal prakték vile."

Rasul-rasul 17:14 Saderek-saderek-saderek-saderekna ngintunkeun Paulus ka laut, tapi Silas sareng Timoteus tetep aya di dinya.

Dulur-dulur ngantunkeun Paulus bari Silas jeung Timoteus tinggaleun.

1. The Power of Taat: Kumaha Allah geus disebut urang pikeun taat kana kahayang-Na

2. Kakuatan ukhuwah: Kumaha Gawé Tim bisa mantuan urang pikeun ngahontal cita urang

1. Yesaya 55:11 - "Jadi bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta. "

2. John 14:15 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, tetep parentah Kami."

Rasul-rasul 17:15 Jeung jalma-jalma anu ngantunkeun Paulus dibawa ka Atena, sareng nampi paréntah ka Silas sareng Timoteus supados gancang sumping ka anjeunna, aranjeunna angkat.

Jalma-jalma anu ngagiring Paulus dibawa ka Atena. Maranéhna dititah gancang mawa Silas jeung Timoteus ka Paulus.

1. Rencana Allah pikeun urang sering ngabutuhkeun urang pikeun nyaluyukeun sareng adaptasi kana kaayaan anu anyar sareng teu disangka-sangka.

2. Ulah nganggap enteng pentingna siap ngalaksanakeun parentah Allah.

1. John 14: 15, "Lamun anjeun bogoh ka Kami, anjeun bakal tetep parentah Kami."

2. Rum 12:2, "Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus, ditarima jeung sampurna."

Rasul 17:16 Ayeuna bari Paul ngantosan aranjeunna di Atena, sumanget anjeunna diaduk di anjeunna, nalika anjeunna ningali kota sagemblengna dibikeun ka brahala.

Paul pisan kaganggu ku nyembah brahala anu anjeunna tingali di Athena.

1: Dosa bakal ngakibatkeun karuksakan, tapi Allah nawiskeun kasalametan.

2: Nyembah berhala téh ngahina ka hiji Allah sajati.

1: Yermia 17: 9 "Haté téh nipu luhureun sagala hal, sarta desperately jahat: saha bisa nyaho eta?"

2: 1 Corinthians 10:14 "Ku sabab eta, dearly tercinta, ngungsi tina idolatry."

Rasul-rasul 17:17 Ku sabab kitu anjeunna dibantah di tempat ibadah sareng urang Yahudi, sareng jalma-jalma anu taat, sareng di pasar unggal dinten sareng jalma-jalma anu pendak sareng anjeunna.

Paulus ngahutbah di tempat ibadah jeung di pasar pikeun ngawawarkeun Injil.

1. Kakuatan Penginjilan: Ngawartakeun Injil Kamana Sadérék

2. Hirupkeun Iman Sadérék: Ngajadikeun Murid Sadaya Bangsa

1. Rum 10: 14-15 - Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Sareng kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna ngadangu tanpa aya anu ngahutbah?

2. Mateus 28: 19-20 - Pindah kituna sarta nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah anjeun.

Rasul-rasul 17:18 Saterusna, sababaraha filosof urang Epicureans, jeung Stoicks, sapatemon anjeunna. Jeung aya nu ngomong, "Naon anu bakal diomongkeun ku babbler ieu?" sababaraha séjén, Anjeunna seemed janten setter mudik dewa aneh: sabab anjeunna ngahutbah ka aranjeunna Yesus, jeung jadian.

Sababaraha urang Epicureans jeung Stoics papanggih jeung Paul jeung debat jeung manéhna, wondering naon manéhna ngomong ngeunaan. Sababaraha nuduh anjeunna netepkeun dewa-dewa aneh sabab anjeunna ngawawar ngeunaan Yesus sareng kebangkitan.

1. Pentingna nangtung teguh dina iman sanajan oposisi

2. Manggihan kakuatan dina Yesus salila moments ragu

1. Rasul 17:18

2. Ibrani 11: 1-3, "Ayeuna iman mangrupikeun bahan tina hal-hal anu diarep-arep, bukti tina hal-hal anu henteu katingali. Pikeun ku éta para sesepuh nampi laporan anu saé. Allah, supaya hal-hal anu katingali henteu dijieun tina hal-hal anu katingali."

Rasul-rasul 17:19 Anjeunna dicandak, dibawa ka Areopagus, saurna, "Mung kami terang naon ajaran anyar anu anjeun nyarioskeun?"

Urang Atena mawa Paulus ka Areopagus jeung naroskeun ngajelaskeun pangajaran anyarna.

1. Kumaha Ngaréspon Ajaran Anyar

2. Kakuatan Perspéktif Anyar

1. Pilipi 4:8-9 - "Tungtungna, dulur-dulur, naon-naon anu bener, naon-naon anu terhormat, naon-naon anu adil, naon-naon anu suci, naon-naon anu pikaresepeun, naon-naon anu dipuji, upami aya kaunggulan, upami aya anu pantes. pujian, pikirkeun hal-hal ieu."

2. Ibrani 13: 8 - "Yesus Kristus sarua kamari jeung kiwari sarta salawasna."

Rasul 17:20 Pikeun anjeun brings sababaraha hal aneh kana Ceuli kami: kituna kami bakal nyaho naon hal ieu hartosna.

Jalma-jalma di Berea dina Rasul 17:20 kaget ku omongan Paulus sareng hoyong terang langkung seueur ngeunaan naon anu dicarioskeunana.

1. Firman Allah Hirup - Kumaha Téks Kuna Bisa Ngarobah Kahirupan

2. Kakuatan Iman - Kumaha Kapercayaan Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

Rasul-rasul 17:21 (Kanggo sakabeh urang Atena jeung urang asing anu aya di dinya teu méakkeun waktu maranéhanana dina hal séjén, boh pikeun ngabejaan, atawa ngadéngé hal anyar.)

Urang Athena sok resep ngadangu hal-hal anyar.

1: Urang kedah salawasna kabuka pikeun hal-hal anyar sareng terus diajar tina lingkungan urang.

2: Tong sugema ku naon anu anjeun terang, tapi salawasna usaha pikeun diajar sareng ngembang.

1: Siloka 9: 9 - "Pasihan pituduh ka jalma wijaksana, sareng anjeunna bakal langkung wijaksana: Pajarkeun ka jalma adil, sareng anjeunna bakal nambahan diajar."

2: 2 Timoteus 3: 16-17 - "Sagala Kitab Suci diilhamkeun ku Allah, sareng mangpaat pikeun doktrin, pikeun negor, pikeun ngabenerkeun, pikeun ngadidik dina kabeneran: Supaya manusa Allah janten sampurna, lengkep kasampurnaan pikeun sadayana. karya alus".

Rasul 17:22 Saterusna Paul nangtung di satengahing pasir Mars, sarta ngomong, "Eh urang Atena, kuring ngarasa yén dina sagala hal anjeun teuing tahayul.

Paulus nyarios ka urang Athena di pasar sareng ngritik aranjeunna kaleuleuwihan tahayul.

1. Diajar Ngabentenkeun Agama Anu Sajati sareng Anu Palsu

2. Bahaya Buta Nuturkeun tahayul

1. 1 Tesalonika 5:21-22 - Nguji sagala hal; nyekel pageuh naon alus.

2. Yesaya 8:20 - Pikeun hukum jeung ka kasaksian: lamun maranehna nyarita teu nurutkeun kecap ieu, éta alatan euweuh lampu di antarana.

Rasul-rasul 17:23 Pikeun nalika kuring ngaliwatan, sarta beheld devotions anjeun, kuring manggihan hiji altar jeung tulisan kieu, KEPADA TUHAN UNKNOWN. Ku kituna saha anjeun ignorantly nyembah, manéhna ngumumkeun kuring ka anjeun.

Paul merhatikeun hiji altar dedicated ka Allah kanyahoan sarta dipaké salaku kasempetan pikeun babagi injil jeung jalma.

1. Kakawasaan Allah Nu Kanyahoan

2. Mikawanoh jeung Ngabales Hadirat Allah dina Kahirupan Urang

1. Rum 1:19-20 - Pikeun naon bisa dipikawanoh ngeunaan Allah jelas ka aranjeunna, sabab Allah geus ditémbongkeun ka aranjeunna. Ti saprak dunya nyiptakeun alam-Na anu teu katingali, nyaéta kakawasaan sareng katuhanan-Na anu langgeng, parantos katingali jelas dina hal-hal anu didamel.

2. Ibrani 11: 6 - Jeung tanpa iman mustahil pikeun mangga manéhna, pikeun sakur anu bakal ngadeukeutan ka Allah kudu percaya yén manéhna aya jeung manéhna ganjaran jalma anu néangan manéhna.

Rasul 17:24 Allah anu nyiptakeun dunya jeung sagala hal therein, ningali yén manéhna téh Gusti langit jeung bumi, dwelleth teu di candi dijieun ku leungeun;

Allah teu cicing di candi jieunan manusa; Anjeunna teh Pangéran Langit jeung Bumi.

1. Gusti Nu Maha Kawasa Nu Maha Kawasa

2. Hirup Dina Hadirat Gusti Nu Maha Suci

1. Yesaya 66:1 “Kieu timbalan PANGERAN: “Langit teh tahta Kami, jeung bumi teh tatapakan Kami. Dimana imah anu anjeun badé ngawangun kuring? Jeung dimana tempat peristirahatan Kami?"

2. Jabur 139: 7-10 "Kamana abdi tiasa angkat tina Roh Gusti? Atanapi dimana abdi tiasa kabur ti payuneun Gusti? Lamun kuring naek ka sawarga, Anjeun aya; Lamun kuring nyieun ranjang kuring di naraka, behold, Anjeun aya. Upami abdi nyandak jangjang isuk, sareng cicing di tungtung laut, sanaos panangan Gusti bakal nungtun abdi, sareng panangan katuhu Gusti bakal nahan abdi."

Rasul-rasul 17:25 Sanes disembah ku panangan manusa, saolah-olah anjeunna peryogi naon-naon, sabab anjeunna masihan kahirupan, napas, sareng sagala hal;

Petikan éta nekenkeun yén Gusti henteu peryogi nanaon ti urang, sabab anjeunna nyayogikeun kahirupan, napas, sareng sagala hal.

1. "Rezeki Allah anu Luhur"

2. "Sumber pamungkas tina kahirupan urang"

1. Yakobus 1:17, "Unggal kurnia alus sarta unggal kurnia sampurna téh ti luhur, sarta cometh turun ti Rama lampu, kalawan saha euweuh variableness, atawa kalangkang péngkolan."

2. John 4: 24, "Allah teh Roh: jeung sing saha anu nyembah ka Anjeunna kudu nyembah ka Anjeunna dina roh jeung bebeneran."

Rasul 17:26 Jeung geus dijieun tina hiji getih sakabeh bangsa manusa pikeun Huni di sakuliah dunya, jeung geus ditangtukeun waktu saméméh diangkat, jeung wates of habitation maranéhanana;

Allah nyiptakeun sakabeh umat manusa tina hiji getih, sarta wates-wates dimana maranéhna bakal hirup ditangtukeun ku Anjeunna.

1. Kadaulatan Allah: Tempat Urang di Bumi

2. Ngahiji Ngaliwatan Karagaman: Kakuatan Hiji Getih

1. Kajadian 1:27 - Jadi Allah nyiptakeun umat manusa dina gambar sorangan, dina gambar Allah manéhna nyiptakeun maranehna; jalu jeung nu bikang Anjeunna nyiptakeun aranjeunna.

2. Kolosa 3:11 - Di dieu teu aya kapir atawa Yahudi, disunat atawa uncircumcised, urang barbar, Scythian, budak atawa merdika, tapi Kristus téh sadayana, sarta aya dina sakabéh.

Rasul-rasul 17:27 Éta kudu neangan Gusti, lamun haply maranéhna bisa ngarasakeun sanggeus anjeunna, sarta manggihan anjeunna, sanajan anjeunna teu jauh ti unggal salah sahiji urang.

Allah deukeut ka urang sadaya; urang kudu neangan Anjeunna.

1: Allah leuwih deukeut ti nu urang sangka — Rasul 17:27

2: Tong hilap milarian Yéhuwa - Rasul 17:27

1. Yeremia 29:13 - Anjeun bakal neangan kuring jeung manggihan kuring, mun anjeun neangan kuring kalayan sagala haté anjeun.

2. Jabur 145:18 - Gusti téh deukeut ka sadaya anu nelepon kana anjeunna, ka sadaya anu nelepon kana anjeunna dina bebeneran.

Rasul-rasul 17:28 Pikeun di Anjeunna urang hirup, jeung gerak, jeung aya urang; sakumaha tangtu ogé tina pujangga anjeun sorangan geus ngomong, Pikeun urang oge turunan-Na.

Gusti mangrupikeun sumber kahirupan sareng sadaya mahluk hirup.

1: Hirup urang teh kurnia ti Allah anu kudu dipake pikeun ngamulyakeun Mantenna.

2: Urang kabéh anggota kulawarga Allah jeung kudu hirup rukun.

1: Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, dina kecap atanapi kalakuan, lakukeun sadayana dina nami Gusti Yesus, muji sukur ka Allah Rama ngalangkungan Anjeunna.

2: Yakobus 2:14-17 - Naon gunana, dulur-dulur, upami aya anu ngaku iman tapi henteu ngagaduhan padamelan? Naha iman éta tiasa nyalametkeun anjeunna? Lamun lanceukna atawa lanceukna kurang pakéan sarta kurang dina dahareun sapopoé, sarta salah sahiji anjeun ngomong ka aranjeunna, "Pindah dina karapihan, jadi warmed tur pinuh," tanpa masihan aranjeunna hal diperlukeun pikeun awak, naon gunana? Kitu ogé iman ku sorangan, lamun teu boga karya, maot.

Rasul-rasul 17:29 Ku sabab urang teh turunan Allah, urang teu kudu nganggap yen Katuhanan teh ibarat emas, perak, atawa batu, diukir ku seni jeung alat manusa.

Urang, salaku anak-anak Allah, henteu kedah nganggap Gusti salaku hiji hal anu tiasa diciptakeun sareng dimanipulasi ku manusa.

1. Urang Diciptakeun dina Gambar Allah

2. Nyembah Berhala Manusa

1. Genesis 1:27 - Jadi Allah nyiptakeun manusa dina gambar sorangan, dina gambar Allah dijieun manéhna manéhna; lalaki jeung awewe nu nyiptakeun maranehna.

2. Yesaya 40:18-20 - Ka saha lajeng anjeun bakal liken Allah? atanapi naon sasaruaan anu anjeun badé ngabandingkeun sareng anjeunna? Anu tukang ngalebur arca, anu tukang emasna dilapis ku emas, jeung ngahias ranté pérak. Saha anu jadi impoverished yén manéhna hath no oblation chooseth tangkal anu moal rot; manéhna néangan manéhna hiji workman licik pikeun nyiapkeun arca graven, nu teu kudu dipindahkeun.

Rasul 17:30 Jeung jaman jahiliah ieu Allah winked di; tapi ayeuna maréntahkeun ka sadaya jalma di mana waé pikeun tobat.

Gusti parantos maréntahkeun ka sadaya jalma pikeun tobat, sanaos waktos kabodoan anu sateuacanna ditingali.

1. Rahmat sareng Rahmat Gusti dina Tobat

2. Pentingna Tobat dina Kahirupan Urang

1. John 3: 16-17 "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya nepi ka masihan Putra-Na nu hiji-hijina, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi meunang hirup langgeng. Pikeun Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum ka dunya, tapi pikeun nyalametkeun dunya ku anjeunna."

2. 2 Peter 3: 9 "Gusti teu slow dina ngajaga jangji-Na, sakumaha sababaraha ngartos slowness. Gantina anjeunna sabar jeung anjeun, teu hayang saha binasa, tapi dulur datang ka tobat."

Rasul-rasul 17:31 Sabab Anjeunna geus ditangtukeun hiji poé, di mana manéhna baris nangtoskeun dunya dina amal saleh ku lalaki saha manéhna geus ordained; dimana Anjeunna parantos masihan jaminan ka sadaya jalma, yén anjeunna parantos ngagugahkeun anjeunna tina anu maraot.

Allah geus netepkeun hiji poé pikeun nangtoskeun dunya dina amal saleh ngaliwatan Yesus, anu geus gugah tina maot.

1: Urang kudu nyiapkeun poé kiamat nu bakal datang jeung yakin yén urang geus siap nyanghareupan Yéhuwa.

2: Ku percanten ka Yesus sareng nampi Anjeunna salaku Gusti sareng Jurusalamet urang, urang tiasa gaduh kapastian dina dinten pengadilan yén urang bakal nangtung soleh di payuneun Gusti.

1: Rum 14: 10-12 - Pikeun urang sadayana bakal nangtung sateuacan korsi pangadilan Kristus.

2: Mateus 24:36-44 - Tetep waspada, sabab anjeun henteu terang dina dinten naon Gusti anjeun bakal sumping.

Rasul-rasul 17:32 Jeung nalika maranéhna ngadéngé ngeunaan hudangna tina maot, sababaraha moyok, sarta séjén ngomong, "Kami bakal ngadéngé deui hal ieu."

Aya nu nyejek waktu ngadéngé Paulus ngahutbah ngeunaan pihudangeunana nu maraot, sedengkeun nu séjénna ngomong yén maranéhna bakal ngadéngé deui ngeunaan éta hal.

1. Kakuatan Hudang: Ngajalajah Harepan Hirup Langgeng

2. Harepan Kiamat: Ngartos Jangji Hirup Langgeng

1. Rum 6:4-5 - Ku sabab kitu urang dikubur kalawan anjeunna ku baptisan kana maot: nu kawas sakumaha Kristus geus diangkat nepi ti nu maraot ku kamulyaan Rama, sanajan kitu urang ogé kudu leumpang di newness tina kahirupan.

2. 1 Corinthians 15: 20-22 - Tapi ayeuna geus Kristus risen ti nu maraot, sarta jadi firstfruits maranéhanana anu saré. Kusabab ku manusa sumping maot, ku manusa sumping ogé jadian anu maot. Pikeun sakumaha dina Adam sadayana maot, kitu ogé dina Kristus sadayana bakal jadi hirup.

Rasul 17:33 Jadi Paulus indit ti antara maranehna.

Paulus ninggalkeun jalma-jalma sarta nuluykeun lalampahanana.

1: Gusti nyauran urang pikeun hirup iman sareng kawani, sapertos Paulus, sareng henteu sieun ninggalkeun zona kanyamanan urang pikeun nuturkeun Anjeunna.

2: Urang bisa diajar tina conto Paulus pikeun salawasna terbuka kana kahoyong Allah pikeun urang, sanajan hartina ninggalkeun nu biasa.

1: Yesaya 43:2 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun teu kudu dibeuleum, jeung seuneu teu kudu meakeun anjeun.

2: Ibrani 13: 5-6 - Jaga hirup anjeun tina cinta artos, sareng sugema ku naon anu anjeun gaduh, sabab anjeunna parantos nyarios, "Kuring moal ngantep anjeun atanapi ngantunkeun anjeun." Jadi urang yakin bisa ngomong, ”Gusti teh nulungan abdi; Kuring moal sieun; Naon anu tiasa dilakukeun ku manusa ka abdi?"

Rasul-rasul 17:34 Tapi aya sababaraha lalaki anu caket ka anjeunna sareng percanten, diantarana nyaéta Dionysius urang Areopagit, sareng hiji awéwé anu namina Damaris, sareng anu sanésna sareng aranjeunna.

Aya jalma-jalma anu nempel ka Paulus sareng percanten kana pesenna, khususna Dionysius urang Areopagit, Damaris, sareng sababaraha anu sanés.

1. Ngadeukeut ka Pangeran: Kawajiban Urang salaku Umat

2. Sababaraha Satia: Nungkulan Sieun jeung Ragu pikeun Nuturkeun Yesus

1. Yosua 1:9 - “Naha Kami henteu nitah maneh? Kudu kuat jeung wani. Entong sieun, sareng ulah hariwang, sabab Gusti Allah anjeun nyarengan anjeun ka mana waé anjeun angkat."

2. Mateus 10: 31-33 - "Ulah sieun, kituna; Anjeun leuwih berharga ti loba sparrows. Jadi sing saha anu ngaku Kami di hareupeun manusa, Kami oge bakal ngaku di hareupeun Rama Kami anu di sawarga; Tapi sing saha anu mungkir ka Kami di hareupeun manusa, Kami oge bakal nolak di hareupeun Rama Kami anu di sawarga.”

Rasul 18 nyaritakeun karya misionaris Paul di Corinth jeung Epesus, papanggih jeung Akwila jeung Priskila, jeung carita Apolos.

Alinea 1: Babna dimimitian ku Paulus ninggalkeun Athena terus ka Korinta, di mana manéhna papanggih jeung pasangan urang Yahudi nu ngaranna Akuila jeung Priskila nu anyar datang ti Italia lantaran Klaudius maréntahkeun kabéh urang Yahudi ninggalkeun Roma. Paul indit ningali aranjeunna sabab anjeunna tentmaker sakumaha aranjeunna ari digawé kalayan aranjeunna unggal Sabat reasoned sinagoga nyoba ngolo-ngolo Yahudi Yunani (Rasul 18: 1-4). Nalika Silas Timoteus sumping ka Makedonia, Paulus ngabdikeun dirina sacara éksklusif ngawartakeun kasaksian ka urang Yahudi yén Yesus nyaéta Kristus nalika dilawan ngahina anjeunna ngoyagkeun bajuna protés, saurna, 'Getih anjeun janten dina sirah anjeun! Kami jelas tanggung jawab kuring Ti ayeuna kuring bakal indit ka kapir' (Rasul 18: 5-6).

Alinea 2: Titius Yustus indit ti imahna, anu nyembah ka Allah, anu imahna di gigireunana, Krispus, pamingpin sinagoga, sakabeh kulawargana percaya ka Gusti, loba urang Korintus anu ngadenge manehna percaya yen dibaptis dina hiji peuting, Gusti nimbalan titingalian Paulus, "Ulah sieun terus nyarita ulah jempe. Kami sareng anjeun moal aya anu badé nyerang anjeun, sabab kuring gaduh seueur jalma di kota ieu.' Jadi tinggal satengah taun ngajarkeun aranjeunna firman Allah (Rasul 18: 7-11). Tapi nalika Galio jadi gubernur Akaya, urang Yahudi ngahijikeun serangan, Paulus dibawa ka pangadilan, nuduh anjeunna ngayakinkeun jalma-jalma nyembah ka Allah cara-cara anu bertentangan sareng hukum, tapi ngan ukur ngabela, Galio nyarios yén urang Yahudi, "Lamun éta masalah anu salah, kajahatan anu serius bakal ngagaduhan alesan nampi keluhan, tapi kusabab éta ngalibatkeun patarosan. ngeunaan kecap ngaran hukum anjeun sorangan settle masalah yourselves. Kuring moal jadi hakim hal saperti 'jadi drove aranjeunna jauh tribunal lajeng panongton ngancik Sosthenes pamimpin Kapernaum ngéléhkeun anjeunna hareup tribunal Gallio némbongkeun euweuh perhatian naon (Rasul 18: 12-17).

Ayat 3: Sanggeus lila di dinya, Paulus mutuskeun pikeun balik deui ka Siria, diiring ku Priskila jeung Akwila. Saméméh balayar ti Kengkréa manéhna motong buuk na minuhan sumpah dijieun lajeng anjog Epesus dimana ditinggalkeun Priskila Akwila lebet ka imah ibadah reasoned kalawan urang Yahudi aranjeunna nanya ka anjeunna méakkeun leuwih waktos aranjeunna nampik jangji 'Kuring bakal datang deui lamun éta bakal Allah.' Teras angkat balayar ti Epesus dugi ka Kaisarea disalam garéja teras angkat ka Antioki saatos nyéépkeun sababaraha waktos di dinya angkat tempat ngumbara di sakuliah daérah Galatia Frigia nguatkeun sadaya murid Samentawis éta urang Yahudi anu namina Apolos asli Alexandria sumping ka Epesus, jalma anu fasih nyarios Kitab Suci anu diparentahkeun ku cara Gusti Roh anu sumanget diajarkeun akurat. hal ngeunaan Yesus sanajan nyaho ngan baptisan Yohanes mimiti ngomong boldly sinagoga lamun Priskila Akwila ngadéngé manéhna nyokot kumisan ngajelaskeun jalan Allah leuwih adequate lamun hayang meuntas Akaya sadulur wanti wrote murid-murid ngabagéakeun manéhna datangna greatly mantuan maranéhanana ngaliwatan rahmat geus percaya powerfully refuted Yahudi publik mintonkeun Kitab Suci yen Yesus nyaéta Kristus (Rasul 18:18-28).

Rasul 18:1 Sanggeus hal ieu Paul undur ti Atena, sarta sumping ka Corinth;

Paul ninggalkeun Athena sarta anjog ka Corinth.

1. Rencana Allah Teu Gagal - Teu paduli naon waé halangan sareng kasusah anu urang hadapi, rencana Gusti bakal salawasna kalaksanakeun.

2. Percanten kana Pituduh Gusti - Sanaos urang henteu ngartos naha Gusti nyandak urang ka arah anu tangtu, urang tiasa percanten yén Anjeunna terang naon anu pangsaéna pikeun urang.

1. Yesaya 55:11 - Ku kituna bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta.

2. Yeremia 29:11 - Pikeun kuring nyaho rencana kuring keur anjeun, nyebutkeun Gusti, rencana pikeun karaharjaan jeung teu keur jahat, pikeun masihan anjeun hiji mangsa nu bakal datang jeung harepan.

Rasul 18:2 Jeung kapanggih hiji urang Yahudi tangtu ngaranna Aquila, lahir di Pontus, anyar datang ti Italia, jeung pamajikanana Priskila; (sabab Claudius geus maréntahkeun sakabéh urang Yahudi indit ti Roma:) sarta sumping ka aranjeunna.

Akwila jeung Priskila teh urang Yahudi ti Pontus anu kakara datang ka eta wewengkon sanggeus dititah ku Klaudius ninggalkeun Roma.

1. Kasatiaan Akwila jeung Priskila dina Nurutkeun Parentah Allah

2. Pentingna Hormat Wewenang jeung Nurutan Hukum Allah

1. Rum 13: 1-2 - Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur. Pikeun euweuh kakuatan tapi ti Allah: kakuatan nu aya anu ordained Allah.

2. paribasa 3: 5-6 - Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku manéhna, sarta manéhna bakal ngarahkeun jalan Anjeun.

Rasul-rasul 18:3 Sarta alatan anjeunna tina karajinan anu sarua, anjeunna abode jeung aranjeunna, sarta wrought: pikeun ku penjajahan maranéhanana maranéhanana éta tentmakers.

Paulus jeung Akwila tukang nyieun kémah jeung padagangan anu sarua, jadi maranéhna hirup jeung digawé babarengan.

1. Kakuatan Silaturahmi dina Kahirupan Urang

2. Pentingna Hirup jeung Gawé Babarengan

1. Pandita 4: 9-10 - Dua leuwih hade tinimbang hiji, sabab boga ganjaran alus pikeun gawé maranéhanana. Pikeun lamun maranehna ragrag, hiji bakal ngangkat up pendamping-Na. Tapi cilaka pikeun jalma anu nyalira nalika anjeunna murag, sabab anjeunna teu aya anu ngabantosan anjeunna.

2. Galata 6: 2 - Bear ye burdens batur, sarta jadi minuhan hukum Kristus.

Rasul 18:4 Sarta anjeunna alesan di imah ibadah unggal Sabat, sarta persuaded urang Yahudi jeung Yunani.

Paulus ngawartakeun Injil di sinagoga unggal Sabat.

1. Kakuatan Ngawawarkeun Injil

2. Pentingna Persuasi dina Penginjilan

1. Rum 10: 14-15 "Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Na kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna ngeunaan saha aranjeunna geus pernah ngadéngé? Jeung kumaha maranéhna ngadéngé tanpa batur da'wah? Naha aranjeunna kedah ngawawar upami henteu diutus?" Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Alusna suku jalma-jalma anu nguarkeun Injil!"

2. 1 Korinta 9:19-22 Pikeun sanajan kuring bébas tina sagala, Kuring geus dijieun sorangan hamba ka sadaya, supaya kuring bisa meunang leuwih ti maranehna. Pikeun urang Yahudi, kuring janten sapertos urang Yahudi, supados tiasa meunang urang Yahudi. Pikeun jalma-jalma anu aya dina hukum, kuring janten saluyu sareng sahandapeun hukum (sanaos henteu aya dina hukum) supados kuring tiasa meunang anu aya dina hukum. Pikeun jalma-jalma di luar hukum, kuring jadi jalma luar hukum (sanes di luar hukum Allah tapi dina hukum Kristus) supaya kuring bisa meunang jalma luar hukum. Pikeun anu lemah kuring jadi lemah, supaya kuring meunang anu lemah. Kuring geus jadi sagala hal pikeun sakabéh jalma, nu ku sagala cara kuring bisa nyalametkeun sababaraha.

Rasul 18: 5 Jeung nalika Silas jeung Timoteus sumping ti Makédonia, Paul dipencet dina sumanget, sarta kasaksian ka urang Yahudi yen Isa teh Kristus.

Paulus méré kasaksian ka urang Yahudi yén Yésus téh Kristus.

1. Pentingna ngabuktikeun kabeneran Yesus salaku Kristus.

2. Wani Paulus méré kasaksian ngeunaan Yésus sanajan ditentang.

1. Mateus 28: 16-20 - Pindah kituna jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci.

2. Rasul 1: 8 - Tapi anjeun bakal nampa kakuatan nalika Roh Suci geus datang kana anjeun, sarta anjeun bakal saksi abdi di Yerusalem jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, sarta nepi ka tungtung bumi.

Rasul-rasul 18:6 Jeung nalika aranjeunna nentang dirina, sarta blasphemed, anjeunna ngoyagkeun pakean-Na, sarta ngadawuh ka aranjeunna, "Getih anjeun bakal kana sirah anjeun sorangan; Kami beresih: ti ayeuna kuring bakal indit ka kapir.

Paulus nolak neruskeun ngawawar ka urang Yahudi waktu maranéhna nolak jeung ngahujat, malah nyebutkeun rék ngawawar ka bangsa séjén.

1. Allah moal pernah ninggalkeun urang, sanajan urang ngarasa paling nyalira.

2. Tong pernah nyerah dina ngalaksanakeun misi anu dipasihkeun ku Gusti.

1. Rum 8: 31-39 - "Naon anu bakal urang nyarioskeun kana hal-hal ieu? Lamun Allah di pihak urang, saha nu bisa ngalawan urang?"

2. Ibrani 12: 1-3 - "Ku sabab éta, ku sabab urang dikurilingan ku méga anu ageung saksi, hayu urang nyingkirkeun unggal beurat, sareng dosa anu caket pisan, sareng hayu urang lumpat kalayan sabar dina balapan anu disetél. sateuacan urang.”

Rasul-rasul 18:7 Ti dinya anjeunna angkat, teras lebet ka bumi hiji jalma anu namina Yustus, anu nyembah ka Allah, anu bumina caket sareng tempat ibadah.

Paulus nganjang ka imah Yustus, jalma nu nyembah ka Allah jeung imahna deukeut ka sinagoga.

1. Pentingna tetep deukeut ka Garéja jeung jalma anu ibadah ka Allah.

2. Kakuatan ukhuwah Kristen jeung kumaha bisa ngadeukeutkeun urang ka Allah.

1. Ibrani 10:25 - Teu forsaking assembling tina diri urang babarengan, sakumaha ragam sababaraha; tapi silih asah-asah: jeung leuwih-leuwih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih.

2. 1 John 2: 6 - Anjeunna anu nyebutkeun anjeunna abideth di anjeunna halah dirina ogé jadi leumpang, sanajan anjeunna walked.

Rasul 18:8 Jeung Crispus, pamingpin kapala sinagoga, percaya ka Gusti jeung sakabeh imahna; Jeung loba urang Corinthians dédéngéan percaya, sarta dibaptis.

Pimpinan tempat ibadah, Crispus, sareng seueur urang Korinta anu percaya ka Gusti sareng dibaptis.

1. Percaya ka Yéhuwa jeung dibaptis

2. Narima Kasalametan ti Gusti

1. Rum 10:9 - Nu lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

2. John 3: 5 - Yesus ngawaler, Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka thee, Iwal hiji lalaki lahir tina cai jeung Roh, manéhna teu bisa asup ka Karajaan Allah.

Rasul-rasul 18: 9 Lajeng Gusti nyarios ka Paul dina wengi ku visi, "Ulah sieun, tapi ngomong, sarta ulah cicing.

Paulus dijurung ku Allah pikeun nyarita kalawan wani jeung yakin.

1. Panggero Allah ka Boldness

2. Kudu Wani jeung Nyarita

1. Yesaya 41:10 - “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

2. Epesus 6: 19-20 - "Jeung ogé pikeun kuring, yén kecap bisa dibikeun ka kuring dina muka sungut kuring boldly pikeun medarkeun misteri Injil, keur nu Kami duta di ranté, supaya kuring bisa ngumumkeun eta boldly. , sakumaha Abdi kedah nyarios.

Rasul-rasul 18:10 Pikeun Kami jeung anjeun, jeung teu saurang ogé bakal set on Anjeun menyakiti Anjeun: pikeun kuring loba jalma di kota ieu.

Paulus didorong ku Allah pikeun cicing di Korinta sareng ngawawar, sabab Anjeunna ngagaduhan seueur jalma di dinya.

1. Allah Salawasna sareng Urang - Yesaya 41:10

2. Kasatiaan Allah - Lamentations 3: 22-23

1. Rum 8:31 - Naon anu bakal urang ucapkeun ka hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

2. Jabur 37:25 - Kuring geus ngora, jeung ayeuna geus kolot; acan kuring teu ningali nu soleh ditinggalkeun, atawa si cikal begging roti.

Rasul 18:11 Sarta anjeunna terus aya sataun genep bulan, ngajarkeun firman Allah diantara aranjeunna.

Paulus cicing di Korinta salila 18 bulan, ngajarkeun pangandika Allah ka jalma-jalma di dinya.

1. Pentingna Ngajarkeun Firman Allah

2. Kakuatan Manjangkeun Murid

1. Deuteronomy 11: 18-19 - "Ku kituna anjeun bakal nyimpen nepi kecap ieu kuring dina haté anjeun sarta dina jiwa anjeun, sarta anjeun bakal meungkeut aranjeunna salaku tanda dina leungeun anjeun, sarta aranjeunna bakal jadi frontlets antara panon anjeun. 19. Anjeun kedah ngajarkeun aranjeunna ka barudak anjeun, nyarioskeun aranjeunna nalika anjeun linggih di bumi anjeun, sareng nalika anjeun leumpang di jalan, sareng nalika anjeun ngagolér, sareng nalika anjeun gugah."

2. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, 20 ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung Nya, Kami sareng anjeun salawasna, dugi ka ahir jaman."

Rasul-rasul 18:12 Nalika Galio jadi timbalan ti Akaya, urang Yahudi nyieun pemberontakan ngalawan Paul jeung dibawa ka korsi pangadilan.

Paul dibawa ka korsi pangadilan ku urang Yahudi anu geus nyieun pemberontakan ngalawan anjeunna.

1. Kadaulatan Allah dina Situasi Hésé

2. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Oposisi

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal Gunung nepi ka jangjang sakumaha garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, sarta moal pingsan ".

2. James 1: 2-4 - "Dulur-dulur kuring, cacah eta kabeh kabagjaan mun anjeun digolongkeun kana divers temptations; Nyaho ieu, yén cobaan iman anjeun gawéna kasabaran. Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna nya, nu bisa jadi sampurna jeung sadayana, teu hoyong nanaon."

Rasul-rasul 18:13 Saurna, "Ieu jelema ngabujuk jalma-jalma pikeun ibadah ka Allah anu ngalanggar hukum Toret."

Paulus dituduh ngabujuk jalma pikeun nyembah ka Allah anu bertentangan sareng hukum.

1. Kawani Paul dina Nyanghareupan Oposisi

2. Kakuatan Persuasi

1. Rasul 17: 22-31 - alamat Paul urang dina Areopagus

2. Rum 1:16 - Kakawasaan Injil pikeun nyalametkeun jalma anu percaya

Rasul-rasul 18:14 Jeung nalika Paul ayeuna rék muka sungut-Na, Galio ceuk ka urang Yahudi, "Lamun ieu masalah lewdded salah atawa jahat, urang Yahudi, alesan yén kuring kudu sabar jeung anjeun.

Paulus dibébaskeun ku gubernur Romawi, Galio, waktu dituduh ngajarkeun ngalawan urang Yahudi ku maranéhna.

1. Conto Paul ngeunaan Hirup sareng Ngabela Injil

2. Kumaha Ngabales Tuduhan sareng Panganiayaan

1. 1 Peter 3:15 - "Tapi dina hate anjeun revere Kristus salaku Gusti. Salawasna siap masihan jawaban ka dulur anu miwarang anjeun masihan alesan pikeun harepan nu gaduh. Tapi ngalakukeun ieu kalawan gentleness jeung hormat ".

2. Mateus 5: 10-12 - "Bagja jalma anu persecuted alatan amal saleh, pikeun maranéhanana nyaéta Karajaan Sawarga. Rahayu anjeun lamun jalma ngahina anjeun, nyiksa anjeun sarta falsely nyebutkeun sagala jinis jahat ngalawan anjeun alatan kuring. . Sing gumbira jeung gumbira, sabab gede ganjaran aranjeun di sawarga, sabab kitu oge maranehna ngaaniaya nabi-nabi samemeh aranjeun."

Rasul 18:15 Tapi lamun sual kecap jeung ngaran, jeung hukum Anjeun, kasampak ye ka eta; keur kuring moal jadi hakim perkara saperti.

Paul advises neangan hukum Allah pikeun patarosan kecap jeung ngaran.

1. Pentingna Neangan Hukum Allah dina Kahirupan Urang

2. Ngartos Bedana Hukum Manusa sareng Hukum Allah

1. Mateus 22:36-40 - ""Guru, parentah nu mana nu agung dina Toret?" Jeung cenah manéhna: "Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun. Ieu parentah hébat sarta kahiji. Jeung kadua kawas éta: Anjeun kudu bogoh ka tatangga anjeun sakumaha Dina dua parentah ieu gumantung sakabeh Toret jeung nabi-nabi."

2. Pilipi 4: 6-7 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga haté anjeun. jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

Rasul 18:16 Sarta anjeunna disetir aranjeunna tina korsi pangadilan.

Kawani jeung iman Paulus anu teu kaampeuh ngajurung urang Korintus pikeun nolak guru-guru palsu anu narékahan pikeun ngahina manéhna.

1: Kawani jeung iman Paulus ka Allah nunjukkeun yén urang kudu tetep teguh dina kapercayaan jeung nolak ajaran palsu.

2: Conto Paulus ngeunaan kawani jeung iman ka Allah téh ngingetkeun yén urang kudu salawasna néangan bebeneran Allah jeung nolak kabohongan.

1: Epesus 6:10-20 - Pasang sakabeh armor Allah, supaya anjeun bisa nangtung ngalawan schemes Iblis.

2: James 1: 5-6 - Upami aya di antara anjeun anu kakurangan hikmah, hayu anjeunna nyuhunkeun ka Allah, anu masihan berehan ka sadayana tanpa ngahina, sareng éta bakal dipasihkeun.

Rasul-rasul 18:17 Saterusna sakabeh urang Yunani nangkep Sosthenes, kapala kapala sinagoga, sarta ngéléhkeun anjeunna saméméh korsi pangadilan. Sareng Galio henteu paduli kana hal-hal éta.

Urang Yunani ngéléhkeun Sostenes, pamingpin kapala sinagoga, saméméh korsi pangadilan jeung Galio teu campur.

1. Kabutuhan Karep dina Kapamingpinan

2. Kakuatan Nyieun Pilihan

1. Mateus 25: 35-40 - Pikeun kuring lapar jeung anjeun masihan kuring dahareun, kuring haus jeung anjeun masihan kuring inuman, kuring éta muhrim jeung anjeun ngabagéakeun kuring.

2. Siloka 20:28 - Rahmat jeung bebeneran ngajaga raja, sarta ku lovingkindness anjeunna upholds tahta-Na.

Rasul-rasul 18:18 Ti dinya Paulus tetep cicing di dinya, tuluy ninggalkeun dulur-dulur, balayar ti dinya ka Siria, jeung Priskila jeung Akwila; sanggeus dicukur sirah-Na di Kenkrea: pikeun manéhna sumpah.

Paulus cicing di Kenkrea samemeh indit, balayar jeung Priskila jeung Akwila. Anjeunna ogé ngalaksanakeun sumpah ku nyukur sirahna.

1. Pentingna ngajaga sumpah anjeun.

2. Pentingna waktu pikeun ngucapkeun pamit.

1. Pandita 5:4-5 (Lamun maneh ikrar ka Allah, ulah nepi ka tunda-tunda dina ngalaksanakeunana. Mantenna teu resep ka nu bodo; laksanakeun ikrar anjeun.)

2. Rum 12:1 (Ku sabab eta, saderek-saderek, sim kuring ngajurung ka aranjeun, sabage welas asih Allah, sanggakeun raga aranjeun sabage kurban anu hirup, suci, jeung pikabungaheun ka Allah — ieu teh ibadah aranjeun anu bener jeung bener.)

Rasul 18:19 Sarta anjeunna sumping ka Epesus, sarta ninggalkeun aranjeunna di dinya, tapi manéhna sorangan diasupkeun ka imah ibadah, jeung alesan pikeun urang Yahudi.

Paul nganjang ka Epesus jeung asup ka sinagoga pikeun ngawawar jeung urang Yahudi.

1. Daya Nalar: Kumaha Urang Bisa Ngagunakeun Dialog Pikeun Ngahontal Jalma

2. Conto Paulus ngeunaan Penginjilan: Model anu Kudu Diturutan

1. Kolosa 4: 5-6 "Leumpang dina hikmah ka jalma anu luar, redeeming waktu. Hayu ucapan anjeun salawasna kalawan rahmat, seasoned ku uyah, nu bisa nyaho kumaha ye halah ngajawab unggal lalaki."

2. Rum 10: 14-15 "Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha aranjeunna henteu percanten? na kumaha maranéhna bakal percanten ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu acan uninga? na kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a? Jeung kumaha maranéhna bakal ngahutbah, iwal aranjeunna diutus? sakumaha anu kasebut dituliskeun, "Alangkah endahna suku jalma-jalma anu ngawawarkeun Injil katengtreman, sareng mawa beja anu hadé!"

Rasul-rasul 18:20 Nalika aranjeunna hoyong anjeunna cicing langkung lami sareng aranjeunna, anjeunna henteu satuju;

Paulus nolak cicing leuwih lila jeung urang Korintus sanajan maranéhna ménta manéhna.

1. Rencana Allah pikeun urang moal salawasna saluyu jeung naon nyaman atawa merenah pikeun urang.

2. Urang kudu daék nuturkeun pangersa Allah, sanajan hésé atawa teu dipikaresep.

1. James 4:15 - "Gantina anjeun halah ngomong, "Lamun Gusti wills, urang bakal hirup jeung ngalakukeun ieu atawa éta."

2. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi," nyebutkeun Gusti. "Sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu deui jalan Kami leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun."

Rasul-rasul 18:21 Tapi pamitan aranjeunna, paribasa, "Kuring kudu sagala cara pikeun ngayakeun pésta anu bakal datang di Yerusalem: tapi kuring bakal balik deui ka anjeun, upami Gusti kersa." Sarta anjeunna balayar ti Epesus.

Paulus balik deui ka Yérusalém pikeun pésta, kalayan jangji bakal uih deui ka Epesus upami dikersakeun ku Allah.

1. Pangersa Allah Salawasna Rencana Pangsaéna - Rasul 18:21

2. Pasang Iman Anjeun dina Rencana Allah - Rasul 18:21

1. Yesaya 55: 9 - "Kanggo salaku langit leuwih luhur ti bumi, jadi aya cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun."

2. Pilipi 4: 6 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah."

Rasul 18:22 Sarta sanggeus anjeunna geus landed di Kaisarea, sarta naek, sarta salute jamaah, anjeunna turun ka Antioki.

Paul nganjang ka garéja Kaisaréa teras angkat ka Antioki.

1. Perjalanan iman: Diajar tina conto Paulus

2. Pentingna ukhuwah Kristen jeung masarakat

1. Ibrani 10:24-25 - Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting pikeun papanggih babarengan, saperti kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana, jeung leuwih salaku nu katingali. Poé beuki deukeut.

2. Rasul 2: 42-47 - Jeung maranéhna devoted diri kana pangajaran rasul 'jeung ukhuwah, mun megatkeun roti jeung solat. Jeung angen datang kana unggal jiwa, sarta loba keajaiban jeung tanda anu dipigawé ngaliwatan rasul. Sarta sakabeh anu percaya éta babarengan jeung boga sagala hal di umum. Sarta maranéhanana ngajual possessions jeung kaduh maranéhanana sarta ngadistribusikaeun proceeds ka sadaya, sakumaha kudu sagala. Jeung poe-poe, attending Bait Allah babarengan jeung megatkeun roti di imah maranéhanana, maranéhanana narima dahareun maranéhanana jeung hate bungah jeung berehan, muji ka Allah jeung ngabogaan ni’mat jeung sakabeh jalma. Jeung Gusti ditambahkeun kana jumlah maranéhanana poé ku poé maranéhanana anu keur disimpen.

Rasul-rasul 18:23 Sarta sanggeus anjeunna geus spent sababaraha lila di dinya, anjeunna undur, sarta ngaliwatan sakuliah nagara Galatia jeung Frigia dina urutan, strengthening sakabeh murid.

Paulus nyéépkeun waktos di daérah Galatia sareng Frigia, ngadorong para pengikut Kristen.

1. Kakuatan Anjuran: Kumaha Paulus Nguatkeun Murid-murid

2. The Resilience of Iman: Lalampahanna Paul di Galatia jeung Frigia

1. Rum 15:5 - Muga-muga Allah anu maparin kasabaran jeung pangjurung supaya aranjeun bisa hirup rukun, saluyu jeung Kristus Yesus.

2. 1 Tesalonika 5:11 - Ku sabab ajak karana jeung ngawangun karana nepi, sagampil anjeun lakukeun.

Rasul 18:24 Jeung hiji urang Yahudi tangtu ngaranna Apolos, lahir di Iskandariah, hiji lalaki eloquent, sarta kuat dina Kitab Suci, sumping ka Epesus.

Apolos, urang Yahudi lahir di Aleksandria, sumping ka Epesus sarta dipikawanoh ku kekecapan jeung pangaweruh ngeunaan Kitab Suci.

1. The Power of Eloquence: A Study of Apolos dina Rasul 18:24

2. Nilai Kitab Suci: Panaliti ngeunaan Apolos dina Rasul 18:24

1. Rasul 18:24

2. Jabur 119:105 - "Sabda anjeun lampu pikeun suku kuring jeung caang ka jalan abdi"

Rasul-rasul 18:25 Ieu lalaki ieu instruksi dina jalan Gusti; Jeung keur fervent dina sumanget, manéhna spoke jeung diajar rajin hal Gusti, nyaho ngan baptisan Yohanes.

Petikan ieu ngabahas Apolos, saurang lalaki anu diajarkeun kana jalan Gusti sareng gairah pikeun ngajarkeun ngeunaan Gusti, anu ngan ukur terang ngeunaan baptisan Yohanes.

1. Kakuatan Gairah dina Ngawartakeun Injil

2. Nyaho jeung Ngartos Baptisan Yohanes

1. Rasul 2:38 - "Lajeng Peter ceuk maranehna, Tobat, sarta jadi dibaptis unggal salah sahiji anjeun dina nami Yesus Kristus pikeun remisi dosa, sarta anjeun bakal nampa kurnia ti Roh Suci."

2. John 3: 7-8 "Ulah héran yén kuring nyarios ka anjeun, anjeun kedah dilahirkeun deui. Angin niup ka mana waé anu dipikahoyong, sareng anjeun ngadéngé sorana, tapi teu tiasa terang ti mana asalna, sareng ka mana angkatna. Kitu ogé unggal jalma anu dilahirkeun ku Ruh."

Rasul-rasul 18:26 Sarta anjeunna mimiti nyarita boldly di imah ibadah: saha sanggeus Aquila jeung Priskila uninga, aranjeunna nyandak anjeunna ka aranjeunna, sarta expounded ka anjeunna jalan Allah leuwih sampurna.

Paulus pendak sareng Akwila sareng Priskila sareng diajar langkung seueur ngeunaan jalan Allah.

1. Pentingna diajar deui ngeunaan Allah.

2. Narima hidayah jeung instruksi ti mentor spiritual.

1. Paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun sarta teu lean on pamahaman sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Anjeunna, sarta anjeunna bakal nyieun jalur anjeun lempeng."

2. 1 Tesalonika 5:12 - "Ayeuna kami nanya ka anjeun, nadya jeung sadulur, mun ngaku jalma anu gawé teuas diantara anjeun, anu paduli keur anjeun dina Gusti jeung anu admonish anjeun."

Rasul-rasul 18:27 Jeung nalika anjeunna disposed ngaliwat ka Akaya, dulur-dulur nulis, exhorting murid-murid pikeun nampa anjeunna: anu, nalika anjeunna sumping, mantuan aranjeunna loba anu geus dipercaya ku rahmat.

Paulus ngabantu murid-murid di Akaya pikeun percaya kana rahmat.

1. Urang Disalametkeun ku Rahmat Sorangan

2. Kakuatan Méré jeung Narima Rojongan

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun disimpen ngaliwatan iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

2. Galata 6: 2 - Bear ye burdens batur, sarta jadi minuhan hukum Kristus.

Rasul-rasul 18:28 Pikeun anjeunna mightily ngayakinkeun urang Yahudi, jeung nu umum, némbongkeun ku Kitab Suci yen Isa teh Kristus.

Paulus sacara kuat nunjukkeun ka urang Yahudi yén Yésus téh Mésias ngagunakeun kitab suci.

1. Kakuatan Kitab Suci: Kumaha Urang Bisa Ngagunakeun Firman Allah Pikeun Nyaksés ka Batur

2. Ngawartakeun Injil: Kumaha Nyaritakeun Injil Kasalametan Yesus kalawan Percaya diri

1. Rum 1:16 - Pikeun Kami teu isin tina injil, sabab éta kakawasaan Allah nu brings kasalametan ka dulur anu percaya.

2. Yesaya 61: 1-2 - Roh PANGERAN Nu Maha Agung aya dina kuring, sabab PANGERAN geus anointed kuring pikeun ngumumkeun warta alus ka nu miskin. Mantenna geus ngutus kuring pikeun ngabeungkeut nu patah hati, pikeun ngumumkeun kamerdikaan pikeun tawanan jeung ngaleupaskeun tina gelap pikeun tawanan.

Rasul 19 nyarioskeun waktos Paulus di Epesus, mujijat-mujijat anu luar biasa anu anjeunna laksanakeun, sareng karusuhan anu disababkeun ku Demetrius sareng tukang-tukang perak anu sanés.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Paulus dugi ka Epesus dimana anjeunna mendakan sababaraha murid anu ngan ukur nampi baptisan Yohanes. Nalika Paulus naroskeun ka aranjeunna naha aranjeunna nampi Roh Suci nalika aranjeunna percanten yén aranjeunna ngawaler bahkan henteu nguping aya Roh Suci. Ku kituna Paul ngajelaskeun ka aranjeunna yen baptisan Yohanes éta baptisan tobat sarta sanggeus ngadéngé ieu, aranjeunna dibaptis kana nami Yesus Kristus. Nalika Paul nempatkeun leungeun-Na dina aranjeunna Roh Suci sumping ka aranjeunna spoke basa prophesied sakabehna ngeunaan dua belas lalaki (Rasul 19:1-7). Anjeunna diasupkeun ka sinagoga ngomong boldly aya tilu bulan arguing persuasively ngeunaan Karajaan Allah tapi sababaraha jadi obstinative nampik percaya umum difitnah Jalan jadi ninggalkeun maranehna nyokot murid manéhna ngayakeun diskusi poean aula ceramah Tyrannus terus salila dua taun jadi sakabeh Yahudi Yunani cicing propinsi Asia ngadéngé kecap Gusti (Rasul-rasul). 19:8-10).

Ayat ka-2: Allah midamel mujijat-mujijat anu luar biasa ngaliwatan Paulus, nepi ka saputangan atawa celemek anu geus nyabak manéhna dibawa ka geringan, panyakitna diubaran ku roh-roh jahat ninggalkeun maranéhna (Rasul 19:11-12). Sababaraha urang Yahudi anu ngurilingan ngusir roh-roh jahat nyoba nganuhunkeun nami Gusti Yesus pikeun jalma-jalma anu kasurupan setan bakal nyarios 'Demi nami Yesus anu diwawarkeun ku Paulus, kuring paréntah anjeun kaluar.' Tujuh putra Sceva imam kapala Yahudi anu ngalakukeun ieu hiji poé roh jahat ngajawab 'Yesus kuring nyaho Paul kuring nyaho ngeunaan tapi saha anjeun?' Lajeng lalaki kasurupan luncat kana eta overpowered kabeh masihan teunggeulan sapertos lumpat kaluar imah taranjang getihan. scrolls babarengan dibeuleum nilai diitung masarakat awam kapanggih patut lima puluh rébu drakma Ku cara kieu kecap Gusti sumebar lega tumuwuh kakuatan (Rasul 19: 13-20).

Alinea 3: Sanggeus kajadian kitu, tukang perak ngaranna Demetrius nyieun onar lantaran nyieun kuil-kuil perak Artemis jeung usahana bahaya lantaran sumebarna agama Kristen. Anjeunna ngajurung para pengrajin anu sanés nyarios, "Anjeun ningali henteu ngan ukur ka Epesus, tapi ampir di sakuliah propinsi Asia, sasama Paulus ieu ngabujuk nyipta seueur jalma anu nyarios yén dewa ngadamel tangan manusa sanés dewa pisan. Déwi Artemis bakal discredited Déwi dirina disembah sakuliah propinsi Asia dunya bakal rampok kaagungan ketuhanan nya' (Rasul 19:26-27). Ieu nyababkeun kaributan anu ageung sareng jalma-jalma ngagorowok, "Hebat Artemis urang Epesus!" Pamustunganana juru tulis kota junun riungan tenang nétélakeun lamun Demetrius batur grievances kedah nyandak eta up pangadilan warned balaréa lampah maranéhanana bisa ngakibatkeun biaya rioting sabab euweuh alesan bisa menerkeun assembly dipecat riungan (Rasul 19: 28-41).

Rasul-rasul 19:1 Jeung eta kajadian, yén, waktu Apolos keur di Corinth, Paul sanggeus ngaliwatan basisir luhur nepi ka Epesus, jeung manggihan sababaraha murid.

Paulus pendak sareng murid-murid di Epesus sareng ngajarkeun aranjeunna ngeunaan jalan Allah langkung sampurna.

1. Rencana Allah anu sampurna pikeun umat-Na

2. Kakuatan pangajaran Paulus

1. Epesus 3: 20-21 "Ayeuna ka Anjeunna anu sanggup ngalakukeun langkung seueur tibatan sadayana anu urang naroskeun atanapi anu urang bayangkeun, numutkeun kakawasaan-Na anu damel di jero urang, ka Anjeunna janten kamulyaan dina jamaah sareng Kristus Yesus sapanjang sadayana. turun-tumurun, salalanggengna! Amin.”

2. Titus 2: 11-12 "Kanggo rahmat Allah geus mucunghul nu nawarkeun kasalametan ka sakabeh jalma. Eta ngajarkeun urang ngomong "Henteu" kana ungodliness jeung hawa nafsu duniawi, sarta hirup kontrol diri, tegak jeung taqwa dina jaman kiwari.

Rasul-rasul 19:2 Anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Naha anjeun parantos nampi Roh Suci ti saprak anjeun percanten? Jeung ceuk maranehna ka manéhna, Kami teu acan pisan ngadéngé naha aya wae Roh Suci.

Paul nanya ka murid-murid di Epesus naha maranéhna geus narima Roh Suci saprak maranéhna geus percaya. Aranjeunna ngawaler yén aranjeunna henteu acan nguping ayana Roh Suci.

1. Kabutuhan Narima Roh Suci

2. Pentingna Nyaho Roh Suci

1. John 14:26 - "Tapi Helper, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, anjeunna bakal ngajarkeun maneh sagala hal jeung mawa ka inget anjeun sagala yen Kuring geus ngomong ka anjeun."

2. Epesus 1: 13-14 - "Dina Anjeunna anjeun ogé, nalika anjeun ngadéngé kecap bebeneran, Injil kasalametan anjeun, sarta percaya ka Anjeunna, disegel ku Roh Suci jangji, anu jaminan warisan urang nepi ka urang meunang milik eta, pikeun muji kamulyaan-Na."

Rasul-rasul 19:3 Saur-Na ka maranehna, "Ku naon maraneh dibaptis? Jeung ceuk maranehna, Pikeun baptisan Yohanes.

Paul nanya ka dua belas lalaki lamun maranéhna geus dibaptis, sarta aranjeunna ngajawab yén maranéhna geus dibaptis nurutkeun baptisan Yohanes.

1. Pentingna Nyaho Baptisan Anjeun: Kumaha Nyaho Status Baptisan Anjeun Bisa Nguatkeun Iman Anjeun

2. Kakuatan Paul: Kumaha Patarosan Paul bisa ngakibatkeun Tumuwuh Spiritual

1. Mateus 3: 11-12 - "Kuring memang ngabaptis anjeun ku cai pikeun tobat: tapi anjeunna anu sumping saatos kuring langkung kuat tibatan kuring, anu sapatuna kuring henteu pantes nanggung: anjeunna bakal ngabaptis anjeun ku Roh Suci, sareng ku Roh Suci. seuneu.”

2. Markus 1:4-5 – “Yohanes ngabaptis di gurun keusik, jeung ngahutbah baptisan tobat pikeun panghampura dosa. Sarta sakabeh tanah Yudea, jeung urang Yerusalem, indit ka Anjeunna, sarta sakabeh anjeunna dibaptis di Walungan Yordan, ngaku dosa maranéhanana.

Rasul-rasul 19:4 Teras saur Paulus, "Yohanes leres-leres ngabaptis ku baptisan tobat, nyarios ka jalma-jalma, yén aranjeunna kedah percanten ka Anjeunna anu bakal sumping saatos anjeunna, nyaéta, Kristus Yesus."

Paul ngécéskeun yén Yohanes Jurubaptis ngahutbah baptisan tobat, nétélakeun jalma percaya ka Yesus Kristus.

1. Telepon pikeun Tobat: Nyiapkeun Jalan pikeun Yesus

2. Kakuatan Kapercayaan: Kumaha Iman ka Yesus ngarobah Kahirupan

1. Lukas 3:3 - "Jeung manéhna indit ka sakuliah wewengkon sabudeureun Yordania, da'wah baptisan tobat pikeun remisi dosa."

2. John 14: 6 - "Yesus ngadawuh ka manéhna, Kami jalan, bebeneran, jeung kahirupan: moal aya nu datang ka Rama, tapi ku Kami."

Rasul-rasul 19:5 Nalika aranjeunna ngadéngé éta, aranjeunna dibaptis dina nami Gusti Yesus.

Nalika jalma-jalma ngadéngé da'wah Paulus, aranjeunna dibaptis dina nami Gusti Yesus.

1. Kakuatan Iman: Ngartos Dampak Baptisan

2. Pasrah ka Gusti: Pentingna Baptisan

1. Rum 6:3-5 - "Atawa naha anjeun teu nyaho yén sakabéh urang anu dibaptis kana Kristus Yesus dibaptis kana pupusna-Na? Ku kituna urang dikubur kalawan anjeunna ngaliwatan baptisan kana maot dina urutan anu, sagampil Kristus éta. dihudangkeun tina pupusna ngaliwatan kamulyaan Rama, urang ogé bisa hirup anyar hirup. Sabab lamun urang geus ngahiji jeung Anjeunna dina maot saperti Anjeunna, urang tangtu ogé bakal ngahiji jeung manéhna dina jadian saperti Anjeunna.

2. Kolosa 2:12 - "Geus dikubur kalawan anjeunna di baptisan, nu anjeun ogé diangkat kalawan anjeunna ngaliwatan iman anjeun dina gawe Allah, anu diangkat anjeunna ti nu maraot."

Rasul 19:6 Jeung nalika Paul geus numpangkeun leungeun-Na kana aranjeunna, Roh Suci turun ka aranjeunna; jeung maranehna nyarita ku basa, jeung prophesied.

Leungeun Paul masihan Roh Suci ka jalma-jalma anu percaya nyababkeun aranjeunna nyarios dina basa-roh sareng prophesying.

1: Ngabuka Hadiah Roh Suci

2: Nyarita dina Basa Roh di Garéja

1: Galata 5: 22-23 Tapi buah Roh nyaéta kanyaah, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, lemah lembut, kahadéan, iman, lemah lembut, temperance: ngalawan sapertos kitu teu aya hukum.

2: Rasul 2:4 Jeung maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci, sarta mimiti nyarita ku basa sejen, sakumaha Roh masihan aranjeunna utterance.

Rasul 19:7 Jeung sakabeh lalaki éta ngeunaan dua belas.

Petikan éta ngeunaan jumlah lalaki anu hadir dina waktos éta 12.

1. Sakumaha leutikna jalma-jalma, Gusti masih tiasa dianggo pikeun ngalakukeun hal-hal anu ageung.

2. Kakawasaan Allah henteu ditangtukeun ku ukuran hiji golongan, tapi ku ayana di jerona.

1. Mateus 19:26 - "Yesus melong aranjeunna sarta ngadawuh, "Kalayan manusa ieu mustahil, tapi ku Allah sagala hal anu mungkin."

2. Yermia 33: 3 - "Telepon ka Kami sarta kuring bakal ngajawab anjeun sarta ngabejaan Anjeun hal hébat sarta unsearchable anjeun teu nyaho."

Rasul 19:8 Jeung manéhna indit ka imah ibadah, sarta ngomong boldly salila tilu bulan, disputing jeung persuading hal ngeunaan Karajaan Allah.

Paulus wani ngomong di imah ibadah salila tilu bulan, ngayakinkeun jalma-jalma ngeunaan Karajaan Allah.

1. Kakuatan Firman: Nyebarkeun Karajaan Allah

2. Wani Nyaritakeun Firman Allah: Conto Paulus

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. Ibrani 11: 6 - Jeung tanpa iman mustahil pikeun mangga manéhna, pikeun sakur anu bakal ngadeukeutan ka Allah kudu percaya yén manéhna aya jeung manéhna ganjaran jalma anu néangan manéhna.

Rasul-rasul 19:9 Tapi lamun divers anu hardened, sarta henteu percanten, tapi spoke goréng éta cara di hareupeun balaréa, anjeunna undur ti aranjeunna, sarta misahkeun murid-murid, disputing unggal poé di sakola salah sahiji Tyrannus.

Paul encountered jalma anu nampik Injil sarta anjeunna misahkeun dirina jeung murid-murid ti aranjeunna, sarta ngajar aranjeunna unggal dinten di sakola Tiranus.

1. Kakuatan Separation

2. Iman Paulus

1. Rum 16:17-18 - Kuring nanya ka anjeun, baraya, awas pikeun maranéhanana anu ngabalukarkeun division jeung nyieun halangan sabalikna kana doktrin nu geus diajarkeun; nyingkahan aranjeunna. Pikeun jalma sapertos henteu ngawula Gusti urang Kristus, tapi napsu sorangan, sarta ku omongan lemes jeung flattery aranjeunna nipu hate nu naif.

2. 1 Corinthians 5:11-13 - Tapi ayeuna kuring nulis ka anjeun ulah gaul jeung saha anu tega ngaran sadulur lamun manéhna kaliru ngeunaan immorality séksual atawa karanjingan, atawa nyaéta hiji musyrik, reviler, mabok, atawa swindler— komo teu dahar jeung nu kitu. Keur naon atuh mun nangtoskeun urang luar? Naha sanés jalma-jalma di jero gereja anu anjeun kedah nangtoskeun? Allah nangtoskeun jalma-jalma di luar. "Pupuskeun jalma jahat ti antara anjeun."

Rasul 19:10 Jeung ieu terus ku spasi dua taun; ku kituna sakabeh jalma anu dwelt di Asia ngadéngé pangandika Gusti Yesus, urang Yahudi boh Yunani.

Paulus ngawawarkeun Injil di Epesus terus dua taun, sarta loba jalma, boh urang Yahudi boh Yunani, ngadéngé pangandika Gusti Yesus.

1. Pentingna Ngabagikeun Injil - Kumaha Palayanan Paulus di Épésus Bisa Ngainspirasi Urang Pikeun Ngahontal Batur

2. Kakuatan Firman - Kumaha Firman Gusti Yesus Ngarobih Hate Jalma-jalma di Epesus

1. Rum 10: 14-15 - Kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna ngadangu tanpa aya anu ngahutbah? Sareng kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus?

2. Mateus 28: 19-20 - Pindah kituna sarta nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah anjeun.

Rasul-rasul 19:11 Sareng Allah ngadamel mujijat khusus ku panangan Paulus:

Allah damel mujijat ngaliwatan mentri Paul urang.

1. "Kakuatan Iman: Ngalaman Kaajaiban Allah Ngaliwatan Komitmen"

2. "The Miracle Worker: Nyambungkeun Jeung Allah Ngaliwatan Kamentrian Paul"

1. Ibrani 11: 1-2 "Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali. Pikeun ku éta jalma-jalma baheula nampi pujian."

2. 2 Corinthians 12: 9 "Tapi anjeunna nyarios ka kuring, "Rahmat abdi cekap pikeun anjeun, sabab kakuatan kuring disampurnakeun dina kalemahan." Ku sabab kitu, kuring bakal langkung reueus ku kalemahan kuring, supados kakawasaan Kristus tetep aya dina kuring."

Rasul-rasul 19:12 Ku kituna tina awakna dibawa ka saputangan atawa celemek gering, sarta panyakitna undur ti aranjeunna, sarta roh-roh jahat kaluar tina aranjeunna.

Awak Paul dipaké pikeun nyageurkeun jalma; saputangan jeung celemek dicandak ti anjeunna sarta dipaké pikeun nyageurkeun nu gering jeung ngusir roh jahat.

1. "Kakuatan Iman: Paul jeung Penyembuhan Miraculous"

2. "Otoritas Yesus: Nyageurkeun Ku Paulus"

1. Markus 16:17-18 - "Jeung tanda ieu bakal marengan jalma anu percaya: Dina ngaran kuring maranéhna bakal ngusir setan, maranéhna bakal nyarita dina basa anyar, maranéhna bakal nyokot oray jeung leungeun maranéhna, sarta lamun maranéhna nginum racun deadly. , eta moal nganyenyeri pisan; aranjeunna bakal nyepengan panangan ka anu gering, sareng aranjeunna bakal cageur."

2. Mateus 10: 1 - "Anjeunna disebut dua belas murid-Na ka Anjeunna jeung masihan aranjeunna wewenang pikeun ngusir roh najis jeung nyageurkeun sagala panyakit jeung panyakit."

Rasul-rasul 19:13 Saterusna sababaraha urang Yahudi vagabond, exorcists, nyandak kana aranjeunna pikeun nelepon leuwih maranéhanana anu kasurupan roh jahat ngaran Yesus, paribasa, Kami adjure anjeun ku Yesus saha Paul ngawartakeun.

Sababaraha urang Yahudi ngagunakeun nami Yesus pikeun nyoba ngusir roh-roh jahat.

1. Kakuatan Ngaran Yesus

2. Otoritas Injil

1. Pilipi 2:9-11 - Ku sabab eta Allah geus kacida Maha Agung manéhna jeung bestowed on manéhna ngaran anu luhur unggal ngaran, 10 ku kituna dina ngaran Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi. 11 Jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

2. Mateus 28:18-20 - Jeung Yesus sumping sarta ngomong ka aranjeunna, "Sagala otoritas di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka Kami. 19 Ku sabab kitu, angkat, jieun murid-murid sadaya bangsa, baptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, 20 ngajarkeun aranjeunna ngalaksanakeun sagala anu diparéntahkeun ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

Rasul 19:14 Jeung aya tujuh putra hiji Sceva, urang Yahudi, jeung kapala imam, anu ngalakukeun kitu.

Putra-putra imam Yahudi nyoba ngusir roh jahat.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Pesen Kasalametan Paulus Ngarobih Kahirupan

2. Pentingna Taat: Ngagugu kana Paréntah Gusti

1. Yakobus 2:17-18 "Sanajan kitu iman, lamun teu boga karya, maot, keur nyalira. Leres, lalaki bisa ngomong, Anjeun boga iman, jeung kuring boga karya: Témbongkeun kuring iman Anjeun tanpa karya Anjeun, jeung Abdi bakal nunjukkeun ka anjeun iman abdi ku karya abdi."

2. Rasul 5:29 "Lajeng Peter jeung rasul séjén ngajawab sarta ngomong, "Urang halah nurut Allah tinimbang lalaki."

Rasul 19:15 Jeung roh jahat ngajawab sarta ngomong, "Yesus kuring nyaho, sarta Paul kuring nyaho; tapi saha anjeun?

Roh jahat naroskeun saha jalma-jalma anu ngusir anjeunna nganggo nami Yesus sareng Paul.

1. Kakuatan Ngaran: Ngajalajah Kakuatan Ngaran Yesus sareng Dampak Pelayanan Paulus

2. Nyaho Yesus: Kumaha Nyaho Yesus Ngarah ka Otoritas Spiritual

1. Pilipi 2: 9-10: "Ku sabab eta Allah geus kacida exalted anjeunna jeung bestowed on anjeunna ngaran anu luhur unggal ngaran, ku kituna dina nami Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi. ”

2. Epesus 6:12: "Kanggo urang teu wrestle ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan pangawasa, ngalawan otoritas, ngalawan kakuatan kosmis leuwih gelap hadir ieu, ngalawan kakuatan spiritual tina jahat di tempat sawarga."

Rasul-rasul 19:16 Jeung lalaki di saha roh jahat ieu leaped kana eta, jeung overcame eta, jeung prevailed ngalawan eta, ku kituna maranéhanana kabur kaluar ti imah taranjang jeung tatu.

Hiji lalaki jeung roh jahat overpowered jeung tatu jalma anu aya di imah sarua jeung manéhna, ngabalukarkeun maranéhanana kabur dina kaayaan undressed.

1. Kakuatan Roh Suci: Ngenalkeun sareng Ngahindarkeun Pangaruh Anu Henteu Suci.

2. Nungkulan Kajahatan ku Kabagjaan: Kumaha Iman Bisa Ngabantosan Urang Ngalawan Godaan sareng Dosa.

1. Epesus 6:12 - "Kanggo perjuangan urang teu ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan pangawasa, ngalawan otoritas, ngalawan kakawasaan dunya poék ieu jeung ngalawan kakuatan spiritual tina jahat di alam sawarga."

2. 1 John 4: 4 - "Anjeun, barudak dear, anu ti Allah jeung geus overcome aranjeunna, sabab hiji anu aya dina anjeun leuwih gede ti hiji anu aya di dunya."

Rasul-rasul 19:17 Jeung ieu dipikawanoh ka sakabeh urang Yahudi jeung Yunani ogé dwelling di Epesus; Jeung sieun murag kana eta kabeh, sarta ngaran Gusti Yesus magnified.

Urang Yahudi jeung urang Yunani anu hirup di Epesus ngarasa sieun sanggeus ngadarenge ngeunaan kakawasaan Gusti Yesus.

1. Kakuatan Ngaran Yesus

2. Sieun jeung Iman ka Allah

1. Pilipi 2: 9-11 - "Ku sabab eta Allah exalted anjeunna ka tempat pangluhurna sarta masihan anjeunna ngaran anu luhur unggal ngaran, yén dina nami Yesus unggal dengkul kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi. Jeung unggal létah ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama."

2. Yesaya 12: 2 - "Pasti Allah teh kasalametan kuring; Kuring bakal percanten jeung teu sieun. Gusti, Gusti sorangan, kakuatan kuring jeung pertahanan kuring; Anjeunna geus jadi kasalametan kuring ".

Rasul 19:18 Sarta loba anu percaya datang, sarta confessed, sarta némbongkeun amal maranéhanana.

Seueur anu percaya sacara umum ngaku iman ka Yesus Kristus.

1: The Power of syahadat - Kumaha umum confessing iman urang ka Yesus Kristus bisa ngarobah kahirupan urang.

2: Kabébasan Iman - Kumaha percanten ka Yesus Kristus tiasa nyababkeun kabébasan anu leres.

1: Rum 10: 9-10 "Yen upami anjeun ngaku ku sungut anjeun Gusti Yesus, sareng percanten dina haté anjeun yén Allah parantos ngagugahkeun Anjeunna tina maot, anjeun bakal salamet. Pikeun jeung haté man believeth kana amal saleh; jeung ku pangakuan sungut dijieun pikeun kasalametan.”

2: Mateus 16:16 "Sareng Simon Petrus ngawaler, "Anjeun teh Kristus, Putra Allah anu jumeneng."

Rasul-rasul 19:19 Seueur jalma anu ngagunakeun kasenian panasaran ngahijikeun buku-bukuna, teras diduruk di payuneun sadayana, sareng aranjeunna diitung hargana, sareng mendakan éta lima puluh rébu pérak.

Urang Epesus ngancurkeun buku-buku sihir jeung sihirna, hargana 50.000 perak.

1. Kakuatan Tobat: Nungkulan Godaan Dunya

2. Biaya Dosa: Hargana Ngajauhan Allah

1. Rum 12: 2 - "Jeung ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon éta wasiat Allah alus tur ditarima tur sampurna."

2. Siloka 1: 10-19 - "Anaking, lamun sinners entice Anjeun, ulah idin. Lamun maranéhna ngomong, "Kita Hayu jeung urang, hayu urang bohong di antosan mun ngucurkeun getih; hayu urang lurk rusiah pikeun polos tanpa alesan; hayu urang ngelek aranjeunna hirup-hirup sapertos Sheol, sareng sadayana, sapertos jalma anu turun ka liang kubur; urang bakal mendakan sagala rupa harta banda anu berharga, urang bakal ngeusian bumi urang ku rampasan; tuang undian anjeun di antara kami, hayu urang sadayana gaduh hiji dompét. "- anaking, ulah leumpang di jalan jeung maranehna, jauhkeun suku anjeun tina jalan maranéhanana; pikeun suku maranéhanana lumpat ka jahat, sarta maranéhanana rurusuhan ngucurkeun getih."

Rasul 19:20 Ku kituna mightily tumuwuh firman Allah jeung prevailed.

Firman Allah tumuwuh kuat sarta suksés.

1. Firman Allah Mibanda Kakuatan Pikeun Ngarobah Kahirupan

2. Kakuatan Da'wah anu Kuat

1. Rum 1:16 - Pikeun Kami teu isin tina injil, pikeun éta kakawasaan Allah pikeun kasalametan ka dulur anu percaya.

2. Yesaya 55:11 - Jadi bakal kecap mah nu mana kaluar ti sungut mah; eta moal balik deui ka kuring kosong, tapi bakal ngalengkepan naon anu Kami maksud, sarta bakal hasil dina hal nu kuring dikirim eta.

Rasul 19:21 Sanggeus hal-hal ieu réngsé, Paul purposed dina sumanget, sanggeus manéhna ngaliwatan Makédonia jeung Akhaya, indit ka Yerusalem, paribasa, Sanggeus kuring geus aya, abdi oge kudu ningali Roma.

Paul mutuskeun pikeun indit ka Yérusalém terus ka Roma dina sumanget.

1. Pentingna netepkeun tujuan spiritual sareng ngudag éta kalayan tujuan.

2. Kakuatan Roh Suci pikeun nungtun sareng ngarahkeun kahirupan urang.

1. Pilipi 3:14 - "Kuring pencét on nuju gawang pikeun hadiah tina panggero luhur Allah dina Kristus Yesus."

2. Rum 8:14 - "Kanggo sakabeh anu keur dipingpin ku Roh Allah, ieu putra Allah."

Rasul-rasul 19:22 Ku sabab kitu anjeunna ngirim ka Makedoni dua anu ngalayanan anjeunna, Timoteus sareng Erastus; tapi manéhna sorangan cicing di Asia salila hiji mangsa.

Paulus ngutus dua baturna, Timoteus jeung Erastus, ka Makedoni bari cicing di Asia sawatara lila.

1. Pentingna delegasi sareng percanten kana rencana Allah

2. Kakuatan sosobatan jeung gawé bareng

1. Paribasa 15:22 - Tanpa naséhat, rencana jadi serba salah, tapi dina multitude of counselors aranjeunna ngadegkeun.

2. 1 Corinthians 3: 5-7 - Naon lajeng Apollos? Jeung naon Paul? Abdi-abdi anu ku aranjeun percaya, sakumaha anu dipaparinkeun ku Gusti kasempetan ka tiap-tiap jalma. Kuring melak, Apolos nyiram, tapi Allah anu ngabalukarkeun tumuwuhna. Janten sanés anu melak atanapi anu nyiram sanés nanaon, tapi Gusti anu nyababkeun kamekaran.

Rasul-rasul 19:23 Jeung waktu anu sarua timbul teu saeutik aduk ngeunaan jalan éta.

Di kota gegeroan ngeunaan ajaran Jalan.

1. The Power of a Good Pesen - Kumaha pesen tunggal bisa mere ilham a aduk hébat dina kotana

2. Nangtung pikeun Naon Anu Katuhu - Pentingna nyarioskeun naon anu anjeun percanten

1. Rasul 4: 14-17 - Peter jeung Yohanes boldly mere kasaksian ngeunaan Yesus

2. Yesaya 40:31 - Jalma anu antosan on Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana

Rasul 19:24 Pikeun hiji lalaki tangtu ngaranna Demetrius, a silversmith, anu nyieun shrines pérak pikeun Diana, mawa kauntungan saeutik ka tukang;

Kasuksésan Demetrius dina karajinan na ngadamel kuil pérak pikeun Diana mangrupikeun conto kumaha kerja keras sareng dedikasi tiasa nyababkeun ganjaran anu ageung.

1. Kerja keras jeung kumawula bisa ngakibatkeun ganjaran gede.

2. Aya nilai hébat dina karya leungeun urang.

1. Pandita 9:10 - Naon waé anu didamel ku panangan anjeun, laksanakeun kalayan sagala kakuatan anjeun.

2. Kolosa 3:23 - Naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos damel pikeun Gusti, sanés pikeun padamelan manusa.

Rasul-rasul 19:25 Anjeunna ngahiji sareng tukang-tukang padamelan anu sami, sareng saurna, "Juragan, anjeun terang yén ku karajinan ieu kami ngagaduhan kabeungharan."

Pagawe Epesus ngingetkeun yén karajinanna mangrupikeun sumber kabeungharan.

1: Gusti parantos ngaberkahan urang ku kado sareng bakat anu tiasa dianggo pikeun kamakmuran.

2: Urang kedah nganuhunkeun kana kabeungharan materi anu urang gaduh sareng dianggo pikeun ngamulyakeun Mantenna.

1: Pandita 9:10: Naon waé anu ku panangan anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan sakuat tenaga.

2: Mateus 6:24: Teu aya anu tiasa ngawula ka dua tuan. Boh anjeun bakal hate nu hiji jeung cinta nu séjén, atawa anjeun bakal devoted ka hiji jeung nganggap hina nu séjén.

Rasul-rasul 19:26 Sumawona maneh ningali jeung ngadéngé, yén teu ngan di Epesus, tapi ampir sakuliah Asia, Paul ieu geus persuaded jeung ngancik loba jalma, nyebutkeun yen aranjeunna lain dewa, anu dijieun ku leungeun.

Paulus ngayakinkeun jeung ngajauhkeun jalma-jalma di Asia ku cara ngajarkeun yén brahala-brahala anu dijieun ku leungeun téh lain allah.

1. Nyembah berhala: Ngaganti Nu Nyipta ku Ciptaan

2. Kakuatan Firman Allah: Transforming Kahirupan

1. Deuteronomy 5: 7-9 - Anjeun teu kudu boga allah séjén saméméh kuring

2. Yesaya 44: 15-20 - Sia-sia anjeun ngadamel brahala sareng nyembah naon anu dilakukeun ku panangan anjeun.

Rasul-rasul 19:27 Ku kituna teu ngan ieu karajinan urang dina bahaya pikeun diatur dina nought; tapi ogé yén kuil Déwi hébat Diana kudu hina, jeung magnificence nya kudu ancur, saha sadaya Asia jeung dunya worshippeth.

Déwi Diana anu hébat dihormat ku seueur, tapi kuilna aya dina bahaya ancur.

1: Teu aya anu saluhureun Allah - Rasul 19:27

2: Unggal jalma sanggup kaagungan rohani - Yakobus 4:10

1: Gusti langkung ageung tibatan kakuatan anu sanés - 1 Yohanes 4: 4

2: Gusti urang mangrupikeun Gusti anu luar biasa - Jabur 47: 2

Rasul-rasul 19:28 Jeung maranéhna ngadéngé ucapan ieu, aranjeunna pinuh amarah, sarta ngagorowok, paribasa, "Agungna Diana urang Epesus!"

Sakelompok urang Epesus ambek ku omongan Paulus sareng nyatakeun bakti ka Diana.

1. Ulah nepikeun karep sakedapan nyimpang tina bebeneran.

2. Urang kudu wijaksana jeung wijaksana dina nyanghareupan tekanan budaya.

1. James 1: 5-8 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta Allah, anu mere generously ka sadaya tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

2. Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun nyalira. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun.

Rasul-rasul 19:29 Sakuliah kota pinuh ku kabingungan, sarta sanggeus bray Gayus jeung Aristarchus, urang Makédonia, pendamping Paul di perjalanan, maranéhanana rurusuhan kalayan hiji accounts kana téater.

Sakuliah kota Epesus jadi huru-hara sanggeus batur-batur Paulus ditéwak.

1: Rencana Allah langkung ageung tibatan kaayaan urang

2: Tetep teguh dina iman sanajan rusuh jeung bingung

1: Rum 8: 38-39 "Kanggo kuring yakin yén maot, atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi pangawasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal tiasa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

2: Yesaya 41:10 “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

Rasul-rasul 19:30 Sareng nalika Paulus badé lebet ka jalma-jalma, murid-murid henteu ngantep anjeunna.

Murid-murid ngahalangan Paulus asup ka balaréa.

1. Kakuatan Persatuan: Kumaha Gawé Babarengan Nguatkeun Iman Urang

2. Kakuatan Discernment: Iraha Nurutan sareng Iraha Mingpin

1. Epesus 4: 1-3 - Ku kituna kuring, hiji tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun leumpang dina ragam pantes panggero nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing ku karana dina cinta, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

2. Siloka 14:15 - Nu basajan percaya sagalana, tapi prudent mikiran léngkah-léngkahna.

Rasul 19:31 Jeung sababaraha pamingpin Asia, anu sobat-Na, dikirim ka anjeunna, menta anjeunna yén anjeunna moal rék ngadatangan téater.

Sababaraha sobat Paulus di Asia ngirim pesen ka anjeunna, naroskeun anjeunna henteu angkat ka téater.

1. Percanten ka Babaturan: Malah Pamingpin Pangageungna Peryogi Dukungan

2. Nyaho Iraha Nyandak Resiko: Kasaimbangan Iman sareng Awas

1. Siloka 19:20, "Dengekeun piwuruk, tarimakeun piwuruk, supaya hidep jadi bijaksana dina ahir jaman."

2. Pilipi 4:13, "Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ku Kristus anu nguatkeun abdi."

Rasul-rasul 19:32 Ku sabab kitu, aya anu ngajerit hiji hal, sareng anu sanésna: sabab jamaah bingung; sarta leuwih sabagian henteu terang naha maranéhna datangna babarengan.

Majelis bingung teu terang naha maranéhna ngumpul.

1. Kakuatan Persatuan: Kumaha Urang Bisa Ngahontal Hal-Hal Anu Gedé Lamun Urang Gawé Babarengan

2. Entong Sieun Naroskeun: Milarian Kajelasan sareng Pangertosan

1. Epesus 4:1-3 - Ku kituna, abdi, hiji tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun leumpang di manner pantes panggero ka nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing kalawan karana. dina cinta, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

2. Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun nyalira. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun.

Rasul 19:33 Jeung maranéhna Drew Alexander kaluar ti balaréa, urang Yahudi nempatkeun anjeunna maju. Jeung Alexander beckoned jeung leungeun, jeung bakal nyieun pembelaan-Na ka jalma.

Alexander ku urang Yahudi dicandak kaluar ti balaréa, sarta anjeunna gestures pikeun jalma nu ngidinan anjeunna nyarita.

1. Kakuatan Saksi: Kumaha Pangaruh Urang Bisa Ngarobah Kahirupan

2. Nangtung Pikeun Naon Anu Bener: Nyandak Pamadegan pikeun Kapercayaan Urang

1. Yesaya 43:1-3 - Tapi ayeuna sahingga nyebutkeun PANGERAN anu nyiptakeun thee, O Yakub, jeung manéhna nu kabentuk thee, O Israel, Ulah sieun: pikeun Kuring geus ditebus thee, Kuring geus disebut thee ku ngaran anjeun; anjeun milik kuring. Nalika anjeun nembus cai, kuring bakal sareng anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal ngabahekeun anjeun: mun anjeun walkest ngaliwatan seuneu, thou shalt moal dibeuleum; moal seuneu hurung kana anjeun.

2. Mateus 10:32-33 - Sakur anu bakal ngaku kuring saméméh lalaki, manéhna bakal Kuring ngaku ogé saméméh Rama kuring nu di sawarga. Tapi sing saha waé anu bakal nolak kuring di hareupeun manusa, kuring ogé bakal mungkir di payuneun Rama Kami anu di sawarga.

Rasul-rasul 19:34 Tapi nalika aranjeunna terang yén anjeunna urang Yahudi, sadayana kalayan hiji sora, kira-kira dua jam ngagorowok, "Hebat Diana urang Epesus!"

Dina hiji pasamoan di Epesus, jalma-jalma ngaku Paulus salaku urang Yahudi sareng ngajerit salami dua jam pikeun muji Diana.

1: Urang kedah ati-ati kana réaksi urang ka jalma anu béda ti urang.

2: Urang kedah émut kana kakuatan kecap urang sareng pangaruhna pikeun jalma-jalma di sabudeureun urang.

1: Yakobus 3:1-12, ngantebkeun kakuatan létah jeung kumaha bisa digunakeun pikeun nu hadé boh nu jahat.

2: Kolosa 4:6, ngajurung urang pikeun ngagunakeun kecap-kecap sacara bijaksana sareng kurnia.

Rasul-rasul 19:35 Sanggeus karuhun urang Epesus, saurna, "Eh urang Epesus! turun ti Jupiter?

Patugas kota Epesus ngabagéakeun jalma-jalma ku ngingetkeun aranjeunna ngeunaan ibadah kota ka Déwi Diana sareng gambar anu murag tina Jupiter.

1. Bahaya Nyembah Berhala

2. Kakuatan Warisan Kota

1. Budalan 20:3-5 - "Anjeun teu kudu boga allah sejen saméméh kuring. Anjeun teu kudu nyieun keur diri hiji patung ukiran, atawa sasaruaan naon bae anu aya di langit luhur, atawa nu aya di bumi handap, atawa nu aya dina cai handapeun bumi. Anjeun teu kedah sujud ka aranjeunna atanapi ngalayanan aranjeunna, sabab Kami PANGERAN Allah anjeun mangrupikeun Gusti anu timburu.

2. Rasul 17: 16-17 - Ayeuna bari Paul waited aranjeunna di Athena, sumanget na ieu provoked dina anjeunna nalika anjeunna nempo yén kota geus dibikeun ka brahala. Ku sabab kitu anjeunna nalar di tempat ibadah sareng urang Yahudi sareng anu nyembah kapir, sareng di pasar unggal dinten sareng jalma-jalma anu aya di dinya.

Rasul-rasul 19:36 Ku sabab eta hal-hal ieu teu bisa dibantah, aranjeun kudu jempe, ulah buru-buru ngalakukeun nanaon.

Peringatan Paulus ngalawan kaputusan anu tergesa-gesa dina Rasul 19:36.

1: Pertimbangkeun Konsékuansi - Reflecting on warning Paul pikeun nyingkahan kaputusan baruntus

2: Candak Waktos pikeun Pikir - Ngartos pentingna ngahaja dina kaputusan urang

1: Siloka 14:15 - Anu sederhana percaya kana unggal kecap, tapi jalma anu bijaksana ningali kana jalanna.

2: Yakobus 1:19 - Ku sabab kitu, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal lalaki gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah.

Rasul-rasul 19:37 Pikeun anjeun geus dibawa ka dieu ieu lalaki, nu lain rampog gereja, atawa acan blasphemers dewi Anjeun.

Paulus jeung babaturanana dituduh ngarampog jeung ngahina Déwi Épésus. Paul ngadéklarasikeun yén maranéhna polos tina tuduhan ieu.

1. Kakuatan Kecap Urang: Kumaha Kecap Urang Dampak Kahirupan Urang

2. Integritas dina Iman: A Study of Paul jeung Silas

1. Siloka 18:21 - Maot jeung hirup aya dina kakawasaan létah, jeung jalma anu mikanyaah eta bakal ngahakan bungbuahan na.

2. Pilipi 4:8 - Tungtungna, dulur-dulur, naon waé anu leres, naon waé anu terhormat, naon waé anu adil, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu dipuji, upami aya kaunggulan, upami aya anu pantes dipuji, pikirkeun. ngeunaan hal-hal ieu.

Rasul-rasul 19:38 Ku sabab kitu, lamun Demetrius jeung para pengrajin anu bareng jeung manéhna, boga masalah ngalawan saha, hukum terbuka, sarta aya timbalan, hayu aranjeunna implead hiji sarua séjén.

Demetrius sareng para sahabatna kedah nganggo sistem hukum pikeun ngabéréskeun pasea anu aranjeunna gaduh sareng anu sanés sanés nganggo kekerasan.

1. Resolving Konflik Peacefully - Kumaha ngagunakeun hukum pikeun settle sengketa tanpa resorting ka kekerasan.

2. Hikmah Hukum - Ngartos ajén hukum sareng naha éta kedah dihormat.

1. Rum 12: 17-19 - Ulah males saha jahat pikeun jahat, tapi pikir pikeun naon mulya di payuneun sadayana.

2. Paribasa 15: 1 - Jawaban anu lembut ngaleungitkeun amarah, tapi kecap anu kasar nyababkeun amarah.

Rasul-rasul 19:39 Tapi upami anjeun naroskeun naon waé ngeunaan hal-hal sanés, éta bakal ditangtukeun dina rapat anu sah.

Paulus maréntahkeun murid-murid Epesus pikeun ngabéréskeun masalah-masalah sanés dina rapat anu sah.

1. Pentingna Discernment dina Majelis Kristen

2. Kabutuhan Ngahiji dina Garéja

1. Rum 15:5-6 “Muga-muga Allah anu maparin kasabaran jeung pangjurung supaya aranjeun bisa hirup rukun jeung sasama, saluyu jeung Kristus Yesus, supaya aranjeun babarengan ngamulyakeun ka Allah jeung Rama Gusti urang Yesus Kristus. .”

2. 1 Korinta 14:40 "Tapi sagala hal kudu dipigawé decently jeung urutan."

Rasul-rasul 19:40 Pikeun urang dina bahaya bisa disebut sual pikeun uproar poé ieu, aya euweuh alesan pikeun urang bisa méré akun concourse ieu.

Paul jeung para sahabatna aya dina bahaya keur questioned pikeun involvement maranéhanana dina rusuh alatan kurangna katerangan pikeun kaributan.

1. Kakuatan Reputasi: Kumaha Laku Kami Ngeunteung Karakter Urang

2. Bahaya Nyababkeun Karusuhan: Ngeunteung Konsékuansi tina Kalakuan Urang

1. Siloka 22:1 - A ngaran alus leuwih desirable ti riches gede; mun dihargaan leuwih hade ti batan perak atawa emas.

2. Yakobus 2:14 - Naon gunana, dulur-dulur, lamun aya anu ngaku-ngaku iman tapi teu boga amal? Naha iman sapertos kitu tiasa nyalametkeun aranjeunna?

Rasul-rasul 19:41 Saur anjeunna nyarios kitu, anjeunna ngusir jamaah.

Paulus ngaréngsékeun pidatona di sidang, tuluy dipecat.

1. Kakuatan Kecap Urang: Kumaha Nyarita jeung Otoritas

2. Pentingna Ngaregepkeun: Kumaha Ngadenge kalawan Panginten

1. Siloka 18:21 - Maot jeung hirup aya dina kakawasaan létah

2. Yakobus 1:19 - Kudu gancang ngadéngé, lambat nyarita jeung lambat amarah

Rasul 20 nyaritakeun lalampahan Paulus ngaliwatan Makédonia jeung Yunani, kajadian Eutikus di Troas, jeung pidato pamitan Paulus ka para kokolot Epesus.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Paulus ninggalkeun Épésus sanggeus karusuhan sarta ngarambat ngaliwatan Makédonia ngajurung murid-murid. Anjeunna cicing tilu bulan di Yunani, tapi nalika anjeunna badé balayar deui ka Siria, anjeunna terang yén urang Yahudi ngarencanakeun ngalawan anjeunna, anjeunna mutuskeun uih deui ngalangkungan Makédonia diiring ku Sopater Pyrrhus Berea Aristarchus Secundus Tesalonika Gayus Derbe Timoteus Tychicus Trophimus Asia (Rasul 20: 1). -4). Jalma-jalma ieu maju ngadagoan urang Troas, urang balayar ti Pilipi saatos Roti Teu Ragi, lima dinten saatos ngagabung sareng aranjeunna di Troas dimana cicing tujuh dinten (Rasul 20: 5-6).

Alinea ka-2: Dina minggu kahiji, sabada papanggih roti, Paulus nyarita, jalma-jalma nu niat ninggalkeun poé isukna, terus ngobrol nepi ka tengah peuting kamar luhur, tempat kumpul loba lampu nu hurung, aya saurang nonoman nu ngaranna Eutikus diuk dina ambang jandela, kulem saré bari Paulus nyarita masih leuwih lila keur kaéléhkeun saré. handap carita katilu dicokot nepi maot tapi Paul turun ngagulung leuwih anjeunna nyandak anjeunna leungeun ceuk 'Tong alarmed anjeunna hirup!' Teras angkat ka luhur megat roti tuang ngobrol lami-lami bahkan dugi ka subuh teras angkat samentawis éta budak dibawa ka bumi hirup-hirup pisan lipur (Rasul 20: 7-12).

Ayat 3: Ti dinya, aranjeunna balayar ka Miletus sabab Paulus parantos mutuskeun pikeun ngaliwat ka Epesus pikeun nyingkahan waktosna di propinsi Asia sabab anjeunna hoyong dugi ka Yerusalem upami mungkin dina dinten Pentakosta. Ti Miletus dikirim pesen para sesepuh Epesus datang nepungan anjeunna. Nalika aranjeunna sumping masihan aranjeunna pidato pamitan na ngingetkeun aranjeunna kumaha hirup di antara aranjeunna dilayanan Gusti karendahan anu hébat cimata di tengah-tengah ujian anu parah, urang Yahudi henteu ragu-ragu ngahutbah naon waé anu bakal aya mangpaatna diajarkeun sacara umum imah imah nyaksian duanana urang Yahudi Yunani tobat ka iman Allah Gusti urang Yesus Kristus ayeuna dipaksa Roh indit Yerusalem teu nyaho naon anu bakal kajadian kuring aya ngan nyaho unggal kota Roh Suci warns kuring hardships panjara nyanghareupan kuring kumaha oge, tempo hirup mah sia nanaon ngan finish tugas lomba Gusti Yesus dibikeun ka kuring mere kasaksian Injil rahmat Allah (Rasul 20:13-24). Anjeunna ngingetkeun aranjeunna srigala biadab datang diantara nomer sorangan distort bebeneran tarik jauh murid sanggeus sorangan ngadesek tetep lalajo inget salila tilu taun pernah eureun ngingetkeun unggal hiji peuting beurang jeung cimata. Sanggeus diomongkeun hal ieu knelt turun ngado'a jeung sakabéh aranjeunna lajeng ditinggalkeun indit jalan bari maranéhna wept nangkeup dicium anjeunna saddened paling ku pernyataan-Na yén maranéhna moal pernah ningali beungeutna deui (Rasul 20:25-38).

Rasul-rasul 20:1 Sanggeus gegeroan ieu dieureunkeun, Paulus nyalukan murid-murid, tuluy dirangkul, tuluy indit ka Makedoni.

Paulus pamitan ka murid-muridna sanggeus gegeroan réngsé sarta indit ka Makédonia.

1. The Power of Goodbye: Diajar Leupaskeun

2. Embracing Robah jeung Lalampahan ka hareup

1. Yesaya 43:18-19 ("Ulah émut kana hal-hal anu baheula, sareng henteu ngémutan hal-hal anu baheula. gurun jeung walungan di gurun keusik.")

2. Yosua 1:9 ( "Naha Kami teu marentah maneh? Kudu kuat jeung wani. Ulah sieun, jeung ulah dismayed, sabab PANGERAN Allah anjeun nyarengan anjeun dimana wae anjeun indit.")

Rasul-rasul 20:2 Jeung sanggeus anjeunna ngaliwatan eta wewengkon, sarta geus masihan aranjeunna loba nasehat, anjeunna sumping ka Yunani,

Paulus ngajurung para mukmin di daérah anu didatangan ku anjeunna sateuacan sumping ka Yunani.

1. "Nguatan Iman Ku Ngadorong"

2. "Kakuatan Kecap"

1. Epesus 4:29 - "Hayu euweuh omongan corrupting kaluar tina mouths Anjeun, tapi ngan misalna alus pikeun ngawangun up, sakumaha fits kasempetan, éta bisa masihan rahmat ka jalma anu ngadéngé."

2. Rum 15: 4-5 - "Kanggo naon waé anu ditulis dina jaman baheula ditulis pikeun pangajaran urang, supados urang tiasa ngarep-ngarep ku kasabaran sareng dorongan tina Kitab Suci. Muga-muga Allah anu kasabaran sareng pangjurung maparin ka anjeun pikeun hirup rukun sareng anu sanés, saluyu sareng Kristus Yesus."

Rasul 20:3 Jeung aya abode tilu bulan. Jeung nalika urang Yahudi diteundeun ngantosan anjeunna, sakumaha anjeunna rék balayar ka Siria, anjeunna purposed balik ngaliwatan Makédonia.

Paulus cicing di Yunani salila tilu bulan, sarta nalika urang Yahudi ngarencanakeun ngalawan anjeunna, anjeunna mutuskeun pikeun ngarambat ngaliwatan Makédonia tinimbang Siria.

1. Ngungkulan Tantangan: Kumaha Tabah dina Jaman Hésé

2. Kadaulatan Allah: Percanten kana Rencana sareng Pituduh-Na

1. Epesus 6:13 "Ku sabab eta, nyandak sakabeh armor Allah, supaya anjeun bisa tahan dina poé jahat, sarta sanggeus rengse sagala, pikeun nangtung teguh."

2. Rum 8:28 "Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

Rasul-rasul 20:4 Sareng anjeunna ngiringan anjeunna ka Asia Sopater urang Berea; jeung ti Tesalonika, Aristarchus jeung Sekundus; jeung Gayus urang Derbe, jeung Timoteus; jeung ti Asia, Tikikus jeung Trofimus.

Paulus, diiring ku Sopater, Aristarchus, Sekundus, Gayus, Timoteus, Tikikus jeung Trofimus, indit ka Asia.

1. Kakuatan Persatuan: Perjalanan Paulus sareng Para Sahabatna

2. Kakuatan Silaturahim: Petualangan Paul jeung Babaturan-Na

1. Pandita 4: 9-12 - Dua leuwih hade tinimbang hiji, sabab maranéhna boga ganjaran alus pikeun gawé maranéhanana. Pikeun lamun maranehna ragrag, hiji bakal ngangkat sasama-Na. Tapi cilaka manéhna anu nyorangan lamun manéhna ragrag jeung teu boga séjén pikeun ngangkat manéhna! Deui, lamun dua bohong babarengan, aranjeunna haneut, tapi kumaha hiji bisa haneut nyalira? Sareng sanaos lalaki tiasa unggul ngalawan anu nyalira, dua bakal tahan anjeunna - tali tilu kali ganda henteu gancang pegat.

2. paribasa 13:20 - Saha walks jeung wijaksana janten wijaksana, tapi pendamping fools bakal sangsara cilaka.

20:5 Eta jelema-jelema teh geus tiheula, ngadagoan ka urang di Troas.

Ayat ieu nyarioskeun ngeunaan jalma-jalma anu maju ka Troas sareng ngantosan rombongan anu sanés sumping.

1. Putting Batur munggaran: The Power of Selfless Service

2. Ngajaga Iman: Tabah dina Jaman Hésé

1. Pilipi 2:3-4 - “Ulah ulah ku tanding atawa sombong, tapi dina humility ngitung batur leuwih penting ti yourselves. Masing-masing urang ulah ngan ukur ningali kana kapentingan dirina, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

2. Ibrani 10:23-25 - "Hayu urang nyekel pageuh pangakuan harepan urang tanpa goyah, pikeun anjeunna anu jangji téh satia. Sarta hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih asih jeung karya alus, teu neglecting pikeun papanggih babarengan, sakumaha geus kabiasaan sababaraha, tapi encouraging, sarta leuwih salaku anjeun nempo Poé geus deukeut.

Rasul 20:6 Sarta kami balayar jauh ti Pilipi sanggeus poé roti unleavened, sarta nepi ka aranjeunna ka Troas dina lima poé; dimana urang abode tujuh poe.

Paulus jeung batur-baturna ninggalkeun Pilipi sanggeus ngarayakeun Pesta Roti Teu Ragi, nepi ka lima poé sanggeusna nepi ka Troas, di mana maranéhna cicing salila tujuh poé.

1. Kakuatan ukhuwah: Babaturan jeung lalampahan Paulus ka Troas.

2. Refreshed and renewed: Kumaha waktu Paulus di Troas ngajurung manéhna pikeun terus nyebarkeun Injil.

1. Rum 8:38-39 Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa setan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, boh kakuatan naon, boh jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. 1 Korinta 15:58 Ku sabab kitu, dulur-dulur, sing teguh. Hayu nanaon mindahkeun anjeun. Salawasna masihan diri anjeun pinuh kana padamelan Gusti, sabab anjeun terang yén padamelan anjeun dina Gusti henteu sia-sia.

Rasul 20:7 Jeung dina poe kahiji dina saminggu, nalika murid-murid ngumpul pikeun megatkeun roti, Paul ngahutbah ka maranehna, siap indit dina isukan; terus pidatona nepi ka tengah peuting.

Dina poe kahiji dina saminggu, Paulus ngawawar ka murid-murid dina hiji gempungan, nepi ka tengah peuting.

1. Kakuatan Da'wah: Kumaha Paulus Ngagunakeun Kecap-kecapna pikeun ngainspirasi sareng Ngajar.

2. Pentingna Komunitas: Milarian Kakuatan dina Silaturahmi.

1. Rum 10: 14-17 - Kumaha iman asalna tina dédéngéan talatah jeung kumaha iman asalna ku dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. Ibrani 10:23-25 - Kumaha ajak karana jeung papanggih babarengan pikeun spur silih on nuju cinta jeung amal hade.

Rasul 20:8 Jeung aya loba lampu di kamar luhur, dimana maranéhanana dikumpulkeun babarengan.

Sakelompok jalma kumpul di kamar luhur, dimana aya loba lampu.

1. Cahaya Kristus - Yohanes 8:12

2. Kakuatan Komunitas - Rasul 2: 1-4

1. Yohanes 8:12 - Nalika Yesus nyarios deui ka jalma-jalma, saur-Na, "Kami terang dunya. Sing saha nurut ka Kami, moal pernah leumpang di nu poek, tapi bakal boga caang hirup."

2. Rasul 2: 1-4 - Nalika poé Pentecost datang, maranéhanana kabéh babarengan dina hiji tempat. Ujug-ujug aya sora kawas angin ngagelebug ti langit, ngeusi sakuliah imah tempat maranehna diuk. Aranjeunna ningal naon anu katingalina mangrupikeun basa seuneu anu misah sareng ngantunkeun masing-masing. Sadayana dipinuhan ku Roh Suci sareng mimiti nyarios dina basa-basa anu sanés sakumaha anu diaktipkeun ku Roh.

Rasul 20:9 Aya saurang nonoman, ngaranna Eutikhus, calik dina jandela, keur sare jero, sarta nalika Paul geus lila ngahutbah, anjeunna lungsur ka handap ku sare, sarta murag tina loteng katilu, sarta dibawa nepi maot. .

Lalaki ngora Eutychus murag saré salila lila Paul sarta murag tina jandéla lanté katilu, tapi diangkat nepi maot.

1. Kumaha Lampah Urang Bisa Mangaruhan Kahirupan Rohani Urang

2. Kakuatan Doa dina Jaman Kasulitan

1. Lukas 8:22-25 - Yesus Calms Storm nu

2. James 5: 13-15 - Doa keur gering

Rasul-rasul 20:10 Paul turun, sarta murag kana anjeunna, sarta embracing anjeunna bari ngomong, "Ulah kaganggu sorangan; sabab hirupna aya dina dirina.

Paul ngalilipur babaturan lalaki ngora éta, ngayakinkeun yén anjeunna masih hirup.

1. Kakuatan kanyamanan di kali susah

2. Kayakinan dina nyanghareupan musibah

1. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka Marta, "Kami teh jadian jeung hirup. Anu percaya ka Kami bakal hirup, sanajan geus paeh."

2. 1 Tesalonika 4:13-14 - Dulur-dulur, urang teu hayang anjeun jadi uninformed ngeunaan maranéhanana anu saré dina maot, ku kituna anjeun teu grieve kawas sesa umat manusa, anu teu boga harepan. Pikeun urang percaya yén Yesus pupus jeung gugah deui, sarta ku kituna urang percaya yen Allah bakal mawa jeung Yesus jalma anu geus fallen saré di Anjeunna.

Rasul-rasul 20:11 Sabot anjeunna naék deui, meupeuskeun roti, tuang, sareng ngobrol panjang, dugi ka beurang, anjeunna angkat.

Paul ngahutbah lila-lila nepi ka peuting.

1: Kakuatan Kegigihan

2: Pentingna Ketahanan

1: Yakobus 1: 2-4 "Anggap sadayana kabagjaan, dulur-dulur, nalika anjeun nepungan sagala rupa ujian, sabab anjeun terang yén ujian iman anjeun ngahasilkeun kateguhan. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan nanaon.

2: Galata 6: 9 "Jeung urang ulah bosen ngalakukeun kahadéan, sabab dina mangsana urang bakal panén, upami urang henteu nyerah."

Rasul-rasul 20:12 Jeung maranéhna dibawa lalaki ngora hirup, sarta teu saeutik comforted.

Murid-murid Paulus kacida lega waktu budak ngora nu didoakeunana dihirupkeun deui.

1. Allah salawasna kersa ngawaler do’a urang dina waktuna.

2. Sanajan harepan sigana leungit, kasalametan Allah salawasna mungkin.

1. Markus 11:24 - "Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, naon bae nu menta dina doa, yakin yén anjeun geus narima eta, sarta eta bakal milik anjeun."

2. Jabur 37: 5 - "Pasrahkeun jalan anjeun ka Gusti; percanten ka Anjeunna sareng anjeunna bakal ngalakukeun ieu."

Rasul-rasul 20:13 Urang indit tiheula kana kapal, balayar ka Asos, aya maksud rék naek Paulus; sabab geus kitu geus anjeunna geus ditangtukeun, minding dirina indit footing.

Paulus ngangkat dirina pikeun indit ka Asos.

1. Nyandak Tanggung Jawab pikeun Laku lampah anjeun

2. Leumpang Taat kana Ridho Allah

1. Mateus 11: 28-30 - Hayu ka Kami, sadaya anu labor jeung beurat sarat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, sarta anjeun bakal manggihan sésana pikeun jiwa anjeun. Pikeun yoke abdi gampang, sarta beban abdi hampang.

2. Rum 12: 1-2 - Kuring nanya ka anjeun kituna, baraya, ku mercies Allah, nampilkeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung ditarima ka Allah, nu ibadah spiritual Anjeun. Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna.

Rasul 20:14 Jeung nalika anjeunna papanggih jeung urang di Asos, urang nyandak anjeunna, sarta sumping ka Mitylene.

Paulus papanggih jeung batur-baturna di Asos, tuluy indit ka Mitilene.

1. Pituduh Gusti: Kumaha Ngenalkeun sareng Nuturkeunana

2. Kakuatan Gawé Babarengan

1. Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun nyalira. Dina sagala cara anjeun ngaku ka Anjeunna, sareng Anjeunna bakal ngalempengkeun jalan anjeun.

2. Rum 12:10 - Silih asih jeung dulur-dulur. Silih éléhkeun dina némbongkeun kahormatan.

Rasul-rasul 20:15 Urang balayar ti dinya, sarta isukna sumping di hareup on Kios; Poe isukna urang anjog ka Samos, terus nginep di Trogyllium; sarta poé saterusna urang sumping ka Miletus.

Perjalanan Paulus ti Epesus ka Miletus kalebet eureun di Kios, Samos, sareng Trogyllium.

1. Perjalanan Iman: Hiji Studi dina Rasul 20:15

2. Ngajalajah Perjalanan Misionaris Rasul Paulus

1. Ibrani 11: 8-10 - Ku iman Abraham nurut nalika anjeunna disebut indit kaluar ka tempat anu anjeunna bakal nampa salaku warisan. Jeung manéhna indit kaluar, teu nyaho kamana manéhna indit.

2. Jabur 37:23 - Léngkah manusa ditetepkeun ku Gusti, nalika anjeunna resep kana jalanna;

Rasul 20:16 Pikeun Paul geus ditangtukeun pikeun balayar ngaliwatan Epesus, sabab manéhna teu bakal méakkeun waktu di Asia: pikeun manéhna rurusuhan, lamun mungkin keur manéhna, ka Yerusalem dina poé Pentakosta.

Paulus tékad pikeun ngaliwat ka Épésus sabab anjeunna buru-buru dugi ka Yérusalém dina waktos Pentakosta.

1. Rencana Allah vs Rurusuhan Manusa - Rasul 20:16

2. Mangpaatkeun Waktos - Rasul 20:16

1. Paribasa 19:2 - "Kahayang tanpa pangaweruh éta henteu hadé - kumaha deui buru-buru bakal leungit jalan!"

2. Pandita 3: 1 - "Kanggo sagalana aya mangsana, sarta waktu pikeun sagala urusan handapeun langit."

Rasul 20:17 Ti Miletus anjeunna ngirim ka Epesus, jeung nelepon sesepuh jamaah.

Paulus ngirim pesen ka sesepuh jamaah di Epesus, sina nyalukan maranehna ka Miletus.

1. Pentingna Ngadangukeun Panggero Allah - Rasul 20:17

2. Kasatiaan Allah ka Garéja-Na - Rasul 20:17

1. Rum 8:28, "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Ibrani 10:23-25, "Hayu urang nyekel unswervingly kana harepan urang ngaku, pikeun anjeunna anu jangji téh satia. Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha urang bisa spur silih on arah cinta jeung amal soleh. Hayu urang ulah nyerah pasamoan. babarengan, sakumaha anu geus biasa dilakonan ku batur, tapi hayu urang silih ajak-ajak — jeung leuwih-leuwih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih.

Rasul-rasul 20:18 Sareng nalika aranjeunna sumping ka anjeunna, anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Aranjeun terang, ti mimiti dinten kuring sumping ka Asia, kumaha cara kuring sareng anjeun sapanjang usum.

Paulus nyarita ka para kokolot Epesus ngeunaan palayananana di Asia jeung komitmenna ka maranéhna.

1. Dedikasi dina Palayanan: Diajar tina Conto Paulus

2. Kakuatan Komitmen: Conto Paulus

1. Kolosa 1:21-23 - Komitmen Paulus pikeun Ngawartakeun Injil

2. Rum 12: 11-13 - Ngalayanan Gusti kalawan Kasatiaan jeung Zeal

Rasul-rasul 20:19 Ngawula ka PANGERAN kalayan sagala karendahan pikiran, sareng ku seueur cimata, sareng godaan, anu karandapan ku urang Yahudi ngabohong.

Palayanan Paulus salaku rasul dicirikeun ku rendah haté, cimata, sareng panganiaya.

1. Spiritualitas Karendahan Hati: Kumaha Ngawula ka Gusti kalayan Pikiran Rendah Hati

2. Nungkulan Godaan jeung Panganiayaan: Conto Paulus

1. James 4:10 - "Hunder yourselves sateuacan Gusti, sarta Anjeunna bakal ngangkat anjeun nepi."

2. 1 Korinta 10:13 - "No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah satia, sarta Anjeunna moal ngantep anjeun tempted saluareun pangabisa anjeun, tapi jeung godaan Anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur. supados anjeun tiasa nahan éta."

Rasul 20:20 Jeung kumaha kuring diteundeun deui nanaon nu nguntungkeun pikeun anjeun, tapi geus nembongkeun maneh, jeung geus ngajarkeun anjeun umum, jeung ti imah ka imah,

Paulus ngajar urang Epesus boh sacara umum boh sacara pribadi di imahna.

1. Pentingna Pangajaran di Kelompok Leutik

2. Kakuatan Ngajar sareng Kumaha Éta Bisa Ngarobah Kahirupan

1. Siloka 11:30 - Buah jalma soleh téh tangkal kahirupan; jeung manéhna nu winneth jiwa anu wijaksana.

2. Mateus 28: 19-20 - Ku sabab kitu, indit, sarta ngajar sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci: Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal naon wae Kuring geus maréntahkeun anjeun. jeung, lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir dunya. Amin.

Rasul-rasul 20:21 Kasaksian boh ka urang Yahudi boh ka urang Yunani, yen tobat ka Allah, jeung iman ka Gusti urang Yesus Kristus.

Paul ngahutbah tobat jeung iman ka Yesus Kristus ka urang Yahudi jeung Yunani.

1. Kakuatan Tobat: Jalan Kasucian

2. Iman ka Yesus: Kaputusan Ngarobah Kahirupan

1. Yesaya 55:7 - Hayu nu jahat forsake jalan-Na, jeung lalaki unrighteous pikiran-Na: jeung hayu manéhna mulang ka PANGERAN, jeung manéhna bakal boga rahmat ka manéhna; jeung ka Allah urang, pikeun manéhna abundantly hampura.

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

Rasul 20:22 Jeung ayeuna, behold, kuring balik kabeungkeut dina sumanget ka Yerusalem, teu nyaho hal nu bakal tumiba kuring di dinya.

Paul keur indit ka Yérusalém, sanajan manéhna teu yakin naon nu bakal kajadian pas manéhna datang.

1. "Kakuatan Percaya kana Rencana Gusti"

2. "Ngaléngkah dina Iman Sanajan Kanyahoan"

1. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu mikanyaah ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Siloka 3:5-6 - “Percanten ka Gusti kalayan sapinuh haté; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara anjeun ngakuan anjeunna, sareng anjeunna bakal ngarahkeun jalan anjeun."

Rasul 20:23 Iwal ti Roh Suci saksi di unggal kota, nyebutkeun yen beungkeut jeung afflictions abide kuring.

Petikan ieu nyebatkeun yén Roh Suci nyaksian di unggal kota yén kasusah sareng kasangsaraan ngantosan Paulus.

1. Roh Suci: Saksi Kasalahan Urang

2. Nyanghareupan Kasangsaraan jeung Kasundaan ku Wani

1. Rum 8:18 - "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan anu bakal diungkabkeun ka urang."

2. Ibrani 12: 1 - "Ku sabab éta, ku sabab kami dikurilingan ku méga anu ageung saksi, hayu urang nyingkirkeun unggal beurat, sareng dosa anu caket pisan, sareng hayu urang lumpat kalayan sabar dina balapan anu disetél sateuacan urang. ."

Rasul-rasul 20:24 Tapi teu aya hal-hal ieu anu ngagerakkeun kuring, sareng henteu nganggap kahirupan kuring dipikacinta pikeun diri kuring sorangan, supados kuring tiasa ngaréngsékeun kursus kuring kalayan kabagjaan, sareng palayanan anu parantos ditampi ti Gusti Yesus, pikeun nyaksian Injil Injil. rahmat Allah.

Rasul Paulus henteu ngahalangan ku naon waé halangan dina misina pikeun méré kasaksian kana Injil rahmat Allah.

1. Tabah Ngaliwatan Kasusah: Conto Rasul Paulus

2. Kabar Geulis Rahmat Allah

1. Pilipi 1:21 - "Kanggo kuring hirup teh Kristus, jeung maot téh kauntungan"

2. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku rahmat anu disalametkeun ku iman; jeung nu teu of yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest saha wae kudu boast."

Rasul 20:25 Jeung ayeuna, behold, Kuring nyaho yén anjeun sadaya, diantara saha kuring geus indit ngahutbah Karajaan Allah, bakal moal ningali beungeut kuring deui.

Paul pamitan ka sesepuh Epesus, terang yén ieu bakal terakhir kali anjeunna ningali aranjeunna.

1. Karajaan Allah Abadi: Pangjurung ti Perpisahan Paulus

2. Nyaho Rencana Allah dina Kahirupan Urang: Kumaha Perpisahan Paulus Ngadorong Urang

1. Ibrani 11: 8-10 - Ku iman Abraham nurut nalika anjeunna disebut indit kaluar ka tempat anu anjeunna bakal nampa salaku warisan. Jeung manéhna indit kaluar, teu nyaho kamana manéhna indit.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

Rasul-rasul 20:26 Ku sabab eta, Kami ngajak anjeun pikeun catetan poe ieu, yen Kami beresih tina getih sakabeh manusa.

Paul ngingetkeun urang Kristen di Epesus yén anjeunna henteu dosa tina getih sadaya lalaki.

1. Pentingna Hirup Suci di payuneun Gusti

2. Conto Paul ngeunaan Kasucian jeung Purity

1. 1 Peter 1: 14-15 - Salaku barudak taat, ulah jadi conformed kana karep urut jahiliah anjeun, tapi sakumaha anjeunna anu disebut anjeun suci, anjeun ogé kudu suci dina sagala kabiasaan Anjeun.

2. Ibrani 12:14 - Narékahan pikeun kasucian tanpa nu taya sahijieun bakal ningali Gusti.

Rasul 20:27 Pikeun kuring teu shunned pikeun ngumumkeun ka anjeun sagala nasehat Allah.

Petikan ieu nyorong urang pikeun ngabagi naséhat Allah ka batur.

1. Pentingna Nyaritakeun Pituduh Gusti

2. Nyebarkeun Firman Allah

1. Kolosa 3:16 - Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly dina sagala hikmah; ngajarkeun jeung admonishing karana dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung rahmat dina hate anjeun ka Gusti.

2. James 1:22 - Tapi jadi ye doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving selves Anjeun sorangan.

Rasul-rasul 20:28 Ku sabab kitu, ati-ati ka diri anjeun, sareng ka sadaya domba, anu ku Roh Suci parantos ngajantenkeun anjeun janten pangawas, pikeun nyumponan jamaah Allah, anu dibeli ku getih-Na sorangan.

Roh Suci geus diangkat pamingpin garéja miara gereja Allah, dibeuli ku getih Yesus.

1: Investasi Tujuan Allah: Ngurus Garéja

2: Panunjukan Roh Suci: Ngangon Domba

1: John 10: 14-15 - Kami teh angon alus; Kami terang domba-domba kuring sorangan, sareng aranjeunna terang ka Kami, sapertos Rama kuring terang kuring sareng kuring terang ka Rama. Jadi kuring ngorbankeun nyawa pikeun domba.

2: 1 Peter 5: 2-3 - Jadi angon domba Allah anu aya dina ngurus anjeun, ngawas aranjeunna-sanes sabab kudu, tapi ku sabab anjeun daék, sakumaha Allah hayang anjeun jadi; henteu ngudag kauntungan anu teu jujur, tapi hayang pisan ngawula; Henteu ngawasaan anu dipercayakeun ka anjeun, tapi janten conto pikeun domba.

Rasul 20:29 Pikeun kuring nyaho ieu, yén sanggeus departing kuring bakal srigala grievous asup di antara anjeun, teu sparing para domba.

Paul warns para sesepuh Epesus bahaya datang ka gareja.

1. Janten Siap: Nyiapkeun pikeun awon di Garéja

2. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. 1 Peter 5: 8-9 - "Sing waspada jeung pikiran sober. Musuh anjeun Iblis prowls sabudeureun kawas singa roaring néangan batur pikeun devour. Nolak anjeunna, teguh dina iman anjeun, nyaho yén jenis sarua sangsara téh. keur kaalaman ku dulur-dulur saiman di sakuliah dunya."

2. James 1: 2-3 - "Anggap éta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur mah, iraha wae anjeun nyanghareupan cobaan tina rupa-rupa, sabab nyaho yén uji iman anjeun ngahasilkeun Persib."

Rasul 20:30 Ogé tina diri anjeun sorangan bakal lalaki timbul, diomongkeun hal-hal bencong, pikeun narik jauh murid sanggeus aranjeunna.

Paulus ngingetkeun para kokolot Epesus yén guru-guru palsu bakal timbul tina jajaran maranéhna sorangan.

1. Pentingna Discernment jeung Kawijaksanaan dina Garéja

2. Pindah saluareun Ajaran Palsu

1. Epesus 4: 14-15 - Nu henceforth urang jadi deui barudak, tossed ka jeung fro, jeung dibawa kira-kira jeung unggal angin doktrin, ku sleight manusa, jeung craftiness licik, whereby maranéhanana bohong di nungguan nipu; Tapi diomongkeun bebeneran dina cinta, bisa tumuwuh nepi ka manéhna dina sagala hal, nu sirah, komo Kristus.

2. 2 Timoteus 3: 16-17 - Sadaya Kitab Suci dirumuskeun ku ilham Allah, sarta mangpaat pikeun doktrin, pikeun reproof, pikeun koreksi, pikeun instruksi dina amal saleh: Sing lalaki Allah bisa jadi sampurna, tuntas kdu ka sagala alus. dianggo.

Rasul-rasul 20:31 Ku sabab eta awas, jeung inget yen salila tilu taun kuring teu eureun ngingetkeun unggal hiji peuting jeung beurang jeung cimata.

Rasul Paulus ngingetkeun sadayana ku cimata wengi sareng siang salami tilu taun.

1. Telepon pikeun Waspada: Tetep Waspada Dina Nyanghareupan Kasulitan

2. Kakuatan Cimata: Hiji Palajaran dina Komitmen Teu Digoyahkeun

1. 2 Peter 3:17 - "Ye kituna, tercinta, ningali anjeun terang hal ieu sateuacan, Waspada lest anjeun ogé, keur dipingpin jauh jeung kasalahan tina jahat, ragrag tina stedfastness sorangan."

2. Ibrani 10: 23-25 - "Hayu urang nyekel pageuh profési iman urang tanpa wavering; (pikeun anjeunna satia nu jangji;) Jeung hayu urang nganggap silih provoke kana cinta jeung karya alus: Teu forsaking assembling nu. urang babarengan, sakumaha kabiasaan sabagian; tapi silih nasehatkeun: sareng langkung-langkung deui, nalika anjeun ningali dinten caket."

Rasul 20:32 Jeung ayeuna, dulur-dulur, kuring muji anjeun ka Allah, jeung kana firman rahmat-Na, anu bisa ngawangun anjeun nepi, jeung méré Anjeun hiji warisan diantara sakabeh jalma anu sanctified.

Paul ngadorong dulur-dulur pikeun ngandelkeun Allah sareng Firman-Na, anu tiasa ngawangun aranjeunna sareng masihan aranjeunna warisan.

1. The Power of God's Grace - Kumaha ngandelkeun Allah jeung Firman-Na bisa mawa urang kakuatan jeung berkah.

2. Warisan Anu Dijangjikeun - Éksplorasi kaberkahan anu aya nalika disucikeun.

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

Rasul 20:33 Kuring geus coveted pérak, atawa emas, atawa pakean saha urang.

Petikan ieu mangrupikeun panginget ti Paulus ka urang Epesus yén anjeunna henteu ngamotivasi ku kauntungan material dina palayananana.

1. "Harga Pangabdian: Nolak Kapentingan Diri Demi Injil"

2. "Hirup Ngalangkungan Daya Tarik Materialisme: Milarian Kasampurnaan dina Kristus"

1. Pilipi 4:11-13 - "Teu kuring nyarita dina hormat tina kahayang: pikeun kuring geus diajar, dina kaayaan naon bae Kami, therewith janten eusi. Kuring nyaho duanana kumaha jadi abased, sarta kuring nyaho kumaha abound. di mana-mana jeung dina sagala hal kuring diparentahkeun boh jadi kenyang jeung lapar, boh kacukupan jeung sangsara.

2. 1 Timoteus 6: 6-10 - "Tapi godliness kalawan contentment nyaeta gain gede. Pikeun urang dibawa nanaon ka dunya ieu, sarta geus tangtu urang bisa mawa nanaon kaluar. Jeung ngabogaan dahareun jeung raiment hayu urang jadi therewith eusi. Tapi aranjeunna nu bakal beunghar ragrag kana godaan jeung snare a, jeung kana loba foolish jeung hurtful lusts, nu drown lalaki dina karuksakan jeung perdition. Pikeun cinta duit téh akar sagala jahat: nu bari coveted sanggeus sababaraha, maranéhanana geus erred ti iman, sareng nyiksa diri ku seueur kasedihan."

Rasul 20:34 Leres, anjeun sorangan terang, yén leungeun ieu geus ministered ka kabutuhan abdi, jeung ka jalma anu nya jeung kuring.

Paulus ngingetkeun kokolot Epesus yén manéhna geus digawé pikeun ngadukung dirina jeung jalma-jalma nu aya di dinya.

1: Panggero pikeun Gawé: Conto Paul pikeun Ngalayanan Ka batur

2: Kakuatan Ngalayanan Batur: Conto Paulus

1: Pilipi 4:12-13 - Kuring terang naon butuhna, sareng kuring terang naon anu seueur. Kuring geus diajar rusiah keur eusi dina sagala na unggal kaayaan, naha well fed atawa lapar, naha hirup di nyatu atawa dina kahayang.

2: 1 Tesalonika 2: 9 - Kanggo anjeun émut, dulur-dulur, pagawéan sareng kerja keras kami: kami damel wengi sareng siang supados henteu janten beban ka saha waé nalika kami ngumumkeun Injil Allah ka anjeun.

Rasul 20:35 Kuring geus némbongkeun Anjeun sagala hal, kumaha nu jadi laboring anjeun kudu ngarojong lemah, jeung inget kecap Gusti Yesus, kumaha cenah, Ieu leuwih rahayu méré ti narima.

Petikan ieu nekenkeun yén éta langkung berkah masihan tibatan nampi.

1: "Kabungahan Méré"

2: "Berkah tina Generosity"

1: Lukas 6:38 - "Méré, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. A ukuran alus, dipencet handap, shaken babarengan jeung ngalir ngaliwatan, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun jeung ukuran anjeun make, éta bakal diukur nepi ka anjeun."

2: Siloka 3:27 - "Ulah nahan kahadean ti jalma-jalma anu pantes, nalika anjeun tiasa ngalakukeunana."

Rasul-rasul 20:36 Sanggeus nyarios kitu, anjeunna tuur, teras ngadoa sareng aranjeunna sadayana.

Paul tuur handap sarta ngado'a jeung jalma dikumpulkeun di gareja.

1. Kakuatan Doa: Diajar Sholat sareng Batur

2. Sungkek dina Hadirat Allah: Tanda Karendahan

1. Yakobus 5:16 - "Ku sabab eta ngaku dosa anjeun ka silih jeung neneda keur silih ku kituna anjeun bisa healed. Doa hiji jalma taqwa anu kuat sarta éféktif."

2. Pilipi 2: 5-11 - "Sikep anjeun kedah sami sareng Kristus Yesus: Anu, dina alam pisan Gusti, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dipikagaduh, tapi ngajantenkeun dirina henteu nanaon, nyandak sifat anu leres. Anu jadi hamba, anu dijieun dina rupa manusa. Jeung geus kapanggih dina rupa-rupa manusa, Anjeunna ngarendahkeun diri sarta taat kana maot - malah maot dina kayu salib!"

Rasul-rasul 20:37 Maranehna ceurik ngabangingik, tuluy ngarangkul kana beuheung Paulus, tuluy dicium.

Perpisahan Paulus ti murid-murid dina Kisah Para Rasul 20:37 pinuh ku kasedih sareng émosi.

1. Ajén Silaturahmi Sajati

2. Kakuatan Sambungan Emosional

1. Siloka 17:17 - "A sobat mikanyaah sepanjang waktos, sarta adi dilahirkeun keur waktu adversity"

2. Rum 12:15 - "Gumbira jeung jalma anu girang; ceurik jeung jalma anu nangis"

Rasul-rasul 20:38 Sedih pisan pikeun kecap anu anjeunna nyarioskeun yén aranjeunna moal ningali deui wajah-Na. Jeung maranéhna dipirig anjeunna kana kapal.

Paulus jeung urang Epesus pamit bari naék kapal pikeun nuluykeun lalampahanana.

1. Kakuatan Ngucapkeun Pamit: Diajar Leupaskeun Bari Ngamumule Kenangan

2. Pentingna Pisahkeun: Nyaho Iraha Ngaléngkah

1. Rum 12:15 - Girang jeung jalma anu girang, ceurik jeung jalma anu weep.

2. Ibrani 13:1-2 - Terus silih pikanyaah salaku dulur sadulur. Tong hilap kaasih ka jalma-jalma anu teu dikenal, sabab ku cara kitu sababaraha jalma parantos ngabagéakeun malaikat tanpa disadari.

Rasul 21 nyaritakeun lalampahan Paulus ka Yérusalém, nubuat-nubuat ngeunaan dipanjara, jeung ditéwak di Bait Allah.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Paulus sareng batur-baturna balayar ti Milétus dugi ka Tirus, dimana aranjeunna mendakan murid-murid cicing sareng aranjeunna salami tujuh dinten. Ngaliwatan Roh maranéhna ngadesek Paul teu indit ka Yerusalem tapi waktu geus nepi ditinggalkeun nuluykeun lalampahan dipirig ku pamajikan barudak nepi ka luar kota aya knelt pantai ngado'a pamit silih boarded kapal balik ka imah (Rasul 21: 1-6) . Ti Tirus, maranéhanana balayar ka Ptolemais dipapag baraya ari maranehna keur poé saterusna ditinggalkeun anjog Kaisarea ari imah Philip evangelist hiji tujuh boga opat putri unmarried anu prophesied (Rasul 21: 7-9).

Ayat 2: Nalika aranjeunna nuju di dinya, aya nabi anu namina Agabus turun ti Yudea. Anjeunna nyandak sabuk Paul urang dihijikeun leungeun sorangan suku ngomong 'Roh Suci nyebutkeun 'Ku cara kieu urang Yahudi Yerusalem bakal meungkeut nu boga sabuk ieu nyerahkeun anjeunna leuwih kapir'' (Rasul 21:10-11). Nalika ngadéngé ieu kami beristirahat memohon anjeunna ulah naék ka Yerusalem lajeng Paul ngawaler, "Naha anjeun nangis megatkeun haté kuring? Abdi siap teu ngan dibeungkeut tapi ogé maot dina ngaran Yerusalem Gusti Yesus.' Nalika anjeunna moal dissuaded kami nyerah nyarios 'Kersa Gusti bakal dilakukeun' (Rasul 21: 12-14).

Ayat 3: Sanggeus poe-poe ieu siap-siap, indit ka Yerusalem, sababaraha murid Kaisarea indit jeung kami, mawa urang Mnason Siprus murid mimiti, anu kudu tetep jeung saha lamun anjog di Yerusalem jeung dulur-dulur narima kami warmly isukna Paul istirahat indit ka Yakobus, sadaya sesepuh anu hadir, ngabagéakeun ka maranehna. Naon anu dilakukeun ku Gusti di antara bangsa-bangsa sanés ngalangkungan pelayanan ngupingkeun ieu aranjeunna muji Gusti teras nyarios, 'Anjeun ningali saderek sabaraha rébu urang Yahudi anu percanten kana sagala hukum anu getol. adat urang Naon anu kudu urang pigawé? Aranjeunna pasti bakal ngadéngé yén anjeun datang, jadi lakukeun naon saran '(Rasul 21: 15-22). Aranjeunna naroskeun anjeunna pikeun nyucikeun dirina sareng opat lalaki anu parantos sumpah sareng mayar biayana supados tiasa nyukur sirahna nunjukkeun ka sadayana yén tuduhan ngalawan anjeunna henteu leres anjeunna ogé taat kana hukum. Sedengkeun pikeun jalma non-Yahudi geus ditulis mutuskeun kudu ngahindarkeun dahareun kurban brahala daging getih strangled ti immorality seksual handap nasehat James 'Paul ngagabung lalaki poé saterusna disucikeun dirina sapanjang aranjeunna diasupkeun kuil masihan bewara poean purifikasi kurban bakal dilakukeun unggal sahijina (Rasul 21:23). -26). Tapi, nalika tujuh poe ampir ngaliwatan sababaraha urang Yahudi Asia nempo manéhna kuil ngageter sakabeh jalma nangkep manéhna ngagorowok, 'Sasama urang Israil tulungan kami! Ieu lalaki ngajar ka dulur di mana-mana ngalawan hukum urang urang tempat ieu. Salain manehna geus mawa urang Yunani ka Bait Allah najis tempat suci. Gerbang ditutup nyoba maéhan warta ngahontal komandan pasukan Romawi sakuliah kota geger langsung nyandak sababaraha perwira prajurit lumpat balaréa ningali komandan prajurit eureun ngéléhkeun komandan huru-hara ditéwak maréntahkeun kabeungkeut dua ranté nanya saha naon anu dipigawé sababaraha balaréa ngagorowok hiji hal sababaraha séjén teu bisa meunangkeun fakta sabab Gegeroan maréntahkeun supaya dibawa ka barak nalika léngkah-léngkah anu dihontal ku prajurit kusabab kekerasan gerombolan anu nuturkeun terus ngagorowok 'Singkirkeun anjeunna!' ( Rasul 21:27-36 ). Nalika Paulus rék dibawa ka barak, anjeunna naros ka komandan naha anjeunna tiasa nyarios ka jalma-jalma. Dibikeun idin, manéhna nangtung dina undak jeung motioned ka balaréa jeung lamun maranéhanana kabéh jempé, manéhna mimitian nyarita ka maranehna dina basa Aram (Rasul 21: 37-40).

Rasul-rasul 21:1 Jeung eta kajadian, sanggeus kami geus meunang ti aranjeunna, sarta geus diluncurkeun, urang sumping ka jalan lempeng ka Koos, sarta poé saterusna ka Rodes, sarta ti dinya ka Patara.

Sanggeus ngantunkeun jalma-jalma anu tadina babarengan, rombongan teh langsung ka Coos, terus ka Rhodes, jeung ahirna ka Patara.

1. Allah salawasna ngadalikeun hirup urang, sanajan rencana urang bisa jadi teu jalan sakumaha urang nyangka.

2. Urang kudu daék nuturkeun rencana Allah jeung percanten ka Anjeunna sanajan urang teu ngarti.

1. Jabur 119: 105, "Sabda Gusti mangrupikeun lampu pikeun suku kuring sareng cahaya pikeun jalan kuring."

2. Yesaya 55:8-9, "Sabab pikiran Kami lain pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara Kami, nyebutkeun Gusti. Sabab sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara Kami leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring. ti pikiran anjeun."

Rasul 21:2 Jeung manggihan hiji kapal balayar ka Pénikia, urang indit ka kapal, jeung indit.

Rasul Paulus jeung babaturanana manggihan hiji kapal balayar ka Fénisia, tuluy naék.

1. Diajar nyugemakeun naon anu dipasihkeun ku Gusti dina kahirupan urang.

2. Pentingna percanten kana rencana Allah pikeun kahirupan urang.

1. Pilipi 4:12-13 - Kuring nyaho naon éta jadi merlukeun, sarta kuring nyaho naon éta boga nyatu. Kuring geus diajar rusiah keur eusi dina sagala na unggal kaayaan, naha well fed atawa lapar, naha hirup di nyatu atawa dina kahayang.

13 Sadaya ieu abdi tiasa ngalangkungan anjeunna anu masihan kakuatan ka abdi.

2. Paribasa 3: 5-6 - Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun sareng henteu lean kana pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal nyieun jalur anjeun lempeng.

Rasul 21:3 Ayeuna urang geus kapanggih Siprus, urang ninggalkeun eta beulah kenca, jeung balayar ka Siria, jeung landed di Tirus: pikeun aya kapal keur bongkaring beban nya.

Perjalanan Paulus terus ti Siprus ka Siria, nepi ka Tirus ngabongkar momotanana.

1. Hayu urang tuturkeun conto Paulus ngeunaan kateguhan sareng komitmen kana iman urang.

2. Urang bisa diajar tina lalampahan Paulus yén sanajan hirup aya halangan harungan, urang kudu tetep fokus kana tujuan urang.

1. Kolosa 3: 23-24 - "Naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos damel pikeun Gusti, sanés pikeun dunungan manusa, sabab anjeun terang yén anjeun bakal nampi warisan ti Gusti salaku ganjaran. Nya Gusti Kristus anu anjeun layan."

2. Ibrani 10:36 - "Kanggo anjeun kudu kasabaran, ku kituna lamun geus dipigawé bakal Allah anjeun bisa nampa naon jangji."

Rasul-rasul 21:4 Jeung manggihan murid, urang cicing di dinya tujuh poe .

Paulus jeung batur-baturna manggih sababaraha murid di Tirus, anu ditimbalan ku Ruh Allah supaya anjeunna ulah naek ka Yerusalem.

1. Kakuatan Roh Suci dina Kahirupan Urang

2. Ngadangukeun Pituduh Roh Suci

1. John 14: 26 "Tapi Helper, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, anjeunna bakal ngajarkeun maneh sagala hal jeung mawa ka emut ka anjeun sagala hal Kuring geus ngomong ka anjeun."

2. Lukas 12:12 "Kanggo Roh Suci bakal ngajarkeun anjeun dina jam éta naon anu anjeun kedah nyarios."

Rasul 21:5 Jeung sanggeus urang geus dilakonan eta poé, urang undur jeung indit cara urang; jeung maranehna kabeh dibawa ka jalan urang, jeung pamajikan jeung anak, nepi ka urang luar kota: jeung urang kneeled turun di basisir, jeung ngado’a.

Jalma-jalma dina Rasul 21:5 indit-inditan, diiring ku kulawargana, jeung ngadoa babarengan saméméh maranéhna indit.

1. Kakuatan Doa: Kumaha Iman Urang Bisa Ngajurung Urang Dina Perjalanan Urang

2. Kakuatan Komunitas: Kumaha Urang Bisa Ngadukung Silih Ngaliwatan Tantangan Kahirupan

1. Mateus 18:20- "Kanggo dimana dua atawa tilu kumpul dina ngaran kuring, aya Kami jeung maranehna."

2. Epesus 6:18- "Neneda dina Roh sepanjang waktos, kalayan sagala doa jeung supplication."

Rasul-rasul 21:6 Jeung sanggeus urang papisah, urang naek kapal; sarta maranéhanana balik ka imah deui.

Paulus jeung batur-baturna silih pamit, tuluy papisah, Paulus jeung batur-baturna naek kapal keur indit ka imahna.

1. Perjalanan Iman: Diajar Percanten kana Rencana Allah

2. Saling Nyingkahan: Neangan Kakuatan dina Jalan Perpisahan

1. Yeremia 29:11 "Kanggo Kami terang rencana Kami pikeun anjeun," saur PANGERAN, "rencana pikeun ngamakmurkeun anjeun sareng henteu ngarugikeun anjeun, ngarencanakeun pikeun masihan anjeun harepan sareng masa depan."

2. Rum 12:15 Geuning jeung nu gumbira, ceurik jeung nu ceurik.

Rasul-rasul 21: 7 Jeung sanggeus kami geus rengse lalampahan urang ti Tirus, urang sumping ka Ptolemais, sarta salam ka dulur-dulur, sarta abode jeung aranjeunna hiji poe.

Paulus jeung batur-baturna réngsé lalampahan maranéhanana ti Tirus ka Ptolemais, di mana maranéhna cicing salila hiji poé sarta salam ka dulur-dulur saiman.

1. Kakuatan Salam: Kumaha Kecap Urang Bisa mangaruhan Batur

2. Tabah Lalampahanna: Ngamumule Kasabaran Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Rum 12:15 - Girang jeung jalma anu girang; ngadu’a jeung nu ngadu’a.

2. 1 Tesalonika 5:11 - Ku sabab ajak karana jeung ngawangun karana nepi, sagampil anjeun lakukeun.

Rasul-rasul 21:8 Poe isukna simkuring saparakanca Paulus angkat ka Kesarea. sarta abode kalayan anjeunna.

Paul jeung babaturanana ngumbara ka Kaisarea poé saterusna sarta tetep jeung Pilipus nu penginjil, salah sahiji tujuh.

1. Kakuatan Komunitas: Perjalanan Paul sareng Para Sahabatna

2. Kakuatan ukhuwah: Conto Philip the Evangelist

1. Jabur 133:1 - Behold, how good and how pleasant it is for the brothers to dwell together in unity!

2. Ibrani 10: 24-25 - Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting papanggih babarengan, sakumaha anu kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana, jeung leuwih salaku nu katingali. Poé beuki deukeut.

Rasul 21:9 Jeung lalaki sarua boga opat putri, virgins, nu teu nubuat.

Hiji lalaki ngaranna Pilipus boga opat putri anu parawan anu ngaramal.

1. Warisan Bapa: Kakuatan Ngagedekeun Barudak Soleh

2. Kakuatan Proklamasi: Kalungguhan Para Nabi Awéwé

1. Siloka 22:6 Ngalatih murangkalih dina jalan anu kedah dilampahkeun, sareng nalika anjeunna sepuh, anjeunna moal nyimpang tina éta.

2. Lukas 2:36-38 Jeung aya hiji Anna, nabiess a, putri Fanuel, ti kaom Aser: manéhna umur badag, sarta geus cicing jeung salaki tujuh taun ti virginity nya; Jeung manéhna randa ngeunaan dalapan puluh opat taun, nu teu undur ti Bait Allah, tapi ngawula ka Allah jeung puasa jeung solat peuting jeung beurang. Jeung manehna datang dina instan éta ogé muji sukur ka Gusti, sarta spoke ngeunaan anjeunna ka sakabeh jalma anu néangan pikeun panebusan di Yerusalem.

Rasul-rasul 21:10 Sareng sababaraha dinten di dinya, aya hiji nabi anu sumping ti Yudea, namina Agabus.

Petikan éta ngajelaskeun kumaha Agabus, nabi ti Yudea, datang nganjang ka rasul-rasul dina perjalanan maranéhna.

1. Pentingna Pituduh Nabi: Diajar tina Conto Agabus

2. Percanten kana Sora Allah: Kumaha Ngabédakeun Naséhat Bijaksana

1. Rasul 2: 17-18 - "Jeung eta bakal lumangsung dina poé panungtungan, nyebutkeun Allah, Kuring baris tuang kaluar tina Roh abdi kana sakabeh daging: jeung putra anjeun sarta putri anjeun bakal nubuat, sarta lalaki ngora anjeun bakal ningali. tetenjoan, sareng sepuh anjeun bakal ngimpi impian: Sareng ka abdi-abdi sareng abdi-abdi abdi, dina dinten-dinten éta, Roh abdi bakal dicurahkeun, sareng aranjeunna bakal nubuat."

2. Yeremia 29: 11-13 - "Kanggo kuring terang pikiran anu kuring pikir ka anjeun, saur PANGERAN, pikiran katengtreman, sareng sanés kajahatan, pikeun masihan anjeun tungtung anu dipiharep. Lajeng anjeun bakal nyauran kuring, sareng anjeun bakal indit jeung neneda ka Kami, sarta Kami bakal ngadangukeun ka anjeun. Jeung anjeun bakal neangan Kami, sarta manggihan Kami, lamun anjeun bakal neangan kuring jeung sakabeh hate anjeun."

Rasul-rasul 21:11 Sabot anjeunna sumping ka kami, anjeunna nyandak sabuk Paulus, teras meungkeut panangan sareng sukuna nyalira, sareng saurna, "Kitu saur Roh Suci, Kitu ogé urang Yahudi di Yerusalem bakal meungkeut lalaki anu gaduh sabuk ieu, sareng kedah didamel. nganteurkeun anjeunna kana leungeun bangsa-bangsa kapir.

Paulus diparéntahkeun ku Roh Suci yén anjeunna bakal dibeungkeut ku urang Yahudi di Yerusalem sareng diserahkeun kana panangan bangsa-bangsa sanés.

1. Kandel dina Iman: Conto Taat Paulus ka Roh Suci

2. Taat Satia: Nuturkeun Pituduh Gusti, Sanajan Hésé

1. Yesaya 55:8-9 “Sabab pikiran Kami lain pikiran maraneh, atawa jalan maraneh lain jalan Kami, saur PANGERAN. 9 Sabab sakumaha luhurna langit ti batan bumi, cara Kami leuwih luhur ti batan jalan maraneh, jeung pikiran Kami ti batan pikiran maraneh."

2. Lukas 16:10-11 “Anu satia dina hal nu pangleutikna, satia oge dina nu loba; 11 Ku sabab kitu, lamun aranjeun teu satia dina mamon nu teu bener, saha nu bakal ngandelkeun kabeungharan nu sajati ka aranjeun?”

Rasul-rasul 21:12 Jeung nalika urang ngadéngé hal ieu, duanana urang jeung urang eta tempat, menta anjeunna ulah naék ka Yerusalem.

Jalma-jalma di kota menta ka Paulus supaya ulah nepi ka Yerusalem.

1: Urang ulah sieun ku naon nu bakal datang lamun urang nuturkeun pangersa Allah.

2: Urang teu kudu leutik haté lamun jalma-jalma teu paham kana putusan urang anu dimaksud pikeun nyenangkeun Allah.

1: Rum 8: 38-39 "Kanggo kuring yakin yén maot, atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi panguasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal tiasa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

2: 2 Timoteus 1: 7 "Kanggo Allah masihan urang roh teu sieun tapi kakuatan jeung cinta jeung kontrol diri."

Rasul-rasul 21:13 Waler Paulus, "Naon maksud aranjeun ceurik jeung nganyenyerikeun hate abdi?" sabab Kami geus siap teu ngan kabeungkeut, tapi ogé maot di Yerusalem pikeun ngaran Gusti Yesus.

Paul siap maot di Yerusalem pikeun Gusti Yesus.

1: Teu aya cinta anu langkung ageung tibatan nyerahkeun kahirupan pikeun anu sanés

2: Nyuhunkeun Sadayana Kanggo Gusti

1: Yohanes 15:13 - Teu aya anu langkung asih ti batan ieu, nya eta hiji jalma nyerahkeun nyawana pikeun babaturanana.

2: 1 John 3:16 - Ku kituna urang ngarasa asih Allah, sabab anjeunna nempatkeun turun nyawa-Na pikeun urang.

Rasul-rasul 21:14 Jeung nalika anjeunna teu bakal persuaded, kami ceased, paribasa, "Kersa Gusti jadi dipigawé."

Paul nampik dibujuk pikeun ngalakukeun hiji hal ngalawan kahayang-Na, sarta jalma-jalma di sabudeureun anjeunna nampi yén pangersa Gusti dilaksanakeun.

1. Percaya ka Yéhuwa: Diajar Narima Pangersa-Na.

2. Narima yen Allah aya dina Control: Letting Go jeung Letting Allah.

1. Rum 12:1-2 , “Ku sabab eta, dulur-dulur, ku rahmat Allah, supaya maraneh nepikeun raga maraneh sabage kurban anu hirup, anu suci jeung anu ditarima ku Allah, anu jadi ibadah rohani maraneh. Ulah jadi conformed jeung dunya ieu, tapi robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon kahayang Allah, naon alus, ditarima jeung sampurna.

2. Jabur 46:10, “Sing tenang, sing nyaho yen Kami teh Allah. Kami bakal diagungkeun di antara bangsa-bangsa, Kami bakal diluhurkeun di bumi!"

Rasul-rasul 21:15 Sanggeus poe-poe eta, simkuring naek kareta-kareta, naek ka Yerusalem.

Paul jeung babaturanana indit ka Yérusalém sanggeus réngsé misi maranéhanana.

1. Hirup Boldly Pikeun Yesus - conto Paul ngeunaan kawani jeung kasatiaan.

2. Kakuatan Komunitas - Kakuatan misi sareng tujuan anu dibagikeun.

1. Mateus 28: 19-20 - Pindah kituna sarta nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah ka anjeun.

2. Rasul 4: 32-35 - Ayeuna jumlah pinuh jalma anu percaya éta tina hiji haté jeung jiwa, sarta teu saurang ogé ngomong yén salah sahiji hal anu belonged ka manéhna éta sorangan, tapi maranéhna mibanda sagalana di umum. Jeung ku kakuatan gede rasul-rasul anu mere kasaksian maranéhna ngeunaan kabangkitan Gusti Yesus, sarta rahmat hébat kana aranjeunna sadayana.

Rasul-rasul 21:16 Aya ogé murid-murid Kaisaréa sababaraha anu angkat sareng kami, sareng nyandak hiji Mnason urang Siprus, murid anu lami, sareng urang kedah ngantunkeun.

Paulus jeung sababaraha murid ti Kaisarea ngumbara ka Yérusalém jeung mawa Mnason urang Siprus, murid heubeul, pikeun cicing.

1. Pentingna silaturahmi sareng komunitas dina perjalanan iman urang.

2. Ngamalkeun silaturahmi ka nu deungeun jeung nu butuh.

1. Ibrani 10: 24-25 - Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting papanggih babarengan, sakumaha anu kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana.

2. Rum 12:13 - Nyumbang kana kaperluan para wali jeung narékahan pikeun némbongkeun silaturahmi.

Rasul-rasul 21:17 Jeung nalika kami geus anjog ka Yerusalem, dulur-dulur narima kami gladly.

Dulur-dulur di Yérusalém ngabagéakeun Paulus jeung babaturanana.

1: Pentingna Ngabagéakeun Batur ku leungeun kabuka

2: Cinta Saratna Duduluran

1: Rum 12:10 - "Kudu devoted ka silih di cinta. Ngahargaan karana luhur yourselves."

2: Galata 6:10 - "Ku sabab eta, sakumaha urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sakabeh jalma, utamana ka jalma anu kagolong kana kulawarga urang percaya."

Rasul 21:18 Jeung poé saterusna Paul jeung urang indit ka Yakobus; sareng sadaya sesepuh anu hadir.

Paul indit papanggih jeung Yakobus jeung sakabeh sesepuh gareja.

1. Pentingna Ukhuwah di Garéja

2. Kakuatan Ngahiji dina Awak Kristus

1. Ibrani 10:24-25 - Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting pikeun papanggih babarengan, saperti kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana, jeung leuwih salaku nu katingali. Poé beuki deukeut.

2. 1 Korinta 12: 12-27 - Pikeun sagampil awak hiji tur mibanda loba anggota, sarta sakabeh anggota awak, sanajan loba, mangrupakeun hiji awak, kitu deui jeung Kristus.

Rasul-rasul 21:19 Jeung nalika anjeunna geus saluted aranjeunna, anjeunna dibewarakeun utamana naon hal Allah geus tempa di antara kapir ku mentri-Na.

Paul ngabagikeun karya agung Allah anu anjeunna tingali dina palayananana di antara bangsa-bangsa sanés.

1. Rahmat Allah: Kumaha Katingalina dina Pelayanan Paulus

2. Hirup Hirup Iman: Conto Paulus

1. Epesus 3:7-8 - “Tina Injil ieu, abdi dijantenkeun palayan numutkeun kurnia kurnia Allah, anu dipaparinkeun ka abdi ku jalan kakawasaana-Na. 8 Ka kuring, sanajan kuring pangleutikna ti sakabeh umat suci, ieu kurnia dipaparinkeun, pikeun ngawawarkeun ka nu lain Yahudi ngeunaan kabeungharan Kristus anu teu keuna.”

2. 1 Corinthians 15:10 - "Tapi ku rahmat Allah kuring naon Kami, sarta rahmat-Na ka kuring teu sia-sia. Sabalikna, kuring digawé leuwih teuas ti aranjeunna, sanajan éta lain kuring, tapi rahmat Allah anu marengan kuring.

Rasul-rasul 21:20 Jeung nalika maranéhna ngadéngé éta, maranéhna muji ka Gusti, sarta ngomong ka anjeunna, "Anjeun ningali, dulur, sabaraha rébuan urang Yahudi aya anu percaya; sareng aranjeunna sadayana getol kana hukum.

Paul nganjang ka Yérusalém jeung disambut ku loba urang Yahudi anu percaya ka Yéhuwa jeung sumanget pisan nuturkeun hukum.

1. Kakuatan Iman Gairah: Kumaha Kaseueuran Paulus Ngadorong Batur.

2. Pentingna Nuturkeun Hukum: Kumaha Conto Paulus Bisa Ngahirupkeun Urang.

1. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti teu aya hukum.

2. Rum 12: 1-2 - Kuring nanya ka anjeun kituna, baraya, ku mercies Allah, nampilkeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung ditarima ka Allah, nu ibadah spiritual Anjeun. Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna.

Rasul-rasul 21:21 Jeung maranéhna geus informed ngeunaan Anjeun, yen Anjeun ngajarkeun sakabeh urang Yahudi nu aya di antara kapir ninggalkeun Musa, nyebutkeun yen maranehna teu halah nyunatan anak maranéhanana, atawa leumpang nurutkeun adat .

Paulus nyanghareupan tuduhan ngajar urang Yahudi di antara bangsa-bangsa sanés pikeun ngantunkeun Musa sareng adat-istiadatna.

1: Manggihan Kakuatan Ngaliwatan Iman Sanajan Tuduhan

2: Tetep Satia dina Kapercayaan Anjeun Sanajan Oposisi

1: Rum 15: 4-5 - "Kanggo naon bae anu ditulis dina poé baheula ditulis pikeun instruksi urang, yén ngaliwatan kasabaran jeung ngaliwatan dorongan tina Kitab Suci urang bisa boga harepan. kaharmonisan sapertos hiji sareng anu sanés, saluyu sareng Kristus Yesus."

2: Mateus 5: 11-12 - "Bagja anjeun lamun jalma ngahina anjeun, nyiksa anjeun sarta falsely nyebutkeun sagala jinis jahat ngalawan anjeun alatan Kami. Girang jeung bungah, sabab gede ganjaran anjeun di sawarga, pikeun di sarua. cara maranehna nyiksa nabi-nabi samemeh maraneh."

Rasul 21:22 Ku naon kitu? balaréa kudu datang babarengan: pikeun maranéhna bakal ngadéngé yén anjeun datang.

Ku ayana Paulus di Yérusalém, loba jalma réa ngarumpul, hayang pisan ngadéngé manéhna nyarita.

1. Neangan Anu Bakal Langgeng

2. Kakuatan Ayana Positip

1. Mateus 6:19-21 “Ulah ngumpulkeun harta pikeun diri sorangan di bumi, tempat renget jeung keyeng ngancurkeun jeung maling ngabongkar jeung maling, tapi ngumpulkeun pikeun diri anjeun harta karun di sawarga, dimana moal renget atawa keyeng ngaruksak jeung mana maling. ulah ngabobol jeung maling. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya haté anjeun ogé bakal aya.

2. Rum 12:17-18 “Ulah males kajahatan ka saha-saha, tapi sing kudu dipikiran sangkan ngalakonan anu hade di payuneun sarerea. Upami mungkin, sajauh gumantung ka anjeun, hirup rukun sareng sadayana."

Rasul-rasul 21:23 Ku sabab kitu, laksanakeun ieu anu ku simkuring diomongkeun ka maneh: Kami boga opat lalaki anu boga nadar;

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan opat lalaki kalayan sumpah.

1. Kakuatan Sumpah: Kumaha Ngajangjikeun Ka Allah Bisa Ngarobah Kahirupan Sadérék

2. Hirup Kukituna: Kakuatan Pangabdian ka Gusti

1. Pandita 5:4-5 - Lamun anjeun vowed sumpah ka Allah, nunda teu mayar eta; pikeun manéhna hath teu pelesir di fools: mayar nu Anjeun geus vowed.

2. Yesaya 38:14-15 - I reckoned saacan isuk, éta, kawas singa, jadi manéhna baris megatkeun sakabéh tulang mah: ti beurang nepi ka peuting anjeun bakal nyieun tungtung kuring. Kawas bango atawa ngelek, kitu atuh kuring chatter: Kuring teu mourned kawas japati: mine panon gagal jeung nempo ka luhur: O Gusti, abdi tertindas; ngalaksanakeun pikeun kuring.

Rasul 21:24 Maranehna nyandak, sarta purify thyself kalawan aranjeunna, sarta jadi di muatan jeung aranjeunna, ambéh maranéhanana bisa nyukur sirah maranéhanana: sarta sakabeh bisa nyaho yen eta hal, whereof maranéhanana informed ngeunaan Anjeun, teu nanaon; tapi yén thou thyself ogé walks tertib, jeung ngajaga hukum.

Petikan éta nyorong pamaca pikeun nyucikeun diri sareng ngalaksanakeun hukum-hukum Gusti.

1. Kakuatan Taat: Kautamaan Ngajaga Hukum

2. Suci dina Aksi: Hirup Out Call Allah

1. Rum 6: 19-20 - "Kanggo sagampil anjeun dibere anggota Anjeun jadi budak ka impurity jeung ka lawlessness ngarah kana lawlessness leuwih, jadi ayeuna nampilkeun anggota Anjeun jadi budak kana amal saleh ngarah kana sanctification. Pikeun nalika anjeun budak dosa, anjeun bébas dina hal kabeneran."

2. 1 John 5: 2-3 - "Ku ieu urang terang yen urang cinta barudak Allah, nalika urang cinta Allah jeung tetep parentah-Na. Pikeun ieu teh cinta Allah, yén urang tetep parentah-Na. Jeung parentah-Na henteu ngabeuratkeun.”

Rasul-rasul 21:25 Salaku noel kapir anu percaya, kami geus nulis jeung menyimpulkan yén maranéhna teu niténan hal saperti kitu, iwal ngan maranéhanana ngajaga diri tina hal-hal anu ditawarkeun ka brahala, jeung getih, jeung strangled, jeung fornication.

Urang Kristen non-Yahudi diparéntahkeun pikeun ngajauhan nyembah brahala, ngadahar getih, ngadahar sato anu dicekék, sareng cabul.

1. Kabutuhan Ngajauhan Dosa

2. Kasucian Kahirupan Kristen

1. Rum 6: 1-2 - Naon anu bakal urang carioskeun? Naha urang terus-terusan dina dosa supados rahmat tiasa seueur? Sanes hartosna! Kumaha urang anu maot ka dosa tetep hirup di dinya?

2. 1 Peter 1: 13-16 - Ku alatan éta, Nyiapkeun pikiran anjeun pikeun aksi, jeung keur sober-dipikiran, diatur harepan anjeun pinuh dina rahmat anu bakal dibawa ka anjeun dina wahyu Yesus Kristus. Salaku barudak anu taat, ulah jadi conformed kana karep jahiliah anjeun baheula, tapi sakumaha anjeunna anu disebut anjeun suci, anjeun ogé kudu suci dina sagala kalakuan anjeun, sabab geus ditulis, "Anjeun kudu suci, sabab Kami suci. ”

Rasul-rasul 21:26 Teras Paulus nyandak éta lalaki, sareng isukna nyucikeun dirina sareng aranjeunna diasupkeun ka Bait Allah, pikeun nandaan parantosan dinten-dinten nyucikeun, dugi ka kurban kedah disayogikeun pikeun masing-masing.

Paul nyucikeun dirina jeung batur pikeun asup ka Bait Allah jeung nyieun kurban.

1. Kudu disucikeun jeung neangan kasucian di panon Gusti

2. Renew komitmen anjeun ka Gusti ngaliwatan tindakan tobat

1. 1 John 1: 9, "Lamun urang ngaku dosa urang, Anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang, sarta cleanse urang tina sagala unrighteousness."

2. Titus 2:14, "Anu masihan dirina pikeun urang, supaya anjeunna bisa redeem urang tina sagala iniquity, sarta purify ka dirina hiji jalma aneh, getol karya alus."

Rasul 21:27 Jeung nalika tujuh poe geus ampir réngsé, urang Yahudi urang Asia, ningali anjeunna di Bait Allah, ngahudangkeun sakabeh jalma, sarta nyekel leungeun ka anjeunna,

Dina poe katujuh Paulus cicing di Yerusalem, urang Yahudi ti Asia narenjo anjeunna di Bait Allah, ngahudangkeun jalma-jalma pikeun neuteup anjeunna.

1. Kakuatan Jalma Ngahiji

2. Kumaha Laku lampah Urang mangaruhan Batur

1. Paribasa 20:3 - Ieu hiji kahormatan pikeun lalaki cease ti pasea, tapi unggal fool bakal meddling.

2. Rum 12:18 - Lamun mungkin, saloba lieth di anjeun, hirup peaceably jeung sakabeh lalaki.

Rasul-rasul 21:28 Saur urang Israil, tulungan: Ieu teh lalaki, anu ngajarkeun ka sadaya jelema di mana-mana ngalawan jalma-jalma, jeung hukum, jeung ieu tempat; jeung saterusna mawa Yunani ogé ka Bait Allah, sarta geus najis ieu suci. tempat.

Jalma-jalma nuduh Paulus ngajar ngalawan hukum jeung adat-istiadat maranéhna, sarta mawa urang Yunani ka Bait Allah, ngacemarkeunana.

1: Urang kudu tetep satia ka Allah jeung hukum-hukum-Na, sanajan hésé.

2: Urang kudu mastikeun yén iman urang teu kacemar ku pangaruh luar.

1: Galata 6: 9 - Sareng hayu urang bosen dina ngalakukeun anu hadé: sabab dina mangsana urang bakal panén, upami urang henteu pingsan.

2: Joshua 24:15 - Jeung lamun eta sigana goréng pikeun anjeun ngawula PANGERAN, pilih anjeun dinten ieu saha anjeun bakal ngawula; naha dewa-dewa anu dilayanan ku karuhun anjeun anu aya di sisi séjén caah, atanapi dewa-dewa urang Amori, anu di bumi anjeun cicing: tapi pikeun kuring sareng bumi kuring, urang bakal ngawula ka PANGERAN.

Rasul-rasul 21:29 (Kanggo aranjeunna kantos ningali sareng anjeunna di kota Trofimus urang Epesus, anu aranjeunna nyangka yén Paulus dibawa ka Bait Allah.)

Paulus dituduh mawa hiji kapir, Trofimus, ka Bait Allah.

1: Urang kudu tetep satia pikeun ngajaga kasucian Bait Allah.

2: Kanyaah ka sasama urang kudu ngaleuwihan ngan ka urang sorangan.

1: Mateus 5: 43-44 - "Anjeun geus uninga yen ieu ceuk, 'Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sarta hate musuh anjeun.' Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun, nyaah ka musuh anjeun, ngaberkahan jalma anu kutukan anjeun, lampahkeun kahadean ka jalma anu benci ka anjeun."

2: Galata 3:28 - "Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi merdéka, teu aya lalaki sareng awéwé, sabab anjeun sadayana hiji dina Kristus Yesus."

Rasul-rasul 21:30 Jeung sakabeh kota pindah, sarta jalma-jalma lumpat ngariung, sarta aranjeunna nyandak Paul, sarta Drew anjeunna kaluar ti Bait Allah, sarta forthwith panto nutup.

Jalma-jalma di kota Yerusalem lumpat babarengan jeung nangkep Paulus, tuluy nutup panto-panto Bait Allah.

1. Kakuatan Ngahiji: Kumaha Gawé Babarengan Bisa Ngahontal Hal-Hal Nu Maha Agung

2. Kakuatan Taat: Ngalakukeun Anu Bener Sanaos Hésé

1. Epesus 4: 3-4: "Nyieun unggal usaha pikeun ngajaga kahijian Roh dina beungkeut karapihan. Aya hiji awak jeung hiji Roh, sagampil anjeun disebut hiji harepan nalika anjeun disebut."

2. Daniel 3: 17-18: "Lamun urang dialungkeun kana tungku blazing, Allah urang ngawula bisa nyalametkeun urang ti dinya, sarta anjeunna bakal nyalametkeun urang tina panangan anjeun, O raja. Tapi sanajan anjeunna henteu. Kami hoyong anjeun terang, ya raja, yén kami moal ngabakti ka allah-allah anjeun atanapi henteu nyembah ka arca emas anu anjeun parantos ngadegkeun."

Rasul-rasul 21:31 Jeung nalika maranéhna rék maéhan anjeunna, beja nepi ka kapala rombongan, yén sakuliah Yerusalem ribut.

Gerombolan gerombolan di Yérusalém nyoba maéhan Paulus, tapi rencana maranéhanana digagalkeun nalika kapala rombongan dibéjaan ngeunaan huru-hara.

1. panyalindungan Allah dina mangsa bahaya

2. Nangtung teguh dina nyanghareupan oposisi

1. Jabur 91: 11-12 - Pikeun anjeunna bakal maréntahkeun malaikat-Na ngeunaan anjeun ngajaga anjeun dina sagala cara anjeun; aranjeunna bakal ngangkat anjeun nepi di leungeun maranéhna, ku kituna anjeun moal neunggeul suku anjeun kana batu.

2. Rum 8:31 - Naon, lajeng, bakal urang nyebutkeun di respon kana hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

Rasul 21:32 Anjeunna langsung nyandak serdadu-serdadu jeung perwira-perwira, sarta lumpat ka handap ka aranjeunna, sarta sanggeus aranjeunna ningali ka panglima jeung serdadu-serdadu, aranjeunna ninggalkeun ngéléhkeun Paul.

Paulus ditéwak ku soldadu Romawi jeung kaptén kapala.

1. Entong Pundung Dina Jaman Sesah - Paulus nanggung ditewak sareng tetep iman ka Allah

2. Tetep Sajati dina Kayakinan Sadérék - Paul daék mertahankeun kapercayaanana, sanajan nyanghareupan kasusah

1. 2 Timoteus 4:7-8 - Kuring geus perang gelut alus, Kuring geus réngsé lomba, Kuring geus diteundeun iman

2. Jabur 56:3 - Nalika kuring sieun, abdi nempatkeun kapercayaan abdi ka anjeun.

Rasul-rasul 21:33 Komandan Kapala sumping ngadeukeutan, nyandak anjeunna, sareng maréntahkeun anjeunna dibeungkeut ku dua ranté; sareng naroskeun saha anjeunna, sareng naon anu anjeunna laksanakeun.

Komandan kapala nangkep Paulus sareng diinterogasi.

1. Pentingna tetep waspada dina iman jeung ta'at ka Allah.

2. Ajén kawani sanajan nyanghareupan kasusah.

1. Mateus 10:28-31 - "Ulah sieun jelema anu maehan awak tapi teu bisa maehan jiwa. Gantina, sieun hiji anu bisa ngaruksak duanana jiwa jeung awak di naraka."

2. Pilipi 1: 20-21 - "Kuring eagerly nyangka jeung miharep yén kuring bakal di no way jadi isin, tapi bakal boga kawani cukup ku kituna ayeuna sakumaha salawasna Kristus bakal exalted dina awak kuring, naha ku hirup atawa ku maot."

Rasul 21:34 Jeung sababaraha cried hiji hal, sababaraha sejen, diantara loba jelema, jeung lamun manéhna teu bisa nyaho kapastian pikeun karusuhan, manéhna maréntahkeun manéhna dibawa ka benteng.

Jalma-jalma keur gegeroan, Paulus teu bisaeun nerangkeun naon-naon anu diomongkeunana, tuluy dibawa ka jero benteng supaya aman.

1. Allah nu ngajaga urang dina mangsa krisis.

2. Urang tiasa percanten kana rencana Allah, sanaos kaayaan sigana kacau.

1. Jabur 46: 1-3 "Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasulitan. Ku sabab eta urang moal sieun sanajan bumi leyur, najan gunung-gunung dipindahkeun ka tengah laut, sanajan cai na ngagaur. jeung buih, najan gunung-gunung ngageter ku bareuhna. Selah."

2. Jabur 34:19 "Loba anu afflictions tina taqwa, tapi Gusti delivers anjeunna kaluar tina eta sadayana."

Rasul 21:35 Jeung nalika anjeunna sumping kana tangga, nya éta, anjeunna ditanggung ku serdadu pikeun kekerasan jalma.

Paulus dibawa kabur ku serdadu-serdadu lantaran kakerasan ku balaréa.

1. The Power of the Crowd - Kumaha carana nungkulan émosi kuat dina komunitas.

2. Nuturkeun Panggero Gusti - Satia ka misi Allah sanajan oposisi.

1. Mateus 10:28 - “Jeung ulah sieun jelema anu maehan awak tapi teu bisa maehan jiwa. Tapi sieun ka Anjeunna anu tiasa ngancurkeun jiwa sareng awak di naraka."

2. Ibrani 11: 24-26 - "Ku iman Musa, nalika anjeunna dewasa, nampik disebut putra putri Firaun urang, leuwih milih jadi mistreated jeung umat Allah ti batan ngarasakeun pleasures fleeting tina dosa. Anjeunna nganggap hinaan Kristus langkung ageung tibatan harta karun Mesir, sabab anjeunna ngarep-ngarep ganjaran."

Rasul-rasul 21:36 Jalma-jalma teh ngariung bari sasambat, "Buangkeun anjeunna!"

Jalma-jalma ngajerit hayang Paulus dipiceun.

1. Ulah gancang teuing nangtoskeun: Reflections on Yesus jeung Paul.

2. Ngungkulan panganiayaan: Palajaran tina pangalaman Paulus.

1. Mateus 7: 1-2 "Ulah nangtoskeun, nu jadi teu judged. Pikeun jeung judgment anjeun ngucapkeun anjeun bakal judged, sarta ku ukuran anjeun make eta bakal diukur ka anjeun."

2. Rum 8:35-39 "Saha nu bakal misahkeun urang tina asih Kristus? Naha kasangsaraan, atawa kasangsaraan, atawa kasusah, atawa kalaparan, atawa buligir, atawa bahaya, atawa pedang?... Pikeun kuring yakin yén moal maot. boh kahirupan, boh malaikat atawa pangawasa, boh nu ayeuna boh nu bakal datang, boh nu kawasa, boh nu jangkung boh nu jero, boh nu sejenna dina sakabeh ciptaan, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus, Gusti urang.”

Rasul-rasul 21:37 Sabot Paulus dibawa ka jero benteng, anjeunna ngalahir ka kapala pasukan, "Punten abdi tiasa nyarios ka anjeun?" Anu nyarios, Naha anjeun tiasa nyarios Yunani?

Paulus wani-wani ménta idin pikeun nyarita ka kapala kapal.

1. Iman ka Allah masihan urang kawani pikeun wani ngudag misi urang.

2. Nyarita kalawan wani jeung rendah haté waktu nyanghareupan kaayaan hésé.

1. Yesaya 41:10 “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

2. Pilipi 4:6-7 “Ulah hariwang ngeunaan naon-naon, tapi dina sagala hal, ku doa sareng panyuwunan kalayan sukur, panyuhun anjeun kedah terang ka Allah. Jeung katengtreman Allah, anu ngaleuwihan sakabeh pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

Rasul-rasul 21:38 Sanes anjeun urang Mesir, anu sateuacan dinten ieu ngadamel huru-hara, sareng ngantunkeun opat rebu jalma anu maehan ka gurun keusik?

Komandan Romawi naroskeun ka Paul naha anjeunna urang Mesir anu nyababkeun huru-hara sareng ngagiring opat rébu lalaki anu maehan.

1. Kakuatan Pangaruh: Diajar Ngajauhkeun Jalma tina Dosa

2. Henteu Unggal Jalan Nyaéta Jalan Anu Saé: Ngenalkeun sareng Ngahindarkeun Godaan

1. Rum 6:13 - "Jeung ulah nampilkeun anggota anjeun salaku instrumen tina unrighteousness kana dosa, tapi nampilkeun yourselves ka Allah salaku mahluk hirup ti nu maraot, sarta anggota anjeun salaku instrumen tina amal saleh ka Allah."

2. Galata 5: 19-21 - "Ayeuna karya daging geus dibuktikeun: immorality seksual, najis, sensuality, nyembah brahala, sorcery, enmity, strike, jealousy, fits of amarah, rivalries, dissensions, divisions, dengki, mabok, orgies, jeung hal kawas ieu. Kami ngingetkeun ka anjeun, sakumaha anu kuring parantos ngingetkeun ka anjeun sateuacana, yén jalma-jalma anu ngalakukeun hal-hal sapertos kitu moal bakal ngagaduhan Karajaan Allah."

Rasul-rasul 21:39 Tapi saur Paulus, "Kuring urang Yahudi urang Tarsus, hiji kota di Kilikia, warga kota anu sanés hina.

Paulus ménta idin pikeun nyarita ka urang Yérusalém.

1. Pernah Ngeureunkeun Nyarios Kaleresan Anjeun

2. Kakuatan Tekad

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal Gunung nepi ka jangjang sakumaha garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, sarta moal pingsan ".

2. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus nu strengthens kuring."

Rasul-rasul 21:40 Sanggeus dibéré idin, Paulus nangtung dina tangga, tuluy ngasongkeun panangan ka jalma-jalma. Jeung nalika aya dijieun tiiseun hébat, anjeunna spoke ka aranjeunna dina basa Ibrani, paribasa:

Paul nangtung dina tangga jeung beckoned ka jalma, hasilna tiiseun hébat. Anjeunna teras nyarios ka aranjeunna dina basa Ibrani.

1. Kakuatan tiiseun di dunya ribut

2. Pentingna Nyarioskeun Kecap-kecap anu masihan kahirupan

1. Jabur 46:10 ”Sing tenang, sing nyaho yen Kami teh Allah”

2. Siloka 18:21 ”Maot jeung hirup aya dina kakawasaan létah”

Rasul 22 nyaritakeun pertahanan Paulus di hareupeun balaréa di Yérusalém, kawarganagaraan Romawina nyalametkeun manéhna tina dicambuk, jeung rencana pikeun maéhan manéhna.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Paulus nyarioskeun ka balaréa dina basa Aram, nyaritakeun kahirupan awal anjeunna salaku urang Yahudi anu taat diajar di handapeun Gamaliel, sareng panganiayaan anjeunna ka pengikut 'Jalan'. Manéhna tuluy narrates konvérsi na di jalan ka Damaskus - kumaha anjeunna struck buta ku lampu caang ti sawarga jeung ngadéngé sora Yesus 'naroskeun naha anjeunna persecuting Anjeunna. Aya saurang lalaki ngaranna Ananias, anu taat kana hukum anu kacida dipikahormat ku sakabeh urang Yahudi anu hirup di dinya, datang ka manéhna sarta ngomong yén manéhna geus dipilih ku Allah pikeun nyaho kana pangersa-Na. kungsi kadéngé (Rasul 22:1-15).

Ayat 2: Anjeunna salajengna ngajelaskeun kumaha dina visi nalika ngadoa di kuil anjeunna diparentahkeun ku Gusti ninggalkeun Yerusalem gancang-gancang sabab jalma-jalma henteu bakal nampi kasaksian ngeunaan Anjeunna tapi nalika diprotes nyatakeun yén aranjeunna terang kumaha dikaniaya gereja Yerusalem nyatujuan maéhan Stephen Gusti nyarios 'Go kuring bakal ngirim. Anjeun jauh kapir' (Rasul 22: 17-21). Riungan ngadangukeun dugi ka titik ieu, tapi nalika Paulus nyebatkeun misi kapir, aranjeunna ngagedekeun sorana ngagorowok 'Singkirkeun jalma ieu! Anjeunna teu cocog hirup!' Sabot maranehna shouting maledog off cloaks maranéhanana flinging lebu kana hawa komandan maréntahkeun yén Paul dibawa ka barak diarahkeun yén manéhna jadi flogged interrogated order manggihan naha jalma anu shouting di manéhna kawas ieu (Rasul 22:22-24).

Alinea 3: Nalika anjeunna manjangkeun anjeunna pikeun disebat, Paulus naros ka perwira anu nangtung di dinya, "Naha anjeun sah pikeun nyabak warga nagara Romawi anu henteu acan kapendak kaliru?" Nalika centurion ngadéngé ieu, komandan indit dilaporkeun nanya 'Naon anu anjeun bade laksanakeun? Ieu lalaki warga nagara Romawi.' Komandan indit Paul nanya, 'Bejakeun kuring, naha anjeun warga nagara Romawi?' Nalika dikonfirmasi komandan ceuk jadi hiji harga hébat tapi Paul ngawaler 'Kuring lahir hiji.' Jalma-jalma anu rék diinterogasi langsung mundur, jalma-jalma anu nangtung deukeut sieun nalika sadar yén anjeunna warga nagara Romawi sabab parantos ngabeungkeut anjeunna (Rasul 22: 25-29). Poé saterusna sabab hayang manggihan alesan nyata naha urang Yahudi nyieun tuduhan ngalawan unbound disebut babarengan imam-imam kapala sakabeh Sanhedrin maréntahkeun dibawa ka hareupeun maranehna (Rasul 22:30).

Rasul-rasul 22:1 Saderek-saderek sareng bapa-bapa, dengekeun bela abdi anu ayeuna ku simkuring didugikeun ka aranjeun.

Paul defends dirina saméméh urang Yahudi.

1: Urang sadayana kedah siap pikeun ngabéla kapercayaan sareng iman urang.

2: Urang kudu percaya jeung iman ka Allah pikeun jadi bek urang.

1: Rum 10: 9-10 "Yen lamun anjeun bakal ngaku kalawan sungut anjeun Gusti Yesus, sarta bakal yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté man believeth kana amal saleh; jeung ku pangakuan sungut dijieun pikeun kasalametan."

2: Jabur 27:1 "Gusti teh cahaya sareng kasalametan abdi; saha anu kedah abdi sieun? Gusti mangrupikeun kakuatan hirup abdi; saha anu kedah abdi sieun?"

Rasul 22:2 (Sareng ngadangu yen anjeunna nyarios dina basa Ibrani ka aranjeunna, aranjeunna tetep beuki tiiseun, sarta anjeunna ngadawuh,)

Pidato Paulus sateuacan Sanhedrin: Paul nyarioskeun konversina sareng nyarios ka Sanhedrin, nyarios dina basa Ibrani ka aranjeunna.

1. Allah tiasa ngarobih urang upami urang kabuka kana kersa-Na.

2. Allah bisa ngagunakeun urang masing-masing pikeun tujuan-Na dina cara husus-Na sorangan.

1. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

2. Epesus 2:10 - Pikeun urang workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun beforehand, nu urang kudu leumpang di antarana.

Rasul-rasul 22:3 Abdi teh leres-leres urang Yahudi, lahir di Tarsus, hiji kota di Kilikia, acan digedekeun di kota ieu di suku Gamaliel, sareng ngajar numutkeun hukum karuhun anu sampurna, sareng Kami getol ka Allah, sakumaha anjeun sadayana dinten ieu.

Paul éta hiji lalaki Yahudi dilahirkeun di Tarsus, Kilikia anu digedékeun di Yerusalem sarta ngajar nurutkeun hukum Yahudi ku Gamaliel. Anjeunna getol dina imanna, sapertos urang Yahudi anu ngadangu anjeunna.

1. Manggihan Zeal pikeun Allah di Tempat Teu Wawuh

2. Tumuwuh dina Iman Ngaliwatan Dedikasi jeung Taat

1. Rum 10: 2 - Pikeun kuring tega aranjeunna catetan yén maranéhna boga zeal Allah, tapi teu nurutkeun pangaweruh.

2. James 1:22 - Tapi jadi ye doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving selves Anjeun sorangan.

Rasul 22:4 Jeung kuring persecuted cara ieu nepi ka maot, mengikat jeung delivering ka panjara boh lalaki boh awewe.

Paulus nganiaya urang Kristen nepi ka maot, boh lalaki boh awéwé dipanjara.

1. Kakuatan Panganiayaan: Kumaha Kalakuan Urang Bisa Ngabogaan Balukar Anu Teu Dihaja

2. Hirup kalawan Kayakinan: Tetep Satia kana Panggero Allah

1. Mateus 5: 10-11: "Bagja jalma anu persecuted demi amal saleh ', pikeun maranéhanana nyaéta Karajaan Sawarga. Rahayu anjeun lamun batur revile anjeun sarta persecute anjeun sarta utter sagala jinis jahat ngalawan anjeun falsely on abdi. rekening."

2. Rum 12:14: "Ngaberkahan jalma anu persecute anjeun; ngaberkahan jeung ulah kutukan aranjeunna."

Rasul-rasul 22:5 Kitu ogé Imam Agung anu nyaksian ka Kami, jeung ka sakumna kokolot-kolotna: ti mana kuring ogé narima surat ka dulur-dulur, tuluy indit ka Damsik, pikeun mawa jelema-jelema anu aya di ditu ka Yerusalem, supaya dipikanyaah. dihukum.

Paulus narima surat ti imam agung jeung kokolot Yérusalém pikeun mawa deui urang Kristen di Damsik ka Yérusalém pikeun dihukum.

1. Ngartos Sieun kana Siksaan Gusti

2. Pentingna Taat kana Kapamingpinan

1. Siloka 16:6 - Ku sieun PANGERAN lalaki undur tina jahat.

2. Rum 13: 1-7 - Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur. Pikeun euweuh kakuatan tapi ti Allah: kakuatan nu aya anu ordained Allah.

Rasul 22:6 Jeung eta kajadian, yén, nalika kuring keur indit, jeung geus deukeut ka Damsik kira-kira lohor, ujug-ujug aya caang ti sawarga cahya gede sabudeureun kuring.

Nalika Paulus angkat ka Damsik, ujug-ujug aya cahaya anu hébat ti langit ngurilingan anjeunna.

1. Kakuatan Ayana Allah - Ngajalajah kumaha encountering ayana Allah bisa ngakibatkeun moments-ngarobah hirup.

2. Nyandak Lalampahan Kami kalayan Iman - Diajar percanten ka Gusti dina perjalanan urang sareng kumaha Anjeunna gaduh rencana pikeun urang.

1. Yesaya 40:31 - ? 쏝 ut jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.??

2. Ibrani 11:1 - ? 쏯 ow iman mangrupa zat tina hal-hal anu dipiharep, buktina tina hal-hal anu teu katingali.??

Rasul 22:7 Kuring murag kana taneuh, jeung kadéngé sora ngomong ka kuring, Saulus, Saulus, naha anjeun dikaniaya kuring?

Saulus digebruskeun kana taneuh sarta ngadéngé sora nu naroskeun naha manéhna nganiaya ka Anjeunna.

1. Naha Kudu Pasrah Ka Gusti? 셲 Daya

2. Bahaya Nyiksa Allah? 셲 Jalma

1. Ibrani 12:25-29

2. Rum 10:13-15

Rasul-rasul 22:8 Kuring ngajawab, "Saha anjeun, Gusti?" Jeung cenah ka kuring, Kami Yesus urang Nasaret, saha anjeun persecutes.

Paul geus sapatemon jeung Yesus jeung ditanya ku Yesus naha manéhna persecuting manéhna.

1. Urang kudu nanya ka diri urang sorangan naha urang persecuting Yesus dina kahirupan urang kiwari.

2. Nalika Yesus nyauran urang, urang kedah siap pikeun ngajawab sareng nyandak pituduh-Na.

1. Mateus 28: 19-20: "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold. , Abdi sareng anjeun salawasna, dugi ka ahir jaman.??

2. 1 Korinta 15:3-8: ? 쏤 atanapi kuring ngirimkeun ka anjeun salaku anu paling penting anu kuring ogé nampi: yén Kristus pupus pikeun dosa-dosa urang saluyu sareng Kitab Suci, yén anjeunna dikubur, yén anjeunna dibangkitkeun dina dinten katilu luyu sareng Kitab Suci, sareng yén anjeunna nembongan. ka Kepas, terus ka dua belas. Lajeng anjeunna nembongan ka leuwih ti lima ratus sadulur dina hiji waktu, lolobana anu masih hirup, sanajan sababaraha geus fallen sare. Teras anjeunna nembongan ka Yakobus, teras ka sadaya rasul. Panungtungan, sakumaha ka hiji lahir untimely, anjeunna mucunghul ogé ka kuring.??

Rasul-rasul 22:9 Jeung jalma-jalma anu bareng jeung kuring, memang narenjo cahayana, sarta sieun; tapi maranehna teu kadéngé sora manéhna nu spoke ka kuring.

Paul jeung babaturanana nempo cahaya caang, tapi ngan Paul kadéngé sora nu nyarita ka manéhna.

1. "Kakuatan Iman: Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kasangsaraan"

2. "Kadéngé tapi Teu Kahartos: Panggero Allah"

1. Yesaya 50: 4-5 - "Gusti Allah geus dibikeun kuring basa jalma anu diajarkeun, supaya kuring bisa nyaho kumaha carana ngadukung ku kecap anjeunna anu weary. Isuk-isuk anjeunna awakens, anjeunna awakens ceuli kuring ka dengekeun sakumaha anu diajarkeun. PANGERAN Nu Maha Agung parantos ngabuka ceuli abdi, sareng abdi henteu barontak, henteu mundur."

2. Yesaya 30:21 - "Jeung Ceuli anjeun bakal ngadéngé kecap tukangeun anjeun, nyebutkeun, ? 쏷 nya jalan, leumpang di dinya,?? mun anjeun ngahurungkeun ka katuhu atawa mun anjeun ngahurungkeun ka kénca."

Rasul 22:10 Saur abdi, Naon anu abdi kedah laksanakeun, nun PANGERAN? Jeung Gusti nimbalan ka kuring, Bangun, jeung indit ka Damaskus; sarta di dinya bakal dicaritakeun ka anjeun ngeunaan sagala hal anu ditunjuk pikeun anjeun laksanakeun.

Paulus dititah ku Yéhuwa pikeun indit ka Damsik, di mana manéhna bakal dibéjakeun ngeunaan tugas-tugas nu geus ditunjuk pikeun manéhna.

1. Taat kana Panggero Allah: Nuturkeun Parentah Gusti Pikeun Ngahontal Tujuan Urang

2. Nuturkeun Pitunjuk & Laksanakeun: Ngalakukeun Naon Anu Dipikanyaah ku Gusti

1. Yeremia 29:11 - "Kanggo kuring terang rencana kuring pikeun anjeun, nyatakeun Gusti, rencana pikeun karaharjaan sareng henteu pikeun jahat, pikeun masihan anjeun masa depan sareng harepan."

2. Mateus 7:24-27 - "Sakur anu ngadenge ieu kecap kuring jeung ngalakukeun eta bakal kawas lalaki wijaksana anu ngawangun imahna dina batu. Jeung hujan turun, sarta banjir datang, sarta angin blew sarta Ngagebugan eta imah, tapi teu rubuh, sabab diadegkeun dina batu."

Rasul 22:11 Jeung nalika kuring teu bisa ningali keur kamulyaan cahaya éta, dipingpin ku leungeun maranéhna nu bareng jeung kuring, kuring sumping ka Damsik.

Papanggihan Paulus anu mujijat kalayan cahaya caang nalika di jalan ka Damsik, nyababkeun anjeunna janten Kristen.

1: Allah bisa ngagunakeun kaayaan nu paling teu disangka-sangka pikeun ngadeukeutkeun urang ka Mantenna.

2: Pangalaman Paulus mangrupikeun panginget yén Allah salawasna aya sareng urang, sanaos urang henteu tiasa ningali Anjeunna.

1. Mateus 5:14-16 ? 쏽 anjeun cahaya dunya. Kota anu aya dina pasir teu tiasa disumputkeun. Jalma-jalma ogé teu nyaangan lampu terus disimpen dina karanjang, tapi dina stand, sarta eta mere caang ka sadaya di imah. Dina cara nu sarua, hayu caang anjeun caang saméméh batur, ku kituna maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun sarta méré kamulyaan ka Rama anjeun anu di sawarga.??

2. Rum 8:14-17 ? 쏤 atanapi sadayana anu dipimpin ku Ruh Allah mangrupikeun putra-putra Allah. Pikeun anjeun teu narima sumanget perbudakan ragrag deui kana sieun, tapi anjeun geus narima Roh nyoko salaku putra, ku saha urang ceurik, ? 쏛 bba! Bapa!??Roh nyalira nyaksian sareng sumanget urang yén urang putra-putra Allah, sareng upami murangkalih, teras ahli waris? 봦 eirs Allah jeung sasama ahli waris jeung Kristus, lamun urang sangsara jeung manéhna dina raraga urang ogé bisa jadi Maha Agung jeung manéhna.??

Rasul-rasul 22:12 Jeung hiji Ananias, jalma taat nurutkeun hukum, boga kabar alus ti sakabeh urang Yahudi anu cicing di dinya,

Ananias nyaéta urang Yahudi anu taat, anu kasohor di kalangan masarakat Yahudi di daérahna.

1. The Power of a Reputasi Good

2. Mangpaat Hirup Taqwa

1. Rum 12: 17-19 - "Ulah males hiji jahat pikeun jahat, tapi pikirkeun pikeun ngalakukeun naon anu menak di payuneun sadayana. Males ka diri sorangan, tapi serahkeun kana murka Allah, sabab geus ditulis, 쏺 engeance milik Kami, Kami bakal males, nyebutkeun Gusti.??

2. Paribasa 11:23 - "Kahayang jalma taqwa ends ngan dina alus; harepan nu jahat di murka."

Rasul 22:13 Datang ka kuring, sarta nangtung, sarta ngomong ka kuring, Sadérék Saulus, tingali maneh tetempoan. Sareng jam anu sami kuring ningali anjeunna.

Paulus dipasihan tetempoan deui ku Ananias, anu nyebat anjeunna "Saudara Saulus".

1. Kakuatan Panghampura: Kumaha Asih Ananias Anu Saratna Malikkeun Paningal Paulus

2. Telepon pikeun Ditampi: Ngabagéakeun Sadayana kana Karajaan Allah

1. Lukas 15: 11-32 - Pasemon ngeunaan Putra Prodigal

2. Epesus 2:11-22 - Rekonsiliasi Allah jeung Ngahijikeun Percaya

Rasul 22:14 Saur anjeunna, "Gusti Allah karuhun urang geus milih anjeun, sangkan anjeun terang kana pangersa-Na, sarta ningali Anu Adil, sarta kudu ngadéngé sora sungut-Na."

Allah karuhun urang geus milih Paul pikeun nyaho kahayang-Na jeung saksi kaadilan keur dipigawé.

1: Nyanggakeun ka Allah Maparin Jalan - Allah geus milih urang pikeun nyaho kana pangersa-Na jeung pikeun nyaksian kaadilan keur dilaksanakeun.

2: Kaadilan Allah Maha Adil - Urang kudu inget yen kaadilan Allah salawasna adil jeung bener.

1: Yesaya 55: 9 - Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

2: Rum 12:19 - Dearly tercinta, ulah males kanyeri, tapi masihan tempat pikeun murka: sabab geus ditulis, Pamales kanyeri mah milik; Kuring bakal repay, nyebutkeun Gusti.

Rasul-rasul 22:15 Pikeun anjeun bakal jadi saksi-Na ka sadaya jelema ngeunaan naon geus katempo jeung kadéngé.

Paulus diparéntahkeun ku Ananias pikeun ngumumkeun kasaksian ngeunaan naon anu anjeunna tingali sareng kadéngé ka sadaya jalma.

1. Kakuatan Kasaksian: Ngabagi Carita Anjeun sareng Batur

2. Saksi Kahirupan Urang: Hirup Diluar Iman Urang

1. Rum 10:14-15 ? Janten kumaha aranjeunna bakal nganuhunkeun ka Anjeunna anu aranjeunna henteu percanten? Sareng kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna ngadangu tanpa aya anu ngahutbah? Na kumaha aranjeunna da'wah iwal aranjeunna dikirim???

2. Mateus 5:14-16 ? 쏽 anjeun cahaya dunya. Kota anu aya dina pasir teu tiasa disumputkeun. Jalma-jalma ogé teu nyaangan lampu terus disimpen dina karanjang, tapi dina stand, sarta eta mere caang ka sadaya di imah. Dina cara nu sarua, hayu caang anjeun caang saméméh batur, ku kituna maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun sarta méré kamulyaan ka Rama anjeun anu di sawarga.??

Rasul 22:16 Sareng ayeuna naha anjeun ngantosan? hudang, sarta kudu dibaptis, sarta ngumbah jauh dosa anjeun, nelepon kana nami Gusti.

Saulus, nu ayeuna katelah Paulus, dititah ku Ananias pikeun dibaptis jeung nyucikeun dosa-dosana ku cara nyebut jenengan Yéhuwa.

1. The Power of Baptisan: Kumaha Baptisan Brings Kasalametan

2. Kabutuhan Tobat: Kumaha Tobat Nuntun kana Kabeneran

1. Rum 6:3-4 - "Naha anjeun teu nyaho yén sakabéh urang anu geus dibaptis kana Kristus Yesus anu dibaptis kana pupusna-Na? Ku kituna urang dikubur kalawan anjeunna ku baptisan kana maot, dina urutan anu, sagampil Kristus éta. dibangkitkeun ti nu maraot ku kamulyaan Rama, urang ogé bisa leumpang dina newness tina kahirupan.??

2. Galata 3:27 - ? 쏤 atanapi saloba anjeun anu dibaptis kana Kristus geus ngagem Kristus.??

Rasul 22:17 Jeung eta kajadian, yén, nalika kuring datang deui ka Yerusalem, komo bari solat di Bait Allah, kuring dina trance;

Paul dibawa kana trance nalika ngadoa di Bait Allah di Yerusalem.

1. Kakuatan Doa: Pangalaman Paulus di Bait Allah

2. Pasrah kana Pangersa Allah: Pangalaman Paulus di Bait Allah

1. Mateus 6:5-13 - Yesus ngajarkeun ngeunaan pentingna solat jeung kumaha carana neneda.

2. 2 Korinta 12: 2-4 - Paul recounts visi sawarga jeung keur bray nepi ka paradise.

Rasul-rasul 22:18 Jeung nempo manéhna ngomong ka kuring, Buru-buru, jeung geura kaluar ti Yerusalem: pikeun maranéhanana moal narima kasaksian Anjeun ngeunaan kuring.

Paulus aya di Yérusalém jeung dititah ku titingalian pikeun gancang ninggalkeun sabab jalma-jalma teu daék narima kasaksianana ngeunaan Yésus.

1. Pentingna Nurut kana Sora Pangéran

2. Kabutuhan Ngabagikeun Injil

1. Lukas 6:46 ? 쏻 naha anjeun nelepon kuring? 쁋 ord, Gusti,??na ulah ngalakukeun naon kuring nyebutkeun???

2. Mateus 28:19-20 ? Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid-murid sadaya bangsa, baptis dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci.??

Rasul 22:19 Saur abdi, Gusti, aranjeunna terang yén abdi dipenjara sareng digebugan di unggal tempat ibadah jalma anu percaya ka Gusti.

Paul recounts sajarah nya persecuting Kristen saméméh konversi na.

1. rahmat Allah bisa ngarobah musuh urang jadi sekutu.

2. Kakuatan konversi ngaliwatan iman.

1. Rum 5: 8 - "Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

2. Epesus 2: 1-10 - "Kanggo éta téh ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman? 봞 nd ieu mah ti yourselves, éta kurnia Allah??sanes ku karya, jadi teu saurang ogé bisa boast. "

Rasul-rasul 22:20 Jeung nalika getih syahid anjeun Stephen ditumpahkeun, abdi oge nangtung ku, sarta consented kana pupusna, sarta diteundeun pakean jelema nu maehan anjeunna.

Saulus aya di dieu sarta consented kana pupusna Stephen, syahid munggaran, malah diteundeun pakean jalma anu maehan anjeunna.

1. The Power of Tobat: Transformasi Saul urang ti persecutor ka da'wah.

2. Biaya Nuturkeun Kristus: Pangorbanan Stefanus sareng akibat tina jadi murid.

1. Rasul 9: 1-19 - konversi Saul sarta nelepon salaku rasul.

2. Lukas 9: 23-25 - pangajaran Yesus dina nyokot salib hiji sarta nuturkeun Anjeunna.

Rasul-rasul 22:21 Saur anjeunna ka abdi, "Bungah, sabab kuring bakal ngutus anjeun jauh ka bangsa-bangsa sanés."

Paul dititah indit ka kapir jeung babagi injil.

1. Kakuatan Injil: Kumaha Ngabagikeun Warta Hadé ka Batur

2. Panggero: Kumaha Ngabales Paréntah Allah

1. Mateus 28:19-20 ? Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, sareng ngajar aranjeunna pikeun nurut kana sagala anu diparéntahkeun ka anjeun. Jeung pasti Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.??

2. Rum 10:13-15 ? 쐄 atawa, ? Saha waé anu nganuhunkeun kana nami Gusti bakal disalametkeun.??Kumaha aranjeunna tiasa nganuhunkeun ka anu henteu percanten? Na kumaha aranjeunna tiasa percanten ka salah sahiji saha aranjeunna henteu uninga? Sareng kumaha aranjeunna tiasa ngadangu tanpa aya anu ngahutbah aranjeunna? Na kumaha saha bisa ngahutbah iwal aranjeunna dikirim? Sakumaha anu kaserat: ? 쏦 ow geulis suku jalma anu mawa warta alus!??

Rasul-rasul 22:22 Jeung maranéhna ngadéngékeun anjeunna kana kecap ieu, sarta tuluy ngangkat sora maranéhanana, sarta ngomong, "Jauh ti sasama sapertos ti bumi, sabab teu pantes anjeunna hirup."

Urang Yahudi nampik Paulus saatos anjeunna ngabagi kasaksian sareng ngadorong anjeunna dipiceun tina bumi.

1. "Kakuatan Kasaksian: Ngawartakeun Injil Yesus Kristus"

2. "Kawani Nangtung Teguh: Ngabéla Iman Anjeun Dina Nyanghareupan Oposisi"

1. Pilipi 1: 20-21 - "nurutkeun ekspektasi earnest kuring jeung harepan yén dina nanaon kuring bakal isin, tapi kalayan sagala boldness, sakumaha salawasna, jadi ayeuna ogé Kristus bakal magnified dina awak kuring, naha ku hirup atawa ku maot. . Pikeun kuring, hirup teh Kristus, jeung maot teh kauntungan."

2. Rum 8:31-39 - "Naon lajeng urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha anu bisa ngalawan urang? Anjeunna anu teu luang Putra-Na sorangan, tapi dibikeun Anjeunna nepi ka urang sadayana, kumaha bakal Anjeunna henteu sareng Anjeunna oge bebas masihan urang sagala hal? Saha nu bakal ngagugat ka Allah? 셲 milih? Ieu Allah anu justifies. Saha anu ngahukum? Nya Kristus anu maot, sarta satuluyna ogé geus gugah, anu malah dina Leungeun katuhu Allah, anu ogé ngajadikeun syafaat pikeun urang. Saha anu bakal misahkeun urang tina asih Kristus? Naha bakal kasangsaraan, atawa marabahaya, atawa kasusah, atawa kalaparan, atawa buligir, atawa peril, atawa pedang? Sakumaha geus ditulis: ? 쏤 atawa demi Anjeun kami dipaehan sapopoe; Kami dianggap salaku domba pikeun dipeuncit.?? Tapi dina sagala hal ieu kami leuwih ti ngéléhkeun ngaliwatan Anjeunna anu mikaasih kami. boh kakuasaan, boh kakuasaan, boh nu ayeuna boh nu bakal datang, boh nu jangkung boh nu jero, boh nu diciptakeun sejen, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah nu aya dina Kristus Yesus, Gusti urang.”

Rasul-rasul 22:23 Jeung bari ngagorowok, jeung miceun pakean maranéhanana, jeung miceun lebu ka awang-awang,

Paulus ditéwak terus dibawa kabur ku komandan pangawal Romawi.

1: Réaksi urang dina waktos kasulitan kedah ngagambarkeun katengtreman Kristus, sanés kakacauan dunya.

2: Waktu urang nyanghareupan oposisi, urang kudu percaya ka Allah pikeun ngajaga urang jeung nyadiakeun kabutuhan urang.

1: Pilipi 4: 6-7 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal ngajaga anjeun. hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

2: Jabur 23: 4 - "Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak darkest, abdi moal sieun kajahatan, pikeun anjeun sareng abdi; rod anjeun sarta tongkat Anjeun, aranjeunna ngalilipur kuring."

Rasul 22:24 Kapala pasukan maréntahkeun manéhna dibawa ka benteng, sarta maréntahkeun yén manéhna kudu dipariksa ku scourging; yén manéhna bisa nyaho whyfore maranehna ngajerit kitu ngalawan manéhna.

Komandan Kapala nyuhunkeun Paulus dibawa ka benteng, tuluy marentahkeun supaya Paulus disebat, pikeun mariksa naha jalma-jalma ngagorowok ngalawan anjeunna.

1. Kasatiaan Paulus: Kumaha Komitmen Paulus anu Teu Ngarobih kana Imanna Nyababkeun Panganiayaan-Na

2. Kakuatan Cinta Tanpa Sarat: Kumaha Asih Paul ka Musuh-Musuh-Na ngarah kana panebusan-Na

1. Mateus 5:44 - ? 쏝 ut Kami ngabejaan ka maneh, nyaah ka musuh anjeun sarta neneda pikeun jalma anu nganiaya anjeun.??

2. Rum 8:37-39 - ? O , dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta kami. Pikeun kuring yakin yén boh maot, boh kahirupan, boh malaikat, boh panguasa, boh nu ayeuna boh nu bakal datang, boh nu kawasa, boh nu jangkung boh nu jero, boh nu lian dina sagala ciptaan, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah di Kristus Yesus Gusti urang.??

Rasul-rasul 22:25 Jeung bari meungkeut anjeunna ku tali, Paul ngadawuh ka perwira anu nangtung deukeut, "Naha anjeun hukum pikeun scourge hiji lalaki urang Romawi, sarta teu dihukum?

Paul naroskeun naha éta halal pikeun nyiksa hiji lalaki Romawi anu teu dihukum.

1. Kakuatan Pananya: Kumaha Kandelan Paulus Ngajarkeun Urang Pikeun Nangtang Otoritas

2. Kakuatan Nyaho Hak Anjeun: Kumaha Kandelan Paul Kudu Ngajarkeun Urang Pikeun Ngadegkeun Diri Urang

1. Galata 6: 7-9 - Ulah jadi deceived: Allah teu bisa moyok. Hiji lalaki reaps naon anjeunna sows. Anu sows pikeun nyenangkeun daging maranéhanana, tina daging bakal Fedi karuksakan; Sing saha anu sows pikeun nyenangkeun Roh, tina Roh bakal panén hirup langgeng.

2. Yesaya 1:17 - Diajar ngalakukeun katuhu; neangan kaadilan. Ngabéla nu ditindes. Candak up ngabalukarkeun bapa yatim; ngabela perkara randa.

Rasul-rasul 22:26 Ku perwira ngadéngé éta, manéhna indit sarta ngomong ka kapala pasukan, paribasa, "Awas naon anu anjeun laksanakeun: pikeun lalaki ieu urang Romawi."

Perwira éta ngakuan Paulus salaku urang Romawi sareng ngingetkeun ka kapala kapal.

1. Urang kudu salawasna éling ka batur, sanajan béda jeung urang.

2. Urang kudu ati-ati jeung bijaksana waktu nyieun putusan nu mangaruhan kahirupan batur.

1. Kolosa 3:12-14 - Ditunda lajeng, sakumaha Allah? 셲 jalma-jalma anu dipilih, suci sareng dipikacinta, manah welas asih, kahadean, rendah haté, lemah lembut, sareng kasabaran, silih asah, sareng, upami aya keluhan ngalawan anu sanés, silih hampura; sakumaha Gusti geus ngahampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura. Sarta di luhur sadayana ieu ditunda cinta, nu ngiket sagalana babarengan dina harmoni sampurna.

2. James 1: 5 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna ménta Allah, anu masihan generously ka sadaya tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

Rasul-rasul 22:27 Komandan pasukan sumping, saurna, "Bejakeun ka abdi, naha anjeun urang Romawi?" Cenah, Leres.

Kawarganagaraan Romawi Paul urang kaungkap dina kaayaan tegang.

1: Allah satia nyadiakeun waktu urang butuh.

2: Urang kudu jujur jeung jujur, sanajan hésé.

1: Yosua 1:9 - "Naha Kami henteu maréntahkeun anjeun? Kudu kuat jeung wani. Ulah sieun; ulah discouraged, pikeun Gusti Allah anjeun bakal marengan anjeun dimana wae anjeun indit."

2: Yesaya 41:10 - "Jadi ulah sieun, keur Kami jeung anjeun; ulah dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

Rasul-rasul 22:28 Waler kapala pasukan, "Kabébasan ieu kuring meunang loba duit." Saur Paul, "Tapi kuring dilahirkeun gratis."

Paul negeskeun kabébasan na sanaos biaya anu dibayar ku penculikna.

1. Hirup Merdeka: Anugrah Kabebasan Allah

2. Biaya Kabebasan Luhur: Sabaraha Anu Anjeun Daék Bayar?

1. Galata 5:1 ??? 쏤 atawa kabebasan Kristus geus ngabebaskeun urang; teguh ku kituna, sarta ulah tunduk deui kana kuk perbudakan.??

2. 1 Korinta 7:22 ??? 쏤 atanapi saha anu disauran di Gusti salaku budak, nyaéta jalma anu dibébaskeun ti Gusti. Kitu ogé anjeunna anu bebas nalika disebut budak Kristus.??

Rasul-rasul 22:29 Tuluy maranehna undur ti anjeunna anu sakuduna geus nalungtik anjeunna: sarta kapala pasukan ogé sieun, sanggeus anjeunna terang yen anjeunna urang Romawi, sarta ku sabab geus ngabeungkeut anjeunna.

Kapala kapala sieun sanggeus nyaho yen Paulus teh urang Rum sarta geus dibeungkeut ku anjeunna.

1: Ulah sieun mun anjeun nyanghareupan kaputusan hésé.

2: Ulah disingsieunan ku batur? 셲 kalungguhan atawa wewenang.

1: Pilipi 4:6-7 ? 쏡 o ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petisi, kalawan sukur, nepikeun requests anjeun ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu transcends sadaya pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.??

2: Yesaya 41:10 ? 쏶 o ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh. Kami bakal nguatkeun anjeun sareng ngabantosan anjeun; Kuring baris nanggung anjeun ku leungeun katuhu Kami soleh.??

Rasul-rasul 22:30 Isukna, sabab anjeunna hoyong terang kapastian anu dituduhkeun ku urang Yahudi, anjeunna ngaleupaskeun anjeunna tina panyawatna, sareng maréntahkeun imam-imam kapala sareng sadaya anggota dewan, teras nyandak Paulus ka handap, teras didamel . saméméh maranéhna.

Poé isukna, komandan Romawi ngaleupaskeun Paulus tina beungkeutanana supaya leuwih paham ku naon manéhna dituduh ku urang Yahudi. Geus kitu anjeunna manggil imam-imam kapala jeung dewan-dewanna, tuluy ngadeuheus ka Paulus sina nangtung di hareupeun maranehna.

1. Kasatiaan Allah dina mangsa-mangsa cobaan: Manggihan kakuatan ngaliwatan iman ka Allah.

2. Pentingna kaadilan di masarakat: Upholding hukum jeung néangan bebeneran.

1. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2. Siloka 21:15 - Lamun kaadilan geus rengse, eta brings kabagjaan ka bener tapi teror ka evildoers.

Kisah Para Rasul 23 nyarioskeun pembelaan Paulus sateuacan Sanhedrin, pasea antara urang Parisi sareng Saduki, sareng rencana ngalawan hirupna.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Paulus ningali langsung ka Sanhedrin sareng nyatakeun yén anjeunna parantos ngalaksanakeun tugasna ka Allah kalayan ati nurani anu saé. Imam Agung Ananias maréntahkeun jalma-jalma anu nangtung di deukeut anjeunna neunggeul sungut anjeunna, saur Paulus, 'Allah bakal neunggeul tembok anjeun anu diputihan! Anjeun linggih di dinya ngahukum kuring nurutkeun hukum tapi anjeun sorangan ngalanggar hukum ku maréntahkeun yén kuring diserang!' Jalma-jalma anu hadir naroskeun ka anjeunna kumaha anjeunna tiasa ngahina Imam Agung Allah, anu Paulus ngawaler yén anjeunna henteu sadar yén Ananias nyaéta Imam Agung, sakumaha anu diserat: 'Ulah nyarioskeun anu jahat ka panguasa umat anjeun' (Rasul 23: 1-5).

Ayat 2: Nyadar yén sababaraha anggota Majelis Saduki (anu nyarios moal aya kebangkitan) sareng anu sanésna urang Parisi, Paulus ngagero di Sanhedrin, 'Dulur-dulur kuring urang Parisi turunan urang Parisi. Kuring nangtung di pangadilan sabab harepan abdi dihudangkeun maot.' Nalika ceuk sengketa ieu peupeus kaluar antara urang Parisi Sadukies assembly jadi dibagi (Sadukies nyebutkeun euweuh jadian atawa malaikat atawa roh tapi urang Parisi percaya sagala hal ieu). Aya ribut pisan sababaraha guru hukum anu urang Parisi nangtung ngabantah kuat-kuat, 'Kami henteu mendakan anu salah ka jalma ieu kumaha upami malaikat roh nyarios anjeunna?' Sengketa jadi komandan jadi telenges sieun aranjeunna bakal cimata potongan Paul maréntahkeun pasukan turun nyandak anjeunna jauh ti aranjeunna ku paksa dibawa ka barak (Rasul 23: 6-10).

Ayat ka-3: Peuting isukna, Gusti ngadeg di deukeut Paulus nyarios, 'Kudu wani! Sakumaha anjeun parantos masihan kasaksian ngeunaan Kami di Yerusalem ogé kedah nyaksian Roma' (Rasul 23:11). Isukna urang Yahudi nyieun konspirasi kabeungkeut sorangan sumpah moal dahar inuman dugi aranjeunna geus maehan Paul. Leuwih ti opat puluh urang aub dina plot ieu anu indit imam kapala sesepuh ceuk dicokot sumpah solemn rasa dahareun nepi ka urang geus maéhan Paul ayeuna mangka anjeun komandan petisi Sanhedrin mawa manéhna saméméh anjeun pretext wanting informasi leuwih akurat ngeunaan kasus urang siap maéhan manéhna saméméh meunang ka dieu ( Rasul 23:12-15). Tapi putra adina ngadéngé plot indit ka barak ngawartoskeun warned komandan dikirim nonoman paman centurion nyebutkeun 'Jaga lalaki ngora tingali teu datang cilaka.' Lajeng mecat nonoman ngecas ngabejaan saha diungkabkeun rusiah aranjeunna lajeng disebut dua perwira maréntahkeun nyiapkeun detachment dua ratus prajurit tujuh puluh horsemen dua ratus spearmen indit Kaisarea jam salapan peuting nyadiakeun mounts pikeun Paul jadi anjeunna bisa dicokot aman gubernur Féliks. Manéhna nulis surat kieu... (Sésana Rasul 23 rinci eusi surat Claudius Lisias gubernur Féliks ngatur angkutan aman pikeun kota Paul Caesarea alatan ancaman ngalawan hirupna.)

Rasul 23:1 Paul, earnestly beholding déwan, ngomong, "Saderek, abdi hirup dina sagala hate nurani di payuneun Allah nepi ka poé ieu.

Paulus nyarioskeun ka déwan kalayan ngajamin yén anjeunna parantos hirup sanubari di payuneun Allah.

1. Hirup nurani di payuneun Gusti mangrupikeun conto anu kedah urang perjuangkeun.

2. Conto Paulus ngeunaan hirup nurani nu hadé di payuneun Allah bisa jadi sumber kakuatan jeung pangjurung pikeun urang.

1. Rum 14:12 - Jadi lajeng unggal salah sahiji urang bakal masihan akun dirina ka Allah.

2. 1 Peter 3:16 - Ngabogaan nurani alus; yen, sedengkeun maranehna nyarita jahat anjeun, salaku evildoers, maranéhanana bisa jadi isin nu falsely nuduh paguneman alus anjeun dina Kristus.

Rasul-rasul 23:2 Imam Agung Ananias maréntahkeun ka jalma-jalma anu nangtung di gigireun anjeunna, nyéépkeun sungutna.

Imam Agung Ananias maréntahkeun para pelayanna pikeun nyerang Paulus sacara fisik.

1. "Bahaya Otoritas Anu Teu Soleh"

2. "Kakawasaan Allah dina Nyanghareupan Sangsara"

1. Yesaya 30: 20-21 - "Jeung sanajan Gusti masihan anjeun roti tina adversity, jeung cai tina kasangsaraan, acan moal guru thy bakal dipindahkeun kana sudut hiji deui, tapi panon anjeun bakal ningali guru thy: Jeung anjeun. Ceuli bakal ngadéngé kecap tukangeun anjeun, nyebutkeun, Ieu jalan, leumpang anjeun di dinya, mun anjeun belok ka katuhu, jeung mun anjeun belok ka kénca."

2. Mateus 5:39 - "Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, yen maraneh ulah nolak jahat: tapi sakur anu bakal smite thee on pipi katuhu anjeun, balikkeun ka anjeunna anu séjén ogé."

Rasul-rasul 23:3 Saur Paul ka anjeunna, "Allah bakal smitted anjeun, tembok bodas whited: pikeun linggih pikeun nangtoskeun kuring nurutkeun hukum, sarta maréntahkeun kuring pikeun smitted bertentangan jeung hukum?"

Paulus nyaah ka imam agung pikeun maréntahkeun anjeunna ditarajang anu bertentangan sareng hukum.

1. Pentingna nangtung pikeun kaadilan nurutkeun hukum.

2. Kumaha sanajan dina nyanghareupan oposisi, urang kudu tetep teguh dina convictions urang.

1. Lukas 18: 1-8 - Perumpamaan ngeunaan randa pengkuh.

2. Epesus 6:10-18 - Armor Allah.

Rasul-rasul 23:4 Jeung nu nangtung deukeut ngomong, "Naha maneh ngahina ka Imam Agung Allah?"

Kandelan Paul dina ngabela dirina nyababkeun anjeunna dituduh ngahujat.

1 - "Kudu Kandel dina Nangtung Pikeun Diri Anjeun"

2 - "Kakuatan Kecap"

1 - 1 Peter 3:15 - "Tapi dina hate anjeun revere Kristus salaku Gusti. Salawasna siap masihan jawaban ka dulur anu miwarang anjeun masihan alesan pikeun harepan nu anjeun boga. Tapi ngalakukeun ieu kalawan gentleness jeung hormat ".

2 - Yakobus 1:19 - "Dulur-dulur anu dipikanyaah, perhatikeun ieu: Sarerea kedah gancang ngadangukeun, lambat nyarios sareng lambat ambek."

Rasul-rasul 23:5 Saur Paulus, "Kuring henteu terang, dulur-dulur, yén anjeunna mangrupikeun Imam Agung;

Pertahanan Paul ngalawan tuduhan hujat nunjukkeun hormat ka otoritas sareng komitmenna pikeun nuturkeun kitab suci.

1: Hormat ka nu boga wewenang jeung turutan ajaran Kitab Suci.

2: Hormat kalungguhan imam agung jeung ulah ngomong jahat ka maranehna.

1: Rum 13:1-7

2: 1 Petrus 2:13-17

Rasul-rasul 23:6 Tapi nalika Paulus terang yén hiji bagian urang Saduki, sareng anu sanés urang Parisi, anjeunna ngajerit di Majelis, "Saderek-saderek, abdi urang Parisi, putra Parisi: ngeunaan harepan sareng hudangna anu maot. Kuring disebut sual.

Paul, sadar kana dua pihak anu hadir dina déwan, nyatakeun dirina salaku urang Parisi sareng nyatakeun yén anjeunna ditaroskeun ngeunaan harepan sareng kebangkitan anu maot.

1. Harepan jeung Kabangkitan Nu Paéh - Rasul 23:6

2. Nangtung Teguh dina Iman Anjeun - Rasul 23: 6

1. Rum 10: 9-10 - Nu lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina haté anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

2. 1 Peter 1: 3-4 - Rahayu jadi Allah jeung Rama Gusti urang Yesus Kristus, nu nurutkeun rahmat-Na loba pisan geus begotten urang deui ka harepan hirup ku kebangkitan Yesus Kristus ti nu maraot.

Rasul-rasul 23:7 Jeung sanggeus anjeunna nyarios kitu, aya hiji dissension antara Parisi jeung Sadukies, sarta multitude kabagi.

Urang Parisi jeung urang Saduki silih adukeun, balukarna balaréa ngabagi.

1. Bahaya Perpecahan: Kumaha Ngahindarkeun Wacana Anu Ngadu Urang Saling Ngalawan

2. Ngadeukeutan Gap: Diajar Ngahargaan jeung Ngahargaan Béda Urang

1. paribasa 18:19 - "Hiji lanceukna gelo leuwih unyielding ti kota bénténg, jeung sengketa téh kawas Gerbang dihalang tina citadel a."

2. Epesus 4: 2-3 - "kalayan sagala humility na gentleness, kalawan kasabaran, némbongkeun toleransi pikeun karana dina cinta, keur getol pikeun ngawétkeun kahijian Roh dina beungkeut karapihan."

Rasul-rasul 23:8 Pikeun Saduki nyebutkeun yén teu aya jadian deui, teu malaikat, atawa roh, tapi urang Parisi ngaku duanana.

Urang Parisi jeung Saduki boga pamadegan béda ngeunaan pihudangeunana, malaikat, jeung roh.

1: Urang ulah leungit iman kana pihudangeunana jeung ayana malaikat jeung roh-roh.

2: Urang Saduki salah dina henteu percaya kana pihudangeunana jeung roh-roh, jeung urang Parisi bener dina kapercayaanana.

1: 1 Tesalonika 4: 13-14 - Tapi kuring henteu hoyong anjeun henteu terang, dulur-dulur, ngeunaan jalma-jalma anu saré, supados anjeun henteu sedih, sapertos batur anu teu aya harepan. Sabab lamun urang percaya yen Isa pupus jeung gugah deui, eta oge anu sare di Yesus bakal Allah mawa jeung manéhna.

2: Ibrani 12:22-23 - Tapi anjeun sumping ka Gunung Sion, sareng ka kota Allah anu jumeneng, Yerusalem sawarga, sareng ka rombongan malaikat anu teu kaétang, ka jamaah umum sareng jamaah cikal, anu diturunkeun. ditulis di sawarga, jeung ka Allah Hakim sadaya, jeung ka arwah manusa adil dijieun sampurna.

Rasul-rasul 23: 9 Ti dinya aya sora ngajerit, sareng ahli-ahli Taurat urang Parisi naros, saurna, "Kami henteu mendakan anu jahat dina jalma ieu. henteu ngalawan ka Allah.

Ahli-ahli Taurat urang Parisi, sanggeus ngadangu pembelaan Paulus, nyimpulkeun yén aranjeunna henteu mendakan kasalahan anjeunna sareng yén komunikasi anu anjeunna gaduh pasti asalna tina sumber spiritual.

1. Kabutuhan Satia ka Allah dina Kahirupan Urang

2. Kakuatan Ngadangukeun Sora Allah

1. Siloka 3:5-6: Percanten ka Gusti kalayan sapinuhna haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal nyieun jalur anjeun lempeng.

2. Mateus 6:10: Karajaan Anjeun datang, bakal Anjeun laksana, di bumi sakumaha anu kasebut di sawarga.

Rasul-rasul 23:10 Jeung nalika aya pacogrégan badag, kapala pasukan, sieun Paul bakal dibeulah-beulah aranjeunna, maréntahkeun serdadu-serdadu turun, sarta nyandak anjeunna ku paksa ti antara aranjeunna, sarta dibawa ka dinya. puri.

A dissension gede timbul diantara jalma jeung kapala pasukan, fearing pikeun kasalametan Paul urang, maréntahkeun soldadu pikeun nyokot manéhna ku paksa jeung mawa manéhna ka benteng.

1. Percayakeun ka Yéhuwa pikeun Nangtayungan Sadérék dina Jaman Kasulitan

2. Pentingna Ngutamakeun Batur Pikeun Ngajagi Mantenna

1. Jabur 46:1 ”Gusti mangrupikeun pangungsian sareng kakuatan urang, pitulung anu salawasna aya dina kasusah."

2. Mateus 22:39 "Jeung nu kadua nya eta: 'Nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan.'"

Rasul-rasul 23:11 Peuting saterusna Gusti nangtung gigireun anjeunna, sarta ngadawuh, "Sing ati, Paul, sabab sakumaha anjeun geus kasaksian kuring di Yerusalem, anjeun kudu jadi saksi ogé di Roma."

Peuting-peuting Gusti nembongan ka Paulus sarta ngajurung anjeunna pikeun terus mere kasaksian ngeunaan Anjeunna di Roma, sakumaha anu geus dilakukeun di Yerusalem.

1. Teguh dina Nyaksikeun Pangéran - Rasul 23:11

2. Wani Ngaliwatan Jaman Hésé - Rasul 23:11

1. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2. Rum 8:37-39 - Nay, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta urang. Pikeun kuring yakin, yén boh maot, boh hirup, boh malaikat, boh kapala, boh kakawasaan, boh nu ayeuna, boh nu bakal datang, boh jangkungna, boh jero, boh mahluk séjénna, moal bisa misahkeun urang tina asih. Allah, anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

Rasul 23:12 Jeung isukna, sababaraha urang Yahudi ngariung, jeung beungkeut diri dina kutuk, nyebutkeun yen maranehna moal dahar atawa nginum nepi ka maranehna maehan Paul.

Sakelompok urang Yahudi ngarencanakeun pikeun maéhan Paulus ku cara sumpah moal tuang atanapi nginum dugi ka aranjeunna suksés dina misina.

1. Kasatiaan Allah dibuktikeun dina nyanghareupan rencana jeung rencana jahat.

2. Urang bisa diajar ngandelkeun panyalindungan Allah sanajan nyanghareupan bahaya.

1. Jabur 56:3-4 - “Lamun abdi sieun, abdi percanten ka Anjeun. Ka Allah, anu pangandika abdi muji, ka Allah abdi percanten; Abdi moal sieun. Naon anu tiasa dilakukeun ku daging ka abdi?"

2. Rum 8:28-29 - "Jeung urang terang yen pikeun jalma anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na. Pikeun jalma-jalma anu ku Mantenna geus ditakdirkeun ku Mantenna, Anjeunna ogé geus ditakdirkeun pikeun nyontoan gambar Putra-Na, supaya Anjeunna bisa jadi cikal diantara loba dulur.”

Rasul 23:13 Jeung leuwih ti opat puluh anu geus nyieun konspirasi ieu.

Petikan nembongkeun yen opat puluh urang geus conspired ngalawan Paul.

1. Gusti bakal salawasna nangtayungan hamba-hamba-Na anu satia, sanajan sakumaha gedena rintanganana.

2. Malah dina nyanghareupan oposisi anu luar biasa, urang kedah salawasna nangtung teguh dina iman urang.

1. Yesaya 54:17 "Teu aya pakarang anu didamel ngalawan anjeun anu bakal makmur"

2. Rum 8:31 "Naon lajeng urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah aya pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?"

Rasul 23:14 Jeung maranéhna datang ka imam-imam kapala jeung sesepuh, sarta ngomong, "Kami geus kabeungkeut sorangan dina hiji kutukan hébat, urang moal dahar nanaon nepi ka urang geus maehan Paul."

Para pamingpin Yahudi kacida ambekna ka Paulus nepi ka ikrar moal dahar nepi ka maehan manéhna.

1. Bahaya Emosi Teu Dikadalikeun: Hiji Pangajaran ngeunaan Rasul 23:14

2. Kakuatan Panyalindungan Allah: Panaliti ngeunaan Rasul 23:14

1. Siloka 29:11 - A fool méré curhat pinuh kana sumanget na, tapi hiji lalaki wijaksana quietly nahan eta deui.

2. Jabur 91:11 - Pikeun anjeunna bakal maréntahkeun malaikat-Na ngeunaan anjeun ngajaga anjeun dina sagala cara Anjeun.

Rasul 23:15 Ku sabab kitu, anjeun jeung dewan tanda ka kapala komandan yen anjeunna bakal mawa anjeunna ka handap ka anjeun isukan, saolah-olah anjeun bakal naroskeun hal anu leuwih sampurna ngeunaan anjeunna: sarta kami, atawa lamun manehna datang deukeut, siap pikeun maéhan anjeunna. .

Déwan Yahudi ngajurung kaptén Romawi pikeun mawa Paulus ka payuneun aranjeunna, supados aranjeunna tiasa ngainterogasi anjeunna langkung jauh, sareng aranjeunna siap pikeun maéhan anjeunna.

1. Bahaya Nolak Pesen Allah: Hiji Studi dina Kahirupan Paul

2. Ajén Ketekunan dina Jaman Hésé

1. Rum 8:31-39 - The jaminan jeung kakawasaan cinta Allah di satengahing sangsara.

2. Ibrani 12: 1-3 - The kudu persevere sarta tetep satia sanajan di kali susah.

Rasul 23:16 Jeung nalika putra adina Paul urang ngadéngé maranéhna bohong di antosan, anjeunna indit sarta diasupkeun kana benteng, sarta ngabejaan Paul.

Putra adina Paul urang ieu warned ngeunaan rencana ngalawan Paul sarta alerted anjeunna dina waktu.

1. Allah nyadiakeun panyalindungan, sanajan dina darkest kali.

2. Allah némbongkeun kanyaah-Na ka urang ngaliwatan jalma-jalma di sabudeureun urang.

1. Jabur 27:5 "Kanggo dina poé kasulitan anjeunna bakal ngajaga kuring aman di dwelling-Na, anjeunna bakal nyumputkeun kuring dina panyumputan tenda suci-Na jeung nempatkeun kuring luhur kana batu."

2. Rum 8:28 "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

Rasul-rasul 23:17 Paulus nyauran salah saurang perwira, tuluy ngalahir, "Bawa ieu budak ngora ka komandan, sabab aya hiji hal anu kudu dicaritakeun ka anjeunna."

Paulus nyauran hiji perwira pikeun mawa budak ngora ka kapala pasukan, sabab budak ngora éta aya anu penting pikeun dicarioskeun ka anjeunna.

1. Allah masihan urang kawani pikeun nyarioskeun bebeneran ka anu gaduh kakawasaan.

2. Urang salawasna bisa ngandelkeun pituduh Yéhuwa dina kaayaan susah.

1. Siloka 28: 1 - "The jahat kabur lamun taya sahijieun pursues, tapi nu soleh anu kandel kawas singa."

2. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, keur Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

Rasul 23:18 Ku kituna anjeunna nyandak anjeunna, sarta dibawa ka kapala, sarta ngomong, "Paulus panjara nyauran kuring ka anjeunna, sarta neneda kuring pikeun mawa ieu nonoman ka maneh, anu boga hal ngomong ka anjeun."

Paulus miwarang saurang murid sina mawa budak ngora ka kapala pasukan sangkan bisa nyaritakeun hiji hal.

1. Jadi Kandel jeung Nyarita Up - Rasul 23:18

2. Nangtung pikeun Naon Anjeun Percaya - Rasul 23:18

1. Siloka 31: 8-9 "Nyarita pikeun jalma anu teu bisa ngomong sorangan, pikeun hak sakabeh jalma anu malarat. Nyarita nepi jeung nangtoskeun adil; ngabela hak-hak jalma-jalma miskin jeung malarat.”

2. Yakobus 1:19-20 “Pangarti kieu, dulur-dulur: Maneh kudu gancang ngadenge, sing lambat nyarita, jeung sing lambat ambek. Amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran anu dipikahoyong ku Gusti."

Rasul-rasul 23:19 Komandan kapala nyekel panangan anjeunna, teras angkat sareng anjeunna nyalira, teras naros ka anjeunna, Naon anu anjeun kedah terangkeun ka abdi?

Paulus disingkirkeun ku komandan kapala, tuluy dipenta pikeun nyaritakeun caritaanana.

1: Allah bakal masihan urang kasempetan pikeun ngabagi carita urang sareng ngamulyakeun nami-Na.

2: Urang kudu daék iman jeung yakin yén Allah bakal nyadiakeun kakuatan jeung kawani nu diperlukeun dina kaayaan susah.

1: Rum 8:31 - "Naon anu bakal urang nyarioskeun kana hal-hal ieu? Lamun Allah di pihak urang, saha nu bisa ngalawan urang?"

2: Pilipi 4:13 - "Kuring tiasa ngalakukeun sagala hal ku Anjeunna anu nguatkeun kuring."

Rasul-rasul 23:20 Saur anjeunna, "Urang Yahudi geus sapuk pikeun ménta anjeun yén anjeun bakal mawa Paul isukan ka dewan, saolah-olah maranéhna bakal nanya ka anjeunna leuwih sampurna."

Urang Yahudi naroskeun ka komandan pikeun nyandak Paulus ka Mahkamah dina dinten salajengna pikeun naroskeun patarosan deui.

1. Pentingna Ngadangukeun Pituduh Gusti Sanajan Ditekenan Batur

2. Siap Nuturkeun Pangersa Allah dina Kaayaan Sakur

1. James 1: 5-6 - "Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta Allah, anu masihan generously ka sadaya tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun anjeunna. Tapi hayu anjeunna menta dina iman, kalawan henteu doubting, pikeun Anu cangcaya ibarat ombak laut anu kaoyagkeun ku angin.

2. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Sabab sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu deui jalan Kami leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

Rasul-rasul 23:21 Tapi ulah nyerah ka aranjeunna, sabab aya anu ngantosan anjeunna langkung ti opat puluh urang, anu parantos sumpah, yén aranjeunna moal tuang atanapi nginum dugi ka maéhan anjeunna. aranjeunna siap, pilari jangji ti thee.

Paul diingetkeun ngeunaan rencana rajapati ngalawan anjeunna ku leuwih ti 40 lalaki anu geus sumpah moal dahar atawa nginum nepi ka anjeunna ditelasan.

1. Ulah nyerah ka tekanan ti jalma anu hayang ngalakukeun jahat.

2. Tetep teguh dina iman anjeun sanajan oposisi jeung godaan.

1. Epesus 6: 11-13 - Pasang sakabeh armor Allah, nu bisa bisa nangtung ngalawan schemes Iblis.

2. Mateus 10:22 - Jeung anjeun bakal hated ku sadayana demi ngaran kuring. Tapi sing saha anu tabah nepi ka ahir bakal disalametkeun.

Rasul-rasul 23:22 Ku sabab kitu kapala prajurit nitipkeun eta jajaka teh, tuluy marentahkeun ka anjeunna, "Teu bejakeun ka saha-saha yen maneh geus nyaritakeun hal-hal ieu ka kuring."

Kapala kaptén ngabebaskeun éta pamuda sareng nyarios yén anjeunna henteu nyarioskeun ka saha waé ngeunaan kajadian éta.

1. Kakuatan Nyimpen Rahasia

2. Ngajalankeun Komitmen Urang

1. Siloka 11:13 - Gosip ngahianat kapercayaan; tapi jalma anu dipercaya ngajaga rusiah.

2. Kolosa 3:23 - Naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos damel pikeun Gusti, sanés pikeun padamelan manusa.

Rasul-rasul 23:23 Anjeunna nyauran dua perwira, saurna, "Siapkeun dua ratus serdadu pikeun angkat ka Kaisarea, sareng pasukan kuda tujuh puluh, sareng dua ratus prajurit, dina jam katilu wengi;

Paulus nitah dua perwira pikeun ngumpulkeun 200 prajurit, 70 prajurit kuda, jeung 200 prajurit tumbak pikeun indit ka Kaisarea peuting-peuting.

1. Kasatiaan Paulus dina Nuturkeun Pangersa Allah

2. Kakuatan Taat kana Paréntah Allah

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Ibrani 11: 6 - Jeung tanpa iman mustahil mangga Allah, sabab saha anu datang ka manéhna kudu percaya yen manéhna aya jeung manéhna ganjaran jalma anu earnestly néangan manéhna.

Rasul-rasul 23:24 Jeung nyadiakeun eta sato-sato, supaya maranéhna bisa naek Paulus, sarta anjeunna aman dibawa ka Felix gubernur.

Klaudius Lisias nitah prajurit nyadiakeun sato galak pikeun Paulus dibawa aman ka Peliks, gubernur.

1. Providence ketuhanan Allah katempona dina panangtayungan Paul dina misi-Na pikeun ngabagikeun Injil Injil Yesus Kristus.

2. Kakuatan doa tiasa mindahkeun gunung sareng masihan panyalindungan dina waktos bahaya.

1. Pilipi 4:6-7 “Ulah hariwang ngeunaan naon-naon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petisi, jeung sukur, nepikeun requests Anjeun ka Allah. Sareng katengtreman Allah, anu ngalangkungan sadaya pangertian, bakal ngajaga haté sareng pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

2. Jabur 18:2 “PANGERAN teh batu abdi, benteng abdi, sareng nyalametkeun abdi; Allah abdi teh batu abdi, anu abdi nyalindung, tameng abdi sareng tanduk kasalametan abdi, benteng abdi."

Rasul 23:25 Jeung manéhna nulis surat saperti kieu:

Dilema Paul urang keur nyangkut antara kasatiaan ka déwan jeung kasatiaan kana iman na ieu kajawab ngaliwatan surat dikirim ka déwan ku Féliks.

1. Kasatiaan ka Allah salawasna kudu jadi prioritas urang.

2. Urang kudu daék mertahankeun iman sanajan hésé.

1. Mateus 6:33 - Tapi neangan heula karajaan-Na jeung amal saleh-Na, jeung sagala hal ieu bakal dibikeun ka anjeun ogé.

2. Daniel 3:17 - Lamun urang dialungkeun kana tungku blazing, Allah urang ngawula téh bisa nyalametkeun urang ti dinya, sarta anjeunna bakal nyalametkeun urang tina leungeun anjeun, O raja.

Kis 23:26 Klaudius Lisias ka gupernur Felix anu pang alusna salamet.

Klaudius Lisias ngintun salam ka Gubernur Féliks anu terhormat.

1. Ajén hormat dina hubungan urang.

2. Pentingna humility dina kapamimpinan.

1. Pilipi 2:3-4 - "Ulah ulah ku ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility count batur leuwih penting ti yourselves. Masing-masing urang ulah ngan ukur ningali kana kapentingan dirina, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

2. Siloka 18:12 - "Saméméh karuksakan haté manusa téh sombong, tapi humility datang saméméh ngahargaan."

Rasul-rasul 23:27 Lalaki ieu dicandak ku urang Yahudi, sareng kedah dipaéhan ku aranjeunna.

Paulus disalametkeun ku tentara Romawi sanggeus ditawan ku urang Yahudi.

1: Dina mangsa kasangsaraan, Allah tiasa ngagunakeun sumber anu teu disangka-sangka pikeun nyalametkeun urang.

2: Urang kudu siap pikeun ngagunakeun urang pikeun nyalametkeun batur.

1: Yesaya 41:10 - Ulah sieun; keur Kami jeung thee: jadi teu dismayed; keur Kami Allah thy: Kuring baris nguatkeun thee; enya, kuring baris nulungan anjeun; enya, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu kabeneran abdi.

2: Jabur 91: 14-15 - Ku sabab anjeunna parantos nyaah ka kuring, ku sabab éta kuring bakal nyalametkeun anjeunna: Kuring bakal nempatkeun anjeunna di luhur, sabab anjeunna terang nami kuring. Anjeunna bakal nelepon kana kuring, sarta kuring bakal ngajawab anjeunna: Kuring bakal jeung manehna dina kasulitan; Kuring bakal nganteurkeun anjeunna, sareng ngahormatan anjeunna.

Rasul-rasul 23:28 Sareng nalika kuring hoyong terang alesanana aranjeunna nuduh anjeunna, kuring dibawa ka déwan aranjeunna.

Paulus nyangking saurang lalaki anu teu dipikanyaho ku Majelis pikeun terang naon anu dituduhkeun ka anjeunna.

1. Nyieun Kaputusan Wijaksana dina Jaman Teu Pasti

2. Kakuatan Penghakiman Adil

1. Paribasa 15:22 - Tanpa naséhat tujuan anu kuciwa: tapi dina multitude of counselors aranjeunna ngadegkeun.

2. Yakobus 1:19 - Ku sabab kitu, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal lalaki gancang ngadangu, lambat nyarios, laun amarah.

Rasul-rasul 23:29 Anu ku sim kuring katenjona didakwa sual hukum-hukum maranehna, tapi teu aya anu didakwakeunana anu pantes dihukum pati atawa dibeungkeut.

Paul dituduh ngalanggar hukum Yahudi tapi teu aya anu anjeunna lakukeun anu cukup serius pikeun ngajamin hukuman.

1. Kumaha Urang Ngabales Panganiayaan - Ngajurung urang Kristen pikeun tetep satia ka Allah sanajan perlakuan nu teu adil.

2. Nungkulan Tuduhan Palsu - Ngingetkeun jalma mukmin pikeun tetep yakin kana bebeneran Allah.

1. Rum 8:35-39 - Saha anu bakal misahkeun urang tina cinta Kristus?

2. John 16:32-33 - Di dunya anjeun bakal boga tribulation; tapi sing ati-ati, kuring geus ngéléhkeun dunya.

Rasul-rasul 23:30 Sareng nalika diwartosan yén urang Yahudi ngadagoan éta lalaki, kuring langsung ngutus ka anjeun, sareng masihan paréntah ka anu dituduh ogé nyarioskeun ka anjeun naon anu aranjeunna ngalawan anjeunna. pamitan.

Paulus maréntahkeun komandan Romawi pikeun mawa urang Yahudi anu ngarencanakeun pikeun nyerang saurang lalaki sateuacan anjeunna pikeun ngajawab tuduhanana.

1. Pentingna kaadilan jeung kaadilan di masarakat.

2. panyalindungan Allah ti musuh.

1. Jabur 37:40 - "Jeung PANGERAN bakal nulungan aranjeunna sarta nyalametkeun aranjeunna: Anjeunna bakal nyalametkeun aranjeunna tina jahat, sarta nyalametkeun aranjeunna, sabab percanten ka Anjeunna."

2. Paribasa 21:15 - "Ieu kabagjaan pikeun adil pikeun ngalakukeun judgment: tapi karuksakan bakal ka pagawe tina iniquity."

Rasul 23:31 Saterusna serdadu, sakumaha eta maréntahkeun aranjeunna, nyandak Paul, sarta peuting anjeunna dibawa ka Antipatris.

Paulus dibawa ku prajurit peuting-peuting ka Antipatris, sakumaha paréntahna.

1. Nurut kana Paréntah: Conto Paulus dina Rasul 23:31

2. Nuturkeun Paréntah: Kumaha Paul Nunjukkeun Taat dina Rasul 23:31

1. Joshua 1:7-9 - Kudu kuat jeung pisan wani; sing ati-ati pikeun nurut kana sagala hukum hamba Kami Musa masihan anjeun; ulah nyimpang ka katuhu atawa ka kenca, supaya anjeun bisa meunang kamana mana.

2. Rum 13: 1-5 - Hayu dulur tunduk kana otoritas jajahan, pikeun euweuh otoritas iwal ti Allah geus ngadegkeun. Pangawasa nu aya geus ditetepkeun ku Allah.

Rasul-rasul 23:32 Isukna aranjeunna ninggalkeun pasukan kuda pikeun indit jeung anjeunna, sarta balik ka puri.

Isuk-isukna pasukan kuda marengan Paulus ka puri, anu séjén-séjénna mulang.

1. lalampahan Paul urang ka puri boga fungsi minangka conto kasatiaan jeung kapercayaan dina hidayah Allah.

2. Kakuatan sosobatan - kumaha malah jalur paling hese dijieun gampang jeung babaturan.

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. Siloka 27:17 - "Beusi sharpens beusi, sarta hiji lalaki sharpens sejen."

Rasul 23:33 Anu, nalika aranjeunna sumping ka Kaisarea, sarta dikirimkeun epistle ka gupernur, anjeunna ogé diajukeun ka anjeunna.

Paulus diasongkeun ka gupernur di Kaisarea.

1: Urang tiasa percanten kana waktosna Gusti, sabab Mantenna bakal satia kana jangji-Na.

2: Urang kudu salawasna satia kana rencana Allah pikeun urang jeung daék nangtung teguh dina iman urang.

1: Ibrani 11: 1-3 "Ayeuna iman nyaéta yakin kana naon anu urang ngarepkeun sareng pasti tina naon anu urang henteu ningali. Ieu anu dipuji ku karuhun. Ku iman urang terang yén jagat raya diwangun ku paréntah Allah, ku kituna naon anu katingali teu dijieun tina naon anu katingali."

2: Rum 8:28 "Sareng urang terang yén dina sagala hal Gusti damel pikeun anu hadé pikeun jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu parantos disauran dumasar kana tujuanana."

Rasul-rasul 23:34 Sanggeus maca surat eta gupernur, tuluy nanya manehna teh ti propinsi mana. Sareng nalika anjeunna terang yén anjeunna urang Kilikia;

Paulus diidentifikasi minangka ti Kilikia.

1. Diidentipikasi ku lampah jeung lampah urang.

2. Nyaho saha kami di Kristus.

1. Epesus 4: 1-3 - "Ku kituna kuring, hiji tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun leumpang dina ragam pantes panggero nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing kalawan karana. dina asih, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

2. Kolosa 3: 12-17 - "Salaku umat pilihan Allah, anu suci sareng dipikacinta, manah welas asih, kahadean, rendah haté, lemah lembut, sareng kasabaran, silih asah, sareng upami aya anu ngawadul ka anu sanés, dihampura . masing-masing; sakumaha Gusti parantos ngahampura ka anjeun, anjeun ogé kedah ngahampura. Sareng langkung-langkung ieu, pakean cinta, anu ngahijikeun sadayana dina harmoni anu sampurna. Sareng mugi katengtreman Kristus maréntah dina haté anjeun, anu leres-leres disauran anjeun. Hiji awak. Jeung kudu ngahatur nuhun. Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly, ngajarkeun jeung admonising karana dina sagala hikmah, nyanyi psalms jeung hymns jeung lagu rohani, jeung thankfulness dina hate anjeun ka Allah.

Rasul 23:35 Kuring bakal ngadéngé anjeun, ceuk manéhna, lamun accusers Anjeun ogé datang. Sarta anjeunna maréntahkeun anjeunna pikeun diteundeun di aula pangadilan Herodes urang.

Paulus dipasihan rapat sareng komandan Romawi sareng jangji bakal didangu nalika para panuduh sumping.

1. Allah salawasna nyadiakeun jalan pikeun urang uninga dina mangsa perjuangan.

2. Urang bisa yakin yén Allah bakal nyarengan urang sanajan dina kaayaan susah.

1. Yesaya 41:10 - “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh. Kami bakal nguatkeun anjeun sareng ngabantosan anjeun; Kami bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

2. Jabur 55:22 - "Paskeun kahariwang anjeun ka Gusti sareng anjeunna bakal ngadukung anjeun; Mantenna moal ngantep jalma-jalma soleh ragrag."

Rasul 24 nyaritakeun pangadilan Paulus di payuneun Gubernur Féliks di Kaisarea, tuduhan Tertulus, ahli hukum anu ngawakilan Imam Agung sareng sesepuh Yahudi, sareng pembelaan Paulus.

Ayat 1: Babna dimimitian ku Ananias, sababaraha sesepuh, sareng saurang pengacara anu namina Tertulus dugi ka Kaisarea pikeun ngajukeun perkarana ngalawan Paulus ka Gubernur Féliks. Tertullus ngamimitian tuduhan na ku flattering Felix lajeng proceeded nuduh Paul keur troublemaker anu diaduk nepi karusuhan di antara urang Yahudi sakuliah dunya ringleader Nazarene sekte malah diusahakeun desecrate kuil nyita anjeunna (Rasul 24: 1-7). Maranehna nanya ka Peliks mariksa Paulus sorangan dumasar kana omongan maranehna.

Ayat ka-2: Sanggeus Tertulus ngajukeun perkarana, Féliks méré kasempetan ka Paulus ngabéla dirina. Paul kalayan sopan nyarioskeun gubernur ngabantah tuduhan nyatakeun yén anjeunna parantos angkat ibadah ka Yerusalem dua belas dinten sateuacanna, henteu ngabantah saha waé atanapi nyababkeun gangguan boh kota sinagoga kuil tiasa ngabuktikeun tuduhan, malah ngaku yén anjeunna nuturkeun 'Jalan' anu aranjeunna disebut sekte percaya kana sagala anu dituliskeun Hukum Nabi-nabi ngarep-arep Gusti Allah. jalma-jalma ieu sorangan yén bakal aya kabangkitan duanana jalma jahat (Rasul 24: 10-15). Anjeunna negeskeun salawasna narékahan pikeun ngajaga hate nurani anu bersih di payuneun Allah manusa saatos sababaraha taun sumping mawa hadiah jalma-jalma nawiskeun kurban di dinya kapanggih sacara upacara beresih tanpa gangguan riungan sababaraha propinsi Yahudi Asia kedah aya di dieu sateuacan anjeun dakwaan upami aranjeunna gaduh nanaon ngalawan kuring atanapi ngantepkeun jalma-jalma ieu nyalira. naon kajahatan aranjeunna kapanggih nalika ngadeg saméméh Sanhedrin iwal hiji hal ngagorowok salaku ngadeg sidang 'Ieu ngeunaan jadian maot maot Kami diadili saméméh anjeun kiwari' (Rasul 24:16-21).

Alinea 3: Tapi, ku sabab Féliks boga pangaweruh nu bener ngeunaan Jalan, manéhna nunda prosés jeung nyebutkeun, 'Nalika komandan Lisias turun, abdi bakal mutuskeun perkara anjeun.' Anjeunna maréntahkeun perwira jaga ngajaga Paulus tapi masihan anjeunna sababaraha kabébasan, ngantepkeun babaturan ngurus kabutuhanana (Rasul 24: 22-23). Sababaraha poé ti harita Féliks datang jeung pamajikanana Drusila, urang Yahudi, diutus Paulus, ngadéngékeun manéhna nyarita ngeunaan iman ka Kristus Yesus. Anjeun bisa ninggalkeun. Lamun kuring manggihan eta merenah kuring bakal ngirim pikeun anjeun.' Dina waktu nu sarua ngaharepkeun yén duit bakal dibikeun ka manéhna ku Paul jadi dikirim pikeun manéhna remen ngobrol jeung manéhna tapi sanggeus dua taun Porcius Festus hasil Felix hayang méré kahadean Yahudi ninggalkeun Paul dipenjara (Rasul 24:24-27).

24:1 Sanggeus lima poé, Imam Agung Ananias lungsur jeung para kokolot, jeung orator tangtu ngaranna Tertulus, anu informed gubernur ngalawan Paul.

Paulus dituduh ngalakukeun kasalahan ku Imam Agung Ananias sareng Tertulus, saurang orator, sateuacan gupernur.

1. Bahaya Gosip: Ulikan ngeunaan Tuduhan Paulus

2. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Oposisi: Pertahanan Paulus dina Rasul 24

1. Paribasa 18: 8 - "Kecap tina gosip a ibarat morsels pilihan; aranjeunna turun ka bagian inmost a man urang."

2. 1 Corinthians 10:13 - "No godaan geus overtaken anjeun iwal saperti biasa pikeun manusa; tapi Allah satia, anu moal ngidinan Anjeun jadi cocoba saluareun naon anjeun sanggup, tapi jeung godaan ogé bakal nyieun jalan. kabur, supaya anjeun bisa nanggung."

Rasul-rasul 24:2 Jeung nalika anjeunna disebut mudik, Tertulus mimiti nuduh anjeunna, paribasa, "Ningali yén ku anjeun kami ngarasakeun quietness hébat, sarta yén lampah pisan pantes dipigawé pikeun bangsa ieu ku providensi Anjeun.

Tertulus muji Felix pikeun quietness hébat sarta amal pantes yén anjeunna geus disadiakeun pikeun bangsa.

1. Mikawanoh Karya Allah Ngaliwatan Pamingpin Manusa

2. Ngartos Peran Pamingpin Manusa dina Ngalayanan Umat Allah

1. Pilipi 2: 12-13 "Ku sabab eta, tercinta, sakumaha anu geus salawasna nurut, jadi ayeuna, teu ngan sakumaha dina ayana kuring, tapi leuwih dina henteuna abdi, dianggo kaluar kasalametan anjeun sorangan kalawan sieun jeung trembling, pikeun éta Allah. anu damel di anjeun, boh kana kersa sareng damel pikeun ridho-Na."

2. Kolosa 3: 23-24 "Naon bae anu anjeun laksanakeun, kerjakeun kalayan ati-ati, sakumaha pikeun Gusti sareng sanés pikeun lalaki, terang yén ti Gusti anjeun bakal nampi warisan salaku ganjaran anjeun. Anjeun ngawula ka Gusti Kristus."

Rasul 24:3 Simkuring nampi eta salawasna, sarta di sagala tempat, Felix paling mulya, kalayan sagala thankfulness.

Paulus nganuhunkeun ka Péliks pikeun salawasna nampi anjeunna sareng ajaranana.

1. Kakuatan Méré Syukur: Kumaha Syukur Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

2. Seni Karendahan Hati: Nyanggakeun Syukur Urang Nyarioskeun Pikeun Urang

1. Kolosa 3: 15-17 - Sarta ngantep karapihan Allah aturan dina hate anjeun, nu ogé anjeun disebut dina hiji awak; jeung kudu bersyukur. Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly dina sagala hikmah, ngajarkeun jeung admonishing karana dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung rahmat dina hate anjeun ka Gusti. Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun dina kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, hatur nuhun ka Allah Rama ngalangkungan Anjeunna.

2. Epesus 5:20 - Ngahaturkeun nuhun salawasna pikeun sagala hal ka Allah Rama dina nami Gusti urang Yesus Kristus.

Rasul-rasul 24:4 Sanaos, supados abdi henteu langkung pikasieuneun ka anjeun, kuring nyuhunkeun ka anjeun, mugi-mugi anjeun ngupingkeun sababaraha kecap karep anjeun.

Paulus ngabéla dirina di hareupeun Féliks, gubernur Romawi.

1. Cobaan jeung Mangsa: Kumaha Nanganan Situasi Hésé kalawan Grace jeung Martabat

2. Kakuatan Persuasi: Nyieun Sora Anjeun Kadéngé ku Cara Sopan

1. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

2. Rum 12:18 - Mun mungkin, ku kituna sajauh eta gumantung ka anjeun, hirup peaceably jeung sakabeh.

Rasul-rasul 24:5 Pikeun urang geus kapanggih lalaki ieu sasama pestient, jeung mover sedition di antara sakabeh urang Yahudi di sakuliah dunya, sarta ringleather of sekte Nazarenes:

Paul dituduh janten troublemaker sareng pamimpin sekte mukmin anyar.

1. Kakuatan Pangaruh: Kumaha Urang Bisa Ngajadikeun Béda di Dunya

2. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Oposisi: Conto Paulus

1. Mateus 5: 14-16 - "Anjeun teh caang dunya. Hiji kota diwangun dina pasir teu bisa disumputkeun. Ngayakeun jalma lampu lampu sarta nempatkeun eta handapeun mangkok. Gantina aranjeunna nempatkeun eta dina stand na, sarta. nyaangan caang ka sakur nu aya di imah, nya kitu deui, kudu caang maraneh ka batur, supaya maraneh bisa narenjo amal hade maraneh jeung ngamulyakeun Rama maraneh di sawarga.

2. Epesus 6:10-12 - Tungtungna, jadi kuat di Gusti jeung dina kakuatan perkasa-Na. Pasangkeun baju perang anu pinuh ku Allah, supados anjeun tiasa nangtung ngalawan Iblis? 셲 skéma. Pikeun perjuangan urang teu ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan pangawasa, ngalawan otoritas, ngalawan kakuatan dunya poék ieu jeung ngalawan kakuatan spiritual tina jahat di alam sawarga. Ku alatan éta, nempatkeun dina armor pinuh Allah, ku kituna lamun poé jahat datang, anjeun bisa bisa nangtung taneuh anjeun, sarta sanggeus anjeun geus rengse sagalana, pikeun nangtung.

Rasul 24:6 Anu ogé geus Isro ngeunaan najiskeun Bait Allah: saha urang nyandak, sarta bakal judged nurutkeun hukum urang.

Paulus dituduh ngahina bait di Yérusalém.

1: Urang bisa diajar tina tuladan Paulus ngeunaan kawani jeung iman dina nyanghareupan oposisi.

2: Urang ulah poho pentingna bait jeung kasucianana.

1: Galata 6: 9 - "Ulah bosen dina ngalakukeun kahadéan, sabab dina waktuna anu pas urang bakal panén upami urang henteu nyerah."

2: Lukas 21:19 - "Ku nangtung teguh anjeun bakal meunang hirup."

Rasul-rasul 24:7 Tapi panglima Lysias datang ka kami, sarta kalawan kekerasan pisan nyandak anjeunna kaluar tina leungeun kami,

Lisias ngarebut Paulus ti murid-muridna.

1. Karunya Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

2. Ngajungjung Iman Dina Nyanghareupan Oposisi

1. Mateus 5:10-12 - ? Jalma -jalma anu dikaniaya ku kabeneran bakal ngirangan, sabab kagungan Karajaan Sawarga. Bagja anjeun nalika batur ngahina anjeun sareng nganiaya anjeun sareng ngucapkeun sagala jinis anu jahat ngalawan anjeun palsu dina akun kuring. Bungah jeung gumbira, sabab ganjaran anjeun gede di sawarga, sabab kitu maranehna dikaniaya nabi-nabi anu saméméh anjeun.??

2. Rum 8:31-39 - ? 쏻 hat lajeng urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang? Anjeunna anu henteu nyéépkeun Putra-Na sorangan, tapi masihan anjeunna pikeun urang sadayana, kumaha anjeunna henteu ogé kalayan anjeunna masihan sagala hal ka urang? Saha anu bakal ngadakwakeun ka Allah? 셲 milih? Ieu Allah anu justify. Saha anu ngahukum? Kristus Yesus anu maot? 봫 bijih ti éta, saha anu digedékeun? 봶 ho aya di sisi katuhu Allah, anu leres-leres naroskeun ka urang. Saha anu bakal misahkeun urang tina asih Kristus? Naha kasangsaraan, atanapi kasangsaraan, atanapi kasusah, atanapi kalaparan, atanapi katelanjangan, atanapi bahaya, atanapi pedang? Sakumaha anu kaserat, ? 쁅 atawa demi anjeun kami keur dipaehan sapopoe; Kami dianggap domba anu kudu dipeuncit.??Henteu, dina sagala hal ieu kami langkung unggul ku jalan Anjeunna anu nyaah ka kami. Pikeun kuring yakin yén boh maot, boh kahirupan, boh malaikat, boh panguasa, boh nu ayeuna boh nu bakal datang, boh nu kawasa, boh nu jangkung boh nu jero, boh nu lian dina sagala ciptaan, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah di Kristus Yesus Gusti urang.??

Rasul 24: 8 Maréntahkeun accusers anjeunna datang ka anjeun: ku examining ngeunaan saha thyself bisa nyandak pangaweruh ngeunaan sagala hal ieu, whereof kami tuduh anjeunna.

Pembelaan Paulus ngeunaan dirina sateuacan Peliks nunjukkeun kapercayaanana kana kaadilan Allah.

1. Allah teh hakim pamungkas urang, jadi nempatkeun kapercayaan Anjeun ka Anjeunna.

2. Sanajan dina mangsa susah, urang kudu ngandelkeun kaadilan Yéhuwa.

1. Rum 8:28 "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Paribasa 3: 5-6 "Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Anjeunna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng."

Rasul 24:9 Jeung urang Yahudi oge asented, nyebutkeun yen hal ieu bener.

Urang Yahudi satuju kana kecap Paulus yén éta leres.

1. Kasatiaan diganjar - Allah ngadangu kecap Paul sarta diganjar anjeunna kalawan persetujuan urang Yahudi.

2. Kaleresan teu robah - Paul spoke truthfully sarta Yahudi dipikawanoh éta.

1. John 8:32 - "Jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bebas."

2. paribasa 12:19 - "The lip bebeneran bakal ngadegkeun salawasna."

Rasul 24:10 Lajeng Paul, sanggeus éta gubernur geus beckoned anjeunna pikeun nyarita, ngawaler, "Sabab kuring nyaho yén anjeun geus mangtaun-taun jadi hakim bangsa ieu, abdi ngalakukeun leuwih gumbira ngajawab sorangan.

Paul kalayan riang ngajawab pananya gubernur dumasar kana pangalaman mangtaun-taun anjeunna sareng bangsa.

1: Percanten ka Allah sareng jawab kalayan riang naon waé anu ditaroskeun ka anjeun.

2: Janten yakin dina pangaweruh jeung pangalaman sorangan, sarta ngagunakeun eta pikeun kaunggulan Anjeun.

1: Siloka 3: 5-6 "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku Mantenna, sarta anjeunna bakal ngarahkeunnana jalur thy."

2: Pilipi 4: 4-5 "Gumbira ka Gusti salawasna: jeung deui kuring nyebutkeun, Girang. Hayu moderation anjeun dipikawanoh ka sadaya lalaki. Gusti geus deukeut."

Rasul-rasul 24:11 Ku sabab maneh bisa ngarti, yen can aya dua belas poé saprak kuring indit ka Yerusalem pikeun ibadah.

Paulus ngabéla imanna ka Péliks ku nyarios yén anjeunna nembé angkat ka Yérusalém pikeun ibadah.

1. Tetep Satia dina Iman Anjeun: Tetep komitmen kana Ibadah

2. Naon Hartosna Ibadah: Ngajalajah Sajeroning Bakti

1. Ibrani 10:22 - Hayu urang ngagambar deukeut jeung hate sajati dina jaminan pinuh iman, ngabogaan hate urang sprinkled ti nurani jahat, jeung awak urang dikumbah ku cai murni.

2. John 4: 23-24 - Tapi jam nu bakal datang, jeung ayeuna geus, nalika ibadah sajati bakal nyembah Rama dina sumanget jeung bebeneran; keur Rama ieu néangan saperti nyembah ka Anjeunna. Allah teh Roh, sarta sing saha anu nyembah ka Anjeunna kudu ibadah dina roh jeung bebeneran.

Rasul-rasul 24:12 Sareng aranjeunna henteu mendakan kuring di Bait Allah pasea sareng saha waé, henteu ngahudangkeun jalma-jalma, boh di sinagoga, atanapi di kota.

Paulus katembong teu salah, lantaran teu kapanggih di Bait Allah, di sinagoga, atawa di kota, keur ngahudangkeun jalma-jalma atawa ngadebat jeung saha bae.

1. Kakuatan Innocence: Titingalian Pangalaman Paulus dina Rasul 24

2. Ngajaga Diri Urang tina Tuduhan Palsu: Palajaran tina Pertahanan Paul ngeunaan Karakter-Na

1. Mateus 5: 11-12 - Rahayu anjeun, nalika lalaki bakal revile Anjeun, jeung nganiaya anjeun, sarta bakal nyebutkeun sagala rupa jahat ngalawan anjeun falsely, demi kuring. Girang, jeung jadi exceeding bungah: pikeun gede ganjaran anjeun di sawarga: pikeun kitu persecuted nabi-nabi saméméh anjeun.

2. 1 Peter 2: 20-21 - Pikeun naon kamulyaan éta, lamun, nalika anjeun buffeted pikeun faults Anjeun, anjeun bakal nyandak eta sabar? tapi lamun, nalika anjeun ngalakukeun ogé, jeung sangsara pikeun eta, anjeun nyandak eta sabar, ieu ditarima ku Allah. Pikeun malah ieu anjeun disebut: sabab Kristus ogé sangsara pikeun urang, ninggalkeun kami conto, nu kudu nuturkeun léngkah-Na.

Rasul 24:13 Maranehna oge moal bisa ngabuktikeun perkara-perkara anu ayeuna didakwakeun ka Kami.

Paulus nangtung di payuneun Féliks pikeun ngabéla dirina tina tuduhan palsu ngalawan anjeunna.

1. Urang kudu narékahan pikeun hirup jujur jeung integritas, sangkan batur teu bisa nuduh urang nanaon.

2. Urang kudu ngandelkeun panangtayungan jeung rezeki Allah sanajan urang dituding palsu.

1. paribasa 10: 9 - Anjeunna anu walks di integrity walks aman, tapi anjeunna anu perverts cara na bakal kapanggih kaluar.

2. 1 Peter 2: 19-21 - Pikeun ieu mangrupa hal anu rahmat, nalika, mindful Allah, hiji endes sorrows bari sangsara unjustly. Pikeun naon kiridit éta lamun, nalika anjeun dosa sarta keok pikeun eta, anjeun endure? Tapi lamun anjeun ngalakukeun kahadean jeung sangsara pikeun eta anjeun endure, ieu téh hiji hal anu mulya di payuneun Allah. Pikeun ieu anjeun geus disebut, sabab Kristus ogé sangsara pikeun anjeun, ninggalkeun anjeun conto, ku kituna anjeun bisa nuturkeun léngkah-Na.

Rasul 24:14 Tapi ieu kuring ngaku ka anjeun, yén sanggeus cara nu disebut bid'ah, jadi abdi nyembah ka Allah bapa abdi, percanten sagala hal anu ditulis dina hukum jeung dina nabi.

Paulus ngaku yén anjeunna nyembah ka Allah karuhunna, percanten kana sagala hal anu diserat dina Toret sareng nabi-nabi.

1: Urang disebut nuturkeun Allah jeung teu manusa.

2: Penting pikeun akar dina Firman Allah.

1: Rum 12: 2 - Ulah saluyu jeung pola dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun.

2: Deuteronomy 6:4-6 - Dangukeun, eh urang Israil: Gusti Allah urang, Gusti teh hiji. Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun. Parentah-parentah anu ku Kami dipasihkeun ayeuna kedah aya dina haté anjeun.

Rasul-rasul 24:15 Jeung boga harepan ka Allah, anu maranehna sorangan oge ngidinan, yén bakal aya jadi gugahna nu maraot, boh nu adil jeung nu teu adil.

Paulus ngajurung jalma-jalma pikeun ngarep-ngarep ka Allah, ngandelkeun pihudangeunana boh nu adil boh nu teu adil.

1. Harepan Kiamat: Percanten kana Jangji Allah

2. Kaadilan Allah: Ngahudangkeun Anu Adil jeung Nu Adil

1. Yesaya 25:8-9 Anjeunna bakal ngelek maot salamina; jeung PANGERAN PANGERAN bakal ngusap cimata tina sagala rupa; nu rebuke umat-Na manéhna baris nyokot jauh ti sakuliah bumi; pikeun PANGERAN geus ngandika.

2. Rum 6:23 Pikeun upah dosa nyaéta maot; tapi kurnia Allah nyaeta hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang.

Rasul 24:16 Jeung di dieu kuring latihan sorangan, salawasna boga hate nurani kosong ka Allah jeung ka manusa.

Paul geus komitmen pikeun ngabogaan hate nurani bersih saméméh Allah jeung manusa.

1: Yesus ngajak urang pikeun boga hate nurani anu bersih di payuneun Allah sareng manusa.

2: Urang disebut hirup integritas di payuneun Allah jeung manusa.

1: 1 Yohanes 3:20-21 ? 쏤 atanapi iraha waé haté urang ngahukum urang, Gusti langkung ageung tibatan haté urang, sareng anjeunna terang sadayana. Kaasih, lamun hate urang teu ngahukum urang, urang boga kapercayaan di payuneun Allah.??

2: Rum 12:17 ? 쏳 ulah ngabales anu jahat ku anu jahat, tapi pikirkeun pikeun ngalakukeun anu terhormat di payuneun sadayana.??

Rasul 24:17 Ayeuna sanggeus mangtaun-taun kuring datang pikeun mawa zakat ka bangsa kuring, jeung kurban.

Paulus balik deui ka Yérusalém mawa kurban ka umat-Na.

1. Pentingna mulang ka bumi sareng masihan deui ka anu parantos masihan ka urang.

2. Émut kana akar urang sareng nunjukkeun rasa syukur.

1. Lukas 17:11?? 9 - Yesus heals sapuluh lepers sarta ngan hiji balik ka Anjeunna.

2. Mateus 25:35??6 ??Yésus maréntahkeun urang pikeun mantuan jalma-jalma anu butuh.

Rasul-rasul 24:18 Ku sabab kitu urang Yahudi sababaraha urang Asia kapanggih kuring disucikeun di Bait Allah, teu kalawan loba teuing, atawa jeung huru-hara.

Sababaraha urang Yahudi ti Asia manggihan Paulus disucikeun di Bait Allah, tanpa riungan badag atawa rusuh.

1. Kakuatan Taat: Ngajalajah Tujuan Allah dina Kahirupan Urang

2. Hirup di Damai: Milarian Harmoni dina Jaman Anu Henteu Setel

1. Jabur 130: 5-6 - "Kuring ngadagoan PANGERAN, jiwa kuring ngantosan, sareng dina pangandika-Na abdi ngarepkeun. Jiwa abdi ngantosan Gusti langkung ti anu jaga isuk-isuk: Kuring nyarios, langkung seueur tibatan aranjeunna. nu lalajo enjing."

2. Mateus 5: 9 - "Rahayu anu peacemakers: pikeun maranéhanana baris disebut barudak Allah."

Rasul-rasul 24:19 Anu kuduna geus aya di dieu saméméh anjeun, jeung ngabantah, lamun maranehna geus halah ngalawan kuring.

Paul ngabéla dirina ka Féliks ku nyarios yén upami aya anu ngalawan anjeunna, aranjeunna kedah hadir pikeun ngabantah.

1. Nangtung pikeun Kaadilan: conto Paul urang nangtung pikeun dirina jeung nungtut kaadilan.

2. Kabeneran dina Nyanghareupan Tuduhan: Nangtung teguh sareng percanten kana kabeneran Allah nalika dituduh palsu.

1. Yesaya 54:17 - Taya pakarang kabentuk ngalawan kuring bakal makmur.

2. Paribasa 17:15 - Anjeunna anu justifies nu jahat jeung anjeunna anu condemns nu soleh, duanana duanana mangrupa abomination ka Gusti.

Rasul-rasul 24:20 Atawa hayu urang sami di dieu ngomong, lamun maranéhna geus kapanggih naon wae kalakuan nu jahat dina diri kuring, bari kuring nangtung saméméh déwan,

Paulus dituduh ngalakukeun kasalahan di payuneun déwan, tapi henteu aya bukti anu kapendak ngalawan anjeunna.

1: Kaadilan Allah salawasna lumaku, sarta Anjeunna satia ngajaga urang tina tuduhan palsu.

2: Urang tiasa percanten ka Allah pikeun nangtayungan urang sareng ngalaksanakeun kaadilan pikeun jalma anu teu adil.

1: Jabur 37:5-6 - Pasrahkeun jalan anjeun ka Gusti; percanten ka Anjeunna, sarta Anjeunna bakal meta. Anjeunna bakal ngahasilkeun kabeneran anjeun salaku cahaya, sareng kaadilan anjeun sapertos beurang.

2: Siloka 21:3 - Migawe kabeneran jeung kaadilan leuwih dipikaridu ku PANGERAN ti batan kurban.

Rasul-rasul 24:21 Iwal ti hiji sora ieu, nu kuring ngajerit nangtung di antara maranehna, Noel kana hudangna nu maraot Kami disebut sual ku anjeun poe ieu.

Paulus ditaroskeun ka Féliks ngeunaan dakwaanana ngeunaan dihudangkeun deui nu maraot.

1. Harepan Urang Kahirupan: Ngagungkeun Karunia Hirup Langgeng

2. Hirup dina Cahaya Kiamat: Ngarobah Dunya ku Iman

1. 1 Korinta 15:20-22 ??? Ayeuna Kristus geus gugah ti nu maraot, sarta geus jadi buah pangheulana jalma-jalma anu geus sare. Kusabab ku manusa sumping maot, ku Manusa ogé sumping kahudangkeun anu maraot. Sabab sakumaha dina Adam kabeh maot, kitu ogé dina Kristus sadayana bakal jadi hirup.??

2. Lukas 24:3-7 ??? Sunda: Geus kitu maranehna inget kana pilahir-Na, tuluy balik ti kuburan, tuluy dilaporkeun ka nu sabelas jeung ka nu sejenna. Nya eta Maryam Magdalena, Yohana, Maryam indung Yakobus, jeung awewe-awewe sejenna anu bareng jeung maranehna, anu nyaritakeun hal-hal ieu ka rasul-rasul. Jeung kecap maranéhanana seemed aranjeunna kawas dongéng dianggurkeun, sarta aranjeunna henteu percanten aranjeunna. Tapi Peter hudang sarta lumpat ka kuburan; Jeung stooping handap, manéhna nempo lawon linen bohong sorangan; sarta manéhna indit, marveling sorangan dina naon anu lumangsung.??

Rasul 24:22 Jeung sanggeus Peliks ngadéngé hal ieu, boga pangaweruh leuwih sampurna ngeunaan jalan éta, anjeunna nunda aranjeunna, sarta ngomong, "Nalika Lisias kapala panglima turun, abdi bakal nyaho uttermost urusan anjeun."

Peliks ngadéngékeun omongan Paulus jeung urang Yahudi, tuluy mutuskeun pikeun ngadagoan nepi ka Lisias, kapala panglima, bisa datang, supaya leuwih loba pangaweruh ngeunaan éta hal.

1. Sabar dina Nyieun Kaputusan: Diajar ti Felix dina Rasul 24

2. Ajén Néangan Hikmah: Conto Féliks dina Rasul 24

1. James 1: 5 - "Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan ka sadaya liberally sarta tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun ka manehna."

2. Siloka 11:14 - "Dimana euweuh nasehat, jalma ragrag; Tapi dina multitude of counselors aya kaamanan."

Rasul 24:23 Sarta anjeunna maréntahkeun hiji perwira pikeun ngajaga Paul, sarta ngantep anjeunna boga kamerdikaan, sarta yén anjeunna teu kudu ngalarang salah sahiji kenalan-Na pikeun ngawula atawa datang ka anjeunna.

Paul diidinan gaduh kabébasan pikeun nampi sémah sareng nampi bantosan ti kenalanna.

1: Rahmat Allah masihan urang kabébasan pikeun dikurilingan ku dukungan jalma-jalma anu nyaah ka urang.

2: Asih jeung welas asih Allah ngamungkinkeun urang pikeun dililipur jeung dipiara ku jalma-jalma di sabudeureun urang.

1: Rum 8: 38-39 - Pikeun kuring yakin yén maot atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi pangawasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal tiasa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2: Ibrani 13: 5 - Jaga hirup anjeun bébas tina cinta duit, jeung puas ku naon nu geus, pikeun manéhna geus ngadawuh, ? 쏧 moal ninggalkeun anjeun atanapi ninggalkeun anjeun.??

Rasul 24:24 Sarta sanggeus sababaraha poé, nalika Féliks sumping jeung pamajikanana Drusila, nu urang Yahudi, anjeunna dikirim ka Paul, sarta ngadangu anjeunna ngeunaan iman ka Kristus.

Paulus nyarita ka Féliks jeung Drusila ngeunaan iman ka Kristus.

1. Pentingna babagi injil ka batur

2. Kakuatan iman ka Yesus Kristus

1. Mateus 28:18-20 - Jeung Yesus sumping ka aranjeunna, ? 쏛 bakal otoritas di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka kuring. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid-murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, ngajar aranjeunna pikeun niténan sagala anu diparéntahkeun ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.??

2. Rum 10: 14-17 - Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Sareng kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna ngadangu tanpa aya anu ngahutbah? Sareng kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus? Sakumaha anu kaserat, ? 쏦 ow éndah suku jalma anu ngahutbah Injil!??Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan pangandika Kristus.

Rasul-rasul 24:25 Jeung nalika anjeunna alesan ngeunaan kabeneran, temperance, jeung pangadilan nu bakal datang, Féliks ngageter, sarta ngawaler, "Buka jalan anjeun pikeun waktos ieu; lamun kuring boga usum merenah, abdi bakal nelepon pikeun thee.

Felix dihukum ku dosana sorangan saatos Paulus? 셲 da'wah ngeunaan kabeneran, temperance, sarta judgment datang.

1. Dosa Manusa jeung Balukar tina Kalakuan Teu Tobat

2. Kakuatan Da'wah sareng Kamampuhan pikeun Ngadampak Haté

1. Rum 3:10-12 - Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Teu aya anu bener, teu aya, teu saurang-saurang: Teu aya anu ngartos, teu aya anu milari Gusti." Éta kabéh Isro kaluar tina jalan, aranjeunna babarengan jadi unprofitable; teu aya nu migawe kahadean, teu aya hiji.

2. 1 Korinta 2:4-5 - Jeung ucapan jeung da'wah mah teu jeung kecap enticing hikmah manusa, tapi dina demonstrasi Roh jeung kakawasaan: Nu iman anjeun teu kudu nangtung dina hikmah manusa, tapi dina kakawasaan Allah.

Rasul-rasul 24:26 Anjeunna ogé miharep yén Paulus bakal dipasihan artos, supados anjeunna tiasa ngabebaskeun anjeunna.

Penahanan Paulus pohara dipikaresep ku Féliks, nu miharep meunang nyogok ti manéhna minangka tukeran pikeun kabébasanna.

1: Dina petikan ieu, urang diajar yén ditahan Paulus pohara dipikaresep ku Féliks, anu miharep suap bakal ngabébaskeun Paulus. Urang kedah ati-ati pikeun henteu ngantep harepan pahala urang ngaganggu urang pikeun ngalakukeun anu leres.

2: Carita Paulus jeung Péliks némbongkeun yén jalma-jalma nu paling jahat mah bisa kadorong ku karakusan. Urang kudu narékahan pikeun tetep fokus kana naon nu bener jeung adil, sanajan nyanghareupan godaan.

1: Epesus 5: 15-17 "Tingali taliti lajeng kumaha anjeun leumpang, teu sakumaha unwise tapi sakumaha wijaksana, nyieun pamakéan pangalusna waktu, sabab poé téh jahat. Ku alatan éta, ulah jadi foolish, tapi ngarti naon wasiat tina Gusti téh."

2: Mateus 6:24 "Teu aya anu tiasa ngawula ka dua tuan, sabab anjeunna bakal ngabencian ka anu hiji sareng mikanyaah ka anu sanés, atanapi anjeunna bakal bakti ka anu hiji sareng ngahina anu sanés. Anjeun teu tiasa ngawula ka Allah sareng artos."

Rasul 24:27 Tapi sanggeus dua taun Porcius Féstus sumping ka kamar Feliks ', sarta Peliks, hayang némbongkeun senang urang Yahudi, ninggalkeun Paul dibeungkeut.

Paulus ditinggalkeun dibeungkeut ku Peliks pikeun nyenangkeun urang Yahudi.

1: Yésus ngajarkeun urang pikeun nyaah ka musuh jeung ngarawat batur sakumaha urang hayang diperlakukeun. Urang kudu diajar ngahampura jeung teu nahan dendam ka batur.

2: Urang kudu diajar ngahampura jeung teu kapangaruhan ku pamadegan batur. Urang kedah tetep leres dina kapercayaan sareng percanten kana kersa Gusti.

1: Mateus 5:44-45 ? Ku kituna Kami ngabejaan ka maneh, nyaah ka musuh anjeun sarta ngadoakeun pikeun jalma-jalma anu nyiksa anjeun, supaya anjeun jadi putra Rama Anjeun di sawarga.??

2: Pilipi 4:4-5 ? 쏳 gumbira salawasna ka Gusti. Kuring bakal nyebutkeun deui: Girang! Hayu gentleness Anjeun jadi dibuktikeun ka sadaya. Gusti caket.??

Rasul 25 nyaritakeun neruskeun sidang Paul urang, ayeuna saméméh Gubernur Festus, komplotan pamingpin Yahudi pikeun maéhan Paul, jeung involvement Raja Agripa dina kasus.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Féstus nyandak jabatan sareng saatos tilu dinten angkat ka Yerusalem ti Kaisarea. Imam-imam kapala jeung pamingpin-pamingpin Yahudi nembongan ka anjeunna, ngadakwakeun Paulus. Aranjeunna urgently dipénta salaku kahadean ka aranjeunna sangkan Paulus dipindahkeun ka Yerusalem pikeun maranéhanana ngarencanakeun hiji serangan hendap pikeun maehan anjeunna sapanjang jalan. Tapi Festus ngawaler yen Paulus ditahan di Kaisarea sarta yén manéhna sorangan bakal indit ka dinya geura-giru. Anjeunna ngusulkeun yén jalma-jalma anu sanggup di antara aranjeunna turun sareng anjeunna nampilkeun tuduhanana ngalawan Paulus upami anjeunna ngalakukeun salah (Rasul 25: 1-5).

Ayat 2: Kira-kira dalapan atawa sapuluh poé sanggeusna, Féstus balik deui ka Kaisaréa. Poé saterusna manéhna convened pangadilan maréntahkeun Paul dibawa ka nalika anjog urang Yahudi anu geus turun ti Yerusalem nangtung sabudeureun manéhna bringing loba tuduhan serius ngalawan manéhna nu maranéhanana teu bisa ngabuktikeun (Rasul 25:6-7). Dina ngabelaana, Paulus nyatakeun 'Kuring henteu ngalakukeun salah ngalawan hukum Yahudi, atanapi ngalawan kuil atanapi ngalawan Kaisar.' Sanajan kitu Festus wanting naha urang Yahudi ni'mat ceuk 'Naha anjeun daék naék Yerusalem pikeun diadili di hareupeun kuring aya tuduhan ieu?' Tapi Paulus ngawaler, "Kuring nangtung di pangadilan Kaisar, dimana kuring kedah diadili, kuring henteu ngalakukeun salah ka urang Yahudi, sabab anjeun terang upami kuring kaliru ngalakukeun hal anu pantes maot, kuring henteu nampik maot, tapi upami tuduhan palsu teu aya anu leres. serahkeun ka kuring, kuring banding ka Kaisar!' Sanggeus conferring jeung déwan na, Festus nyatakeun 'Anjeun geus banding Caesar? Ka Caesar anjeun badé angkat!' ( Rasul 25:8-12 ).

Alinea 3: Sababaraha poe ti harita, Raja Agripa jeung Bernike anjog ka Kesarea, ngahormat ka Festus, geus lila Festus ngajukeun perkara ka raja, nyebutkeun aya hiji tawanan anu ditinggalkeun ku Peliks. teu hirup deui teu kapanggih nanaon pantes maot tapi kusabab banding Kaisar mutuskeun ngirim anjeunna tapi teu nyaho naon nulis ngeunaan anjeunna ku kituna Gusti geus dibawa saméméh sagala utamana ku kituna pamariksaan bisa jadi patarosan bisa nulis hiji hal sigana teu masuk akal ngirim tawanan tanpa nangtukeun biaya ngalawan anjeunna ( Rasul 25:13-27).

Rasul 25:1 Ayeuna Festus sumping ka propinsi, sanggeus tilu poé anjeunna naék ti Kaisarea ka Yerusalem.

Festus anjog ka propinsi jeung tilu poé sanggeusna indit ti Kaisarea ka Yerusalem.

1. Lalampahan ka Surga - Ngeunteung kana conto Féstus dina Rasul 25:1

2. Nyokot Jalan Katuhu - Examining pentingna nyieun kaputusan wijaksana nalika urang ngumbara

1. Jabur 139: 7-9 - Dimana abdi bakal indit ti Roh anjeun? Atanapi ka mana abdi kedah kabur ti payuneun anjeun? Mun kuring naek ka sawarga, anjeun aya! Upami abdi ngadamel ranjang abdi di Sheol, anjeun aya di dinya! Lamun kuring nyokot jangjang isuk jeung Huni di bagian uttermost laut, sanajan aya leungeun Anjeun bakal mingpin kuring, jeung leungeun katuhu Anjeun bakal nyekel kuring.

2. paribasa 16: 9 - The heart of man plans jalan, tapi Gusti ngadegkeun léngkah-Na.

Rasul 25:2 Geus kitu imam agung jeung kapala-kapala urang Yahudi ngawawarkeun Paulus ka Paulus.

Para panuduh Paulus nyangking tuduhan palsu ka anjeunna ka pejabat Romawi.

1. Ngawartakeun Injil Sanajan Tuduhan Palsu

2. Ngandelkeun Kakuatan Allah Pikeun Ngalawan Panganiaya

1. Rum 8: 31-32 - "Naon lajeng urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, anu bisa ngalawan urang? Anjeunna anu teu luang Putra-Na sorangan tapi masihan anjeunna nepi ka urang sadayana, kumaha anjeunna bakal sanes oge sareng anjeunna masihan sagala hal ka urang?"

2. Mateus 10:22 - "Anjeun bakal hated ku sadayana demi ngaran kuring, tapi hiji anu endures nepi ka ahir bakal disalametkeun."

Rasul-rasul 25:3 Jeung menta ni'mat ngalawan anjeunna, yén anjeunna bakal dikirim ka Yerusalem, iklas ngantosan di jalan pikeun maehan anjeunna.

Paulus dituduh ku musuh-musuhna ngalakukeun salah sareng aranjeunna nyobian maéhan anjeunna.

1. Urang kudu ati-ati ulah nepi ka hawa nafsu ngarah urang ngalakukeun salah.

2. Urang kudu waspada ka musuh urang jeung ngajaga diri ngalawan schemes maranéhanana.

1. Siloka 14:16 "Hiji anu wijaksana nyaéta cautious sarta turns jauh ti jahat, tapi fool a gagabah jeung cuek."

2. Epesus 4: 31-32 "Hayu sagala pait jeung murka jeung anger jeung clamor jeung pitenah disinggetkeun ti anjeun, babarengan jeung sagala jahat. Sing bageur ka sasama, tenderhearted, forgiving karana, sakumaha Allah di Kristus ngahampura anjeun. "

Rasul 25:4 Tapi Festus ngawaler, yen Paul kudu diteundeun di Kaisarea, sarta yén manéhna sorangan bakal indit ka dinya geura-giru.

Féstus mutuskeun pikeun ngajaga Paulus di Kaisaréa sarta teu lila indit.

1. Rencana Allah Salawasna Anu Pangsaéna: Mariksa Perjalanan Paulus dina Kitab Kisah Para Rasul

2. Percanten dina Waktu Allah: Milarian Kakuatan dina Kasangsaraan

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Jabur 46:10 - Manéhna nyebutkeun,? 쏝 e masih, sarta nyaho yen Kami Allah; Kami bakal diluhurkeun di antara bangsa-bangsa, kuring bakal diluhurkeun di bumi.??

Rasul-rasul 25:5 Ku sabab kitu, ceuk manéhna, sing saha diantara aranjeun bisa, lungsur jeung kuring, jeung nuduh ieu jelema, lamun aya nu jahat dina manéhna.

Paulus dibawa ka Féstus sarta ménta dihukum di Yérusalém.

1: Allah ngarendahkeun urang jeung manggil urang pikeun nyieun putusan nu hésé.

2: Pangersa Allah sering disumputkeun ka urang, tapi urang kedah percanten ka Anjeunna.

1: Yesaya 55:8-9 ? 쏤 atanapi pikiran kuring sanés pikiran anjeun, sareng jalan anjeun ogé jalan kuring, saur Gusti. Sabab sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu deui jalan Kami leuwih luhur ti jalan anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.??

2: Galata 6:9 ? Hayu urang ulah bosen dina ngalakukeun anu hadé: sabab dina mangsana urang bakal panén, upami urang henteu pingsan.??

Rasul 25:6 Sarta sanggeus anjeunna geus cicing di antara aranjeunna leuwih ti sapuluh poé, manéhna indit ka Kaisarea; jeung poé saterusna diuk dina korsi pangadilan maréntahkeun Paul dibawa.

Paul dibawa ka gubernur Romawi, Festus, di Kaisarea.

1. Kadaulatan Allah: Kumaha Allah Ngagunakeun Wewenang Sanajan dina Situasi Teu Adil

2. Kasatiaan Paulus: Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Yesaya 55: 8-9 - Pikeun pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

Rasul-rasul 25:7 Jeung nalika anjeunna sumping, urang Yahudi anu lungsur ti Yerusalem nangtung sabudeureun sabudeureun, sarta diteundeun loba jeung keluhan grievous ngalawan Paul, tapi maranéhna teu bisa ngabuktikeun.

Urang Yahudi nyieun rupa-rupa tuduhan ngalawan Paulus yén maranéhna teu bisa ngabuktikeun.

1. Ulah nyerah kana tuduhan palsu.

2. Nyarioskeun anu leres, sanaos dikritik keras.

1. paribasa 19: 5 - "A saksi palsu moal balik unpunished, sarta anjeunna anu breathes kaluar bohong moal luput."

2. Kolosa 4: 6 - "Hayu ucapan anjeun salawasna jadi rahmat, seasoned kalawan uyah, ku kituna anjeun bisa nyaho kumaha anjeun halah ngajawab unggal jalma."

Rasul 25: 8 Bari anjeunna ngajawab keur dirina sorangan, Boh ngalawan hukum urang Yahudi, boh ngalawan Bait Allah, atawa acan ngalawan Kaisar, Kuring geus offested nanaon pisan.

Paulus ngabéla dirina ka Féstus, nolak kalakuan nu salah ka urang Yahudi, bait, atawa Kaisar.

1. Kakuatan Pertahanan anu Alus: Naha Penting pikeun Ngadegkeun Diri Urang

2. Diajar ti Paulus: Kumaha Urang Bisa Hirup Wani jeung Soleh

1. Siloka 22:1, ? 쏛 ngaran alus kudu dipilih ti batan kabeungharan gede, jeung nikmat leuwih hade tinimbang pérak atawa emas.??

2. Pilipi 4:13, ? 쏧 tiasa ngalakukeun sagala hal ku anjeunna anu nguatkeun kuring.??

Rasul-rasul 25:9 Tapi Festus, kersa nyenangkeun urang Yahudi, ngawaler Paulus, saurna, "Naha anjeun angkat ka Yerusalem, sareng di dinya dihukum di payuneun kuring?"

Féstus méré kasempetan ka Paulus pikeun indit ka Yérusalém jeung diadili pikeun tuduhanana.

1. Kakuatan Kompromi: Diajar Ngahargaan Kapercayaan Batur

2. Gawé Babarengan pikeun Kauntungan Umum: Manggihan Harmoni Ngaliwatan Pamahaman

1. Rum 12:18 ? 쏧 f éta mungkin, sajauh eta gumantung ka anjeun, hirup rukun jeung dulur.??

2. Pilipi 2:3-4 ? 쏡 o nanaon kaluar tina ambisi egois atawa kasombongan sia. Sabalikna, dina karendahan diri hargakeun batur di luhur diri anjeun, henteu ningali kapentingan sorangan tapi masing-masing pikeun kapentingan batur.??

Rasul 25:10 Saur Paul, "Kuring nangtung di korsi pangadilan Kaisar, dimana kuring kudu judged: ka urang Yahudi kuring teu ngalakukeun salah, sakumaha anjeun terang pisan.

Paul ngadéklarasikeun innocence na ka urang Yahudi saméméh korsi pangadilan Caesar urang.

1: Sikep wani Paulus dina nyanghareupan pengadilan.

2: Kasatiaan Allah, sanajan nyanghareupan kateuadilan.

1: Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal naek nepi kalawan jangjang sakumaha garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, teu pingsan."

2: Jabur 37:3 - "Percanten ka PANGERAN, sareng laksanakeun anu saé; ku kituna anjeun bakal cicing di bumi, sareng leres-leres anjeun bakal dipasihkeun."

Rasul-rasul 25:11 Pikeun lamun kuring jadi palaku, atawa geus ngalakukeun hiji hal anu pantes pikeun maot, abdi nolak maot: tapi lamun teu aya nanaon ieu nu ieu nuduh kuring, teu saurang ogé bisa nyerahkeun kuring ka maranehna. Kuring banding ka Caesar.

Paul negeskeun innocence sarta banding ka Caesar pikeun sidang adil.

1. "Kakuatan Nangtung pikeun Kaadilan"

2. "Kakuatan Nangtung pikeun Anu Bener"

1. Yesaya 1:17 - Diajar ngalakukeun naon katuhu; neangan kaadilan. Ngabéla nu ditindes. Candak up ngabalukarkeun bapa yatim; ngabela perkara randa.

2. Siloka 31: 8-9 - Nyarita up for jelema nu teu bisa nyarita keur diri, pikeun hak sadaya anu destituted. Nyarita nepi jeung nangtoskeun adil; ngabela hak-hak fakir miskin.

Rasul 25:12 Saterusna Festus, sanggeus conferments jeung dewan, ngajawab, Dupi anjeun banding ka Kaisar? ka Caesar anjeun bakal indit.

Festus mutuskeun pikeun ngirim Paul ka Kaisar pikeun judgment.

1. "Rencana Daulat Allah" - mariksa kumaha Allah damel ngaliwatan kaputusan urang, sanajan aranjeunna katingalina teu adil.

2. "Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kasangsaraan" - ngajalajah kumaha Paulus ngajaga tekad sareng imanna sanajan nyanghareupan hasil anu sigana henteu nguntungkeun.

1. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta ka Allah, ka aranjeunna anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. James 1: 2-4 - "Dulur-dulur kuring, cacah eta kabeh kabagjaan mun anjeun digolongkeun kana divers temptations; Nyaho ieu, yén cobaan iman anjeun gawéna kasabaran. Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna nya, nu bisa jadi sampurna jeung sadayana, teu hoyong nanaon."

Rasul 25:13 Sanggeus sababaraha poé, raja Agripa jeung Bernice sumping ka Kaisarea pikeun salam Festus.

Raja Agripa jeung Bernike ngadatangan Festus di Kaisarea.

1. Kakuatan Hubungan: Mariksa Hubungan Agripa sareng Bernice sareng Festus

2. Nangkeup Silaturahmi: Raja Agripa jeung Bernice didatangan Festus

1. Rum 12:13 - "Bagikeun ka Gusti? 셲 jalma anu merlukeun. Prakték silaturahmi."

2. Siloka 22: 1 - "A ngaran alus leuwih desirable ti riches hébat; mun esteemed leuwih hade tinimbang pérak atawa emas."

Rasul 25:14 Sanggeus sababaraha poé di dinya, Festus dibewarakeun hal Paulus ka raja, nyebutkeun, "Aya hiji jalma ditinggalkeun di beungkeut ku Peliks.

Alesan Paul urang dinyatakeun ka Raja Agripa ku Festus.

1: Sapertos perkara Paulus anu dibewarakeun ka Raja Agripa, urang oge kedah ngumumkeun Firman Allah.

2: Dina mangsa-mangsa susah, urang kudu néangan kakuatan jeung kawani ka Allah, saperti Paulus di sidang di hareupeun Raja Agripa.

1: Epesus 6:19-20 ? Kitu ogé pikeun kuring, yén kecap bisa dibikeun ka kuring dina muka sungut kuring boldly ngumumkeun misteri Injil, nu kuring jadi duta di ranté, supaya kuring bisa ngumumkeun eta boldly, sakumaha Abdi kedah nyarita.??

2: Yesaya 40:31 - ? 쏝 ut jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.??

Rasul 25:15 Ngeunaan saha, nalika kuring keur di Yerusalem, imam-imam kapala jeung sesepuh urang Yahudi informed kuring, hayang boga judgment ngalawan anjeunna.

Paulus dituduh ngalakukeun salah ku imam-imam kapala sareng kokolot urang Yahudi, sareng aranjeunna hoyong anjeunna dihukum.

1. Carita Paulus ngeunaan iman jeung tabahna bisa ngajurung urang pikeun tetep kuat dina nyanghareupan kasusah.

2. Urang teu kudu ngantep tuduhan batur nangtukeun nilai jeung jati diri urang.

1. Jabur 37: 3-4 - "Percanten ka Gusti, sarta ngalakukeun alus; Huni di tanah jeung befriend kasatiaan. Delight diri di Gusti, sarta anjeunna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun."

2. Rum 8:31 - "Naon lajeng urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, anu bisa ngalawan urang?"

Rasul 25:16 Ka saha kuring ngajawab, Ieu teu cara urang Romawi pikeun nganteurkeun hiji jalma nepi ka maot, saméméh éta nu dituduh geus adu hareupan jeung tuduh, jeung boga idin pikeun ngajawab sorangan ngeunaan kajahatan ngalawan manéhna. .

Petikan ieu ngabahas sistem hukum Romawi dimana jalma anu dituduh dibéré kasempetan pikeun ngajawab pikeun dirina sorangan ngeunaan kajahatan ngalawan anjeunna sareng para panuduh anu hadir.

1. Ajén bebeneran jeung kaadilan di masarakat.

2. Pentingna masihan jalma kasempetan pikeun membela diri.

1. Siloka 16:11: "Timbangan anu adil sareng timbangan kagungan PANGERAN; sadaya timbangan dina kantong mangrupikeun padamelan-Na."

2. Lukas 18: 2-8: "Sareng anjeunna nyarioskeun misil ka aranjeunna pikeun tujuan ieu, yén lalaki kedah salawasna neneda, sareng henteu pingsan; saurna, Di hiji kota aya hakim anu henteu sieun ka Allah, sareng henteu nganggap. Sunda: Di eta kota aya hiji randa, tuluy ngadawuh ka manehna, pokna, "Bales ka musuh abdi!" Sakedapan anjeunna henteu kersaeun . Tapi ku sabab randa ieu nyusahkeun kuring, kuring bakal ngabales ka anjeunna, supados anjeunna henteu sering sumping ka kuring. najan Anjeunna tega ka maranehna? Kami ngabejaan ka maraneh, yen Mantenna bakal gancang ngabales ka maranehna. Tapi lamun Putra Manusa datang, naha Anjeunna bakal manggih iman di bumi?"

Rasul-rasul 25:17 Ku sabab kitu, nalika aranjeunna sumping ka dieu, tanpa reureuh dina isukan kuring diuk dina korsi pangadilan, sarta maréntahkeun lalaki dibawa mudik.

Paul dibawa ka Gubernur Festus di Kaisarea, sarta Festus langsung ngayakeun sidang poé saterusna.

1. Gusti tiasa dianggo dina cara anu teu disangka-sangka, bahkan dina waktos anu teu kapastian, Anjeunna tetep aya dina kadali.

2. Pentingna momen - ngamangpaatkeun kasempetan anu dipasihkeun ku urang.

1. Yesaya 55:8-9 - ? 쏤 atanapi pikiran kuring sanés pikiran anjeun, sareng jalan anjeun sanés jalan kuring, saur Gusti. ? 쏛 s langit leuwih luhur ti bumi, jadi jalan kuring leuwih luhur ti jalan anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

2. Epesus 5:16 - Ngamangpaatkeun waktos anu saé, sabab jaman ayeuna jahat.

Rasul-rasul 25:18 Anu ngadakwakeunana, aranjeunna henteu aya anu ngadakwakeun hal-hal anu sapertos anu kuring duga.

Para panuduh Paulus henteu nuduhkeun tuduhan anu disangka-sangka.

1. Kakuatan Iman anu Ngareureuwas: Kumaha Kapercayaan Paulus ka Allah Nyababkeun Hasil Anu Teu Disangka-sangka

2. Nyandak Stand pikeun Naon Anjeun Percaya: The Wani Paul dina Nyanghareupan Adversity

1. Rum 8:31 - Naon, lajeng, bakal urang nyebutkeun di respon kana hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

2. Jabur 27: 1 - Gusti teh lampu jeung kasalametan kuring? Naha kuring kedah sieun? Gusti teh benteng hirup abdi? 봮 f saha kuring kudu sieun?

Rasul 25:19 Tapi aya sababaraha patarosan ngalawan anjeunna ngeunaan tahayul sorangan, jeung ngeunaan hiji Yesus, anu geus maot, saha Paul affirmed hirup.

Paulus ngabéla Yésus sangkan hirup sanajan tahayul jalma-jalma nanya ka manéhna.

1: Ngaliwatan Yesus, urang tiasa dihirupkeun dina sumanget.

2: Yesus mangrupikeun sumber harepan sareng kahirupan.

1: Rum 8:11 - ? Tapi lamun Roh Anjeunna anu ngahudangkeun Yesus ti nu maraot dwells di anjeun, manéhna anu geus diangkat Kristus Yesus ti nu maraot oge bakal mere hirup ka awak fana anjeun ngaliwatan Roh-Na anu dwells di anjeun.??

2: Yohanes 3:16-17 ? 쏤 atawa Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka Anjeunna masrahkeun Putra-Na tunggal, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Sabab Allah ngutus Putra-Na ka dunya lain pikeun ngahukum dunya, tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna.??

Rasul-rasul 25:20 Ku sabab kuring cangcaya kana patarosan-patarosan kitu, kuring naroskeun ka anjeunna naha anjeunna badé angkat ka Yérusalém, sareng di dinya dihukum ngeunaan hal-hal ieu.

Paulus naroskeun ka Féstus ngeunaan rencanana badé angkat ka Yérusalém pikeun ngadili tuduhan anjeunna.

1. Kakuatan Mamang: Kumaha Iman Bisa Ngabalukarkeun Patarosan

2. Nangtung Pikeun Naon Anu Katuhu: Carita Paul ngeunaan Wani

1. John 20: 24-29 - Doubt jeung Iman Thomas urang

2. Ibrani 11: 1 - Iman teh Zat tina Hal-hal diarepkeun Pikeun

Rasul 25:21 Tapi sanggeus Paul geus banding pikeun ditangtayungan pikeun dédéngéan Augustus, kuring maréntahkeun manéhna dijaga nepi ka kuring bisa ngirim manéhna ka Kaisar.

Paul banding pikeun didéngé ku Kaisar, sarta maréntahkeun pikeun diteundeun dugi anjeunna dikirim ka Kaisar.

1. Tetep Satia ka Gusti Sanajan Dina Kasusah Hese

2. Allah Maha Kawasa Malahan Cobaan Urang

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Pilipi 4:11-13 - Teu yén Kuring keur diomongkeun keur merlukeun, pikeun kuring geus diajar dina kaayaan naon Kami janten eusi. Kuring nyaho kumaha carana jadi dibawa low, sarta kuring nyaho kumaha abound. Dina sagala kaayaan, kuring geus diajar rusiah nyanghareupan nyatu jeung lapar, kaayaanana jeung kabutuhan.

Rasul-rasul 25:22 Saur Agripa ka Festus, "Abdi oge hoyong ngadangu eta jalmi." Isukan, ceuk manéhna, anjeun bakal ngadéngé manéhna.

Raja Agripa nyarios ka Féstus yén anjeunna hoyong ngadangukeun Paulus nyalira isukanana.

1. Rencana Allah pikeun urang sering datang dina cara anu teu disangka-sangka.

2. Kadé tetep kabuka pikeun ngadéngé pesen Allah dina kahirupan urang.

1. Yesaya 55: 8-9 "Kanggo pikiran Kami lain pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN. Sabab sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta pikiran kuring. ti pikiran anjeun."

2. Yakobus 1:19-20 "Ku sabab eta, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal lalaki gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah: Pikeun murka manusa henteu ngalaksanakeun kabeneran Allah."

Rasul 25:23 Isukna, nalika Agripa datang, jeung Bernice, kalayan kamegahan hébat, sarta geus diasupkeun ka tempat sidang, jeung kapala-kapala jeung kapala-kapala kota, di parentah Festus 'Paulus dibawa mudik. .

Festus maréntahkeun supaya Paulus dibawa ka tempat sidang, dimana Agripa, Bernice, jeung kapala-kapala kapala kota jeung kapala-kapala kota geus daratang kalawan mulya.

1. Rencana Gusti anu Maha Agung ngarahkeun jalan-jalan urang sadayana, henteu paduli posisi urang dina kahirupan.

2. Hirup urang tiasa dianggo pikeun ngamajukeun tujuan Allah upami urang tetep taat kana pangersa-Na.

1. Epesus 2:10 - Pikeun urang workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun beforehand, nu urang kudu leumpang di antarana.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

Rasul 25:24 Saur Festus, "Raja Agripa sareng sadayana anu aya di dieu sareng kami, anjeun ningali éta jalma anu disanghareupan ku jalma-jalma urang Yahudi, boh di Yerusalem sareng di dieu, ngajerit yén anjeunna nyarioskeun anjeunna. teu kudu hirup deui.

Festus nampilkeun Paulus ka Raja Agripa sareng jalma-jalma sanés anu hadir. Urang Yahudi keukeuh yén Paulus henteu kedah hirup deui.

1. Urang kudu hirup iman jeung kawani dina nyanghareupan oposisi.

2. Pangersa Allah leuwih penting batan pamadegan jalma.

1. Pilipi 1:21-24 - Pikeun kuring hirup téh Kristus, jeung maot téh gain.

2. Rum 8:31-32 - Naon lajeng urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

Rasul 25:25 Tapi nalika kuring manggihan yén manéhna geus ngalakukeun nanaon pantes maot, sarta yén manéhna sorangan geus banding ka Augustus, Kuring geus ditangtukeun pikeun ngirim manéhna.

Paul kapanggih polos tina sagala kajahatan pantes maot sarta banding ka Kaisar, jadi Festus mutuskeun pikeun ngirim anjeunna ka Roma.

1. Kadaulatan Allah dina Nyadiakeun Perlindungan - Rum 8:28

2. Hirup kalawan Iman jeung Hope dina Jaman Hésé - Ibrani 11: 1-3

1. Jabur 46:1-2 - Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasusah.

2. Pilipi 4:6-7 - Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, jeung sukur, nampilkeun requests Anjeun ka Allah.

Rasul 25:26 Ngeunaan saha kuring teu boga hal tangtu nulis ka Gusti abdi. Ku sabab eta kuring geus dibawa anjeunna mudik sateuacan Anjeun, sarta husus saméméh anjeun, O raja Agrippa, yén, sanggeus dipariksa, abdi bisa boga rada nulis.

Paulus dibawa ka Raja Agripa pikeun dipariksa supaya Paulus aya nu rék diserat ka Kaisar Kaisar.

1. Pentingna Ujian: Mariksa kahirupan urang pikeun neuleuman langkung seueur ngeunaan diri sareng iman urang.

2. Teguh dina Iman: Tetep satia dina iman sanajan kapercayaan urang ditantang.

1. Pilipi 4:8-9 - Tungtungna, dulur-dulur, naon waé anu bener, naon waé anu terhormat, naon waé anu adil, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu dipuji, upami aya kaunggulan, upami aya anu pantes dipuji. , Pikirkeun hal-hal ieu. Naon anu anjeun pelajari sareng nampi sareng kadéngé sareng katingal dina kuring? 봯 ractice hal ieu, sarta Allah katengtreman bakal marengan anjeun.

2. Mateus 5:37-38 - Hayu anjeun? 쁚 es??be ? 쁚 es,??sareng anjeun? 쁍 o,??? 쁍 o.??Sabab naon-naon anu leuwih ti ieu ti nu jahat.

Rasul-rasul 25:27 Pikeun kuring sigana teu munasabah pikeun ngirimkeun tawanan, sareng henteu nunjukkeun kajahatan anu ditumpukeun ka anjeunna.

Paul dituduh ngalakukeun kasalahan sareng teu munasabah ngirim anjeunna ka Roma tanpa ngajelaskeun kajahatan na.

1. Allah ngagero urang pikeun milari kaadilan jeung kaadilan dina urusan urang sasama

2. Urang teu kudu poho yen sarerea polos nepi ka kabuktian kaliru

1. Deuteronomy 16:20 - Kaadilan, sarta ngan kaadilan, anjeun bakal ngudag, nu bisa hirup jeung mibanda tanah nu Gusti Allah anjeun méré Anjeun.

2. Jabur 82:3 - Méré kaadilan ka lemah jeung bapa yatim; ngajaga hak jalma nalangsara jeung malarat.

Rasul 26 recounts pertahanan Paul urang sateuacan Raja Agrippa, kasaksian na ngeunaan konversi sarta panggero-Na, sarta réaksi Agrippa urang kana pesen Paul urang.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Agrippa nyarios ka Paulus 'Anjeun gaduh idin nyarios pikeun diri anjeun.' Lajeng Paul stretched kaluar leungeun-Na mimiti pertahanan na nyarios yén anjeunna ngemutan dirina untung nangtung saméméh Raja Agrippa ngajawab tuduhan Yahudi utamana sabab geus akrab jeung sagala controversies adat bangsa Yahudi. Anjeunna nyaritakeun carita kahirupan mimitina salaku urang Parisi sareng kumaha anjeunna nyiksa para pengikut Yesus, bahkan dugi ka maot (Rasul 26: 1-11).

Ayat 2: Anjeunna teras nyarioskeun patepangna sareng Yesus di jalan ka Damsik - kumaha cahaya ti langit anu langkung caang tibatan panonpoe ngurilingan anjeunna, jalma-jalma anu angkat sareng anjeunna murag kana taneuh, teras ngadangu sora dina basa Aram, 'Saul Saul, naha anjeun nganiaya kuring? Hese pikeun anjeun najong ngalawan goads.' Nalika ditaros saha anu nyarioskeun sora ngawaler, 'Kami Yesus anu anjeun dianiaya. Ayeuna gugah nangtung dina suku anjeun Kuring geus mucunghul anjeun nunjuk hamba saksi naon geus katempo kuring bakal némbongkeun Anjeun.' Ti moment éta, manéhna diangkat jadi hamba jeung saksi teu ngan naon manéhna geus katempo tapi ogé ngeunaan naon Allah bakal nembongkeun ka manéhna (Rasul 26:12-18).

Ayat 3: Saatos patepungan ieu, Paul nyarios yén anjeunna sanés henteu patuh kana surga, tapi mimitina Damsyik teras Yerusalem di sakuliah Yudea ngawartakeun yén aranjeunna kedah tobat. leutik gede nyebutkeun euweuh saluareun nabi Musa ceuk bakal kajadian yen Kristus bakal sangsara kahiji gugah maot memproklamirkan light pesen kasalametan duanana jalma kapir (Rasul 26:19-23). Nalika Paulus ngabéla ieu, Festus ngagorowok kalayan sora anu nyaring, 'Paul, anjeun kaluar akal! Pangajaran hébat anjeun nyababkeun anjeun gélo!' Tapi Paul ngawaler 'Kuring teu gélo paling alus teuing Festus Naon Kuring nyebutkeun leres rasional raja akrab hal ieu bisa mere kasaksian aranjeunna yakin nabi nyaho do' (Rasul 26:24-27). Agripa naros ka Paulus 'Naha sakedap waktos ngayakinkeun janten Kristen?' Sareng ngawaler naha pondok panjang ngadoa ka Gusti anu sanés ngan ukur tapi sadayana anu ngupingkeun ayeuna tiasa janten kumaha kuring kecuali ranté ieu. Lajeng raja naros gubernur Bernice anu diuk aranjeunna sanggeus aranjeunna kaluar kamar mimiti ngobrol diantara sorangan nyebutkeun lalaki teu ngalakukeun nanaon pantes hukuman panjara pati Agrippa ceuk Festus lalaki bisa dibébaskeun lamun geus banding Caesar (Rasul 26:28-32).

Rasul 26:1 Ari ceuk Agripa ka Paulus, “Maneh diidinan nyarita keur diri sorangan. Teras Paul ngacungkeun leungeun, sareng ngawaler nyalira:

Paulus dibéré kasempetan pikeun membela diri saméméh Agripa.

1. Kudu wani jeung wani dina mangsa adversity.

2. Percanten ka Gusti pikeun nyayogikeun dina waktos peryogi.

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun, sarta ulah lean on pamahaman sorangan. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal nyieun lempeng jalur Anjeun."

Rasul 26:2 Abdi ngaraos bagja, raja Agripa, sabab abdi bakal ngajawab sorangan dinten ieu sateuacan anjeun némpél sagala hal anu kuring dituduh urang Yahudi.

Paulus bungah bisa ngabéla dirina di hareupeun Raja Agripa ngeunaan sagala dakwaan urang Yahudi.

1. Kumaha Tetep Positip dina Situasi Hésé

2. Kakuatan Kasadaran Diri

1. Pilipi 4: 4-6 - Girang ka Gusti salawasna; deui kuring bakal nyebutkeun, girang. Hayu kawajaran anjeun dipikanyaho ku sadayana. Gusti geus deukeut; Ulah hariwang ngeunaan naon-naon, tapi dina sagala hal ku doa sareng panyuwunan kalayan sukur hayu pamundut anjeun dipikanyaho ka Allah.

2. Rum 8:31-32 - Naon lajeng urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang? Anjeunna anu henteu nyéépkeun Putra-Na sorangan, tapi masihan anjeunna pikeun urang sadayana, kumaha anjeunna henteu ogé kalayan anjeunna masihan sagala hal ka urang?

Rasul 26: 3 Utamana sabab kuring terang anjeun ahli dina sagala adat sareng patarosan anu aya di antara urang Yahudi: ku sabab éta, kuring nyuhunkeun anjeun pikeun ngadéngé kuring kalayan sabar.

Paul urang banding ka Raja Agrippa ngadangu anjeunna kaluar sabar lantaran pangaweruh ngeunaan adat jeung patarosan Yahudi.

1. Percanten ka Allah pikeun muka panto kasempetan pikeun urang nalika urang narékahan pikeun ngabagikeun Injil.

2. Ngandelkeun hikmah Allah dina sagala kaayaan.

1. Yoh 10:7, "Ku sabab kitu Isa ngadawuh deui, ? Sabenerna Kami ngabejaan ka maneh, Kami teh lawang pikeun domba."

2. 1 Korinta 2: 5, "ku kituna iman anjeun moal rest on hikmah manusa, tapi dina Allah? 셲 kakuatan."

Rasul-rasul 26:4 Cara hirup kuring ti ngora kuring, anu mimitina di antara bangsa kuring sorangan di Yerusalem, terang sadayana urang Yahudi;

Paulus nyaritakeun kahirupan jaman baheula ka Raja Agripa, nunjukkeun iman jeung kumawula ka Allah.

1: Urang sadayana tiasa hirup iman sareng dedikasi, henteu paduli jaman baheula.

2: Allah bakal salawasna satia ka urang, teu sual sabaraha jauh urang nyimpang.

1: Rum 8:37-39 "Henteu, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta kami. Pikeun kuring yakin yén moal maot atawa hirup, boh malaikat atawa setan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, atawa naon baé. Kakuatan-kakuatan, boh jangkungna, boh jerona, boh naon-naon deui dina sagala ciptaan, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus, Gusti urang.”

2: 1 Petrus 5: 6-7 "Horbankeun diri, ku kituna, handapeun Allah? 셲 leungeun perkasa, yén manéhna bisa ngangkat anjeun dina waktu nu tangtu. Tuang sagala kahariwang anjeun ka Anjeunna sabab anjeunna paduli keur anjeun."

Rasul-rasul 26:5 Anu terang kuring ti mimiti, upami aranjeunna bakal nyaksian, yén saatos sekte anu paling ketat dina agama urang, kuring hirup urang Parisi.

Paulus ngabéla dirina di payuneun Raja Agripa ku cara ngumumkeun latar tukang urang Parisi.

1. Allah kasampak saluareun kaliwat urang pikeun mingpin urang dina arah katuhu.

2. Urang bisa manggihan panebusan Kristus sarta jadi robah sanajan kaliwat urang.

1. Rum 3:23-24 - Pikeun sakabéh geus dosa jeung ragrag pondok tina kamulyaan Allah, keur diyakinkeun kalawan bébas ku rahmat-Na ngaliwatan panebusan nu aya dina Kristus Yesus.

2. Pilipi 3:7-8 - Tapi naon hal éta gain ka kuring, ieu mah geus diitung rugi pikeun Kristus. Tapi memang kuring ogé nganggap sagala hal rugi pikeun kaunggulan pangaweruh Kristus Yesus Gusti abdi, pikeun saha kuring geus ngalaman leungitna sagala hal, jeung dianggap salaku sampah, supaya kuring bisa meunangkeun Kristus.

Rasul-rasul 26:6 Sareng ayeuna kuring nangtung sareng dihukum kusabab harepan jangji Allah ka karuhun urang:

Paulus nangtung di payuneun pangadilan pikeun diadili kusabab imanna kana jangji Allah anu dipasihkeun ka karuhunna.

1. Kakuatan Iman: Tetep Satia kana Jangji Gusti

2. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kasangsaraan: Conto Paulus

1. Rum 10:17 - Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah.

2. Ibrani 10:23 - Hayu urang nyekel pageuh profési iman urang tanpa wavering; (sabab anjeunna satia anu jangji).

Rasul 26:7 Ka anu jangji dua welas kaom urang, instan ngawula Allah beurang jeung peuting, miharep datangna. Ku sabab eta harepan, raja Agripa, kuring dituduh urang Yahudi.

Paul keur sidang saméméh Raja Agrippa pikeun ngahutbah jangji kasalametan nu dua belas kaom Israil miharep narima.

1. Harepan Paulus: Refleksi Rasul 26:7

2. Ngawula ka Allah Beurang jeung Peuting: Ulikan ngeunaan Komitmen Satia

1. Rum 8: 24-25 - "Kanggo dina harepan ieu urang disalametkeun. Tapi harepan anu katempo téh euweuh harepan pisan. Saha ngaharepkeun naon anu geus aranjeunna gaduh? Tapi lamun urang ngarepkeun naon urang teu acan gaduh, urang sabar nunggunya."

2. Epesus 2:12 - "Inget yén dina waktu éta anjeun misah ti Kristus, kaasup ti kawarganagaraan di Israil jeung asing ka covenants tina jangji, tanpa harepan jeung tanpa Allah di dunya."

Rasul-rasul 26:8 Kunaon aranjeun dianggap hal anu luar biasa, yen Allah bakal ngahudangkeun nu maraot?

Paul naroskeun naha jalma-jalma henteu percaya yén Allah gaduh kakuatan pikeun ngahudangkeun anu maot.

1. "Kakawasaan Allah sareng Kamampuhan-Na pikeun Ngahirupkeun Anu Paéh"

2. "Kaasih Allah sareng Kasatiaan-Na anu Teu Gagah"

1. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina,? 쏧 am kebangkitan sareng kahirupan. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh.

2. Rum 8:11 - Lamun Roh manéhna anu diangkat Yesus ti nu maraot dwells di anjeun, manéhna anu diangkat Kristus Yesus ti nu maraot oge bakal mere hirup ka awak fana Anjeun ngaliwatan Roh-Na anu dwells di anjeun.

Rasul-rasul 26:9 Kuring saleresna panginten dina diri kuring, yén kuring kedah ngalakukeun seueur hal anu bertentangan sareng nami Yesus urang Nasaret.

Paulus nyarioskeun kapungkurna ngalawan Yesus sareng para pengikutna sateuacan konversi anjeunna.

1: Rahmat sareng rahmat Allah sayogi pikeun sadayana, henteu paduli sabaraha jauh urang parantos nyimpang.

2: Kaasih sareng kakawasaan Yesus tiasa ngarobih bahkan dina waktos anu paling poék.

1: Rum 5: 8 - Allah nunjukkeun kanyaah-Na ka urang dina ieu: Nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang.

2: 1 Corinthians 6: 9-11 - Atawa naha anjeun teu nyaho yen jelema nu ngalakukeun dosa moal inherit Karajaan Allah? Ulah ditipu: Sanes anu cabul, anu nyembah brahala, atanapi anu jinah, atanapi anu gaduh hubungan seks sareng lalaki atanapi anu maling atanapi anu rakus atanapi anu mabok atanapi tukang pitenah atanapi tukang nipu moal nampi Karajaan Allah.

Rasul-rasul 26:10 Hal anu kuring ogé dipigawé di Yerusalem: jeung loba umat suci mah Cicing up di panjara, sanggeus narima wewenang ti imam-imam kapala; sareng nalika aranjeunna dipaéhan, kuring masihan sora ngalawan aranjeunna.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha Paulus nganiaya urang Kristen di Yérusalém ku cara dipenjara sareng milih pikeun dieksekusi.

1: Urang kudu sadar jeung tobat tina dosa-dosa urang sorangan sarta ménta rahmat jeung panghampura Allah.

2: Urang kudu maparin rahmat jeung hampura ka batur, komo ka jalma-jalma nu geus nyieun kasalahan ka urang.

1: Epesus 4:32 - Janten bageur sareng welas asih ka anu sanés, silih hampura, sapertos Allah ngahampura anjeun dina Kristus.

2: Lukas 6:37 - Ulah nangtoskeun, sarta anjeun moal judged. Ulah ngahukum, jeung anjeun moal dikutuk. Hampura, sarta anjeun bakal dihampura.

Rasul 26:11 Jeung kuring mindeng dihukum maranehna di unggal imah ibadah, jeung maksa maranehna ngahujat; Jeung nu kacida gelo ngalawan aranjeunna, abdi persecuted aranjeunna malah nepi ka kota-kota asing.

Paulus nganiaya urang Kristen jeung maksa maranéhna ngahujat.

1: Waspada Kumaha Anjeun Nyaritakeun Allah

2: Kakuatan Cinta Nalukkeun Sadayana

1: Kolosa 3: 12-15 - "Ku sabab éta, salaku umat pilihan Allah, anu suci sareng anu dipikacinta, kedahna ku welas asih, kahadean, karendahan pikiran, lemah lembut, kasabaran; saling sabar, sareng silih hampura, upami aya jalma. Pacengkadan ngalawan naon-naon: sakumaha Kristus ngahampura ka anjeun, kitu ogé anjeun. Sareng di luhur sadayana ieu, pakean amal, anu mangrupikeun beungkeutan kasampurnaan. Sareng mugi katengtreman Allah maréntah dina haté anjeun, anu anjeun ogé aya. disebut dina hiji awak; jeung kudu sukur."

2: Rum 12: 17-21 - "Males ka saha jahat pikeun jahat. Nyadiakeun hal jujur dina tetempoan sadaya lalaki. Lamun mungkin, saloba bohong di anjeun, hirup peaceably jeung sakabeh lalaki. Dearly tercinta, pamales kanyeri. Ulah sorangan, tapi masihan tempat pikeun murka: sabab geus ditulis: Pamales kanyeri mah milik Kami; Kami bakal males, nyebutkeun Gusti . Numpukkeun bara seuneu dina sirahna. Ulah kaelehkeun ku kajahatan, tapi éléhkeun kajahatan ku kahadean."

Rasul 26:12 Ku sabab eta, nalika kuring indit ka Damsik kalayan wewenang jeung amanat ti imam-imam kapala,

Paul dikirim ka Damaskus kalayan wewenang jeung misi ti imam-imam kapala.

1: Urang bisa manggihan kakuatan jeung kawani pikeun minuhan misi Allah ti batur.

2: Allah bisa ngagunakeun jalma-jalma nu boga wewenang pikeun ngalaksanakeun pangersa-Na.

1: Epesus 3:20-21 - Ayeuna ka Anjeunna anu sanggup ngalakukeun langkung seueur tina sagala anu urang nyuhunkeun atanapi anu urang bayangkeun, dumasar kana kakawasaan-Na anu damel di jero urang, pikeun Anjeunna kamulyaan dina jamaah sareng Kristus Yesus sapanjang sadayana. generasi, salawasna tur salawasna! Amin.

2: 1 Corinthians 15:10 - Tapi ku rahmat Allah kuring jadi naon Kami, jeung rahmat-Na ka kuring teu tanpa pangaruh. Henteu, kuring damel langkung keras tibatan sadayana? 봸 et lain kuring, tapi rahmat Allah anu aya sareng kuring.

Rasul-rasul 26:13 Dina lohor, Nun raja, kuring nempo di jalan hiji cahaya ti langit, luhureun kacaangan panonpoé, bersinar sabudeureun kuring jeung jalma anu journeyed kalawan kuring.

Paulus nyaritakeun pangalamanana ngeunaan cahaya caang ti sawarga nu mancorong di sabudeureun manéhna jeung babaturanana waktu iinditan.

1. Cahaya Allah Nuntun Jalan Urang - Rasul 26:13

2. Kakuatan Ngalaman Hadirat Allah - Rasul 26:13

1. Jabur 119:105 - ? 쏽 firman kami mangrupikeun lampu pikeun suku kuring sareng cahaya pikeun jalan kuring.??

2. Mateus 5:16 - ? 쏬 et caang anjeun caang ka batur, supaya maranéhanana bisa nempo amal hade anjeun sarta ngamulyakeun Rama anjeun di sawarga.??

Rasul-rasul 26:14 Sareng nalika urang sadayana murag kana bumi, kuring nguping aya sora nyarios ka kuring, saurna dina basa Ibrani, Saulus, Saulus, naha anjeun nyiksa kuring? hese pikeun anjeun najong ngalawan cucuk.

Saulus digebruskeun kana taneuh sarta kadéngé aya sora nu nyarita dina basa Ibrani naroskeun naha manéhna nganiaya Anjeunna.

1. Ulah Ngalawan Pangersa Allah

2. Kakuatan Sora Allah

1. Yesaya 55: 8-9: "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, jeung jalan abdi. pikiran ti pikiran anjeun."

2. Rum 8:28: "Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

Rasul 26:15 Jeung ceuk kuring, Saha Anjeun, Gusti? Jeung cenah, Kami Yesus saha anjeun persecutes.

Paul meets Yesus di jalan ka Damsik jeung Yesus nembongkeun Dirina jadi hiji saha Paul persecuting.

1. Kakawasaan jeung Panyadiaan Allah

2. Yesus Nyingkabkeun Kadaulatan-Na

1. Rum 8:28 Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu nyaah ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Yesaya 55:8-9 Pikeun pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

Rasul-rasul 26:16 Tapi gugah, teras nangtung dina suku anjeun: sabab Kami parantos nembongan ka anjeun pikeun tujuan ieu, pikeun ngajantenkeun anjeun janten menteri sareng saksi boh hal-hal anu anjeun tingali, sareng hal-hal anu kuring bakal muncul. ka anjeun;

Paul disebut ku Allah pikeun jadi saksi jeung menteri hal anjeunna geus katempo jeung bakal ningali.

1. Kumaha Allah Nyauran Urang Pikeun Ngawula ka Anjeunna

2. Kakuatan Kasaksian

1. Yesaya 6: 8 - "Lajeng kuring ngadéngé sora Gusti nyebutkeun, 'Saha anu bakal Kuring ngirim, sarta saha bakal balik pikeun urang?' Jeung ceuk kuring, 'Ieu Kami; kirimkeun kuring!'"

2. Mateus 4:19 - "Jeung cenah ka aranjeunna, 'Tuturkeun Kami, sarta kuring bakal ngajadikeun anjeun pamayang lalaki.'"

Rasul 26:17 Nyalametkeun anjeun ti jalma-jalma, sareng ti bangsa-bangsa sanés, anu ayeuna ku Kami ngutus anjeun,

Paulus diutus pikeun ngawawarkeun Injil Yesus Kristus ka bangsa-bangsa lain.

1. Kakawasaan Kasalametan Ngaliwatan Ngawawarkeun Injil

2. Kaagungan Allah? 셲 Cinta ka Sadaya Bangsa

1. Yesaya 49:6 ??? 쏦 e nyebutkeun, ? Éta hal anu leutik teuing pikeun anjeun janten abdi Kami pikeun mulangkeun kaom Yakub sareng ngabalikeun deui kaom Israil anu ku Kami dijaga. Kuring ogé bakal ngajadikeun anjeun caang pikeun kapir, nu bisa mawa kasalametan kuring nepi ka tungtung bumi.??

2. Rum 10:13-15 ??? 쏤 atanapi ? Saha waé anu nganuhunkeun kana nami Gusti bakal disalametkeun.??Kumaha aranjeunna tiasa nganuhunkeun ka anu henteu percanten? Na kumaha aranjeunna tiasa percanten ka salah sahiji saha aranjeunna henteu uninga? Sareng kumaha aranjeunna tiasa ngadangu tanpa aya anu ngahutbah aranjeunna? Na kumaha saha bisa ngahutbah iwal aranjeunna dikirim? Sakumaha anu kaserat: ? 쁇 ow geulis suku jalma anu mawa warta alus !? 쇺 €?

Rasul 26:18 Pikeun muka panon maranéhanana, jeung ngahurungkeun maranehna tina poek ka caang, jeung tina kakawasaan Iblis ka Allah, supaya maranéhanana bisa narima panghampura dosa, jeung warisan di antara maranéhanana anu sanctified ku iman ka Kami.

Paulus ngawawar ka bangsa-bangsa sanés, ngajurung aranjeunna pikeun baralik tina gelap sareng kakawasaan Iblis ka Allah supados nampi panghampura dosa sareng janten disucikeun.

1. Kumaha Milarian Panghampura sareng Janten Suci ku Iman

2. Ngartos Kakuatan Ngarobih tina Gelap ka Cahaya

1. Epesus 5: 8-11 - "Kanggo dina hiji waktu anjeun gelap, tapi ayeuna anjeun caang di Gusti. Walk sakumaha barudak cahaya (pikeun buah lampu kapanggih dina sagala hal anu alus tur bener tur bener). , sarta coba terang naon anu dipikaresep ku Gusti."

2. Kolosa 1: 13-14 - "Anjeunna geus delivered urang ti domain of gelap sarta mindahkeun urang ka Karajaan Putra-Na tercinta, di saha urang boga panebusan, panghampura dosa."

26:19 Nun raja Agripa, sim kuring henteu ngalanggar kana tetenjoan sawarga.

Paul boldly memproklamirkan taat ka visi sawarga manéhna narima.

1. Kakuatan Taat: Kumaha Tanggapan Paul kana Visi Ngarobah Dunya

2. Taat ka Allah: Panggero pikeun Nuturkeun Conto Paulus

1. Mateus 7:21 - "Henteu sadayana anu nyarios ka kuring, 'Gusti, Gusti,' bakal asup ka Karajaan Sawarga, tapi anu ngalaksanakeun wasiat Bapa kuring anu aya di sawarga."

2. Lukas 6:46 - "Naha anjeun nyebut kuring 'Gusti, Gusti,' jeung teu ngalakukeun naon atuh ngabejaan ka maneh?"

Rasul-rasul 26:20 Tapi mimitina ngabejaan urang Damsik, jeung di Yerusalem, jeung sakuliah sakabeh basisir Yudea, lajeng ka kapir, yén maranéhanana kudu tobat sarta balik ka Allah, sarta ngalakukeun pagawean minuhan pikeun tobat.

Pesen anu diwartakeun nyaéta ngeunaan tobat sareng balik ka Allah, sareng ngalaksanakeun pagawéan anu pantes pikeun tobat.

1. Tobat jeung baralik ka Allah - Rasul 26:20

2. Ngalakukeun pagawéan anu pantes pikeun tobat - Rasul 26:20

1. 2 Babad 7:14 - Lamun umat Kami anu disebut ku ngaran kuring hina diri, jeung neneda jeung neangan beungeut kuring jeung ngahurungkeun tina cara jahat maranéhanana, mangka kuring bakal ngadangu ti sawarga jeung bakal ngahampura dosa maranéhanana jeung dudung tanah maranéhanana.

2. Lukas 13: 3 - No, kuring ngabejaan ka maneh; tapi iwal anjeun tobat, Anjeun sadaya bakal binasa.

Rasul 26:21 Ku sabab kitu urang Yahudi nangkep kuring di Bait Allah, sarta rék maehan kuring.

Paul ditahan ku urang Yahudi di Bait Allah pikeun ngahutbah Injil Yesus Kristus.

1. Kakuatan Ngawawarkeun Injil: Panaliti ngeunaan Pangorbanan Paulus dina Rasul 26:21

2. Wani Dina Nyanghareupan Kasangsaraan: Paul jeung urang Yahudi dina Rasul 26:21

1. Yesaya 6:8 - "Oge kuring ngadéngé sora Gusti, paribasa, Saha anu bakal Kami ngirim, sarta saha anu bakal balik pikeun urang? Lajeng ceuk kuring, Ieu Kami; kirimkeun kuring."

2. 2 Timoteus 4: 2 - "Ngahutbah kecap; jadi instan dina mangsa, kaluar tina mangsa; reprove, rebuke, exhort kalayan sagala longsuffering jeung doktrin."

Rasul-rasul 26:22 Ku sabab kitu, sanggeus meunang pitulung ti Allah, kuring terus nepi ka poé ieu, saksi boh leutik boh gede, nyebutkeun taya lian ti nu nabi jeung Musa teu nyebutkeun bakal datang:

Paulus meunang pitulung ti Allah sarta terus ngawawarkeun talatah nabi-nabi jeung Musa.

1: Urang sadayana kedah narékahan pikeun terus iman sareng percanten ka Allah pikeun pitulung.

2: Urang sadaya kedah nguarkeun amanat nabi-nabi sareng Musa.

1: 2 Corinthians 12: 9-10 - Sarta anjeunna ngadawuh ka kuring, kurnia Kami cukup pikeun anjeun: pikeun kakuatan kuring disampurnakeun dina kalemahan. Ku sabab éta, kuring langkung resep ngagungkeun kalemahan kuring, supados kakawasaan Kristus tiasa aya dina kuring.

2: Yesaya 40:31 - Tapi jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

Rasul 26:23 Al Masih kudu sangsara, sarta yén manéhna kudu jadi kahiji anu bakal gugah tina nu maraot, sarta kudu nembongkeun caang ka jalma, jeung ka nu lain Yahudi.

Petikan ieu ngécéskeun yén Yesus ditakdirkeun bakal sangsara sareng janten anu pangheulana gugah tina anu maraot, nyangking cahaya pikeun jalma-jalma sareng kapir.

1. Kakuatan Kabangkitan: Kumaha Kabangkitan Yesus Méré Urang Harepan

2. Pentingna Pangorbanan Yesus: Kumaha Sangsara-Na Ngabentuk Masa Depan Urang

1. Rum 6:4-5; Ku sabab kitu urang dikubur sareng Anjeunna ku baptisan kana maot, yén sapertos Kristus digugahkeun tina pupusna ku kamulyaan Rama, urang ogé kedah leumpang dina kahirupan anu anyar.

2. Yesaya 53:11; Anjeunna bakal ningali padamelan jiwa-Na, sareng bakal sugema. Ku pangaweruh-Na, Abdi soleh bakal menerkeun loba, sabab Anjeunna bakal nanggung iniquities maranéhanana.

Rasul-rasul 26:24 Sabot anjeunna nyarios kitu pikeun dirina sorangan, Festus nyarios kalayan sora tarik, "Paul, anjeun kusam! loba diajar doth ngajadikeun anjeun gélo.

Festus ngaganggu pertahanan Paulus ngeunaan dirina sareng nuduh anjeunna gelo kusabab diajarna.

1. Bahaya Kareueus dina Pangaweruh

2. Rahmat Gusti Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Siloka 16:18 - "Sombong mana saméméh karuksakan, jeung sumanget haughty saméméh ragrag."

2. Rum 5: 3-5 - "Henteu ngan éta, tapi urang girang dina sangsara urang, nyaho yén sangsara ngahasilkeun kasabaran, jeung kasabaran ngahasilkeun karakter, sarta karakter ngahasilkeun harepan, sarta harepan teu nempatkeun urang éra, sabab cinta Allah boga. geus dituang kana hate urang ngaliwatan Roh Suci anu geus dibikeun ka urang."

Rasul-rasul 26:25 Tapi cenah, "Kuring teu gélo, Festus paling mulya; tapi nyarita mudik kecap bebeneran jeung soberness.

Paul defends dirina ka Festus ku proclaiming yén manéhna teu gélo, tapi diomongkeun kecap bebeneran jeung sobriety.

1: Urang kedah salawasna nyarios kaleresan, henteu paduli akibatna.

2: Nyarioskeun bebeneran sareng sobriety, sanaos sigana sadayana dunya ngalawan anjeun.

1: Siloka 12:17 - Saha anu nyarioskeun bebeneran nyatakeun anu leres, tapi saksi palsu, tipu daya.

2: Kolosa 4: 6 - Omongan anjeun salawasna pinuh ku rahmat, seasoned ku uyah, ku kituna anjeun bisa nyaho kumaha carana ngajawab dulur.

Rasul 26:26 Pikeun raja weruh hal ieu, saméméh saha kuring ogé nyarita kalawan bébas: keur kuring persuaded yén euweuh hal ieu disumputkeun ti anjeunna; pikeun hal ieu teu dipigawé di juru.

Paulus ngabéla imanna di payuneun Raja Agripa.

1: Allah salawasna ningali jeung nyaho unggal jéntré ngeunaan kahirupan urang, jadi urang kudu narékahan pikeun hirup dina cara pikaresepeun ka Mantenna.

2: Urang teu kudu sieun babagi iman urang, sabab Yéhuwa nyarengan urang jeung bakal nyadiakeun urang kawani jeung kakuatan.

1: Yesaya 41:10: "Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; ulah dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh."

2: Jabur 139: 7-8: "Kamana kuring kudu indit ti Roh anjeun? Atawa dimana kuring bakal ngungsi ti payuneun anjeun? Lamun kuring naek ka sawarga, anjeun aya! Lamun kuring nyieun ranjang abdi di Sheol, anjeun aya!"

Rasul 26:27 Raja Agripa, naha anjeun percaya ka nabi-nabi? Kuring terang yén anjeun percanten.

Paulus naroskeun ka Raja Agripa naha anjeunna percaya ka nabi-nabi. Manéhna nyaho yén Agripa percaya.

1. Kakuatan Kapercayaan: Kumaha Iman Urang Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

2. Pentingna Iman ka Para Nabi

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré ngan begotten Putra-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 10:17 - Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah.

Rasul 26:28 Saur Agripa ka Paulus, “Ampir-ampiran maneh ngayakinkeun kuring jadi urang Kristen.

Raja Agripa ngadangukeun kasaksian Paulus sareng ampir yakin janten urang Kristen.

1: Urang sadaya boga kasempetan pikeun diyakinkeun ku firman Allah jeung narima Yesus salaku Gusti jeung Jurusalamet urang.

2: Kasaksian Paulus anu hasrat ka Raja Agripa ngingetkeun urang yén padamelan Allah moal pernah réngsé dugi ka sadayana parantos ngupingkeun warta hadé.

1: John 3: 16-17 "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya nepi ka masihan Putra-Na nu hiji-hijina, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa, tapi meunang hirup langgeng. Pikeun Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum jelema. dunya, tapi pikeun nyalametkeun dunya ku anjeunna."

2: Rum 10:14-15 "Kumaha, teras, aranjeunna tiasa nelepon kana hiji aranjeunna henteu percanten? Na kumaha aranjeunna tiasa percanten ka salah sahiji saha maranéhna teu ngadéngé? Jeung kumaha maranéhna bisa ngadéngé tanpa batur da'wah ka aranjeunna. "Na kumaha aranjeunna tiasa ngahutbah upami henteu diutus? Sakumaha anu kaungel, " Aduh geulis pisan suku jalma anu mawa warta anu hadé!??

Rasul-rasul 26:29 Saur Paulus, "Abdi hoyong ka Allah, sanés ngan ukur anjeun, tapi ogé sadayana anu ngadangukeun kuring ayeuna, ampir, sareng sadayana sapertos kuring, kecuali beungkeut ieu."

Paul wishes yén dulur ngadengekeun anjeunna bakal babagi dina iman sarta komitmen ka Allah, sanajan eta hartina keur kabeungkeut kawas anjeunna.

1. Ngabogaan Iman dina Jaman Hésé

2. Kakuatan Dedikasi

1. 2 Korinta 4: 8-9 - "Kami hard-dipencet dina unggal sisi, acan teu ditumbuk; kami perplexed, tapi teu di asa; persecuted, tapi teu forsaken; struck handap, tapi teu ancur ".

2. Rum 8: 37-39 - "Acan dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan Anjeunna anu dipikacinta kami. Pikeun Kami persuaded yén ngayakeun maot atawa hirup, atawa malaikat atawa principalities atawa kakuatan, atawa hal hadir atawa hal datang. , boh jangkungna atawa jerona, atawa naon-naon anu diciptakeun, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus, Gusti urang."

Rasul 26:30 Sanggeus anjeunna nyarios kitu, raja naros, sareng gupernur, sareng Bernice, sareng anu linggih sareng aranjeunna.

Paul urang sateuacan Raja Agripa nyababkeun raja sareng rombongan nangtung pikeun hormat.

1. Urang kudu narékahan pikeun ngajénan jeung ngajénan omongan urang, saperti Paulus saméméh Raja Agripa.

2. Kakuatan kecap téh nya éta bisa mawa jalma pikeun suku maranéhanana dina hormat jeung reueus.

1. Rum 12:10 - Jadi bageur nawaran reureuh di affectioned hiji ka nu sejen kalawan cinta brotherly; dina ngahormat silih pikaresep.

2. Siloka 15: 1 - Jawaban anu lembut ngaleungitkeun amarah: tapi kecap anu pikasieuneun ngagedurkeun amarah.

Rasul-rasul 26:31 Jeung nalika maranéhna indit ka sisi, aranjeunna ngobrol antara sorangan, paribasa, Ieu jelema teu ngalakukeun nanaon pantes maot atawa beungkeut.

Jalma-jalma anu hadir dina pamariksaan Paulus nyimpulkeun yén anjeunna henteu ngalakukeun naon waé anu pantes dipaéhan atanapi dipanjara.

1. rahmat jeung kaadilan Allah - Kumaha rahmat Allah ngabalukarkeun kaadilan sanajan dina nyanghareupan kaayaan susah.

2. The power of mercy - Kumaha rahmat bisa ngakibatkeun panghampura jeung rekonsiliasi.

1. Epesus 2: 4-5 - Tapi Allah, keur euyeub ku rahmat, kusabab cinta hébat nu Anjeunna dipikacinta urang, sanajan urang maot dina trespasses urang, dijieun urang hirup babarengan jeung Kristus.

2. Yesaya 43:25 - Kami, Kami anjeunna anu blots kaluar transgressions Anjeun demi kuring sorangan, sarta kuring moal inget dosa anjeun.

Rasul-rasul 26:32 Lajeng Agripa ngadawuh ka Festus, "Anjeunna bisa jadi dibébaskeun, lamun teu banding ka Kaisar."

Agripa jeung Féstus ngakuan kapolosan Paulus tina sagala kajahatan jeung kamungkinan dibébaskeun.

1: Allah masihan kasempetan ka urang pikeun dibébaskeun tina akibat tina kalakuan urang.

2: Urang bisa yakin yén Allah bakal nyadiakeun urang kasempetan pikeun dihampura tina dosa urang.

1: Yesaya 43:25 - ? 쏧 , malah Kami, anjeunna anu mupus kaluar transgressions anjeun, demi kuring sorangan, sarta inget dosa anjeun moal deui.??

2: Lukas 23:34 - Saur Isa, ? 쏤 ather, hampura aranjeunna, sabab maranéhna teu nyaho naon maranéhna ngalakukeun.??

Kisah Para Rasul 27 nyarioskeun perjalanan anu bahaya Paulus sareng tahanan sanés nalika balayar ka Roma, badai anu aranjeunna tepung di laut, sareng kapamimpinan Paulus salami krisis ieu.

Alinea 1: Bab ieu dimimitian ku diputuskeun yén Paulus jeung sababaraha tahanan séjén bakal balayar ka Italia dina ditahan ku perwira nu ngaranna Julius. Maranehna naek kapal ti Adramitium, anu rek balayar sapanjang basisir propinsi Asia. Nalika aranjeunna balayar meuntas laut lepas basisir Kilikia Pamfilia landed Myra Lycia aya centurion kapanggih kapal Alexandria balayar Italia nempatkeun urang dina kapal (Rasul 27:1-6). Lalampahanna lalaunan jeung hese, angin nu teu nguntungkeun maksa maranéhna pikeun balayar di handapeun panyumputan Kreta.

Ayat 2: Sanajan Paul urang warning yén lalampahan maranéhanana bakal mawa musibah jeung leungitna beurat teu ngan kapal kargo ogé hirup centurion malah dituturkeun nasihat pilot boga kapal. Salaku angin kidul sedeng mimiti niup panginten aranjeunna geus meunang naon maranéhna hayang jadi ditimbang jangkar balayar sapanjang basisir Crete tapi saméméh lila pisan sengit angin disebut 'Northeaster' disapu turun ti pulo. Kapalna katangkep ku angin ribut, teu tiasa angkat ka angin, ku kituna kapalna disetir (Rasul 27: 9-15). Saatos sababaraha dinten cuaca ribut, sadaya harepan pikeun disalametkeun laun-laun dileungitkeun.

Ayat 3: Dina satengahing putus asa, Paul ngadeg di antarana ngomong 'Lalaki anjeun kudu geus nyokot nasehat abdi ulah indit balayar ti Crete luput yourselves ruksakna leungitna ayeuna pangjurung tetep kawani sabab moal aya kahirupan rugi diantara anjeun ngan kapal.' Anjeunna ngabagikeun yén malaikat Allah anu anjeunna milik anu disembah nyarioskeun ka anjeunna henteu sieun sabab anjeunna kedah diadili di payuneun Kaisar Allah kalayan rahmat masihan nyawa sadayana anu balayar sareng anjeunna (Rasul 27: 21-24). Leuwih opat belas peuting kaliwat di Laut Adriatik ribut nalika kira-kira tengah wengi pelaut sensed ngadeukeutan darat matak opat jangkar buritan ngado'a pikeun beurang lajeng sieun kandaraan batu motong jangkar hayu aranjeunna ragrag kénca tali kemudi diangkat angin foresal dijieun pikeun pantai tapi struck sandbar lumpat kandaraan ruku nyangkut gancang. moal mindahkeun ombak peupeus buritan (Rasul 27:27-41). Subuh-subuh, nuturkeun naséhat Paulus, sadayana tuang tuangeun; aya 276 jalma dina kapal. Lajeng aranjeunna lightened kapal salajengna ku ngalungkeun gandum ka laut sanggeus dahar dulur ucul overboard ngahontal darat aman ngojay atawa ngambang dina potongan wreckage.

Rasul 27:1 Jeung lamun geus ditangtukeun yén urang kudu balayar ka Italia, aranjeunna dikirimkeun Paul jeung sababaraha tahanan lianna ka hiji ngaranna Julius, hiji perwira pasukan Augustus '.

Paulus jeung tawanan séjénna dipasrahkeun ka Julius, perwira pasukan Augustus, pikeun balayar ka Italia.

1. Rencana Allah pikeun Urang: Ngakuan Kadaulatan Allah dina Kahirupan Urang

2. Kakuatan Persib: Milarian Kakuatan dina Jaman Sesah

1. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu bogoh ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Ibrani 12: 1-2 - "Ku sabab eta, saprak urang dikurilingan ku méga badag sapertos saksi, hayu urang buang sagala hal anu ngahalangan jeung dosa nu jadi gampang entangles. Jeung hayu urang ngajalankeun kalawan Persib lomba ditandaan kaluar pikeun. urang, neuteup ka Yesus, nu jadi panaratas jeung nu nyampurnakeun iman.”

Rasul-rasul 27:2 Jeung asup kana hiji kapal Adramitium, urang dibuka, hartina balayar ngaliwatan basisir Asia; Aristarchus, urang Makedonia urang Tesalonika, keur jeung urang.

Rasul Paulus jeung sababaraha sahabat naek kapal ti Adramitium pikeun balayar sapanjang basisir Asia jeung Aristarchus ti Tesalonika.

1. Diajar Balayar Jeung Sahabat - Lalampahanna Rasul Paulus

2. Kakuatan Silaturahim - Conto Paul jeung Aristarchus

1. Epesus 4: 2-3 "Kalayan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing saling dina cinta, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

2. Siloka 27:17 ”Beusi ngasah beusi, saurang ogé ngasah batur”.

Rasul 27:3 Poe isukna urang keuna di Sidon. Jeung Julius courteously entreated Paul, sarta méré manéhna kamerdikaan indit ka babaturanana pikeun nyegerkeun dirina.

Julius masihan Paulus kabébasan pikeun nganjang ka batur-baturna di Sidon kanggo sakedap.

1. Kakuatan Kahadean: Kumaha Sikep Pangleutikna Bisa Ngabédakeun

2. Silaturahim: Naha Urang Kudu Silih jeung Kumaha Urang Bisa Nguatkeun Beungkeut Urang

1. Yakobus 2:14-17 – “Naon gunana, dulur-dulur, lamun aya anu ngaku-ngaku iman tapi teu boga amal? Naha iman sapertos kitu tiasa nyalametkeun aranjeunna? Upamana lanceukna teu boga baju jeung kadaharan sapopoé. Upama salah saurang ti aranjeun ngomong ka maranehna, “Geura karapihan; tetep haneut sareng nyéépkeun tuangeun," tapi henteu ngalakukeun nanaon ngeunaan kabutuhan fisikna, naon gunana? Kitu deui iman ku sorangan, lamun teu dibarengan ku lampah, tangtu maot.”

2. Siloka 18:24 - "Anu loba baturna bisa jadi ruksak, tapi aya sobat anu caket ti dulur."

Rasul 27:4 Jeung sanggeus kami geus dibuka ti dinya, urang balayar di handapeun Siprus, sabab angin anu sabalikna.

Petikan éta ngajelaskeun perjalanan dimana angin aya dina oposisi sahingga para wisatawan balayar handapeun Siprus.

1. Angin Kasangsaraan: Kumaha Menangkeun Tantangan Kahirupan

2. Kakuatan Ketekunan: Kumaha Cara Ngungkulan Halangan dina Kahirupan

1. James 1: 2-4 - Anggap eta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun Persib.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

Rasul-rasul 27:5 Sanggeus balayar meuntas laut Kilikia jeung Pamfilia, nepi ka Myra, hiji kota di Likia.

Petikan éta ngajelaskeun perjalanan Paulus sareng batur-baturna ti Kilikia sareng Pamfilia ka Myra di Likia.

1. Allah nyarengan urang dina lalampahan urang - Jabur 16:8

2. Disiapkeun pikeun kanyahoan dina kahirupan - James 4: 13-15

1. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Yesaya 43: 2 - "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; jeung lamun anjeun ngaliwatan walungan, aranjeunna moal nyapu leuwih anjeun. Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu, Anjeun moal kaduruk; seuneuna moal ngaduruk maneh."

Rasul 27:6 Jeung di dinya perwira manggih hiji kapal Alexandria balayar ka Italia; sarta anjeunna nempatkeun kami therein.

Kapala perwira manggih hiji kapal urang Aleksandria lalayaran ka Italia, tuluy naekkeun jalma-jalma.

1. Panyadiaan Allah dina Jaman Kabutuhan

2. Percanten kana Rencana Allah

1. Jabur 23: 4 - "Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak darkest, Kuring moal sieun jahat, pikeun anjeun jeung kuring; tongkat Anjeun sareng tongkat Anjeun, aranjeunna ngalilipur kuring."

2. Yesaya 40: 29-31 - "Anjeunna masihan kakuatan ka anu pingsan, sareng anu teu gaduh kakuatan anjeunna ningkatkeun kakuatan. Komo nonoman bakal pingsan jeung jadi weary, jeung lalaki ngora bakal ragrag exhausted; tapi maranéhanana anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris Gunung nepi jeung jangjang kawas garuda; maranehna bakal lumpat jeung teu bosen; aranjeunna bakal leumpang sareng moal pingsan."

Rasul-rasul 27:7 Jeung sanggeus urang geus balayar lalaunan sababaraha poé, jeung langka anu datang ka peuntaseun Knidus, angin teu ngidinan urang, urang balayar di handapeun Crete, ngalawan Salmone;

Parahu balayar lalaunan salila sababaraha poé nepi ka nepi ka Knidus, tapi angin henteu nguntungkeun maranéhna, jadi maranéhna balayar handapeun Kreta, deukeut Salmone.

1. Waktu Allah anu sampurna: Sanaos sigana rencana urang gagal, Gusti tetep gaduh rencana.

2. Pentingna Ketekunan: Sanajan angin ngahiliwir ka urang, urang kudu terus tinekanan jeung percaya kana rencana Yéhuwa.

1. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Jabur 46:10 - “Sing tenang, sarta nyaho yen Kami Allah. Kami bakal diagungkeun di antara bangsa-bangsa, Kami bakal diluhurkeun di bumi!"

Rasul 27: 8 Jeung, boro ngaliwatan eta, anjog ka hiji tempat nu disebut The fairns havens; deukeut tempat éta kota Lasea.

Paulus jeung batur-baturna balayar ka hiji tempat anu disebut Palabuan Adil deukeut kota Lasea.

1. Pituduh Gusti: Kumaha Allah Nuntun Urang Ka Pelabuhan Aman

2. Bahaya Laut: Diajar Ngandelkeun Gusti Ditengah Badai

1. Jabur 107:23-30

2. Yesaya 43:2-3

Rasul-rasul 27: 9 Ayeuna sanggeus loba waktu, sarta nalika balayar ayeuna bahaya, sabab puasa geus kaliwat, Paul nasehat aranjeunna,

Paul naséhat rombongan pikeun sadar kana bahaya balayar saatos puasa.

1. Bahaya Tunda: Kumaha Ngahindarkeun Procrastination

2. Kabutuhan pikeun Kadesek: Tong Nunda Naon Anu Bisa Dipigawe Kiwari

1. Paribasa 19:15 - "Laziness casts hiji kana sare jero, sarta jalma anu dianggurkeun bakal sangsara lapar."

2. 2 Corinthians 6:2 - "Kanggo Anjeunna nyebutkeun: 'Dina hiji waktu ditarima Kuring geus ngadéngé anjeun, Jeung dina poé kasalametan Kuring geus mantuan Anjeun.' Behold, ayeuna teh waktu ditarima; lah, ayeuna teh poe kasalametan."

Rasul-rasul 27:10 Saur ka aranjeunna, "Juragan, kuring ngarasa yén lalampahan ieu bakal ku cilaka jeung loba karuksakan, lain ngan muatan jeung kapal, tapi ogé hirup urang."

Paul ngingetkeun awak kapal yén perjalanan bakal bahaya sareng berpotensi ngakibatkeun karusakan kana kargo sareng kahirupan maranéhanana.

1. Diajar Percanten ka Allah Najan Kasangsaraan

2. Peran Iman jeung Sabar dina Jaman Hésé

1. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. James 5:11 - "Behold, urang nganggap jalma rahayu anu tetep steadfast. Anjeun geus ngadéngé steadfastness of Ayub, jeung anjeun geus katempo Tujuan Gusti, kumaha Gusti teh welas asih jeung welas asih."

Rasul 27:11 Tapi perwira perwira percaya ka juragan jeung nu boga kapal, leuwih ti naon anu diomongkeun ku Paulus.

Perwira perwira percaya kana pamadegan juragan jeung nu boga kapal leuwih Paul urang.

1. Pentingna discernment tur percanten hikmah

2. Diajar nimbang-nimbang naséhat jeung pamadegan

1. Paribasa 3: 5-6 "Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun nyalira.

2. James 1: 5 "Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta Allah, anu masihan generously ka sadaya tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun anjeunna."

Rasul-rasul 27:12 Jeung ku sabab Haven éta teu commodious keur usum di, leuwih sabagian disarankan pikeun miang ti dinya ogé, lamun ku cara naon baé bisa ngahontal Phenice, jeung di dinya nepi ka usum tiis; nu mangrupa Haven of Crete, sarta perenahna arah kulon kidul jeung kulon kalér.

Seueur anu langkung naroskeun yén aranjeunna kedah angkat ka Haven sareng angkat ka Phenice, hiji surga di Crete, anu aya di kulon kidul sareng kulon kalér.

1. Allah bisa ngagunakeun kaayaan susah pikeun mawa urang ka tempat nu hadé.

2. Percanten ka Yéhuwa bisa ngabalukarkeun urang ka tempat-tempat nu teu disangka-sangka.

1. Yeremia 29:11, "Kanggo Kami terang rencana Kami pikeun anjeun," saur PANGERAN, "rencana pikeun ngamakmurkeun anjeun sareng henteu ngabahayakeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan sareng masa depan."

2. Siloka 3:5-6, "Percanten ka Gusti kalayan sapinuhna haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun kana pangertian anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng."

Rasul 27:13 Jeung lamun angin kidul blew softly, supposes yén maranéhanana geus kahontal tujuan maranéhanana, loosing ti dinya, maranéhanana balayar deukeut Crete.

Para pelaut balayar deukeut ka Kreta sanggeus angin kidul ngahiliwir.

1. Kudu ati-ati ka sakuliling anjeun sareng waspada angin.

2. Pituduh Gusti katingal dina angin jeung ombak.

1. Mateus 8:27 - Jadi lalaki marveled, paribasa, "Naon jenis lalaki ieu, sanajan angin jeung laut nurut ka Anjeunna!"

2. Jabur 107:29 - Anjeunna dijieun badai jadi quiet, sarta gelombang laut anu hushed.

Rasul-rasul 27:14 Tapi teu lila ti harita aya angin ngahiliwir, anu disebut Euroclydon.

Pelayaran Paulus jeung batur-baturna nyanghareupan angin nu kuat jeung bahaya.

1: Tong sieun nalika hirup ngalungkeun urang, kumaha kuatna, Gusti bakal nyarengan sareng ngajaga urang.

2: Dina mangsa kasangsaraan, neuteup ka Allah pikeun pituduh jeung kakuatan.

1: Jabur 46:1-3 "Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasulitan. Ku sabab eta urang moal sieun sanajan bumi leyur, sanajan gunung dipindahkeun kana jantung laut, sanajan cai na ngagaur. jeung buih, sanajan gunung-gunung ngageter dina bareuhna."

2: Yesaya 43: 2 "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun moal kaduruk, sarta seuneu moal ngaduruk anjeun. "

Rasul-rasul 27:15 Jeung lamun kapal geus bray, jeung teu tahan ka angin, urang ngantep manéhna ngajalankeun.

Hiji kapal kajebak dina badai jeung teu bisa balayar ngalawan angin, jadi awak kudu ngantep eta ngajalankeun.

1. Diajar Narima Anu Teu Disangka: Ngagunakeun Rasul 27:15 Sabagé Conto

2. Ngungkulan Kasangsaraan: Manggihan Kakuatan dina Rasul 27:15

1. Yesaya 43: 2 - "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kuring bakal sareng anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun."

2. Paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun, sarta ulah lean on pamahaman sorangan. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal nyieun lempeng jalur Anjeun."

Rasul 27:16 Jeung ngajalankeun handapeun hiji pulo tangtu disebut Clauda, urang kudu loba gawean pikeun datang dina parahu.

Jalma-jalma anu naék kapal éta sesah ngaliwat ka pulo Clauda.

1. Kakuatan Allah dina Jaman Kasesahan

2. Ngungkulan Kasangsaraan Ngaliwatan Iman

1. Yesaya 41:10 - “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

2. Siloka 3:5-6 - “Percanten ka Gusti kalayan sagemblengna hate, ulah ngandelkeun pangarti sorangan. Dina sagala cara anjeun, akur anjeunna, sareng anjeunna bakal ngalempengkeun jalan anjeun."

Rasul-rasul 27:17 Nu sanggeus maranéhanana geus diangkat, maranéhanana ngagunakeun bantuan, undergirding kapal; jeung, fearing lest maranéhanana kudu ragrag kana quicksand, strake balayar, jeung saterusna disetir.

Awak kapal nyandak jangkar sareng nganggo tali pikeun ngadukung kapal, sieun diseret kana pasir apung. Aranjeunna teras nurunkeun layar teras kadorong ku angin.

1. Percaya ka Allah sareng Anjeunna bakal nyayogikeun dukungan dina waktos kasieun sareng kateupastian.

2. Siap nyaluyukeun jeung adaptasi jeung lingkungan robah.

1. Yesaya 41:10 “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

2. Yakobus 1:2-4 “Dulur-dulur, saupama aranjeun katenjo ku rupa-rupa cobaan, tangtu bagja, sabab aranjeun terang yen ujian iman aranjeun teh ngahasilkeun kateguhan. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan nanaon.

Rasul 27:18 Jeung urang keur exceedingly tossed jeung tempest a, poé saterusna maranéhanana lightened kapal;

Awak kapal anu dialungkeun kana badai telenges, sarta poé saterusna maranéhanana lightened kapal.

1. "Dina Tempest: Milarian Kakuatan dina Jaman Sesah"

2. "Navigasi Laut Kasar: Diajar Ngandelkeun Gusti"

1. Jabur 107:23-29 - Jalma anu turun ka laut dina kapal, anu ngalakukeun bisnis dina cai hébat;

2. Yesaya 43: 2 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kuring bakal sareng anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun.

Rasul 27:19 Jeung poé katilu urang kaluar kalawan leungeun kami sorangan tackling tina kapal.

Dina poe katilu, jalma-jalma di kapal ngalungkeun tackling kapal ku leungeun maranéhna sorangan.

1. Malah dina mangsa nu paling poék, urang bisa wani jeung ngaharep ka Yéhuwa.

2. Janji kasalametan Allah salawasna aya di urang, sanajan urang ngarasa teu daya.

1. Yesaya 43: 2 - Nalika anjeun nembus cai, kuring bakal sareng anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal ngabahekeun anjeun: mun anjeun walkest ngaliwatan seuneu, thou shalt moal dibeuleum; moal seuneu hurung kana anjeun.

2. Jabur 46:1-3 - Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasusah. Ku sabab kitu urang moal sieun, sanajan bumi dihapus, sarta sanajan gunung dibawa ka tengah laut; Sanaos caina ngaguruh sareng ngagalura, sanaos gunung-gunung oyag ku bareuhna.

Rasul-rasul 27:20 Jeung nalika henteu panonpoe atawa béntang dina loba poé mucunghul, sarta teu saeutik tempest nahan urang, sagala harepan yén urang bakal disimpen lajeng dibawa kabur.

Badai parah parantos nyegah panonpoé sareng béntang-béntang muncul salami sababaraha dinten, sareng sadaya harepan pikeun disalametkeun parantos leungit.

1. Ngarep-ngarep ka Allah dina mangsa-mangsa

2. Kakuatan iman leuwih sieun

1. Rum 5:3-5 - Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan di sufferings urang, sabab urang terang yen sangsara ngahasilkeun Persib; katekunan, karakter; jeung karakter, harepan. Jeung harepan teu nempatkeun urang éra, sabab cinta Allah geus dituang kaluar kana haté urang ngaliwatan Roh Suci, anu geus dibikeun ka urang.

2. Yesaya 40:28-31 - Naha anjeun henteu terang? Dupi anjeun teu uninga? PANGERAN teh Allah nu langgeng, Nu Nyipta tungtung bumi. Anjeunna moal bosen atanapi bosen, sareng pamahamanna moal aya anu tiasa ngartos. Mantenna mere kakuatan ka nu bosen jeung ngaronjatkeun kakuatan nu lemah. Malah nonoman jadi capé jeung weary, jeung lalaki ngora titajong jeung ragrag; tapi jalma-jalma anu ngarep-ngarep ka Gusti bakal ngabarukeun kakuatanana. Aranjeunna bakal soar dina jangjang kawas garuda; bakal lumpat jeung moal bosen, bakal leumpang jeung moal pingsan.

Rasul 27:21 Tapi sanggeus lila teu dahar Paul nangtung mudik di satengahing aranjeunna, sarta ngomong, "Juragan, Anjeun kudu ngadéngé kuring, sarta teu leupas ti Kreta, sarta geus meunang cilaka jeung rugi ieu."

Paul naséhat para pelaut pikeun henteu ngadangukeun naséhatna pikeun tetep di Kreta, nyababkeun cilaka sareng rugi.

1. Pentingna Taat

2. Biaya Maksiat

1. Siloka 1: 30-31 - "Maranéhanana henteu bakal nampi naséhat abdi sareng nolak teguran abdi. Ku sabab kitu maranehna bakal ngahakan buah tina cara sorangan jeung bakal wareg ku alat sorangan."

2. Ibrani 5: 8-9 - "Sanajan Anjeunna Putra, Anjeunna diajar ta'at tina naon Anjeunna ngalaman tur, sakali dijieun sampurna, Anjeunna jadi sumber kasalametan langgeng pikeun sakabéh anu taat ka Anjeunna."

Rasul-rasul 27:22 Jeung ayeuna kuring exhort anjeun pikeun surak alus: pikeun aya bakal aya leungitna nyawa saha di antara anjeun, tapi kapal.

Paul nyorong para panumpang kapal pikeun tetep positip sabab moal aya korban jiwa diantara aranjeunna, ngan ukur kapal.

1. Tahan kana Harepan dina Badai - Rum 5: 3-5

2. Jadi Didorong pikeun Tahan - Ibrani 10:23-25

1. Rum 5:3-5 - Henteu ngan éta, tapi urang girang di sufferings urang, nyaho yén sangsara ngahasilkeun daya tahan, jeung daya tahan ngahasilkeun karakter, sarta karakter ngahasilkeun harepan.

2. Ibrani 10:23-25 - Hayu urang nyekel pageuh pangakuan harepan urang tanpa wavering, pikeun anjeunna anu jangji téh satia. Sarta hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus.

Rasul-rasul 27:23 Peuting ieu aya malaikat Allah anu jumeneng di payuneun abdi, anu kagungan abdi sareng anu abdi ngawula,

Peuting-peuting éta malaikat Allah nangtung di gigireun Paulus, sarta nyatakeun yén Paulus kagungan Allah sareng ngawula ka Anjeunna.

1. Kanyamanan Hadirin Allah dina Jam-jaman anu Gelap

2. The Power of Service ka Allah

1. Mateus 28:20 - "ngajar aranjeunna pikeun nurut kana sagalana Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung pasti Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka pisan ahir jaman."

2. Yermia 33: 3 - "Telepon ka Kami sarta kuring bakal ngajawab anjeun sarta ngabejaan Anjeun hal hébat sarta unsearchable anjeun teu nyaho."

Rasul 27:24 Pokna, "Ulah sieun, Paul; Anjeun kudu dibawa ka Kaisar: jeung, lo, Allah geus dibikeun Anjeun sakabeh jalma nu balayar jeung anjeun.

Paul dititah ulah sieun, sabab Allah geus dibikeun anjeunna everybody anu balayar jeung manehna, sarta anjeunna kudu nyanghareupan Kaisar.

1. Allah Salawasna Nyarengan Urang: Hiji Studi Ngeunaan Carita Paulus dina Rasul 27.

2. Ulah Sieun: Ngungkulan Kahariwang Ngaliwatan Iman ka Allah.

1. Pilipi 4:6-7 “Ulah hariwang ngeunaan naon-naon, tapi dina sagala hal, ku doa jeung panyuhun jeung sukur, panyuhunkeun ka Allah. Jeung katengtreman Allah, anu ngaleuwihan sakabeh pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2. Ibrani 13: 5-6 "Jaga hirup anjeun tina cinta kana artos, sareng sugema ku naon anu anjeun gaduh, sabab Anjeunna parantos ngadawuh, 'Kuring moal ngantep anjeun atanapi ngantunkeun anjeun.' Ku kituna urang yakin bisa ngomong, 'Gusti teh nulungan abdi; Kuring moal sieun; Naon anu bisa dilakukeun ku manusa ka Kami?'”

Rasul-rasul 27:25 Ku sabab eta, juragan, sing ati-ati, sabab kuring percaya ka Allah, bakal jadi sakumaha anu didawuhkeun ka kuring.

Rasul Paulus ngajurung para lalaki dina kapal pikeun tetep boga harepan dina iman maranéhna.

1: Kudu iman jeung wani ka Yéhuwa, sanajan nyanghareupan kasusah nu katingalina teu bisa diungkulan.

2: Kudu pinuh ku kabagjaan, sanajan dina satengahing cobaan jeung kasusah, dina harepan jangji Allah.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana.

2: Yesaya 43:2 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal ngabahekeun anjeun: mun anjeun walkest ngaliwatan seuneu, thou shalt moal dibeuleum; moal seuneu hurung kana anjeun.

Rasul 27:26 Tapi urang kudu dialungkeun kana hiji pulo tangtu.

Paul jeung awak kapal anjeunna naek anu warned ku malaikat yén maranéhna bakal dialungkeun kana hiji pulo tangtu.

1. Allah salawasna nyarengan urang, sanajan dina satengahing badai.

2. Lamun urang ngadangukeun warnings Allah, Anjeunna bakal nungtun urang kana kaamanan.

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Joshua 1: 9 - Dupi abdi henteu maréntahkeun anjeun? Kudu kuat jeung wani. Entong sieun; ulah pundung, sabab PANGERAN Allah maraneh bakal nyarengan ka mana-mana.

Rasul 27:27 Tapi dina peuting fourteenth geus datang, salaku urang disetir mudik di Adria, kira tengah peuting nu shipmen nganggap yén maranéhanana Drew deukeut ka sababaraha nagara;

Kapal ngalaman lalampahan panjang di laut sarta ahirna shipmen yakin maranéhanana deukeut darat.

1. Perlindungan Ilahi Allah: Sanajan dina satengahing lalampahan panjang tur arduous, Allah nyadiakeun panyalindungan jeung harepan.

2. Ulah Putus Harepan dina Jaman Hese: Teu paduli sabaraha lila jeung susahna lalampahan, ulah putus harepan.

1. Jabur 91: 4 - Anjeunna bakal nutupan anjeun kalayan bulu-Na, sarta handapeun jangjang-Na anjeun bakal manggihan ngungsi; kasatiaan-Na bakal jadi tameng jeung benteng Anjeun.

2. Rum 12:12 - Girang dina harepan, sabar dina tribulation, tetep dina solat.

Rasul-rasul 27:28 Ti dinya ditiup, kapanggih dua puluh depa.

Para pelaut dina kapal Paul manggihan yén jero laut turun tina dua puluh depa jadi lima belas depa.

1: Dina mangsa pacobaan jeung kateupastian, Allah bakal nyadiakeun pituduh nu diperlukeun pikeun nyanghareupan badai.

2: Panyadiaan Allah mangrupikeun jangkar anu pasti dina waktos kasusah, ngamungkinkeun urang mendakan palabuhan anu aman dina Anjeunna.

1: Yesaya 43:2 “Lamun maraneh ngaliwatan cai, Kami baris nyarengan; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun moal kaduruk, sarta seuneu moal bisa ngaduruk anjeun ".

2: Jabur 46: 1-2 "Gusti mangrupikeun pangungsian sareng kakuatan urang, anu ngabantosan dina kasusah. Ku sabab eta urang moal sieun sanajan bumi leubeut, najan gunung-gunung dialihkeun ka tengah laut.”

Rasul 27:29 Ku sabab sieun urang bakal murag kana batu, aranjeunna tuang opat jangkar kaluar tina buritan, sarta miharep pikeun poé.

Para pelaut anu naek kapal dina Rasul 27:29 hariwang bakal nabrak batu, ku kituna aranjeunna ngalungkeun opat jangkar sareng ngantosan siang.

1. Kakawasaan Allah Ditengah-tengah Ujian

2. Ngadagoan Gusti dina Jaman Hésé

1. Jabur 46:1-3 “Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung anu salawasna aya dina kasusah. Ku sabab eta urang moal sieun, sanajan bumi lepat, gunung-gunung rubuh ka tengah laut, sanajan caina ngaguruh jeung buih, jeung gunung-gunung goyah ku oyagna.”

2. Yesaya 40:31 “Tapi jalma-jalma anu ngarep-ngarep ka PANGERAN bakal ngabarukeun kakuatanana. Aranjeunna bakal soar dina jangjang kawas garuda; bakal lumpat teu bosen, bakal leumpang jeung moal pingsan."

Rasul-rasul 27:30 Jeung nalika nu shipmen rék kabur kaluar tina kapal, nalika aranjeunna geus turun parahu ka laut, dina warna saolah-olah maranéhna bakal ngalungkeun jangkar kaluar tina foreship,

Kapala kapal rék ngantunkeun kapal, nurunkeun parahu ka laut, pura-pura ngalungkeun jangkar ti payuneun kapal.

1. Nangtayungan Allah dina Jaman Kasulitan

2. Tabah Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Yesaya 43:2 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kuring bakal sareng anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun.

2. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

Rasul-rasul 27:31 Paulus nyarios ka perwira sareng ka serdadu-serdadu, "Upami aranjeunna tetep dina kapal, anjeun moal tiasa disalametkeun."

Paulus ngingetkeun ka perwira jeung prajurit-prajurit nu kudu tetep dina kapal supaya salamet.

1: Urang kudu iman kana rencana Allah pikeun kahirupan urang, sanajan éta jalan hésé.

2: Taat ka Allah nyaéta hiji-hijina jalan pikeun ngahontal kasalametan sajati.

1: Siloka 3:5-6 , "Percanten ka Gusti kalayan sapinuhna haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pangertian anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng."

2: Rum 10: 9, "Lamun anjeun nyatakeun ku sungut anjeun, 'Yesus teh Gusti,' jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen."

Rasul-rasul 27:32 Tuluy serdadu-serdadu neukteuk tali parahu, tuluy diantep.

Prajurit-prajurit nu naek parahu neukteuk tali-tali nu nahan parahu, sangkan parahu kabawa jauh.

1. panyalindungan Allah di satengahing rusuh: Rasul 27:32-33

2. Kakuatan iman jeung kapercayaan: Ibrani 11:1

1. Rasul 27:33-44

2. Yakobus 1:2-4

Rasul-rasul 27:33 Jeung nalika poé geus datang on, Paul besought aranjeunna sadayana dahar, nyebutkeun, Poé ieu poé opat welas anjeun tarried jeung terus puasa, sanggeus teu dahar nanaon.

Rasul Paulus ngajurung jalma-jalma nu naek kapal jeung manéhna pikeun buka puasa dina poé kaopat belas.

1. Daya Ajak

2. Kakuatan Nyandak Waktos pikeun Diri Anjeun

1. Ibrani 3:13 - Tapi exhort karana unggal poe, bari eta disebut Dinten; lest salah sahiji anjeun hardened ngaliwatan deceitfulness dosa.

2. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

Rasul-rasul 27:34 Ku sabab eta, kuring nyuhunkeun anjeun tuang sababaraha daging, sabab ieu pikeun kaséhatan anjeun, sabab moal aya rambut anu ragrag tina sirah anjeun.

Paul nyorong para panumpang kapal pikeun ngadahar tuangeun pikeun kaséhatan, ngajamin yén henteu aya rambut dina sirahna anu bakal cilaka.

1. Kasatiaan Allah dina mangsa kasusah jeung perjuangan

2. Pentingna percanten ka Allah dina sagala kaayaan

1. Jabur 37:25 - "Kuring geus ngora, jeung ayeuna geus kolot, acan Kuring geus katempo nu soleh forsaken atawa anak-anakna begging keur roti."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

Rasul-rasul 27:35 Sanggeus ngomong kitu, Anjeunna nyandak roti, sarta muji sukur ka Allah di payuneun aranjeunna sadayana, sarta sanggeus pegat-pegat, manéhna mimitian dahar.

Paulus muji sukur ka Allah samemeh megat-megat roti jeung ngadahar eta di hareupeun jalma-jalma.

1. Syukur: The Path To Abundance - Diajar némbongkeun rasa syukur sanajan hal leutik bisa mawa kaayaanana berkah pikeun kahirupan urang.

2. Roti Kahirupan - Reflecting on carita Paul megatkeun roti pikeun ngingetkeun urang ngeunaan Yesus, anu mangrupa Roti Kahirupan.

1. Lukas 17: 11-19 - Yesus heals sapuluh lepers, ngan hiji mulang ka hatur Anjeunna.

2. Kolosa 3:15-17 - Hayu karapihan Kristus marentah dina hate anjeun, sarta jadi ngahatur nuhun.

Rasul-rasul 27:36 Tuluy maranehna kabeh bageur, sarta maranéhanana ogé nyokot sababaraha daging.

Panumpang dina kapal jadi wanti nalika maranéhna manggihan dahareun.

1. Ulah Putus Harepan Dina Kaayaan Hese

2. Girang dina meunangna leutik

1. Pilipi 4: 6-7 - Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2. Jabur 34:8 - Oh, rasa jeung tingali yen Gusti teh alus! Bagja jalma anu nyalindung ka Anjeunna!

Rasul-rasul 27:37 Sareng urang sadayana dina kapal dua ratus genep puluh genep belas jiwa.

Dina kapal, jumlahna aya 216 jiwa.

1. Allah salawasna nyarengan urang dina kali urang tina trial and tribulation.

2. Urang bisa ngandelkeun Allah pikeun mawa urang ngaliwatan sagala kaayaan susah.

1. Yesaya 41:10 - "Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah jadi dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Jabur 91: 4 - "Anjeunna bakal nutupan anjeun kalayan bulu-Na, sarta handapeun jangjang-Na anjeun bakal manggihan ngungsi; kasatiaan-Na bakal tameng jeung rampart Anjeun."

Rasul 27:38 Jeung sanggeus maranéhanana geus cukup dahar, maranéhanana lightened kapal, jeung tuang kaluar gandum ka laut.

Jalma-jalma nu naek kapal ngaringankeun bebanna ku cara ngalungkeun gandum ka laut.

1. Hirup Hirup Caang (Mateus 11:28-30)

2. Saling Nanggung Beungbeurat (Galatia 6:2)

1. Mateus 11: 28-30 - "Hayu ka Kami, sakabeh anu kuli sarta beurat kabeungbeurat, sarta Kami bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke Kami kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut sarta lowly dina haté, sarta. Anjeun bakal manggih katengtreman pikeun jiwa anjeun. Pikeun jok Kami gampang, sarta beban Kami hampang."

2. Galata 6: 2 - "Tega hiji burdens sejen, sarta jadi minuhan hukum Kristus."

Rasul-rasul 27:39 Jeung lamun geus beurang, maranehna teu nyaho darat, tapi maranéhanana manggihan hiji Creek tangtu jeung basisir, kana nu maranéhanana pikiran, lamun éta mungkin, dorong kana kapal.

Panumpang dina kapal dina Rasul 27 teu bisa ngaidentipikasi lahan maranéhanana geus anjog di, nepi ka maranéhanana nempo hiji Creek jeung basisir mana maranéhanana ngaharepkeun pikeun jangkar kapal.

1. Allah nyadiakeun sanajan di satengahing kaayaan susah

2. Lamun urang leungit, Allah bakal pituduh urang

1. Yesaya 43:2 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kuring bakal sareng anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun teu kudu dibeuleum, jeung seuneu teu kudu meakeun anjeun.

2. Jabur 119:105 - Kecap anjeun lampu pikeun suku kuring jeung lampu pikeun jalan kuring.

Rasul-rasul 27:40 Jeung sanggeus maranéhanana geus nyokot jangkar maranéhanana, maranehna mertahankeun diri ka laut, jeung leupas tali kemudi, jeung hose up layar utama ka angin, jeung indit ka basisir.

Para pelaut dina kapal nyandak jangkar, ngaleupaskeun pita kemudi, sareng ngangkat layar utama ka angin supados balayar ka basisir.

1. Percanten ka Allah sareng Rencana-Na: Kapercayaan para pelaut ka Gusti sareng rencana-Na dicontokeun dina komitmenna ka laut, percanten yén aranjeunna bakal dugi ka basisir.

2. Iman Dina Nyanghareupan Kasangsaraan: Sanajan di tengah kaayaan susah, para pelaut nunjukkeun iman nu ngakibatkeun aranjeunna sukses.

1. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu bogoh ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Yesaya 43: 2 - "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal sareng anjeun; jeung lamun ngaliwatan walungan, aranjeunna moal nyapu leuwih anjeun. Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu, anjeun moal kaduruk; seuneu moal ngaduruk anjeun."

Rasul 27:41 Jeung ragrag kana tempat dimana dua laut papanggih, aranjeunna lumpat kapal kandaraan; sarta forepart nyangkut gancang, sarta tetep unmoveable, tapi bagian halangan ieu pegat ku kekerasan gelombang.

Kapal anu mawa Paulus jeung batur-baturna kandas, bagian hareupna macet, bagian tukangna remuk katempuh ku laut.

1. Nyaho Iraha Ngantunkeun: Kumaha Adaptasikeun kana Kaayaan anu Teu Disangka

2. Nangtung Teguh dina Jaman Hésé: Pentingna Iman jeung Tabah

1. Yesaya 43: 2 - "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal sareng anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun moal kaduruk, sarta seuneu moal meakeun anjeun . ."

2. 1 Korinta 10:13 - "No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun pangabisa anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur. supados anjeun tiasa nahan éta."

Rasul 27:42 Jeung serdadu-serdadu' nasehat 'pikeun maehan tahanan, ulah aya nu ngojay kaluar, jeung kabur.

Prajurit dina kapal disarankan pikeun maéhan tahanan guna mastikeun yén taya sahijieun bakal kabur ku ngojay kaluar tina kapal.

1. Kakuatan Sieun: Kumaha Sieun Bisa Ngahasilkeun Pilihan Anu Ngancurkeun

2. Ajén Kahirupan Manusa: Naha Unggal Kahirupan Pantes Disalametkeun

1. Siloka 11:17 - "A man bageur nawaran reureuh di kauntungan dirina, tapi hiji lalaki kejam brings kasulitan dina dirina."

2. Mateus 5:44 - "Tapi kuring ngabejaan ka maneh, cinta musuh anjeun sarta neneda pikeun maranéhanana anu persecute anjeun."

Rasul 27:43 Tapi perwira, daék nyalametkeun Paul, diteundeun aranjeunna tina tujuan maranéhanana; sarta maréntahkeun yén jalma anu bisa ngojay kedah tuang diri heula ka laut, sarta meunang ka darat.

Perwira éta daék nyalametkeun Paulus ku paréntah ngojay pikeun ngalungkeun diri ka laut sareng dugi ka darat.

1. Karunya Centurion: Kumaha Allah Ngagunakeun Jalma Pikeun Nulungan Batur nu merlukeun

2. Kakuatan Welas Asih: Némbongkeun Welas Asih Ka Batur Najan Balukarna

1. Lukas 10: 25-37 - The pasemon ngeunaan Samaritan Good

2. Yakobus 2:14-17 - Iman jeung Gawé Babarengan

Rasul-rasul 27:44 Sesa-sesa, aya dina papan, aya anu dina patah-patah kapal. Sarta jadi kajadian, yén maranéhanana lolos kabeh aman ka darat.

Panumpang kapal sacara ajaib lolos ka darat.

1. Panangtayungan sareng pituduh Gusti dina mangsa kasulitan.

2. Pentingna iman dina mangsa kaributan.

1. Mateus 14:22-33 - Yesus leumpang dina cai jeung calming badai.

2. Joshua 3: 14-17 - The Parting Walungan Yordan.

Kisah Para Rasul 28 nyaritakeun kajadian ahir perjalanan Paulus, kalebet waktos anjeunna di pulo Malta, mujijat nyageurkeun di dinya, sareng kadatangan sareng palayanan di Roma.

Ayat 1: Bab éta dimimitian nalika Paulus sareng réncang-réncangna anu karamékeun dugi ka basisir kalayan aman mendakan pulo éta disebut Malta. Penduduk pulo némbongkeun kahadéan anu luar biasa ku ngabagéakeun maranéhna kusabab hujan tiis. Salaku Paul dikumpulkeun kebat iteuk nempatkeun aranjeunna seuneu a viper disetir kaluar ku panas fastened sorangan dina leungeun-Na nalika islanders nempo mahluk nongkrong tina leungeun ngomong silih 'Jalma ieu pasti murderer najan manéhna lolos laut Kaadilan geus teu ngidinan manéhna hirup.' Tapi Paul ngoyagkeun oray kaluar kana seuneu ngalaman euweuh épék gering jalma diperkirakeun ngabareuhan up dumadakan murag maot sanggeus ngantosan lila ningali nanaon ilahar kajadian robah pikiran maranéhanana ngomong anjeunna Allah (Rasul 28:1-6).

Ayat 2: Di sakurilingna aya tanah milik kapala pulo resmi Publius anu ngabagéakeun kami sareng ngahibur kami kalayan sopan salami tilu dinten, ranjang bapa gering muriang disentri, Paulus angkat nepungan anjeunna saatos ngadoakeun anjeunna nyageurkeun anjeunna saatos kajadian éta pulo anu gering sumping ogé cageur. ngahormatan kami loba cara nalika kami siap balayar aranjeunna kdu kami suplai kami diperlukeun (Rasul 28: 7-10). Sanggeus tilu bulan maranéhna balayar dina kapal Alexandria nu geus wintered di pulo mawa dewa kembar Castor Pollux sakumaha inohong anjog Syracuse cicing di dinya tilu poé lajeng balayar babak anjog ka Rhegium poé saterusna angin kidul spring nepi dua poé sanggeusna anjog ka Puteoli dimana kapanggih sababaraha baraya diondang. cicing jeung maranehna tujuh poe jadi nepi ka Roma.

Alinea 3: Dulur-dulur ti dinya ngadarenge yen urang ngumbara nepi ka Forum Appius Three Taverns nepungan urang, ieu jelema-jelema Paul muji sukur ka Allah geus wani waktu meunang Roma diidinan hirup sorangan hiji prajurit penjaga. Tilu poe ti harita, urang Yahudi dihijikeun ka para pamingpin satempat, bari ngariung ngomong, "Kuring henteu ngalakukeun nanaon ngalawan adat-istiadat bangsa urang karuhun urang, tapi kuring ditéwak, ku Yérusalém, diserahkeun ku bangsa Romawi, dipariksa, kuring hayang ngabebaskeun kuring, sabab kuring henteu kaliru kajahatan naon waé anu pantes maot, tapi urang Yahudi ngabantah ngagaduhan banding. Kaisar henteu yén kuring ngagaduhan dakwaan ngalawan bangsa kuring sorangan' (Rasul 28: 17-19). Anjeunna hirup dua taun gembleng di expense sorangan ngabagéakeun sadaya anu datang ningali anjeunna boldly tanpa halangan ngahutbah karajaan Allah ngajarkeun ngeunaan Gusti Yesus Kristus.

Rasul-rasul 28:1 Jeung sanggeus maranéhanana lolos, mangka maranéhanana nyaho yén pulo disebut Melita.

Sanggeus kabur tina kapal karam, jalma-jalma manggihan yén pulo anu dijugjug disebutna Melita.

1. Allah salawasna dina kadali - Rasul 28: 1

2. Allah bisa ngagunakeun malah moments awon urang keur alus - Rasul 28: 1

1. Jabur 46: 1 - "Gusti mangrupikeun pangungsian sareng kakuatan urang, pitulung anu kantos aya dina kasulitan."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

Rasul-rasul 28:2 Jeung jalma barbarous nembongkeun kami saeutik kahadean: pikeun ngahurungkeun seuneu, jeung narima urang unggal, alatan hujan ayeuna, jeung alatan tiis.

Barbarians némbongkeun silaturahmi hébat kana travelers ku nyadiakeun seuneu haneut sanajan hujan jeung tiis.

1. The Power of Rékréasi - Kumaha silaturahmi urang bisa némbongkeun kanyaah Kristus ka jalma sabudeureun urang.

2. Ngalayanan Batur - Kumaha urang bisa ngawula ka jalma sabudeureun urang jeung némbongkeun aranjeunna asih Kristus.

1. Rum 12:13 - "Nyumbang kana kaperluan para wali jeung neangan pikeun némbongkeun silaturahmi."

2. Ibrani 13: 2 - "Ulah maranéh ngalalaworakeun kana némbongkeun silaturahmi ka strangers, pikeun thereby sababaraha geus entertained malaikat tanpa disadari."

Rasul 28:3 Jeung nalika Paul geus dikumpulkeun hiji kebat iteuk, sarta diteundeun kana seuneu, aya hiji viper kaluar tina panas, sarta fastened dina leungeun-Na.

Kabur mujijat Paul ti oray berbisa minangka panginget pikeun percanten kana panyalindungan Allah.

1. "Panyediaan Gusti: Percanten dina Panyalindungan Gusti"

2. "Kaajaiban Allah: Paul urang kabur ti oray Venomous"

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Mateus 10: 28-29 - "Jeung ulah sieun jalma anu maéhan awak tapi teu bisa maéhan jiwa. Rada sieun anjeunna anu bisa ngancurkeun duanana jiwa jeung awak di naraka. Teu dua sparrows dijual pikeun Penny? Jeung teu hiji. di antarana bakal ragrag kana taneuh sajaba ti Rama Anjeun.

Rasul 28:4 Jeung lamun urang barbars nempo sato galak ngagantung dina leungeun-Na, maranéhanana ngomong diantara sorangan, “Teu diragukeun deui jelema nu maehan, saha, sanajan geus kabur ka laut, tapi pamales kanyeri tetep teu hirup.

Urang barbar nempo Paul jeung oray jeung nganggap manéhna murderer.

1. Rahmat jeung kaadilan Allah gawé bareng, sanajan dina kaayaan paling teu dipikaresep.

2. Pentingna henteu nyieun asumsi dumasar kana penampilan.

1. Rum 12:19- "Kakasih, ulah males kanyeri, tapi serahkeun kana murka Allah, sabab geus ditulis, ? 쏺 engeance milik kuring, Kuring bakal repay, nyebutkeun Gusti."

2. Siloka 14:12 - "Aya hiji jalan nu sigana katuhu pikeun manusa, tapi tungtungna nyaeta jalan ka maot."

Rasul 28:5 Jeung manéhna ngoyagkeun off sato galak kana seuneu, sarta teu ngarasa cilaka.

Paul sapatemon oray bahya waktu di pulo Malta, tapi manéhna teu cilaka sanggeus oyag kaluar kana seuneu.

1. Panyalindungan Allah: Sanajan di tengah bahaya, Allah nyarengan jeung ngajaga urang.

2. Iman: Urang bisa ngandelkeun jangji-jangji Allah jeung ngandelkeun kakuatan jeung kakawasaan-Na.

1. Jabur 91: 11-12 - "Kanggo anjeunna bakal maréntahkeun malaikat-Na ngeunaan anjeun ngajaga anjeun dina sagala cara anjeun; aranjeunna bakal ngangkat anjeun nepi di leungeun maranéhna, ku kituna anjeun moal nyerang suku anjeun kana batu."

2. Rum 8:18 - "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan anu bakal diungkabkeun ka urang."

Rasul-rasul 28: 6 Tapi aranjeunna ningali nalika anjeunna kedah ngabareuhan, atanapi murag maot ngadadak, tapi sanggeus aranjeunna kasampak bari lila, sarta nempo euweuh cilaka datang ka anjeunna, aranjeunna robah pikiran maranéhanana, sarta ngomong yén manéhna téh dewa.

Jalma-jalma di Malta, tempat Paulus karamékeun kapalna, héraneun ningali yén Paulus teu katatu tina gigitan oray bahya. Yakin yén manéhna téh déwa, maranéhna robah pikiran ngeunaan Paulus.

1. Nangtayungan Allah dina Jaman Kasulitan

2. Kakawasaan Allah dina Ngalawan Karaguan

1. Jabur 46: 1-3 - "Gusti mangrupikeun pangungsian sareng kakuatan urang, pitulung anu kantos aya dina kasulitan. Ku sabab kitu urang moal sieun, sanaos bumi nyerah sareng gunung-gunung murag kana jantung laut, sanaos cai na. ngaguruh jeung buih, jeung gunung-gunung gogonjakan ku oyagna."

2. John 14:27 - "Karapihan kuring tinggalkeun sareng anjeun; karapihan kuring masihan anjeun. Kuring henteu masihan anjeun sakumaha anu dipasihkeun ku dunya. Ulah ngantepkeun haté anjeun kaganggu sareng ulah sieun."

Rasul 28:7 Di tempat anu sarua aya milik kapala pulo, anu ngaranna Publius; anu narima kami, sarta lodged kami tilu poé courteously.

Publius, kapala pulo, némbongkeun silaturahmi ka Paulus jeung batur-baturna.

1. Kakuatan Silaturahmi: Kumaha Welas Asih sareng Berehan Nyangking Berkah Allah

2. Hiji Modél pikeun Stewardship Good: Nuturkeun Conto Publius ngeunaan Generosity

1. Rum 12:13 - Praktek silaturahmi ungrudgingly ka silih.

2. 1 Timoteus 6:17-19 - Paréntah jalma-jalma anu beunghar di dunya ieu, ulah sombong, atanapi percanten kana kakayaan anu teu pasti, tapi ka Allah anu hirup, anu masihan urang seueur pisan pikeun dinikmati. Hayu aranjeunna ngalakukeun kahadean, sing jadi euyeub ku karya alus, siap masihan, daék babagi.

Rasul-rasul 28:8 Bapana Publius ngagolér kaserang muriang jeung sérab getih.

Paul nyageurkeun bapana Publius ngaliwatan doa jeung numpangkeun leungeun.

1. Kakuatan Doa: Kumaha Paul Nyageurkeun Bapa Publius

2. Karya Yesus: Hiji Studi Kaajaiban Paul di Malta

1. Yakobus 5:15-16 - ? Doa iman bakal nyalametkeun anu gering, sareng Gusti bakal ngahudangkeun anjeunna. Jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, manéhna bakal dihampura. Ku sabab kitu, ngaku dosa anjeun ka silih sareng silih doakeun, supados anjeun tiasa cageur. Doa jalma anu soleh gaduh kakuatan anu ageung nalika damel.??

2. Markus 16:18 - ? 쏷 hey bakal nyokot oray ku leungeun maranéhna; jeung lamun maranehna nginum racun deadly, eta moal menyakiti aranjeunna pisan; aranjeunna bakal nempatkeun leungeun maranéhna kana jalma gering, sarta maranéhanana baris cageur.??

Rasul-rasul 28:9 Ku sabab kitu, aya deui anu kaserang panyakit di Pulo Jawa, daratang, dicageurkeun.

Jalma-jalma nu gering di pulo Malta dicageurkeun sanggeus Paulus ngadoakeun maranéhna.

1. Kakuatan Doa: Toel Penyembuhan Gusti

2. Kamentrian Penyembuhan Yesus: Kaajaiban Pamulihan

1. James 5:16 - "Ngaku faults anjeun hiji ka nu sejen, sarta neneda hiji keur sejen, nu bisa healed. Doa fervent effectual of a man taqwa availeth loba."

2. Yesaya 53:4-5 - ? 쏶 pasti anjeunna parantos nanggung kasedihan urang, sareng nanggung kasedihan urang: tapi urang nganggap anjeunna diserang, diserang ku Allah, sareng ditindihan. Tapi manéhna tatu pikeun transgressions urang, manéhna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement karapihan urang éta kana manéhna; jeung ku belang-Na urang cageur.??

Rasul 28:10 Anu ogé ngahormatan kami ku loba honors; sarta nalika urang undur, aranjeunna muatan kami kalayan hal anu diperlukeun.

Jalma-jalma di Malta ngahormatan Paulus sareng para sahabatna kalayan seueur kahormatan sareng nyayogikeun aranjeunna bekel anu diperyogikeun pikeun perjalanan.

1. Urang kudu némbongkeun silaturahmi jeung kahadean ka batur, sanajan dina satengahing kasusah.

2. Urang kudu méré berehan jeung kurban ka jalma merlukeun, demonstrating asih Allah.

1. Rum 12:13 - "Nyumbang kana kaperluan para wali jeung neangan pikeun némbongkeun silaturahmi."

2. Rasul 20:35 - "Dina sagala hal kuring geus nembongkeun maneh yen ku cara kerja keras ku cara kieu urang kudu nulungan nu lemah sarta inget kecap Gusti Yesus, kumaha anjeunna sorangan ngadawuh, 쁈 t leuwih rahayu méré ti batan masihan . pikeun nampa.? 쇺 €?

Rasul-rasul 28:11 Tilu bulan sanggeusna, urang angkat dina kapal Iskandariah, anu keur usum usum di pulo eta, anu tandana Kastor jeung Pollux.

Paul jeung babaturanana spent tilu bulan di Malta saméméh departing dina kapal ti Iskandariah jeung tanda Castor jeung Pollux.

1. Tanda Harepan: Paul jeung Sahabat-Na di Malta

2. Perlindungan ketuhanan: Tanda tina jarak sareng Pollux

1. Rum 8:28 ??Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah migawe kahadean pikeun jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Yesaya 43:2 ??Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal nyarengan anjeun; jeung lamun anjeun ngaliwatan walungan, aranjeunna moal nyapu leuwih anjeun. Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu, Anjeun moal kaduruk; Seuneu-seuneu moal ngaduruk anjeun.

Rasul 28:12 Geus kitu badarat di Syracuse, kami nginep di dinya tilu poe.

Paulus jeung batur-baturna daratang di Sirakusa, tuluy cicing di dinya tilu poe.

1. Nyandak Waktu Istirahat: Diajar Ajén Istirahat tina Perjalanan Paul

2. Nyandak Waktos Pikeun Nyambung: Nyambungkeun sareng Batur dina Perjalanan Urang Kawas Paul

1. Budalan 31:17 - "Ieu tanda antara kuring jeung urang Israil salawasna. Pikeun dina genep poe Gusti ngadamel langit jeung bumi, sarta dina dinten katujuh anjeunna rested sarta refreshed."

2. Rum 12:13 - "Nyumbang kana kaperluan para wali jeung neangan pikeun némbongkeun silaturahmi."

Rasul-rasul 28:13 Ti dinya urang nyokot kompas, nepi ka Rhegium, sarta sanggeus hiji poé angin kidul niup, sarta poé saterusna urang sumping ka Puteoli.

Paulus jeung batur-baturna ngamimitian lalampahan ti Malta sarta ngurilingan basisir nepi ka Rhegium. Sanggeus hiji poé, angin kidul niup sarta maranéhanana anjog di Puteoli.

1: Kadaulatan Allah dianggo dina sagala hal, sanajan dina angin.

2: Urang kedah percanten ka Allah pikeun nyayogikeun kaayaan anu sampurna pikeun perjalanan urang.

1: Paribasa 21: 1 - "Haté raja nyaéta aliran cai dina panangan Gusti, anjeunna malikkeun ka mana waé anu dipikahoyong."

2: Jabur 107:29 - "Mantenna ngajadikeun badai jadi tiis, sarta gelombang laut anu hushed."

Rasul-rasul 28:14 Di mana urang manggihan dulur-dulur, sarta dipénta pikeun cicing jeung aranjeunna tujuh poe; lajeng urang indit ka Roma.

Paulus jeung batur-baturna dibagéakeun ku sadérék-sadérék, tuluy dipénta pikeun cicing jeung maranéhna salila tujuh poé di jalan ka Roma.

1. Kakuatan Silaturahmi: Ngabagéakeun Nu Muhrim kalayan Panangan Terbuka

2. Kaberkahan Ngabagéakeun Batur Ku Kahadéan jeung Loma

1. Rum 12:13 - "Bagikeun ka Gusti? 셲 jalma anu merlukeun. Prakték silaturahmi."

2. 1 Peter 4: 9 - "Tawarkeun silaturahmi ka silih tanpa grumbling."

Rasul-rasul 28:15 Ti dinya, nalika dulur-dulur ngadarenge hal kami, aranjeunna sumping nepungan kami dugi ka forum Appii, sareng The Three Taverns;

Paul papanggih jeung dulur-dulurna Kristus di Appii forum jeung The tilu taverns, sarta thanked Allah pikeun dorongan manéhna narima.

1. Allah salawasna nyarengan urang dina mangsa kasusah jeung Anjeunna bakal nyadiakeun urang jeung dorongan lamun diperlukeun.

2. Urang bisa wani ngandel ka Yéhuwa sanajan nyanghareupan kasusah.

1. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Jabur 46:1 - "Gusti teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasulitan."

Rasul-rasul 28:16 Nalika kami dugi ka Roma, perwira éta diserenkeun ka kapala pangawal, tapi Paulus diidinan cicing nyalira sareng hiji prajurit anu ngajaga anjeunna.

Paulus dipanjara di Roma, sarta ku perwira diserenkeun ka kapala pangawal, tapi Paulus diidinan cicing di tempatna sorangan jeung ku pangawalna.

1. Panyalindungan Allah ditengah-tengah Kasulitan - Kumaha sih kurnia sareng panyalindungan Gusti tiasa dirasakeun sanajan dina waktos anu paling hese.

2. Kakuatan Humility - Kumaha humility jeung iman bisa ngakibatkeun kakuatan sabenerna dina nyanghareupan adversity.

1. Jabur 91: 9-10 - "Kusabab anjeun geus dijieun Gusti tempat dwelling anjeun?? Nu Maha Agung, saha pangungsian abdi?? euweuh jahat bakal diidinan nimpa anjeun, moal bala datang deukeut tenda anjeun."

2. paribasa 16: 7 - "Lamun hiji lalaki cara mangga Gusti, anjeunna ngajadikeun malah musuh-Na janten rukun jeung manehna."

Rasul-rasul 28:17 Tilu poe ti harita, Paulus nyaur kapala-kapala urang Yahudi, tuluy ngariung, tuluy ngalahir, “Saderek-saderek, sanaos sim kuring teu ngalakukeun nanaon ngalawan rahayat atanapi adat. ti karuhun urang, tapi kuring ditawan ti Yerusalem ka tangan urang Romawi.

Paul memproklamirkan Innocence na nalika di inguan ku bangsa Romawi.

1: Dina mangsa kasangsaraan, urang kudu ngandelkeun iman jeung kapercayaan ka Allah.

2: Dina mangsa kasangsaraan, urang kudu tetep tabah dina kapercayaan jeung percaya kana rencana Allah.

1: Jabur 56:3-4 ? 쏻 kuring sieun, kuring percanten ka anjeun. Ka Allah, anu pangandika abdi muji, ka Allah abdi percanten; Abdi moal sieun. Naon anu tiasa dilakukeun ku daging ka abdi???

2: Yesaya 41:10 ? 쏤 ulah ceuli, sabab Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku leungeun katuhu Kami anu soleh.??

Rasul 28:18 Anu, sanggeus aranjeunna geus nalungtik kuring, bakal ngantep kuring indit, sabab teu aya alesan maot dina kuring.

Paul dibersihkeun tina sagala kajahatan sareng dibebaskeun tina panjara.

1: Panangan Allah anu welas asih sareng panyalindungan aya sareng urang dina sagala kaayaan.

2: Urang bisa yakin yén Allah bakal satia sanajan nyanghareupan halangan anu mustahil.

1: Rum 8:31 - Ku naon urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

2: Jabur 46:1 - Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasusah.

Rasul 28:19 Tapi lamun urang Yahudi spoke ngalawan eta, kuring ieu konstrain pikeun banding ka Kaisar; lain anu kuring kudu nuduh bangsa kuring.

Paulus banding ka Kaisar pikeun nyingkahan tuduhan anu teu adil ti urang Yahudi.

1. Allah nu ngajaga urang dina mangsa kasusah.

2. Tetep teguh dina iman anjeun, sanajan nyanghareupan oposisi.

1. Yesaya 41:10 - ? 쏤 ulah ceuli, sabab Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku leungeun katuhu Kami anu soleh.??

2. Rum 8:31 - ? 쏻 hat lajeng urang bakal nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah keur urang, saha nu bisa ngalawan urang???

Rasul-rasul 28:20 Ku sabab kitu, ku sabab kitu, kuring nyauran anjeun, ningali anjeun, sareng nyarios sareng anjeun: sabab pikeun harepan urang Israil, kuring dibeungkeut ku ranté ieu.

Paul ditahan sarta nelepon babaturanana di Roma datang sarta ngadatangan anjeunna.

1. Harepan di tengah sangsara

2. rezeki Allah dina kaayaan susah

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Yesaya 43: 2 - Nalika anjeun nembus cai, kuring bakal sareng anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal ngabahekeun anjeun: mun anjeun walkest ngaliwatan seuneu, thou shalt moal dibeuleum; moal seuneu hurung kana anjeun.

Rasul 28:21 Saur maranehna ka anjeunna, "Kami henteu nampi serat ti Yudea ngeunaan anjeun, boh dulur-dulur anu sumping anu ngawartosan atanapi nyarioskeun naon-naon anu ngarugikeun anjeun."

Urang Roma kungsi ngadéngé nanaon négatip ngeunaan Paul ti urang Yahudi atawa urang Kristen lianna.

1. Bebeneran Allah bakal salawasna kadéngé jeung dipercaya.

2. Urang kudu salawasna narékahan pikeun ngagambarkeun bebeneran Allah ka batur.

1. John 8:32, "Jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bebas."

2. Kolosa 4: 5-6, "Leumpang dina hikmah ka jalma anu luar, redeeming waktu. Hayu ucapan anjeun salawasna kalawan rahmat, seasoned ku uyah, nu bisa nyaho kumaha anjeun halah ngajawab unggal lalaki."

Rasul-rasul 28:22 Tapi kami hoyong ngadangu ngeunaan anjeun naon pikir anjeun: pikeun ngeunaan sekte ieu, urang terang yen di mana-mana eta diucapkeun ngalawan.

Palayanan Paulus parantos dihalang-halang ku urang Yahudi, tapi penduduk lokal di Roma masih hoyong ngadangu naon anu anjeunna nyarioskeun, sanaos reputasi négatip tina ajaranana.

1. Ulah dissuaded ku pamadegan négatip batur; neangan bebeneran keur diri.

2. Firman Allah bakal sering dilawan, tapi sanés hartosna éta henteu leres.

1. Yohanes 8:32, ? 쏛 nd anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bebas.??

2. Rum 10:17, ? 쏶 o mangka iman datangna ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah.??

Rasul 28:23 Jeung sanggeus maranéhanana geus ditangtukeun manéhna poé, aya loba datang ka manéhna ka pamondokan; ka saha anjeunna expounded jeung kasaksian Karajaan Allah, persuading aranjeunna ngeunaan Yesus, boh tina Toret Musa, jeung tina nabi-nabi, ti isuk nepi ka sore.

Paulus ngawartakeun Karajaan Allah jeung pangajaran Yesus tina Toret Musa jeung Kitab Nabi-nabi ti isuk-isuk nepi ka soré ka jalma-jalma nu ngadatangan manéhna.

1. Kakuatan Persuasi: Kumaha Kecap Paul Robah Kahirupan

2. Karajaan Allah: Ngartos Panggero Urang dina Kristus

1. Ibrani 4:12-13 - Pikeun firman Allah hirup jeung aktip, seukeut batan pedang dua edged, piercing ka division jiwa jeung sumanget, sendi jeung sungsum, jeung discerning pikiran jeung niat. haté.

2. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

Rasul-rasul 28:24 Aya anu percaya kana anu diomongkeun, aya anu henteu percaya.

Sababaraha urang percaya kana kecap Paulus, sedengkeun anu sanésna henteu.

1. Percaya kana Firman Allah: Kakuatan Iman

2. Nolak Firman Allah: Balukar tina Kufur

1. James 1:22 - "Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves."

2. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

Rasul-rasul 28:25 Sareng aranjeunna henteu satuju, aranjeunna angkat, saatos Paulus nyarioskeun hiji kecap, "Sae pisan anu diomongkeun ku Roh Suci ku Nabi Yesaya ka karuhun urang.

Paulus nyarioskeun kecap ti nabi Yesaya yén Roh Suci parantos nyarios ka karuhunna.

1: Urang bisa manggih panglilipur ku omongan para nabi jeung Roh Suci.

2: Urang tiasa ningali kana kecap para nabi pikeun nungtun urang dina kahirupan urang.

1: Yesaya 55:11 ? 쏶 o bakal kecap anu kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon Abdi hoyong, sarta eta bakal makmur dina hal dimana kuring dikirim eta.??

2: Mateus 7:24-27 ? Ku sabab eta sing saha anu ngadenge ieu pangandika Kami, jeung nurut kana eta, Kami bakal nyarupakeun manehna jeung hiji jalma wijaksana, anu ngadegkeun imahna dina batu: Jeung hujan turun, jeung caah datang, jeung angin blouse, jeung ngagebugan imah eta. ; sarta eta henteu murag: pikeun eta diadegkeun dina batu.??

Rasul-rasul 28:26 Saurna, "Pindah ka jalma-jalma ieu, sareng ucapkeun, Ngadenge anjeun bakal ngadenge, tapi moal ngarti; jeung ningali anjeun bakal ningali, teu ngarasa:

Pesen Paulus ka urang Yahudi mangrupikeun pesen anu teu kadéngé sareng teu katingali.

1. Kakuatan Perspéktif: Ningali jeung Ngadéngé ku Haté Urang

2. Ngadangukeun Allah: Kumaha Ngadenge jeung Ngartos Firman-Na

1. Yesaya 6: 9-10 - "Jeung cenah, Go, sarta ngabejaan jalma ieu, Ngadenge ye memang, tapi teu ngarti; jeung ningali ye memang, tapi teu ngarasa".

2. Tandaan 4:12 - "Sing ningali maranéhna bisa ningali, teu ngarasa; jeung dédéngéan maranéhna bisa ngadéngé, teu ngarti; lest iraha wae maranéhna kudu dirobah, sarta dosa maranéhanana kudu dihampura aranjeunna."

Rasul 28:27 Pikeun jantung jalma ieu waxed kotor, jeung Ceuli maranéhanana kusam tina dédéngéan, jeung panon maranéhanana geus maranéhanana ditutup; lest maranéhanana kudu ningali jeung panon maranéhanana, jeung ngadéngé jeung Ceuli maranéhanana, jeung ngarti jeung jantung maranéhanana, jeung kudu dirobah, jeung kuring kudu dudung maranehna.

Jalma-jalma anu teuas haténa tur pireu kana dédéngéan, geus nutup panon na teu bisa ngarti tur bisa dirobah.

1. Kaasih Allah Ka Jalma Nu Ingkar

2. Nutup Panon kana Kabeneran Allah

1. Yermia 32: 33-35 - "Jeung maranéhna geus ngancik ka Kami tukang, teu nyanghareupan: sanajan kuring ngajarkeun aranjeunna, rising nepi awal jeung ngajarkeun aranjeunna, acan aranjeunna teu listened mun nampa instruksi. Tapi maranéhna diatur abominations maranéhna. di Bait Kami, anu disebat ku Kami, pikeun najiskeunana. Jeung maranéhna ngadegkeun tempat-tempat luhur Baal, anu aya di Lebak putra Hinom, pikeun nyababkeun putra-putri maranéhanana ngaliwatan seuneu ka Molok; Anu ku Kami henteu diparentahkeun, henteu aya dina pikiran Kami, yén aranjeunna kedah ngalakukeun kajahatan ieu, nyababkeun Yuda dosa."

2. Deuteronomy 30: 15-20 - "Tingali, Kami geus diatur saméméh anjeun poé ieu hirup jeung alus, jeung maot jeung jahat; Dina éta kuring maréntahkeun anjeun poé ieu cinta ka Gusti Allah thy, leumpang di jalan-Na, jeung Tunduk kana parentah-Na, jeung katetepan-Na, jeung putusan-putusan-Na, supaya maneh hirup jeung ngalobaan, sarta PANGERAN Allah anjeun bakal ngaberkahan anjeun di tanah nu mana anjeun indit pikeun mibanda eta. bakal ditarik ka jauh, nyembah ka allah-allah sejen, sarta ngabakti ka maranehna; Kami nyebatkeun ka anjeun dinten ieu, yén anjeun pasti bakal binasa, sareng yén anjeun moal manjangkeun umur anjeun di tanah anu anjeun meuntas Yordan pikeun ngarebut éta. Kami nyauran langit sareng bumi pikeun ngarékam dinten ieu ngalawan anjeun, yén kuring parantos netepkeun sateuacan anjeun hirup sareng maot, berkah sareng kutukan: ku kituna pilih hirup, supados anjeun sareng turunan anjeun hirup."

Rasul 28:28 Jadi eta terang ka anjeun, yén kasalametan Allah dikirim ka kapir, sarta yén maranéhna bakal ngadéngé éta.

Kasalametan ti Allah dimaksudkeun pikeun sakabéh jalma, sarta kapir hususna bakal nampa eta.

1. Kasalametan Allah pikeun Sarerea - Lukas 4:18-19

2. Bangsa-bangsa lain Bakal Ngadangu Firman Allah - Rasul 13:46-48

1. Rum 10:12-15

2. Epesus 2:11-22

Rasul-rasul 28:29 Jeung sanggeus anjeunna geus nyebutkeun kecap ieu, urang Yahudi indit, sarta boga alesan hébat antara sorangan.

Urang Yahudi kungsi sawala hébat antara sorangan sanggeus Paul spoke.

1: Urang tiasa diajar ti urang Yahudi dina Rasul 28 yén penting pikeun ngalakukeun dialog sareng batur, sanaos urang henteu satuju sareng aranjeunna.

2: Dina Rasul 28, urang ningali kumaha urang Yahudi gaduh sawala anu hébat diantara aranjeunna. Urang kedah narékahan pikeun ngobrol anu séhat sareng jalma anu teu satuju sareng urang.

1: Siloka 18:13 Sing saha anu ngawaler samemeh ngadenge, eta teh kabodoan jeung isin.

2: Yakobus 1:19 Ku sabab kitu, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal jalma gancang ngadangu, laun nyarios, lambat ngamuk.

Rasul-rasul 28:30 Paulus linggih dua taun gembleng di imah séwang-séwanganna, jeung narima sakur nu daratang ka manéhna.

Paul cicing salila dua taun di imah kontrakan sorangan sarta ngabagéakeun sakabéh nu ngadatangan anjeunna.

1. Buka haté jeung imah anjeun ka batur.

2. Ngabagéakeun jalma kalawan silaturahmi tur rahmat.

1. Rum 12:13 - Bagikeun jeung Gusti? 셲 jalma anu merlukeun. Prakték silaturahmi.

2. Mateus 25:35 - Pikeun kuring ieu lapar jeung anjeun masihan kuring hal dahar, kuring haus jeung anjeun masihan kuring hal nginum, kuring éta muhrim jeung anjeun diondang kuring di.

Rasul 28:31 Ngawawarkeun Karajaan Allah, jeung ngajarkeun hal-hal anu patali jeung Gusti Yesus Kristus, kalayan sagala kapercayaan, teu aya anu ngalarang anjeunna.

Paulus terus ngawawarkeun Injil kalayan percaya diri, sanajan aya oposisi anu disanghareupan.

1. Kakuatan Injil Allah anu Teu Bisa Dibendung

2. Percaya sareng Taat: Panggero Kristus

1. Pilipi 1:12-14 - "Ayeuna Kami rek nyaho, dulur-dulur, yen naon anu geus kajadian ka kuring sabenerna mantuan nyebarkeun Injil Kasalametan. Balukarna, eta geus jadi dibuktikeun sakuliah sakabéh pangawal karaton jeung ka dulur sejenna yen abdi rante Kristus. Jeung lolobana dulur, anu boga kayakinan ka Gusti ngaliwatan panjara kuring, leuwih wani ngomong firman Allah tanpa sieun.??

2. Rum 1:16-17 - ? 쏤 atawa Kami teu isin tina injil, sabab éta kakawasaan Allah anu brings kasalametan ka dulur anu percaya: kahiji ka Yahudi, lajeng ka Gentile. Pikeun dina Injil kabeneran Allah diungkabkeun? 봞 kabeneran anu ku iman ti mimiti nepi ka ahir, sakumaha anu ditulis: ? 쁔 anjeunna soleh bakal hirup ku iman.? 쇺 €?

Rum 1 ngenalkeun surat Rasul Paulus ka urang Kristen di Roma, kahayangna pikeun nganjang ka aranjeunna, sareng wacana teologis ngeunaan kakawasaan Injil sareng dosa universal umat manusa.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Paulus ngenalkeun dirina salaku hamba Kristus Yesus, disauran janten rasul sareng dipisahkeun pikeun Injil Allah. Anjeunna ngaku yén Injil anu diwawarkeun ieu dijangjikeun sateuacanna ngalangkungan nabi-nabi Allah dina Kitab Suci. Ieu ngeunaan Putra Allah, Yesus Kristus Gusti urang, anu éta turunan Daud nurutkeun daging tapi dinyatakeun kalawan kakuatan jadi Putra Allah ku jadian tina maot (Rum 1:1-4). Paul negeskeun yén ngaliwatan Kristus urang narima rahmat jeung apostleship pikeun ta'at iman diantara sakabeh bangsa ngaranna kaasup Romawi anu dipikacinta ku Allah disebut santo (Rum 1:5-7).

Ayat ka-2: Dina ayat 8-15, Paulus ngucapkeun sukur pikeun umat Romawi sabab imanna dilaporkeun ka sakuliah dunya. Anjeunna ngabagéakeun kadatangan aranjeunna pikeun masihan sababaraha kurnia spiritual anu ngajantenkeun aranjeunna kuat atanapi langkungna supados aranjeunna silih ajak ku iman masing-masing masing-masing (Rum 1: 8-12). Sanaos seueur halangan, anjeunna nyarioskeun yén anjeunna parantos ngarencanakeun sababaraha kali dugi ka aranjeunna janten panén di antara aranjeunna sapertos di antara bangsa-bangsa sanés ngawajibkeun duanana Yunani non-Yunani bodo wijaksana anu naha hayang pisan ngahutbah Injil ogé anjeun Roma (Rum 1:13-15).

Ayat ka-3: Dina ayat 16-32, Paulus nyatakeun yén anjeunna henteu isin kana Injil sabab éta mangrupikeun kakawasaan Gusti anu nyayogikeun kasalametan sadayana anu percaya heula urang Yahudi teras kapir éta ngungkabkeun kabeneran tina iman, anu mimiti terakhir 'Nu soleh bakal hirup ku iman' (Rum 1). :16-17). Sanajan kitu, anjeunna lajeng ngahurungkeun ngabahas ungodliness manusa unrighteousness jalma nu ngurangan bebeneran nu jahat maranéhanana saprak naon bisa dipikawanoh ngeunaan Allah jelas aranjeunna sabab dijieunna jelas dunya ciptaan Allah sipat-sipat langgeng kakuatan alam ketuhanan geus jelas katempo keur dipikaharti tina naon geus dijieun jadi jalma tanpa. munasabah teu mikir worthwhile nahan pangaweruh jadi ngeusi unggal wickedness jahat karanjingan depravity sanajan nyaho SK maranéhanana ngalakukeun hal saperti pantes maot terus ngalakukeun hal ieu ogé approve maranéhanana ngalakonan eta (Rum 1:18-32).

Rum 1:1 Paul, abdi Yesus Kristus, disebut jadi rasul, dipisahkeun kana Injil Allah,

Paulus disebut jadi Rasul pikeun ngabagikeun Injil Allah.

1. Panggero Rosul: Ngartos Tujuan Gusti pikeun Hirup Anjeun

2. Injil Allah: Ngabagikeun Warta Hadé ka Batur

1. Mateus 28: 19-20 "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold. Abdi sareng anjeun salawasna, dugi ka ahir jaman."

2. Rasul 1: 8 "Tapi anjeun bakal nampa kakuatan lamun Roh Suci geus datang kana anjeun, sarta anjeun bakal jadi saksi kuring di Yerusalem jeung di sakuliah Yudea jeung Samaria, sarta nepi ka tungtung bumi."

Rum 1:2 (Anu parantos dijangjikeun ku nabi-nabi-Na dina Kitab Suci,)

Surat Paulus ka urang Rum nyaéta panginget ngeunaan jangji-jangji Allah ka umat-Na ngaliwatan nabi-nabi-Na dina Kitab Suci.

1. Jangji Gusti: Iman kana Jangji Gusti

2. Nangtung dina Jangji Gusti: Ngajaga Iman Urang dina Perjangjian Allah

1. Yesaya 55:11 - Ku kituna bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta.

2. 2 Babad 20:20 - Percaya ka PANGERAN Allah anjeun, jadi anjeun bakal ngadegkeun; percaya ka nabi-Na, ku kituna anjeun bakal makmur.

Rum 1:3 Ngeunaan Putra-Na Yesus Kristus Gusti urang, anu dijieun tina siki Daud nurutkeun daging;

Surat Paulus ka urang Rum nyorotkeun Yésus Kristus sabagé Putra Allah, lahir tina garis Daud.

1: Yesus Kristus teh Putra Allah, sarta ku Anjeunna urang ditebus.

2: Urang geus dibere jangji Kasalametan ngaliwatan Isa Al Masih, Putra Daud.

1: Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

2: 2 Timoteus 2:8 - Inget Yesus Kristus, gugah tina pupus, turunan Daud, sakumaha diajarkeun dina Injil kuring.

Rum 1:4 Sareng dinyatakeun salaku Putra Allah anu gaduh kakawasaan, dumasar kana Roh kasucian, ku dihudangkeun deui tina anu maraot:

Paul negeskeun Yesus sabagé Putra Allah, sarta ngajelaskeun yén ieu dibuktikeun ku kebangkitan-Na ti nu maraot.

1. Kakuatan Kabangkitan: Kumaha Yesus Ngabuktoskeun Ketuhanan-Na

2. Kasucian Yesus: Ngartos Pentingna Kebangkitan-Na

1. Yohanes 10:30-31 - “Kami jeung Rama Kami teh hiji”

2. Rasul 13:33 - "Anjeunna geus minuhan pikeun urang, barudak maranéhanana, ku raising Yesus"

Rum 1: 5 Ku saha kami geus narima rahmat jeung apostleship, pikeun ta'at kana iman diantara sakabeh bangsa, pikeun ngaranna:

Paul diangkat ku Allah pikeun nyebarkeun injil ka sakabeh bangsa, guna mawa jalma kana ta'at kana iman.

1. Realitas Rahmat Allah: Kumaha Injil Ngahijikeun Urang

2. Panggero pikeun Taat: Hirup Diluar Iman

1. Epesus 2:8-9 Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah

2. Yakobus 1:22 Tapi kudu doers tina kecap, jeung ulah listeners wungkul, deceiving yourselves.

Rum 1:6 Di antara saha aranjeun oge disebut Yesus Kristus:

Paul nulis surat ka gereja Romawi pikeun ngadorong aranjeunna tetep kuat dina iman sareng bakti ka Allah.

1. Allah geus manggil urang pikeun bakti ka Anjeunna jeung tetep kuat dina iman urang.

2. Urang disebut satia ka Allah, teu paduli kaayaanana.

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. 2 Tesalonika 1:11 - Jeung ieu dina pikiran, urang terus neneda keur anjeun, nu Allah urang bisa nyieun anjeun pantes nelepon-Na, jeung nu ku kakawasaan-Na manéhna bisa mawa ka fruition unggal kahayang anjeun pikeun kahadean jeung unggal amal anjeun ditanya. ku iman.

Rum 1:7 Ka sadayana anu aya di Roma, anu dipikacinta ku Allah, anu disebut janten umat suci: Rahmat sareng katengtreman ti Allah Rama urang, sareng Gusti Yesus Kristus.

Paul greets ka mukmin di Roma jeung rahmat jeung katengtreman ti Allah jeung Yesus Kristus.

1. Hirup dina Rahmat jeung Damai: Kumaha Manggih Kasugemaan di Gusti

2. Ngagambar Kakuatan dina Jaman Hésé: Ngandelkeun Rahmat sareng Damai Gusti

1. Galata 5:22-23 - "Tapi buah Roh teh cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness jeung kontrol diri. Ngalawan hal saperti euweuh hukum."

2. Pilipi 4: 6-7 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal hansip Anjeun. hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

Rum 1:8 Kahiji, kuring muji sukur ka Allah ngaliwatan Yesus Kristus pikeun anjeun sadayana, yén iman anjeun diucapkeun di sakuliah dunya.

Paul muji Allah pikeun iman urang Romawi, nu dipikawanoh di sakuliah dunya.

1. Iman urang kudu jadi saksi ka dunya, saperti iman urang Romawi.

2. Urang kudu narékahan pikeun jadi conto iman ka batur, saperti urang Romawi.

1. Mateus 5: 13-16 - "Anjeun teh uyah bumi. Tapi lamun uyah leungit saltiness na, kumaha eta bisa jadi asin deui? Ieu euweuh alus keur nanaon, iwal mun dialungkeun kaluar jeung trampled underfoot. .

2. 1 Peter 2:12 - Hirup hirup alus saperti diantara pagans nu, sanajan maranehna nuduh anjeun ngalakonan salah, maranéhanana bisa nempo amal hade Anjeun jeung muji Allah dina poé manéhna didatangan urang.

Rum 1:9 Pikeun Allah anu saksi abdi, saha abdi ngawula kalawan sumanget abdi dina injil Putra-Na, yén tanpa ceasing Kuring nyieun nyebut anjeun salawasna dina solat abdi;

Paul muji sukur pikeun jalma anu percaya di Roma, anu anjeunna ngalayanan ngalangkungan karyana dina Injil Yesus Kristus.

1. Ngalayanan Allah ngaliwatan Injil Yesus Kristus

2. Kakuatan Doa

1. Pilipi 1:3-5

2. Kolosa 1:3-5

Rum 1:10 Nyuhunkeun pamenta, upami ayeuna mah, mugi-mugi abdi tiasa dijalankeun makmur ku pangersa Allah sumping ka aranjeun.

Paulus ngungkabkeun kahayangna pikeun nganjang ka bangsa Romawi sarta nyuhunkeun pangersa Allah sangkan lalampahanana makmur.

1. Pentingna ngadoa supaya pangersa Allah dilaksanakeun dina kahirupan urang.

2. Ngaku kana pangersa Allah pikeun urang sangkan salamet.

1. Epesus 3:20 - Ayeuna ka Anjeunna anu sanggup ngalakukeun immeasurably leuwih ti sakabeh urang ménta atawa ngabayangkeun, nurutkeun kakuatan-Na anu aya dina karya dina urang.

2. James 4:15 - Gantina, Anjeun halah ngomong, "Upami éta bakal Gusti urang, urang bakal hirup jeung ngalakukeun ieu atawa éta."

Rum 1:11 Pikeun kuring hayang ningali anjeun, yén kuring bisa impart ka anjeun sababaraha kurnia spiritual, nepi ka ahir anjeun bisa ngadegkeun;

Paul ngungkabkeun kahayangna pikeun nganjang ka urang Kristen Romawi supados anjeunna tiasa ngabagi ka aranjeunna sababaraha kado spiritual anu bakal ngabantosan aranjeunna tumuwuh iman.

1: "Kakuatan Hadiah Rohani"

2: "Ngadegkeun Urang Dina Iman"

1: Galata 6:10 - Ku kituna, sakumaha urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sarerea, sarta hususna ka jalma-jalma anu iman.

2: Pilipi 1: 9-11 - Sareng kuring ngadoakeun yén kanyaah anjeun langkung seueur, kalayan kanyaho sareng sagala katerangan, ku kituna anjeun tiasa nyatujuan naon anu saé, sareng janten murni sareng tanpa cacad pikeun dinten Kristus, dipinuhan ku buah kabeneran anu datang ngaliwatan Yesus Kristus, pikeun kamulyaan jeung pujian Allah.

Rum 1:12 Maksudna, supaya kuring bisa ngalipur babarengan jeung anjeun ku iman silih boh anjeun jeung kuring.

Petikan ieu ngécéskeun kumaha Paul miharep bisa comforted ngaliwatan iman silih dirina jeung gereja Romawi.

1. "Kanyamanan Silih Iman"

2. "Saling Ngawangun Iman"

1. Pilipi 2: 1-2 "Jadi lamun aya wae dorongan dina Kristus, sagala panglipur tina cinta, sagala partisipasi dina Roh, sagala kasih sayang jeung simpati, ngalengkepan kabagjaan abdi ku mahluk tina pikiran sarua, ngabogaan cinta sarua, mahluk. dina kaayaan pinuh sareng hiji pikiran."

2. Ibrani 10: 24-25 "Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih asih jeung karya alus, teu neglecting pikeun papanggih babarengan, sakumaha geus kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana, sarta leuwih ti nu katingali. Poé geus deukeut."

Rum 1: 13 Ayeuna kuring henteu hoyong anjeun henteu terang, dulur-dulur, yén kuring sering ngarencanakeun sumping ka anjeun, (tapi diijinkeun dugi ka ayeuna,) supados kuring tiasa gaduh sababaraha buah di antara anjeun ogé, sapertos di antara bangsa-bangsa sanés.

Paul intends nganjang ka masarakat Romawi pikeun mawa eta buah spiritual kawas manéhna teu jeung kapir séjén.

1. Buah Pelayanan Paulus: Kumaha Kunjungan Paulus Bisa Ngahasilkeun Buah Rohani dina Kahirupan Urang

2. Kakuatan Tujuan Unstoppable: Ngamangpaatkeun Kasempetan Urang keur Misi

1. Kolosa 1: 3-6 - Urang muji sukur ka Allah, Rama Gusti urang Yesus Kristus, neneda salawasna pikeun anjeun, saprak urang ngadéngé iman anjeun ka Kristus Yesus jeung cinta anjeun pikeun sakabéh wali; ku sabab harepan anu disimpen pikeun anjeun di sawarga, anu anjeun kadéngé sateuacanna dina pangandika bebeneran Injil, anu parantos sumping ka anjeun, sakumaha ogé di sakumna dunya, sareng parantos ngahasilkeun buah, sapertos eta oge di antara anjeun saprak poé anjeun ngadéngé tur terang rahmat Allah dina bebeneran.

2. Rasul 11: 19-21 - Ayeuna jalma anu paburencay sanggeus kasusah nu jengkar leuwih Stephen ngumbara nepi ka Phoenicia, Siprus, jeung Antioki, da'wah kecap ka euweuh tapi urang Yahudi wungkul. Tapi sababaraha di antarana nya éta lalaki ti Siprus jeung Kirene, anu, nalika aranjeunna sumping ka Antioki, spoke ka Hellenists, da'wah Gusti Yesus. Sareng panangan Gusti aya sareng aranjeunna, sareng seueur anu palercaya sareng tos ka Gusti.

Rum 1:14 Abdi ngahutang ka urang Yunani boh ka urang Barbar; boh ka nu alim, boh ka nu teu wijaksana.

Paul ngarti yén salaku urang Kristen, anjeunna tanggung jawab nyebarkeun injil ka sadayana jalma henteu paduli kasang tukang budayana.

1: Urang disebut pikeun ngabagikeun Injil ka sadaya jalma, henteu paduli kasang tukang atanapi pangaweruhna.

2: Pesen Injil kanggo sadayana, henteu paduli naon identitas budaya atanapi tingkat hikmahna.

1: Rasul 17: 26-27 - "Sareng anjeunna ngadamel unggal bangsa manusa tina hiji jalma pikeun hirup di sakumna bumi, parantos netepkeun waktos anu dipasihkeun sareng wates-wates tempat tempatna masing-masing, supados aranjeunna milari Gusti, di bumi. Mudah-mudahan aranjeunna tiasa ngarasa jalan ka anjeunna sareng mendakan anjeunna."

2: 1 Korinta 12:13 - "Sabab dina hiji Roh urang sadayana dibaptis kana hiji awak - urang Yahudi atanapi Yunani, budak atanapi merdéka - sareng sadayana diinum tina hiji Roh."

Rum 1:15 Ku sabab kitu, sakumaha dina diri kuring, kuring siap pikeun ngawawarkeun Injil ka anjeun anu aya di Roma ogé.

Paulus siap ngawawarkeun Injil ka urang Roma.

1. Urang Kudu Ngawawarkeun Firman Allah ka Sadaya Bangsa

2. Kakuatan Injil pikeun Ngarobah Kahirupan

1. Mateus 28: 19-20 "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun."

2. 2 Korinta 5:17 “Ku sabab kitu, lamun saha aya dina Kristus, manéhna téh ciptaan anyar. Nu heubeul geus kaliwat; lah, nu anyar geus datang."

Rum 1:16 Pikeun kuring henteu isin kana Injil Kristus: sabab éta kakawasaan Allah pikeun kasalametan pikeun unggal jalma anu percaya; ka urang Yahudi heula, kitu deui ka urang Yunani.

Injil Kristus nyaéta kakawasaan Allah pikeun mawa kasalametan ka sakur anu percaya.

1. Kakuatan Injil: Percaya kana Kasalametan Allah

2. Teu Isin Ngawartakeun Injil: Nyebarkeun Injil Kasalametan Allah

1. Rum 10: 13-14 - "Kanggo sakur anu bakal nelepon kana nami Gusti bakal disimpen. Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? na kumaha maranéhna bakal percanten ka Anjeunna tina saha maranéhna teu boga. na kumaha aranjeunna bakal ngadéngé tanpa da'wah?"

2. Yesaya 61: 1 - "Roh Gusti Allah aya dina kuring; sabab PANGERAN geus anointed kuring pikeun ngahutbah warta alus ka meek; Mantenna ngutus kuring pikeun meungkeut nu brokenhearted, pikeun ngumumkeun kamerdikaan ka tawanan, jeung dibukana panjara pikeun anu dibeungkeut."

Rum 1:17 Pikeun di dinya kabeneran Allah diungkabkeun tina iman kana iman: sakumaha anu ditulis, Anu adil bakal hirup ku iman.

Kabeneran Allah diungkabkeun ku iman sareng jalma anu adil bakal hirup ku iman.

1. Hirup Ku Iman: Jalan Urang Nuju Kabeneran

2. Ngartos Iman: Konci pikeun Hirup Adil

1. Habakuk 2: 4 - "Behold, jiwa-Na anu diangkat nepi teu orientasi tegak di anjeunna: tapi adil bakal hirup ku iman-Na."

2. Galata 3:11 - "Tapi nu euweuh lalaki anu diyakinkeun ku hukum di payuneun Allah, éta bukti: pikeun, The adil bakal hirup ku iman."

Rum 1:18 Pikeun murka Allah diungkabkeun ti sawarga ngalawan sagala ungodliness jeung unrighteousness manusa, anu nyekel bebeneran dina unrighteousness;

Murka Allah diturunkeun ngalawan sagala ungodliness jeung unrighteousness.

1. Balukar tina Unrighteousness

2. Anu teu bisa dihindari tina murka Allah

1. Siloka 11:31 - Behold, nu soleh bakal recompensed di bumi: leuwih jahat jeung jelema nu ngalakukeun dosa.

2. Jabur 5: 5 - The foolish moal nangtung dina tetempoan thy: thou hates sakabeh pagawe tina iniquity.

Rum 1:19 Sabab nu bisa dipikawanoh ku Allah geus manifest di aranjeunna; sabab Allah geus nembongkeun eta ka maranehna.

Kabeneran Allah kabuktian dina sagala ciptaan.

1. Bebeneran Allah: Pondasi Iman Urang

2. Bukti Asih Allah dina Ciptaan

1. Jabur 19:1-4 - Langit ngumumkeun kamulyaan Allah; jeung firmament showweth karya handywork-Na.

2. John 1: 1-5 - Dina awal éta Kecap, jeung Kecap éta jeung Allah, jeung Kecap éta Allah.

Rum 1:20 Pikeun hal-hal anu teu katingali ti Anjeunna tina nyiptakeun dunya jelas katingali, kahartos ku hal-hal anu diciptakeun, bahkan kakawasaan-Na anu langgeng sareng katuhanan; ambéh maranéhanana tanpa alesan:

Kakawasaan Allah sareng sifat ketuhanan tiasa katingali dina ciptaan, ngantunkeun umat manusa tanpa alesan pikeun henteu percanten ka Anjeunna.

1. Kamulyaan Allah diungkabkeun dina Ciptaan

2. Henteu aya alesan: Kaagungan Allah aya dimana-mana

1. Jabur 19:1-4

2. Rasul 14:15-17

Rum 1:21 Sabab, nalika maranéhna terang ka Allah, maranéhna teu ngagungkeun Mantenna salaku Allah, atawa henteu ngahatur nuhun; tapi jadi sia dina imaginations maranéhanana, sarta haté foolish maranéhanana ieu darkened.

Jalma-jalma milih henteu ngagungkeun Gusti atanapi nganuhunkeun nalika terang ka Anjeunna, tibatan janten sia-sia dina imajinasina sareng gaduh haté anu poék.

1. Kasucian Allah sareng Tanggung Jawab Urang - Ngajalajah kumaha urang kedah ngabales nalika urang terang ka Gusti sareng ngartos kasucian-Na.

2. Kakuatan Syukur - Nguji pentingna syukur ka Gusti pikeun seueur ni'mat-Na.

1. Kolosa 3:16 - Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly dina sagala hikmah; ngajarkeun jeung admonishing karana dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung rahmat dina hate anjeun ka Gusti.

2. Yakobus 4:17 - Ku sabab eta nu knoweth mun ngalakukeun alus, sarta teu ngalakukeun eta, ka anjeunna eta dosa.

Rum 1:22 Ngaku dirina wijaksana, maranehna jadi bodo,

Jalma-jalma bisa nganggap dirina bijaksana tapi ku nolak bebeneran Allah, aranjeunna janten bodo.

1. "Jatuhna Reueus"

2. "Hikmah Nyaho Gusti"

1. Siloka 16:18 - "Sombong mana saméméh karuksakan, jeung sumanget haughty saméméh ragrag."

2. James 3:17 - "Tapi hikmah anu asalna ti sawarga téh mimitina murni; lajeng karapihan-asih, considerate, submissive, pinuh ku rahmat jeung buah alus, impartial tur ikhlas."

Rum 1:23 Jeung ngarobah kamulyaan Allah uncorruptible kana hiji gambar dijieun kawas jelema ruksak, jeung manuk, jeung sato fourfooted, jeung mahluk creeping.

Paul nyerat dina Rum 1:23 yén manusa geus nyokot kamulyaan Allah jeung robah jadi gambar mahluk earthly.

1. Bahaya Nyembah Berhala: Bahaya Menempatkan Ciptaan Manusia Di Atas Kasampurnaan Allah

2. Nginget-nginget ka Allah nu Sajati: Nolak Berhala Palsu jeung Ngamulyakeun Kamulyaan Allah.

1. Deuteronomy 4: 15-19 - warnings Allah ngalawan nyembah brahala

2. Yesaya 40: 18-26 - Kaagungan Allah anu teu aya babandinganana dibandingkeun sareng brahala bumi.

Rum 1:24 Ku sabab eta Allah oge maparin maranehna nepi ka najis ku hawa nafsuna sorangan, nepi ka ngahinakeun awakna sorangan.

Allah ngidinan jalma jadi dikonsumsi ku hawa nafsu sorangan jeung dishonor awak sorangan.

1. Bahaya Kahayang Teu Kacatur

2. Ngabales Godaan ku Kasucian

1. Galata 5: 16-17 - "Tapi kuring nyebutkeun, leumpang ku Roh, jeung anjeun moal gratify kahayang daging. Pikeun kahayang daging anu ngalawan Roh, jeung kahayang Roh anu ngalawan kahayang daging. daging, sabab ieu silih lawan, pikeun nyegah anjeun ngalakukeun hal anu anjeun hoyong laksanakeun."

2. 1 Corinthians 6: 19-20 - "Atawa anjeun teu nyaho yen awak anjeun teh kuil Roh Suci dina anjeun, saha anjeun geus ti Allah? Anjeun teu sorangan, pikeun anjeun geus dibeuli kalawan harga. Jadi. ngagungkeun Allah dina awak anjeun."

Rum 1:25 Anu ngarobah bebeneran Allah jadi bohong, sarta nyembah jeung ngawula ka mahluk leuwih ti Maha Nyipta, anu rahayu salawasna. Amin.

Manusa mindeng leuwih resep nyembah mahluk ciptaan tinimbang nu Nyiptakeun, nu teu ridho Allah.

1: Ibadah urang kudu ditujukeun ka Allah wungkul, lain ka ciptaan.

2: Urang kudu ngutamakeun Allah dina sagala lampah urang jeung ulah nyieun brahala hal-hal dunya.

1: Kolosa 3:5 Ku sabab kitu, maehan naon-naon anu aya dina alam bumi anjeun: cabul, najis, hawa nafsu, kahayang jahat sareng karanjingan, anu nyembah berhala.

2: Yakobus 4:4 Aranjeun jelema-jelema zinah, naha aranjeun teu nyaho yen sosobatan jeung dunya teh hartina mumusuhan jeung Allah? Ku kituna, saha waé anu milih jadi sobat dunya bakal jadi musuh Allah.

Rum 1:26 Ku sabab kitu, Allah ngantunkeun aranjeunna kana hawa nafsu anu jahat, sabab awéwé-awéwéna ogé ngarobih kabiasaan anu alami kana anu ngalawan alam.

Allah nyerahkeun jalma-jalma di dunya kana kahayang cabul maranéhna, kaasup awéwé-awéwé anu ngarobah kabiasaan séks jadi anu ngalawan alam.

1. Bahaya Kahayang Maksiat

2. Sifat teu wajar jeung teu ditarima tina Dosa Seksual

1. 1 Korinta 6:18-20 - Kabur ti immorality seksual; Unggal dosa sejenna anu dilakukeun ku jalma aya di luar awak, tapi jalma anu cabul dosa kana awakna sorangan.

2. Galata 5:19-21 - The meta daging anu atra: immorality seksual, impurity jeung debauchery; idolatry jeung elmu sihir; hatred, discord, jealousy, fits of amukan, ambisi egois, dissensions, faksi jeung dengki; mabok, pesta pora, jeung sajabana.

Rum 1:27 Jeung kitu ogé lalaki, ninggalkeun pamakéan lumrah awéwé, kaduruk dina hawa nafsu maranéhanana ka arah séjén; lalaki jeung lalaki gawe nu unseemly, sarta narima dina diri nu recompence tina kasalahan maranéhanana anu geus minuhan.

Lalaki geus ditinggalkeun kahayang alam maranéhna pikeun awéwé sarta malah geus dihakan ku hawa nafsu maranéhna pikeun lalaki séjén, kalibet dina lampah anu ngerakeun jeung sangsara konsékuansi tina dosa maranéhanana.

1. Desain Allah pikeun nikah - Rum 1:27

2. Konsékuansi tina ninggalkeun design Allah - Rum 1:27

1. Leviticus 18:22 - "Anjeun teu kudu bobo jeung lalaki sakumaha jeung awéwé; éta mangrupa abomination.”

2. 1 Corinthians 6: 9-10 - "Atawa anjeun teu nyaho yen nu unrighteous moal inherit Karajaan Allah? Ulah katipu: boh nu cabul, nu nyembah brahala, nu jinah, nu homoseksual, nu maling, nu sarakah, nu mabok, nu nyembah berhala, nu tukang bohong, moal meunang warisan Karajaan Allah.”

Rum 1:28 Jeung sanajan maranehna teu resep pikeun nahan Allah dina pangaweruh maranéhanana, Allah masihan aranjeunna leuwih ka pikiran reprobate, pikeun ngalakukeun hal-hal anu teu merenah;

Kusabab jalma-jalma nolak ngaku ka Allah, Anjeunna ngantepkeun aranjeunna gaduh pikiran anu bejat supados aranjeunna ngalakukeun hal-hal anu henteu pantes.

1. Pasrah kana pangersa Allah mangrupikeun cara anu pangsaéna pikeun hirup integritas.

2. Urang kudu milih pikeun ngaku ka Allah jeung nolak godaan pikeun ngalakukeun nu teu bener.

1. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

2. Jabur 119:11 - Kuring geus disimpen nepi kecap anjeun dina haté kuring, supaya kuring teu dosa ngalawan Anjeun.

Rum 1:29 Keur pinuh ku sagala unrighteousness, fornicity, wickedness, covetousness, maliciousness; pinuh ku sirik, rajapati, debat, tipu daya, jahat; tukang bisik,

Petikan ngajelaskeun jalma-jalma anu haténa jahat sareng pinuh ku sirik, rajapati, debat, tipu daya, sareng jahat.

1. Bahaya Kajahatan - Rum 1:29

2. Overcoming Sirik jeung Malignity - Rum 1:29

1. James 4: 7 - "Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

2. paribasa 16:32 - "Anjeunna anu slow mun anger leuwih hade tinimbang perkasa, sarta anjeunna anu aturan sumanget-Na ti anjeunna anu nyokot kota."

Rum 1:30 Jalma-jalma tukang bohong, ngabencian ka Allah, ngahina, sombong, sombong, tukang-tukang nyieun kajahatan, teu nurut ka kolot,

Paulus ngahukum jalma-jalma anu tukang gosip, ngabencian ka Allah, sombong, sombong, nyiptakeun hal-hal anu jahat, sareng henteu patuh ka kolot.

1. Iman Sajati jeung Hirup Alus: Ajaran Moral Paulus dina Rum 1:30

2. Bahaya Maksiat: Kumaha Taat ka Allah jeung Ngahormatan Kolot.

1. Mateus 7:12 - "Jadi dina sagalana, lakukeun ka batur naon anjeun bakal boga aranjeunna ngalakukeun ka anjeun, pikeun ieu sums up Hukum jeung nabi."

2. 1 Tesalonika 4: 8 - "Ku alatan éta, saha anu rejects instruksi ieu teu nampik hiji manusa tapi Allah, pisan Allah anu mere Anjeun Roh Suci-Na."

Rum 1:31 Tanpa pangarti, panyiksa perjangjian, tanpa kaasih alamiah, teu kaampeuh, teu karunya:

Paul nekenkeun konsékuansi tina dosa, kaasup kurangna pamahaman, covenant megatkeun, jeung kurangna karunya.

1. Mikawanoh Dosa jeung Balukarna

2. Kakuatan Welas Asih jeung Welas Asih

1. Epesus 4:31-32 - "Sagala kanyenyerian, amarah, amarah, ambek-ambekan, jeung gogorowokan, sing singkirkeun ti aranjeun, jeung sagala kajahatan: Jeung sing hade ka nu sejen, sing lemah lembut, sing silih hampura. , sakumaha Allah ku Kristus geus ngahampura anjeun."

2. James 2:13 - "Kanggo manéhna bakal boga judgment tanpa mercy, nu hath shewed euweuh rahmat; jeung rahmat rejoiceth ngalawan judgment."

Rum 1:32 Anu terang kana putusan Allah, anu ngalakukeun hal-hal sapertos kitu pantes dihukum pati, henteu ngan ukur ngalakukeun anu sami, tapi ogé resep ka anu ngalakukeunana.

Panghukuman Allah jelas: jalma-jalma anu ngalakukeun dosa-dosa ageung pantes dipaéhan. Aranjeunna henteu ngan ukur ngalakukeun dosa sorangan, tapi ngadorong sareng mikaresep jalma-jalma anu sami.

1: Pangadilan Allah pasti tur adil; urang teu kudu kalibet dina atawa ajak dosa serius.

2: Urang teu kudu resep kana dosa batur, sabab pangadilan Allah jelas ngeunaan éta.

1: Jabur 119:128 - Ku sabab kitu kuring ngahargaan sagala parentah Gusti ngeunaan sagala hal bener; jeung Abdi hate unggal jalan palsu.

2: Epesus 5:11 - Jeung teu boga ukhuwah jeung karya unfruitful tina gelap, tapi rada reprove eta.

Rum 2 neruskeun wacana Paul ngeunaan sipat dosa manusa, emphasizing judgment Allah adil, pentingna amal leuwih warisan, jeung harti sabenerna sunat.

Alinea 1: Bab ieu dimimitian ku Paulus nunjukkeun yén jalma-jalma anu ngahukum batur henteu aya alesan sabab ku ngalakukeunana aranjeunna ngahukum dirina sorangan, sabab ngalaksanakeun hal-hal anu sami. Anjeunna negeskeun yén hukuman Allah dumasar kana bebeneran sareng ngalawan jalma-jalma anu ngalakukeun hal-hal sapertos kitu. Manéhna warns ngalawan presuming kana kahadean Allah, kasabaran, jeung forbearance, reminding pamiarsa yén éta téh kahadean Allah anu dimaksudkeun pikeun ngakibatkeun maranehna tobat (Rum 2:1-4).

Paragrap 2: Dina ayat 5-16, Paulus ngabahas deui kumaha Allah bakal males ka unggal jalma nurutkeun karyana. Pikeun jalma-jalma anu milari kamulyaan ngahargaan kalanggengan ku cara ngalakukeun kahadéan anjeunna bakal masihan hirup anu langgeng, tapi pikeun jalma-jalma anu nyiksa diri henteu taat ka bebeneran anu taat kana kajahatan, bakal aya murka amukan kasangsaraan kasangsaraan unggal manusa ngalakukeun dosa Yahudi heula ogé kamulyaan Yunani ngahormatan katengtreman unggal jalma ngalakukeun anu hadé Yahudi ogé. Yunani (Rum 2:6-10). Anjeunna negeskeun yén teu aya pilih kasih ka Allah, sadaya anu ngalakukeun dosa salian ti hukum, bakal binasa ku hukum. aranjeunna hukum sorangan sanajan maranéhna teu boga kode ditulis (Rum 2:11-16).

Ayat ka-3: Ti ayat 17 teras, Paulus nyarioskeun ka pamiarsa Yahudi sacara langsung nantang ngandelkeun kapercayaan kana milik pusaka aranjeunna Sunat Hukum pikeun kasalametan nyatakeun 'Lamun anjeun nyebut diri anjeun urang Yahudi ngandelkeun Hukum kareueus ka Allah, terang kersa-Na nyatujuan naon anu langkung luhur sabab Hukum diparentahkeun yakin nungtun buta. terang jalma di gelap instruktur foolish guru orok ngabogaan perwujudan pangaweruh bebeneran Hukum anjeun lajeng ngajarkeun batur teu ngajarkeun diri?' (Rum 2:17-21). Anjeunna criticizes hypocrisy diantara urang Yahudi nyebutkeun sunat nyata masalah jantung Roh teu hurup pujian-Na asalna ti Allah teu jalma (Rum 2:28-29).

Rum 2:1 Ku sabab kitu maneh teu bisa dihampura, heh manusa, sing saha wae nu ngahukum; pikeun anjeun anu ngahukum ngalakukeun hal anu sami.

Paul nyarioskeun ka pamaca yén teu aya anu dibebaskeun tina pengadilan sareng ngahukum jalma-jalma anu ngahukum batur nalika ngalakukeun hal anu sami.

1. Mariksa Diri Samemeh Nangtukeun Batur - Lukas 6:37-38

2. Kudu Gancang Dengekeun jeung Lambat Nyarita - Yakobus 1:19

1. Mateus 7:1-5

2. Galata 6:1-5

Rum 2: 2 Tapi urang yakin yén pangadilan Allah téh nurutkeun bebeneran ngalawan maranéhanana anu ngalakukeun hal saperti.

Pangadilan Allah dumasar kana bebeneran sareng anu ngalakukeun salah bakal dihukum sasuai.

1. Balukar Dosa: Ngartos Hukuman Allah

2. Hirup dina Kabeneran: Kumaha Ngahindarkeun Pangadilan Allah

1. Yesaya 5:20 - "Woe ka jalma anu nyebut jahat alus jeung alus jahat, anu nempatkeun gelap pikeun caang jeung caang pikeun gelap, anu nempatkeun pait pikeun amis jeung amis pikeun pait!"

2. James 4:17 - "Jadi sing saha weruh hal katuhu pikeun ngalakukeun jeung gagal pikeun ngalakukeunana, pikeun manéhna éta dosa."

Rum 2: 3 Jeung anjeun pikir ieu, lalaki, nu judged jalma nu ngalakukeun hal saperti, jeung ngalakukeun nu sarua, nu bakal luput hukuman Allah?

Paul patarosan munafik hiji lalaki anu nangtoskeun batur pikeun dosa maranéhanana, acan commits dosa sarua sorangan, nanyakeun lamun manéhna nyangka manehna bakal luput tina judgment Allah.

1. Hirup Munafik: Kumaha Ngahindarkeun Pangadilan ti Allah

2. Memutuskeun Siklus Munafik: Kumaha Nurutkeun Parentah Allah

1. Mateus 7:3-5 - "Jeung naha beholdest mote nu aya dina panon adi anjeun, tapi teu tempo balok nu aya dina panon sorangan? Atawa kumaha anjeun bakal nyebutkeun ka adi anjeun, Hayu atuh cabut mote nu kaluar tina panon anjeun; jeung, behold, balok dina panon anjeun sorangan? Anjeun munafik, kaluar heula balok kaluar tina panon anjeun sorangan; lajeng bakal ningali jelas mun ngaluarkeun mote tina panon dulur anjeun."

2. Yakobus 4:17 - "Ku sabab eta anu terang kana ngalakukeun anu hadé, sareng henteu ngalakukeunana, éta dosa."

Rum 2:4 Atanapi anjeun ngahina kana kabeungharan kahadean sareng kasabaran sareng kasabaran-Na; teu nyaho yen kahadean Allah ngakibatkeun anjeun tobat?

Kahadéan Allah ngabalukarkeun tobat.

1: "Kasaéan Allah mangrupikeun Jalan pikeun Tobat"

2: "Kasabaran sareng Kasabaran Gusti Penting pikeun Tobat"

1: Jabur 51:17 - Pangorbanan Gusti mangrupikeun roh anu rusak: manah anu patah sareng kaduhung, nun Allah, anjeun moal nganggap hina.

2: Lukas 5:32 - Kuring datang teu nelepon nu soleh, tapi sinners mun tobat.

Rum 2:5 Tapi sanggeus karasa jeung impenitent haté anjeun treasures nepi ka thyself murka ngalawan poé murka jeung wahyu tina judgment bener Allah;

Allah treasuries murka pikeun jalma anu unrepentant jeung teuas-hate.

1. Kudu Tobat jeung Nangkeup Rahmat Allah

2. Mikawanoh Balukar tina Dosa Teu Tobat

1. Yesaya 55:6-7 “Paluruh PANGERAN samentawis kapendak; nelepon kana anjeunna bari anjeunna deukeut; hayu nu jahat forsake jalan na, jeung lalaki unrighteous pikiran-Na; hayu anjeunna balik deui ka PANGERAN, yén manéhna bisa boga karunya ka manéhna, jeung ka Allah urang, pikeun manéhna abundantly hampura.

2. Yeremia 31:18-20 “Kuring geus ngadéngé Epraim grieving, 'Anjeun geus disiplin kuring, sarta kuring ieu disiplin, kawas anak sapi untrained; Bawa abdi balik, supados abdi tiasa dibalikeun deui, sabab anjeun PANGERAN Allah abdi. Pikeun sanggeus kuring geus ngahurungkeun jauh, abdi relented, sarta sanggeus kuring ieu parentah, abdi struck pingping kuring; Kuring isin, sareng kuring bingung, sabab kuring nanggung aib budak ngora.' Dupi Epraim putra abdi tercinta? Naha anjeunna anak tercinta? Kusabab sering kuring nyarios ngalawan anjeunna, kuring masih émut ka anjeunna. Ku alatan éta haté kuring yearns pikeun manéhna; Kami pasti bakal mikawelas ka anjeunna, saur PANGERAN."

Rum 2:6 Anu bakal ngabales ka unggal jalma nurutkeun kalakuanana:

Allah ngaganjar unggal jalma nurutkeun lampah maranéhanana.

1: Urang bisa yakin yén Allah bakal salawasna ngaganjar urang nurutkeun lampah urang.

2: Allah mah adil jeung salawasna ngabales ka urang nurutkeun naon nu geus dilampahkeun.

1: Galata 6: 7-8 "Ulah jadi deceived: Allah teu diolok-olok, pikeun naon sows hiji, éta ogé bakal dipanén. Pikeun hiji anu sows kana daging sorangan bakal tina daging Fedi korupsi, tapi hiji anu sows kana daging sorangan bakal tina daging Fedi korupsi, tapi hiji anu sows kana daging sorangan. Sows kana Roh bakal tina Roh bakal panén hirup langgeng."

2: Mateus 16:27 "Kanggo Putra Manusa bakal sumping sareng malaikat-malaikat-Na dina kamulyaan Rama-Na, teras Anjeunna bakal ngabales ka unggal jalma dumasar kana naon anu parantos dilakukeun."

Rum 2:7 Pikeun jalma-jalma anu ku sabar dina ngalakukeun anu hadé, milarian kamulyaan sareng kahormatan sareng kalanggengan, hirup langgeng:

Ayat ieu ngadorong jalma-jalma mukmin pikeun tetep satia sareng taat ka Allah, sabab ku kasabaran aranjeunna bakal nampi hirup anu langgeng.

1. "Ajén Kasabaran dina Nyiar Hirup Langgeng"

2. "Janji-jangji Allah ka Jalma-jalma anu Tabah"

1. James 1:12 - Rahayu nyaéta lalaki anu tetep steadfast handapeun trial, pikeun nalika anjeunna geus ngadeg test anjeunna bakal nampa makuta kahirupan, nu geus jangji Allah ka jalma anu mikanyaah anjeunna.

2. Ibrani 10:36 - Pikeun anjeun kudu daya tahan, ku kituna lamun geus dipigawé bakal Allah anjeun bisa nampa naon jangji.

Rum 2:8 Tapi ka jalma-jalma anu ambek-ambekan, teu nurut kana bebeneran, tapi nurut kana kajahatan, amarah jeung amarah,

Jalma-jalma anu ambek-ambekan jeung ingkar kana bebeneran bakal nyanghareupan amarah jeung amarah.

1. Bahaya Maksiat

2. Balukar tina Nolak Bebeneran

1. Epesus 5: 6 "Ulah aya anu nipu anjeun ku kecap-kecap anu sia-sia: sabab ku sabab ieu, murka Allah sumping ka barudak anu henteu patuh."

2. Yakobus 1:21-22 “Ku sabab eta, singkirkeun sagala kakotoran jeung kagorengan, sarta tarima kalayan lemah lembut kecap anu dirakit, anu tiasa nyalametkeun jiwa anjeun. Tapi sing laksanakeun pangandika, ulah ngan ukur ngadenge, anu nipu diri sorangan."

Rum 2:9 Kasangsaraan sareng kasangsaraan, kana unggal jiwa manusa anu ngalakukeun kajahatan, mimitina urang Yahudi, sareng ogé anu sanés;

Allah bakal mawa kasangsaraan jeung kanyeri boh urang Yahudi boh kapir anu ngalakukeun kajahatan.

1. Balukar tina Ngalakonan Jahat: A Study of Rum 2:9

2. Welas Asih jeung Kaadilan Allah: Ngartos Konteks Rum 2:9

1. Yohanes 3:16-17 – “Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Pikeun Allah teu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya; tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna."

2. James 1: 13-15 - "Ulah aya anu nyebutkeun lamun manéhna tempted, Kuring keur cocoba ku Allah: pikeun Allah teu bisa tempted ku jahat, teu tempted manéhna saha wae: Tapi unggal lalaki tempted, lamun manéhna ditarik jauh. tina hawa nafsuna sorangan, jeung digoda. Lajeng nalika hawa nafsu geus conceived, éta ngahasilkeun dosa: jeung dosa, sanggeus éta réngsé, brings mudik maot.

Rum 2:10 Tapi kamulyaan, kahormatan, jeung katengtreman, pikeun unggal jalma nu gawéna alus, mimitina pikeun urang Yahudi, sarta ogé pikeun kapir.

Sing saha bae anu migawe kahadean bakal diganjar ku kamulyaan, kahormatan, jeung katengtreman, teu paduli urang Yahudi atawa nu lain Yahudi.

1. Sarerea pantes diganjar ku kalakuan hadena, teu paduli saha-sahanana.

2. Urang sadayana sami di payuneun Allah, sareng Anjeunna bakal ngaganjar ka urang sadayana.

1. Galata 3:28 - Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi gratis, teu aya lalaki atanapi awéwé: sabab anjeun sadayana aya dina Kristus Yesus.

2. Epesus 2:14 - Pikeun anjeunna karapihan urang, anu geus dijieun duanana hiji, sarta geus ngarecah tembok tengah partisi antara urang.

Rum 2:11 Sabab Allah mah teu dihargaan.

Gusti henteu nunjukkeun pilih kasih sareng henteu ngahukum dumasar kana pilih kasih.

1: Kaasih Allah Teu Sarat - Henteu paduli bédana urang, kanyaah Gusti pikeun sadayana sami.

2: Ngahakiman Ulah Lest Anjeun Dihukum - Urang teu kudu bias ka batur jeung kudu nganggap sakabeh jalma sarua.

1: Yakobus 2:1-13 - Urang teu kudu milih pilih kasih ka batur ti batur.

2: John 3:16 - Allah némbongkeun kanyaah ka sadaya ku ngirim putra-Na maot pikeun urang.

Rum 2:12 Pikeun saloba geus dosa tanpa hukum ogé bakal binasa tanpa hukum: jeung saloba geus dosa dina hukum bakal judged ku hukum;

Sadaya jalma bakal dihukum pikeun dosana, henteu paduli naha aranjeunna gaduh hukum atanapi henteu.

1. Gusti Maha Adil tur Adil dina ngahukum-Na

2. Panén Naon Urang Sown

1. Pandita 12:14 - Pikeun Allah bakal mawa unggal karya kana judgment, jeung unggal hal rusiah, naha éta alus, atawa naha éta jadi jahat.

2. Kolosa 3:25 - Pikeun manéhna nu doth salah bakal narima pikeun kasalahan nu manéhna geus dipigawé: jeung teu aya hormat jalma.

Rum 2:13 (Kanggo lain anu ngadangukeun hukum anu adil di payuneun Allah, tapi anu ngalaksanakeun hukum bakal dibenerkeun.

Pembenaran di payuneun Allah henteu dumasar kana ngan ukur ngadangukeun hukum, tapi ogé ngalaksanakeun hukum.

1. Urang Dibenerkeun ku Kalakuan Urang, Henteu Kecap Urang

2. Pentingna Ngalakukeun Naon Anu Urang Diajar

1. Yakobus 1:22-25 (Tapi kudu nurut kana pangandika, lain nu ngaregepkeun wungkul, nu nipu diri sorangan. Sabab lamun aya nu ngadéngékeun pangandika, lain nu migawé, nya ibarat jalma nu ningali kana omonganana. Beungeut alami dina kaca: Pikeun anjeunna ningali ka dirina, teras angkat, sareng langsung hilap kumaha rupa-rupa anjeunna. Tapi sing saha anu ningali kana hukum kamerdikaan anu sampurna, sareng terus ngalaksanakeunana, anjeunna sanés ngadangukeun anu hilap, tapi ngalaksanakeun. tina pagawéan, ieu lalaki bakal rahayu dina amalna.)

2. Mateus 7:24-27 (Ku sabab eta, sing saha anu ngadenge ieu omongan Kami, terus ngalakonanana, Kami bakal nyarupaan jelema anu wijaksana, anu ngadegkeun imahna di luhur batu. Angin ngagelebug, ngagelebug ka eta imah, teu rubuh, sabab diadegkeun dina batu karang. Sing saha anu ngadenge omongan Kami, tapi henteu ngalakonanana, bakal disaruakeun jeung jelema bodo, anu ngawangun imahna di luhur. keusik: Jeung hujan turun, sarta caah datang, sarta angin ngahiliwir, sarta neunggeul eta imah, sarta eta rubuh, sarta eta pisan rubuh.)

Rum 2:14 Sabab lamun bangsa kapir, anu teu boga hukum, ngalakukeun sacara alami hal-hal anu aya dina hukum, ieu, anu henteu gaduh hukum, mangrupikeun hukum pikeun dirina.

Nu lain Yahudi, sanajan teu boga hukum, tetep bisa ngalakonan hal-hal anu aya di jerona, jeung hukum maranéhanana sorangan.

1. Kakuatan Hukum Alam: Ngartos Implikasi Rum 2:14

2. Hiji Hukum Anyar: Hirup ku Alam di Téritori Teu Wawuh

1. Galata 5: 14-15 - "Kanggo sakabeh hukum ieu kaeusi dina hiji kecap: 'Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sakumaha ka diri sorangan.' Tapi upama aranjeun silih gigit jeung silih dahar, sing ati-ati supaya maraneh ulah didahar ku nu sejen."

2. Epesus 2:15 - "sanggeus dileungitkeun dina daging-Na enmity, nyaeta, hukum commandments dikandung dina ordinances, ku kituna nyieun dina dirina hiji lalaki anyar ti dua, sahingga nyieun karapihan."

Rum 2:15 Anu nerangkeun padamelan Toret anu ditulis dina hatena, nurani aranjeunna ogé nyaksian, sareng pikiranana hartosna nalika nuduh atanapi anu sanés ngahampura;)

Paulus ngécéskeun yén hukum Allah ditulis dina haté kabéh jalma, jeung haté sanubari maranéhna nyaksian ieu.

1. Kakuatan Hukum Allah Ditulis dina Haté urang

2. Kakuatan Nurani Nu Ngabimbing Lampah Urang

1. Rum 13: 5: "Ku kituna anjeun kudu tunduk, teu ngan ulah murka Allah tapi ogé demi nurani."

2. Siloka 20:27: "Roh manusa teh lampu Gusti, maluruh sagala bagian pangjerona na."

Rum 2:16 Dina poé nalika Allah bakal nangtoskeun rusiah manusa ku Yesus Kristus nurutkeun Injil abdi.

Pangadilan Allah ka sadaya umat manusa bakal adil sareng adil.

1: Urang kudu tanggung jawab ka Allah pikeun sagala lampah urang, sabab pangadilan-Na bakal adil jeung adil.

2: Sadayana bakal dihukum, ku kituna hayu urang narékahan pikeun hirup leres di payuneun Allah.

1: Mateus 12:36 - "Kanggo kuring ngabejaan ka maneh, dina poé judgment jalma bakal masihan akun pikeun unggal kecap teu malire aranjeunna nyarita."

2: Pandita 12:14 - "Kanggo Allah bakal mawa unggal kalakuan kana judgment, jeung unggal hal rusiah, naha alus atawa jahat."

Rum 2:17 Behold, anjeun disebut urang Yahudi, sarta restest dina Toret, sarta ngajadikeun anjeun bangga anjeun Allah,

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan urang Yahudi anu istirahat dina hukum sareng ngagungkeun Gusti.

1. Urang bisa diajar ngeunaan rendah haté jeung kasatiaan ti urang Yahudi anu ngandel ka Allah.

2. Urang kedah émut naon hartosna janten bagian tina umat pilihan Allah sareng henteu nganggap berkah.

1. Yesaya 41:10, "Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; ulah dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh."

2. Mateus 5:16, "Hayu caang anjeun caang saméméh batur, ambéh maranéhanana bisa nempo karya alus anjeun sarta méré kamulyaan ka Rama anjeun anu di sawarga."

Rum 2:18 Sareng terang kana pangersa-Na, sareng nyatujuan hal-hal anu langkung saé, anu diparentahkeun ku Toret;

Passage Nyaho wasiat Allah ngaliwatan instruksi ti hukum.

1. Pangersa Allah Diungkabkeun Ngaliwatan Firman-Na

2. Taat Ngaliwatan Instruksi Alkitabiah

1. Kolosa 3:16, "Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly dina sagala hikmah; ngajarkeun jeung admonishing karana dina psalms na hymns jeung lagu spiritual, nyanyi kalayan rahmat dina haté anjeun ka Gusti."

2. Deuteronomy 29:29, "Hal-hal anu rusiah kagungan PANGERAN Allah urang, tapi hal-hal anu diungkabkeun nyaéta milik urang sareng anak-anak urang salamina, supados urang tiasa ngalaksanakeun sagala kecap tina hukum ieu."

Rum 2:19 Sareng yakin yén anjeun nyalira mangrupikeun pituduh anu lolong, cahaya pikeun anu aya di gelap,

Paul ngajelaskeun yén jalma henteu kedah ngahukum batur sabab tiasa henteu sadar kana bebeneran sareng tiasa ngandelkeun jalma anu langkung terang pikeun bimbingan.

1. Nangtukeun Batur: Buta Nyata

2. Kalungguhan Pituduh: Ningali Cahaya

1. Mateus 7:1-2 “Ulah ngahukum, supaya maraneh ulah dihukum. Pikeun ku naon kaputusan anjeun nangtoskeun, anjeun bakal dihukum: sareng ku naon ukuran anu anjeun ukur, éta bakal diukur deui ka anjeun. ”

2. Yakobus 4:12 "Aya hiji pemberi hukum, anu tiasa nyalametkeun sareng ngancurkeun: saha anjeun anu ngahukum anu sanés?"

Rum 2:20 Guru pikeun jalma bodo, guru orok, anu ngagaduhan wujud pangaweruh sareng bebeneran dina Toret.

Petikan ieu nyarioskeun pentingna ngajar sareng ngadidik jalma dina hukum Allah.

1. Kakuatan Ajaran: Kumaha Hukum Allah Bisa Ngarobah Kahirupan

2. Panggeroan Guru: Nyumponan Tanggung Jawab Ngawariskeun Kabeneran Allah

1. Siloka 22:6 - Ngalatih nepi ka anak dina jalan manéhna kudu indit; sanajan geus kolot mah moal nyingkah ti dinya.

2. Mateus 28: 19-20 - Pindah kituna sarta nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah anjeun.

Rum 2:21 Ku sabab kitu, anjeun anu ngajar batur, naha anjeun henteu ngajar sorangan? Anjeun nu ngahutbah hiji lalaki teu kudu maling, do anjeun maling?

Urang kedah ngalaksanakeun naon anu urang da'wahkeun.

1: Urang kudu ati-ati pikeun ngalaksanakeun naon anu diwawarkeun ka batur.

2: Urang kedah ngukur tindakan urang sorangan ngalawan standar anu urang set pikeun batur.

1: Lukas 6:41-42 - "Naha anjeun nempo speck of sawdust dina panon adi anjeun sarta teu nengetan plank dina panon anjeun sorangan? Kumaha anjeun bisa ngomong ka lanceukna, 'Adi, hayu atuh nyandak miceun bintik tina panon anjeun,' lamun anjeun sorangan henteu ningali balok dina panon anjeun sorangan?"

2: Yakobus 1: 22-25 - "Ulah ngan ukur ngadengekeun pangandika, nepi ka nipu diri sorangan. Laksanakeun naon anu diomongkeunana. Saha-saha anu ngadengekeun pangandika tapi henteu ngalakukeun naon anu diomongkeunana, ibarat jalma anu neuteup kana beungeutna. eunteung jeung, sanggeus nempo dirina, indit jauh jeung poho kumaha rupa manéhna. rahayu dina naon anu aranjeunna laksanakeun."

Rum 2:22 Anjeun anu nyebutkeun yén lalaki ulah jinah, naha anjeun zinah? Anjeun anu abhort brahala, naha anjeun ngalakukeun sacrilege?

petikan ieu questioning naha jalma anu nyebutkeun hiji hal ngalakukeun sabalikna sorangan.

1. "Jadi Conto Anjeun Hayang Ningali di Dunya"

2. "Praktekkeun Naon Anu Diwartakeun"

1. Mateus 7: 3-5 - "Naha anjeun ningali speck nu aya dina panon adi anjeun, tapi teu perhatikeun log anu aya dina panon sorangan? Atawa kumaha anjeun bisa ngomong ka dulur anjeun, 'Hayu atuh nyandak miceun bintik tina panon anjeun, 'nalika aya log dina panon anjeun sorangan? Anjeun munafik, cabut heula log tina panon anjeun sorangan, teras anjeun bakal ningali anu jelas pikeun ngaluarkeun bintik tina panon dulur anjeun."

2. James 2:10 - "Kanggo saha ngajaga sakabeh hukum tapi gagal dina hiji titik geus jadi akuntabel pikeun sakabéh éta."

Rum 2:23 Naha anjeun anu ngagungkeun hukum, naha anjeun ngalanggar hukum ngahina Allah?

Jalma-jalma anu ngareuah-reueus kana ta'atna kana hukum-hukum Allah tapi ngalanggar hukum-hukum Allah, ngahinakeun Allah.

1. Urang kudu émut yén hukum Allah téh lain hal anu ku urang teu bisa dipaliré. Urang kedah nyandak sacara serius sareng narékahan pikeun ngajaga éta.

2. Urang kudu narékahan pikeun hirup saluyu jeung patokan hukum Allah, sarta ulah ngahina ku cara ngalanggar éta.

1. James 2: 10-12 - Pikeun sakur anu ngajaga sakabeh hukum, sarta acan ngalanggar dina hiji titik, anjeunna kaliru ka sadaya.

2. Galata 5:14 - Pikeun sakabéh hukum geus kaeusi dina hiji kecap, sanajan ieu; Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sakumaha thyself.

Rum 2:24 Pikeun nami Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain ku anjeun, sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci.

Bangsa-bangsa lain ngahujat jenengan Allah ku sabab kalakuan urang Yahudi.

1. Kakuatan lampah urang jeung kumaha urang ngagambarkeun Allah ka dunya.

2. Pentingna humility jeung ngakuan imperfections urang sorangan.

1. Yakobus 2:14-17 - Naon gunana, dulur-dulur, lamun aya nu ngaku-ngaku iman tapi teu boga amal? Naha iman sapertos kitu tiasa nyalametkeun aranjeunna? 15 Upamana dulur lalaki atawa dulur awewe teu boga baju jeung dahar sapopoe. 16 Upama aya nu nitah ka maranehna, “Geura geleh; tetep haneut sareng nyéépkeun tuangeun," tapi henteu ngalakukeun nanaon ngeunaan kabutuhan fisikna, naon gunana? 17 Nya kitu deui iman, lamun teu dibarengan ku lampah, tangtu paeh.

2. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Sabalikna, ku karendahan diri, hargakeun batur di luhur diri anjeun, 4 henteu ningali kapentingan anjeun sorangan, tapi masing-masing pikeun kapentingan batur.

Rum 2:25 Pikeun sunat saleresna aya mangpaatna, upami anjeun tetep dina Toret;

Paulus nekenkeun pentingna hirup nurutkeun hukum Allah, sanajan saurang geus disunat.

1. Hirup Hukum Allah: Pentingna Nurutan Paréntah Allah

2. Harti Sunat: Taat Luhur Ritual

1. Deuteronomy 10: 12-13 - Jeung ayeuna, urang Israil, naon anu diwajibkeun ku PANGERAN Allah anjeun ti anjeun, tapi sieun ka PANGERAN Allah anjeun, leumpang dina sagala cara-Na, nyaah ka Mantenna, ngalayanan PANGERAN Allah anjeun. sakabéh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun.

2. Yeremia 7:22-23 - Pikeun kuring henteu nyarios ka karuhun anjeun, atanapi paréntah aranjeunna dina dinten anu kuring dibawa kaluar ti tanah Mesir, ngeunaan kurban beuleuman atanapi kurban. Tapi ieu anu Kami paréntah ka aranjeunna, paribasa, 'Taat kana sora Kami, sareng Kami bakal janten Gusti anjeun, sareng anjeun bakal janten umat Kami.

Rum 2:26 Ku sabab eta, upama nu teu disunat tetep tunduk kana hukum Toret, naha teu disunat teh moal dianggap sunat?

Paulus naroskeun naha jalma anu henteu disunat anu nuturkeun hukum bakal dianggap sapertos anu disunat.

1. Kumaha Hirup Taqwa Dina Kaayaan Teu Sunat

2. Harti Simbolis Sunat

1. Rum 3:19-31

2. Galata 5:1-6

Rum 2:27 Jeung teu sunat nu sacara alam, lamun geus minuhan hukum, moal bakal ngahukum anjeun, anu ku hurup jeung sunat dost ngalanggar hukum?

Paul naroskeun patarosan naha jalma anu henteu disunat anu ngalaksanakeun hukum tiasa ngahukum jalma anu disunat sareng ngalanggar hukum.

1. Kakuatan Hukum: Ngajalajah Rum 2:27

2. Pentingna Ngajaga Hukum Allah: Pangajaran ngeunaan Rum 2:27

1. James 2: 10-11 - Pikeun saha bakal tetep sakabeh hukum, sarta acan nyigeung dina hiji titik, anjeunna kaliru ka sadaya. Pikeun anjeunna anu ngadawuh, Ulah zinah, ceuk ogé, Ulah maehan. Ayeuna upami anjeun henteu ngalakukeun zinah, tapi upami anjeun maéhan, anjeun parantos ngalanggar hukum.

2. Galata 5: 1-3 - Ku kituna nangtung gancang dina kamerdikaan wherewith Kristus geus dijieun urang bébas, sarta ulah entangled deui jeung yoke perbudakan. Behold, kuring Paul nyebutkeun ka anjeun, yén lamun anjeun disunat, Kristus moal nguntungkeun anjeun nanaon. Pikeun kuring nyaksian deui ka unggal lalaki anu disunat, yén anjeunna kedah ngahutang pikeun ngalaksanakeun sadayana hukum.

Rum 2:28 Pikeun anjeunna lain urang Yahudi, nu hiji lahiriah; Sanes sunat anu lahiriah dina daging.

Paul negeskeun yén jati diri jalma anu leres henteu ditangtukeun ku penampilan luarna, tapi ku iman batinna.

1: Sadayana sami di payuneun Allah sareng kedah diperlakukeun sapertos kitu, henteu paduli penampilan luarna.

2: Urang sadayana diciptakeun dina gambar Allah sareng kedah narékahan pikeun hirup kalayan haté anu pinuh ku iman sareng kanyaah.

1: Galata 3:28 - "Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi merdéka, teu aya lalaki atanapi awéwé: sabab anjeun sadayana sami dina Kristus Yesus."

2: Kolosa 3:11 - "Di mana teu aya Yunani atanapi Yahudi, sunat atanapi uncircumcision, urang Barbar, Scythian, budak atanapi merdéka: tapi Kristus mangrupikeun sadayana, sareng sadayana."

Rum 2:29 Tapi anjeunna urang Yahudi, nu hiji batin; jeung sunat téh nu jantung, dina sumanget, jeung teu dina hurup; anu pujina lain ti manusa, tapi ti Allah.

Paul ngajelaskeun yén urang Yahudi sajati nyaéta jalma-jalma anu disunat dina haténa, sanés dina awak jasmani, sareng pujianna asalna ti Allah, sanés ti jalma.

1. Iman Urang Asalna Ti Allah, Henteu Ti Lalaki

2. Kuduna Sunat Batin

1. Yeremia 9:26 - "Kanggo sagala hal ieu leungeun abdi geus dijieun, Jeung sagala hal ieu aya," nyebutkeun PANGERAN. "Tapi ka hiji ieu kuring bakal ningali, ka anjeunna anu hina sareng kaduhung sumanget, sareng anu ngageter kana pangandika Kami.

2. Pilipi 3:3 - Pikeun urang nu sunat, anu ibadah ku Roh Allah jeung kamulyaan Kristus Yesus jeung nunda teu kapercayaan dina daging.

Rum 3 neruskeun wacana teologis Paul ngeunaan sinfulness universal umat manusa, boh Yahudi jeung kapir, kabeneran Allah ngaliwatan iman ka Yesus Kristus, jeung peran hukum dina hubungan iman.

Alinea 1: Bab éta dimimitian ku Paulus ngabahas pananya-pananya ngeunaan kauntungan jadi urang Yahudi jeung nilai sunat. Anjeunna negeskeun yén urang Yahudi parantos dipercayakeun pisan kana firman Allah. Sanaos aya anu henteu satia, henteu satia henteu ngabatalkeun kasatiaan Allah (Rum 3:1-4). Anjeunna lajeng ngabahas sinfulness manusa dina hubungan ka bener Allah, arguing yén unrighteousness urang serves pikeun pamer kabeneran Allah leuwih jelas (Rum 3:5-8).

Ayat 2: Dina ayat 9-20, Paulus nyimpulkeun yén sadaya jalma dina dosa, boh urang Yahudi boh kapir. Anjeunna kutipan sababaraha petikan Perjanjian Old sangkan titik-Na ngeunaan sinfulness manusa universal: 'Teu aya hiji taqwa, teu sanajan hiji; teu aya anu ngarti; teu aya anu milari Allah' (Rum 3:10-11). Anjeunna negeskeun yén 'sadayana geus dosa ragrag pondok kamulyaan Allah' hukum ngajadikeun urang sadar dosa urang tapi teu bisa nyieun urang bener tetempoan Allah (Rum 3:19-20).

Ayat ka-3: Ti ayat 21 teras, Paulus ngenalkeun téma énggal - leresan ku iman salain tina hukum amal. Kabeneran cenah ayeuna datang ngaliwatan iman Yesus Kristus sadayana percaya teu aya bédana antara urang Yahudi kapir saprak kabeh geus dosa ragrag pondok kamulyaan Allah diyakinkeun kalawan bébas ku rahmat panebusan-Na sumping Kristus Yesus anu dibere salaku kurban panebusan ngaliwatan shedding getih-Na narima ngaliwatan iman (Rum 3). :21-25). Ieu leresan ku iman upholds tinimbang nullifies Hukum sabab nembongkeun sabaraha lengkep urang kudu ngandelkeun rahmat kasalametan tinimbang kamampuhan urang sorangan ngajaga Hukum sampurna (Rum 3:26-31).

Rum 3:1 Naon kauntunganana urang Yahudi? atawa naon untungna sunat?

Petikan patarosan kauntungan urang Yahudi jeung kauntungan sunat.

1. "Kauntungan janten Yahudi"

2. "Hartina Sunat"

1. Deuteronomy 10:16 - Ku kituna disunat nu foreskin jantung Anjeun, jeung teu jadi deui stiffnecked.

2. Epesus 2:8 - Pikeun ku rahmat anjeun disimpen ngaliwatan iman; sarta éta lain milik yourselves: éta kurnia Allah.

Rum 3: 2 Loba sagala cara: utamana, sabab ka aranjeunna geus komitmen nu oracles Allah.

The oracles Allah geus komitmen ka urang Yahudi, nyieun maranéhanana hak husus dina sababaraha cara.

1. Berkah Allah: Kumaha Urang Yahudi Diberkahan

2. Kakuatan Firman Allah: Kumaha Oracles Allah Robah Sajarah

1. Rum 9: 4-5 - "Maranéhanana urang Israil, sarta aranjeunna milik nyoko, kamulyaan, covenants, méré hukum, ibadah, jeung jangji. Pikeun aranjeunna milik patriarchs, sarta ti ras maranéhanana. , numutkeun daging, nya eta Kristus anu jumeneng Allah di luhur sadaya, rahayu salawasna. Amin."

2. Deuteronomy 4: 5-8 - "Tingali, Kuring geus ngajarkeun maneh katetepan jeung aturan, sakumaha PANGERAN Allah abdi maréntahkeun kuring, yén anjeun kudu ngalakukeun eta di tanah anu anjeun lebet pikeun nyokot milik eta. Tetep aranjeunna sarta ngalakukeun. aranjeunna, pikeun éta bakal hikmah jeung pamahaman anjeun dina tetempoan bangsa, anu, nalika aranjeunna ngadéngé sagala katetepan ieu, bakal nyebutkeun, 'Pasti bangsa hébat ieu téh jalma wijaksana jeung pamahaman.' Sabab bangsa mana anu gede anu boga allah anu deukeut jeung eta, sakumaha PANGERAN Allah urang, iraha-iraha urang nganuhunkeun ka Mantenna? Jeung bangsa mana anu agung, anu boga katetepan jeung aturan anu bener saperti sakabeh hukum anu ku Kami ditetepkeun. sateuacan anjeun dinten ayeuna?"

Rum 3:3 Kumaha lamun aya anu henteu percaya? naha kafirnaan maranehna ngajadikeun iman ka Allah teu aya pangaruhna?

Paul patarosan pangaruh unbelief dina kasatiaan Allah.

1. Iman Allah anu Teu Goyah: Rum 3:3

2. Kakuatan Teu Percaya: Naon Hartosna Pikeun Urang?

1. Yesaya 40:8 - "Jukut layu, kembang layu, tapi pangandika Allah urang bakal langgeng."

2. Ibrani 11: 6 - "Tapi tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun anjeunna: pikeun anjeunna anu sumping ka Allah kedah percanten yén Anjeunna aya, sareng yén anjeunna mangrupikeun ganjaran pikeun jalma-jalma anu rajin milarian Anjeunna."

Rum 3:4 Allah nyaram: enya, hayu Allah bener, tapi unggal lalaki tukang bohong; sakumaha geus dituliskeun, Sing bisa jadi diyakinkeun dina sayings Anjeun, jeung bisa overcome lamun Anjeun judged.

Allah salawasna bener, sanajan unggal jalma téh tukang bohong.

1: Pilih bebeneran tibatan bohong, sanajan éta hésé dilakukeun.

2: Bebeneran Allah moal robih, sareng bakal ngabebaskeun urang.

1: Jabur 119:142 - Kaadilan Gusti mangrupikeun kabeneran anu langgeng, sareng hukum Gusti leres.

2: John 8: 31-32 - Lajeng Yesus ngadawuh ka urang Yahudi anu percaya ka Anjeunna, "Upami anjeun tetep dina pangandika Kami, anjeun leres-leres murid Kami; jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bébas.

Rum 3:5 Tapi lamun kajahatan urang muji kabeneran Allah, urang kudu ngomong naon? Naha Allah teu adil anu males dendam? (Kuring nyarita salaku lalaki)

Kabeneran Allah dibuktikeun dina nyanghareupan kajahatan, tapi naha éta ngajadikeun Allah teu adil pikeun males dendam?

1. Kabeneran Allah di Dunya Kajahatan

2. Pamalesan Kaadilan Allah

1. Jabur 145:17 - Gusti teh adil dina sagala cara-Na, jeung suci dina sagala karya-Na.

2. Yesaya 61:8 - Pikeun I Gusti cinta judgment, I hate perampokan pikeun kurban beuleuman; sarta kuring bakal ngarahkeun karya maranéhanana dina bebeneran, sarta kuring bakal nyieun hiji covenant langgeng sareng maranehna.

Rum 3: 6 Allah nyaram: pikeun lajeng kumaha Allah bakal ngahukum dunya?

Petikan ngabahas konsékuansi Allah teu nangtoskeun dunya.

1. Kaadilan Allah Sampurna - Rum 3:6

2. Naha Urang Butuh Pangadilan Allah - Rum 3:6

1. Pandita 12:14 - "Kanggo Allah bakal mawa unggal kalakuan kana judgment, jeung unggal hal rusiah, naha alus atawa jahat."

2. Yesaya 33:22 - “Kanggo Gusti teh hakim urang; Gusti teh lawgiver urang; Gusti teh raja urang; Anjeunna bakal nyalametkeun urang."

Rum 3:7 Pikeun lamun bebeneran Allah geus leuwih abounded ngaliwatan bohong kuring kana kamulyaan-Na; naha kuring ogé dihukum salaku jelema nu ngalakukeun dosa?

Paul patarosan naha anjeunna masih judged salaku jelema nu ngalakukeun dosa sanajan bohong na geus ngaronjat bebeneran Allah jeung mawa kamulyaan ka Anjeunna.

1. "Paradoks Dosa: Naon Anu Kudu Dilakukeun Nalika Kabeneran Allah Dironjatkeun Ngaliwatan Kasalahan Urang"

2. "Dilema Dosa: Lamun Migawe Kasalahan Ngaronjatkeun Kabeneran Allah"

1. Rum 4: 7-8 - "Bagja jalma anu kalakuan cucungah dihampura, jeung dosana katutupan; rahayu jalma anu ngalawan saha PANGERAN moal kaétang dosa-Na."

2. 1 John 1: 8-10 - "Lamun urang nyebutkeun urang teu boga dosa, urang nipu diri urang sorangan, sarta bebeneran teu aya dina urang. Lamun urang ngaku dosa urang, Anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang jeung cleanse. urang tina sagala kajahatan."

Rum 3: 8 Sareng sanes, (sakumaha anu dilaporkeun ku fitnah, sareng sakumaha anu diomongkeun ku sababaraha urang,) Hayu urang ngalakukeun anu jahat, supados anu hadé tiasa sumping? nu damnation téh adil.

Sababaraha urang geus falsely dituduh jeung ngalaporkeun yén Kristen ngajengkeun ngalakonan jahat jadi alus bisa datang, tapi ieu teu bener jeung jalma anu percaya ieu ngan damnation.

1. Kakuatan Kecap: Kumaha gosip jeung fitnah bisa ngakibatkeun pamahaman palsu iman urang

2. Bahaya Pangajaran Palsu: Kumaha ngakuan jeung nolak bohong ngeunaan iman urang

1. Siloka 18:21 - Maot jeung hirup aya dina kakawasaan létah: jeung maranéhanana anu mikanyaah eta bakal ngahakan buah eta.

2. Galata 1: 6-9 - I marvel nu jadi geura-giru dipiceun ti manéhna nu disebut anjeun kana rahmat Kristus ka injil sejen: Nu teu sejen; tapi aya sababaraha anu nyusahkeun anjeun, sareng bakal nyinglarkeun Injil Kristus. Tapi sanajan kami, atawa malaikat ti sawarga, ngahutbah mana wae injil sejenna ka anjeun ti eta anu kami geus diajarkeun ka anjeun, hayu anjeunna jadi dilaknat. Sakumaha urang nyarios sateuacanna, ayeuna deui kuring nyarios deui: Upami aya anu ngawartosan Injil anu sanés ka anjeun ti anu parantos nampi, mugi anjeunna dikutuk.

Rum 3:9 Terus kumaha? naha urang leuwih hade tinimbang maranehna? No, dina no bijaksana: pikeun urang geus saméméh kabukti boh Yahudi jeung kapir, yén maranéhanana kabéh dina dosa;

Boh urang Yahudi boh nu lain Yahudi nandangan dosa jeung teu aya anu leuwih hade ti nu sejen.

1. Taya sahijieun di luhur Dosa - Rum 3: 9

2. Sadayana Sarua di payuneun Allah - Rum 3:9

1. Galata 3:28 - Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi gratis, teu aya lalaki atanapi awéwé: sabab anjeun sadayana aya dina Kristus Yesus.

2. James 2: 1 - Dulur-dulur kuring, teu boga iman ka Gusti urang Yesus Kristus, Gusti tina kamulyaan, kalawan hormat tina jalma.

Rum 3:10 Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Teu aya anu bener, teu aya hiji-hijina."

Teu aya anu soleh, numutkeun Kitab Suci.

1. "Kakuatan Firman Allah: Ngenalkeun Kasalahan Urang"

2. "Welas Asih Gusti: Nungkulan Kajahatan Urang"

1. Jabur 14: 3 - "Maranéhanana kabeh musna kumisan, aranjeunna sadayana babarengan jadi kotor: euweuh nu migawe kahadean, euweuh hiji."

2. Rum 5:20 - "Sabalikna hukum diasupkeun, nu ngalanggar bisa abound. Tapi dimana dosa abounded, rahmat teu leuwih abound."

Rum 3:11 Teu aya anu ngartos, teu aya anu milari Gusti.

Teu aya anu tiasa ngartos atanapi milarian Gusti nyalira.

1. "The Search for God: A Path of Understanding"

2. "Neangan Allah: Jalan ka Hikmah"

1. Yermia 29:13 - "Anjeun bakal neangan kuring jeung manggihan kuring mun anjeun neangan kuring kalayan sagala haté anjeun."

2. Siloka 8:17 - "Kuring bogoh ka jalma anu mikanyaah kuring, jeung jalma anu neangan kuring rajin manggihan kuring."

Rum 3:12 Maranehna kabeh kaluar tina jalan, maranehna babarengan jadi teu nguntungkeun; teu aya nu migawe kahadean, teu aya hiji.

Sadaya jalma henteu nguntungkeun sareng parantos sesat ti Allah, sabab teu aya anu tiasa ngalakukeun anu hadé.

1. Kakuatan Dosa: Ngartos Pangaruh Korupsi tina Ragrag

2. Rahmat jeung Kaleresan: Diajar Nangkeup Duanana pikeun Kasucian Sajati

1. Rum 5:12-14 , “Ku sabab eta, sakumaha dosa sumping ka dunya ngaliwatan hiji jalma, jeung maot ku dosa, kitu ogé maot geus sumebar ka sakabeh jalma sabab sagala dosa — sabab dosa memang geus aya di dunya saméméh hukum aya. dibikeun, tapi dosa teu diitung lamun euweuh hukum. Tapi maot ngarajaan ti Adam dugi ka Musa, bahkan pikeun jalma-jalma anu dosana henteu sapertos kajahatan Adam, anu mangrupikeun gambaran anu bakal datang."

2. Jabur 14:1-3, ”Nu bodo ngomong dina hatena, “Teu aya Allah”. Maranehna ruksak, maranehna migawe kalakuan anu hina; teu aya anu midamel kahadéan. Gusti ningali turun ti sawarga ka anak manusa, pikeun nempo lamun aya nu ngarti, anu néangan sanggeus Allah. Aranjeunna sadayana tos nyimpang; babarengan maranehna geus jadi korup; Moal aya anu migawe kahadean, komo hiji oge.”

Rum 3:13 Tikoro maranéhanana nyaéta kuburan anu muka; ku létah maranéhna geus dipaké tipu daya; racun asps aya dina biwir maranéhanana:

Petikan nyarioskeun kecap bohong sareng lampah khianat anu dibandingkeun sareng racun.

1: Urang kudu salawasna ati-ati kana omongan jeung lampah urang, sabab bisa jadi racun pikeun batur.

2: Hayu urang ikhtiar pikeun jujur jeung ikhlas dina sagala lampah urang, sabab ucapan jeung lampah urang kudu jadi berkah, lain kutukan.

1: Yakobus 3: 5-9 - Urang kedah ati-ati kana kecap-kecap anu kaluar tina sungut urang, sabab éta gaduh kakuatan anu nyababkeun cilaka anu ageung.

2: Siloka 12:18 - Omongan jalma anu gagabah lir pedang, tapi létah jalma wijaksana nyageurkeun.

Rum 3:14 Anu sungutna pinuh ku kutukan jeung pait:

Petikan éta nyarioskeun jalma anu sungutna pinuh ku kutukan sareng pait.

1. Diajar Nyarita Kahirupan: Kakuatan Kecap Positip

2. Hayu Kecap anjeun saeutik: Practicing Self Control dina Biantara

1. Yakobus 3:5-10

2. Kolosa 4:6

Rum 3:15 Suku maranéhna gancang ngucurkeun getih.

Petikan éta nyarioskeun gancangna jalma-jalma ngaluarkeun getih.

1. A ngeunaan pentingna ngajaga hate jeung pikiran urang tina pikiran jeung lampah kekerasan.

2. A dina kakawasaan panebusan jeung kamampuhan pikeun milih hiji kahirupan karapihan leuwih hirup kekerasan.

1. Siloka 4:23 - Jaga haté anjeun luhureun sakabeh sejenna, pikeun nangtukeun jalan hirup anjeun.

2. Yesaya 43:25 - Kami hiji anu wipes jauh transgressions Anjeun, demi kuring sorangan, sarta remembers dosa anjeun euweuh deui.

Rum 3:16 Karuksakan jeung kasangsaraan aya dina jalanna:

Petikan nyarioskeun karusakan sareng kasangsaraan dina jalan jalma-jalma anu henteu nuturkeun Gusti.

1: Turutan Gusti sareng Jalan-Na pikeun Mibanda Damai sareng Bungah

2: Karuksakan jeung Kasangsaraan Teu Jauh Ti Jalma Nu Nyingkah ti Allah

1: Yermia 17: 5-8 - Petikan ieu nyarioskeun karusakan anu nuturkeun jalma-jalma anu ngajauhan Allah.

2: Jabur 1: 1-3 - Petikan ieu nyarioskeun berkah anu sumping ka jalma anu resep kana hukum Allah.

Rum 3:17 Jeung jalan karapihan aranjeunna henteu terang.

Balukar tina henteu terang jalan katengtreman anu parah.

1. Pentingna terang jalan katengtreman.

2. Biaya henteu terang jalan katengtreman.

1. Yesaya 59: 8 - Jalan karapihan aranjeunna henteu terang, sareng henteu aya pengadilan dina jalanna: aranjeunna ngajantenkeun jalan anu bengkok: saha waé anu ngaliwat moal terang katengtreman.

2. Jabur 119:165 - Great karapihan boga maranéhanana anu cinta hukum thy: jeung euweuh bakal nyigeung maranehna.

Rum 3:18 Teu aya kasieun ka Allah di hareupeun panon maranehna.

Jalma-jalma ngalakukeun tanpa sieun ka Allah atanapi hukuman-Na.

1. Sieun ka Pangéran: Dasar Kahirupan Berbuah

2. Gusti Nu Maha Kawasa: Kumaha Hirup Dina Hadirat Nu Maha Kawasa

1. Siloka 9:10 - The sieun Gusti nyaeta awal hikmah, sarta pangaweruh ngeunaan Hiji Suci nyaeta wawasan.

2. Jabur 111:10 - The sieun Gusti nyaeta awal hikmah; sakabeh jalma anu ngalaksanakeun eta boga pamahaman alus. Puji Mantenna langgeng!

Rum 3:19 Ayeuna urang terang yén naon waé anu disarioskeun ku hukum, éta nyarioskeun ka jalma-jalma anu sahandapeun hukum: supaya unggal sungutna dieureunkeun, sareng sakumna dunya janten kaliru di payuneun Allah.

Hukum berlaku pikeun sadaya jalma sareng sadaya jalma kaliru di payuneun Allah.

1. Kakuatan hukum jeung kumaha eta manglaku ka urang sadaya.

2. Kumaha kaliru di payuneun Allah ngadeukeutkeun urang ka Anjeunna.

1. Jabur 51:3 - Pikeun kuring ngaku transgressions abdi: jeung dosa abdi kantos sateuacan abdi.

2. James 2:10 - Pikeun sakur anu bakal tetep sakabeh hukum, sarta acan nyigeung dina hiji titik, anjeunna kaliru ka sadaya.

Rum 3:20 Ku sabab eta, moal aya jalma anu bisa dibenerkeun ku hukum Toret, sabab ku Toret teh terang kana dosa.

Taya sahijieun bisa dinyatakeun bener saméméh Allah ku nurut kana hukum; tibatan, eta ngan brings pangaweruh dosa.

1. Hukum Nyingkab Kabutuhan Urang Anu Jurusalamet

2. Kabebasan Rahmat

1. Galata 2:16 - Nyaho yén lalaki hiji teu diyakinkeun ku karya hukum, tapi ku iman ka Yesus Kristus, sanajan urang geus percaya ka Yesus Kristus, nu urang bisa jadi diyakinkeun ku iman Kristus, jeung teu. ku karya hukum: pikeun ku karya hukum moal aya daging bisa diyakinkeun.

2. Jabur 51: 4 - Ngalawan thee, thee only, have I sinned, and done this jahat in thy sight: that thou mightest be justified when thou speaks, and be clear when thou judged.

Rum 3:21 Tapi ayeuna kabeneran Allah tanpa hukum geus manifested, keur disaksian ku Toret jeung nabi;

Kabeneran Allah diungkabkeun salain ti Toret, sareng diramalkeun ku Toret sareng nabi-nabi.

1. Kabeneran Allah langkung ageung tibatan hukum

2. Urang disimpen ku rahmat ngaliwatan iman

1. Galata 2:16 - Nyaho yén lalaki hiji teu diyakinkeun ku karya hukum, tapi ku iman ka Yesus Kristus, sanajan urang geus percaya ka Yesus Kristus, nu urang bisa jadi diyakinkeun ku iman Kristus, jeung teu. ku karya hukum: pikeun ku karya hukum moal aya daging bisa diyakinkeun.

2. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun disimpen ngaliwatan iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

Rum 3:22 Malah kabeneran Allah anu ku iman ka Yesus Kristus pikeun sadayana sareng ka sadaya anu percaya: sabab teu aya bédana.

Ayat ieu nekenkeun yén unggal jalma anu percaya ka Yesus Kristus bakal nampi kabeneran Allah, henteu paduli naon waé bédana anu aranjeunna gaduh.

1. Allah nembongkeun euweuh partiality - Rum 3:22

2. Yesus Kristus teh Jalan ka Kabeneran - Rum 3:22

1. Galata 2:16 - "Nyaho yén lalaki teu diyakinkeun ku karya hukum, tapi ku iman ka Yesus Kristus, malah urang geus percaya ka Yesus Kristus, nu urang bisa jadi diyakinkeun ku iman Kristus, jeung lain ku hukum Toret; sabab ku hukum Toret moal aya jalma anu dibenerkeun."

2. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku rahmat anu disalametkeun ku iman; jeung nu teu of yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest saha wae kudu boast."

Rum 3:23 Pikeun sakabéh geus dosa, sarta datang pondok tina kamulyaan Allah;

Sarerea geus dosa jeung fallen pondok kamulyaan Allah.

1. Hakikatna Dosa jeung Balukarna

2. Kadesekna Robah jeung Harepan Panghampura

1. Yesaya 59: 2 - "Tapi iniquities anjeun geus dijieun separation antara anjeun jeung Allah anjeun, jeung dosa anjeun geus disumputkeun beungeutna ti anjeun ku kituna manéhna teu ngadéngé."

2. Ibrani 4:16 - "Hayu urang lajeng kalawan kapercayaan tarik deukeut tahta rahmat, yén urang bisa nampa rahmat sarta manggihan rahmat pikeun mantuan dina waktu merlukeun."

Rum 3:24 Anu diyakinkeun kalawan bébas ku rahmat-Na ku jalan panebusan anu aya dina Kristus Yesus:

Petikan ieu ngécéskeun yén jalma-jalma mukmin dibenerkeun ku rahmat Allah ngaliwatan panebusan anu aya dina Kristus Yesus.

1. Kakuatan Rahmat: Kumaha Rahmat Allah Ngabenerkeun Urang

2. Panebusan Ngaliwatan Yesus: Kumaha Yesus Nyalametkeun Urang Ti Dosa

1. Epesus 2: 8-9 "Kanggo ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia ti Allah, lain hasil pagawean, supaya ulah aya anu sombong."

2. Titus 3: 5-7 "Anjeunna nyalametkeun urang, henteu kusabab karya anu dilakukeun ku urang dina kabeneran, tapi dumasar kana rahmat-Na sorangan, ku ngumbah regenerasi sareng pembaharuan Roh Suci, anu anjeunna tuangkeun ka urang kalayan seueur pisan. Yesus Kristus, Jurusalamet urang, supaya urang diyakinkeun ku rahmat-Na urang bisa jadi ahli waris nurutkeun harepan hirup langgeng."

Rum 3:25 Saha Allah geus diatur jadi propitiation ngaliwatan iman dina getih-Na, pikeun ngumumkeun kabeneran-Na pikeun panghampura dosa nu geus kaliwat, ngaliwatan forbearance Allah;

Allah geus ngamungkinkeun urang pikeun ngahampura dosa urang ku ngirim Yesus salaku kurban pikeun urang. Urang bisa nampa panghampura ieu ngaliwatan iman ka Yesus jeung getih-Na.

1. Kakuatan Salib: Kumaha Narima Pangorbanan Yesus Nyababkeun Panghampura

2. Manggihan Kakuatan dina Iman: Kumaha Percanten kana Pangorbanan Yesus Ngidinan Urang Ngungkulan Dosa Urang

1. Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

2. Ibrani 9:22 - Kanyataanna, hukum merlukeun ampir sagalana jadi cleansed ku getih, sarta tanpa shedding getih euweuh panghampura.

Rum 3:26 Pikeun nyatakeun, abdi nyarios, dina waktos ayeuna kabeneran-Na: supados anjeunna leres, sareng anu leres-leres anu percaya ka Yesus.

Kabeneran Allah dinyatakeun ngaliwatan Yesus, anu justifies jalma anu percaya ka Anjeunna.

1. Kakuatan Pembenaran Yesus: Kumaha Nampa Kurnia Kabeneran

2. Percaya ka Yesus: Ngaronjat Ganjaran Iman

1. Yesaya 45:25 - "Dina PANGERAN sakabeh turunan Israil bakal diyakinkeun, sarta bakal kamulyaan."

2. Galata 2:16 - "Urang geus percaya ka Kristus Yesus, ku kituna urang bisa diyakinkeun ku iman ka Kristus jeung teu ku karya hukum, sabab ku karya hukum teu saurang ogé bakal diyakinkeun."

Rum 3:27 Lamun kitu, mana nu sombong? Ieu téh kaasup. Ku hukum naon? karya? Henteu: tapi ku hukum iman.

Teu aya anu tiasa bangga pikeun ngahontal kasalametan ku karyana sorangan. Kasalametan ngan ukur kahontal ku iman.

1. Kakuatan Iman dina Kasalametan

2. Bangga jeung Kasalametan

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2. Galata 2:16 - Tapi urang terang yen hiji jalma teu diyakinkeun ku karya hukum tapi ku iman ka Yesus Kristus, jadi urang ogé geus percaya ka Kristus Yesus, guna jadi diyakinkeun ku iman ka Kristus jeung teu ku karya. tina hukum Toret, sabab ku karya Toret teu saurang ogé bakal diyakinkeun.

Rum 3:28 Ku sabab kitu urang nyimpulkeun yén manusa dibenerkeun ku iman tanpa ngalaksanakeun hukum.

Umat manusa dibenerkeun tina dosana ku iman ka Allah, sanés ku nuturkeun hukum-hukum Perjanjian Lama.

1. Anugrah Pembenaran Ngaliwatan Iman ka Allah

2. Kumaha Nampa Hadiah Pembenaran

1. Galata 2:16 - "Nyaho yén lalaki teu diyakinkeun ku karya hukum, tapi ku iman ka Yesus Kristus, malah urang geus percaya ka Yesus Kristus, nu urang bisa jadi diyakinkeun ku iman Kristus, jeung lain ku hukum Toret; sabab ku hukum Toret moal aya jalma anu dibenerkeun."

2. James 2: 17-18 - "Sanajan kitu iman, lamun teu boga karya, maot, keur nyalira. Leres, lalaki bisa ngomong, Anjeun boga iman, sarta kuring boga karya: Témbongkeun kuring iman thy tanpa karya Anjeun. Sareng abdi bakal nunjukkeun ka anjeun iman abdi ku karya abdi."

Rum 3:29 Naha Anjeunna teh Allah urang Yahudi wungkul? naha anjeunna sanes urang kapir? Leres, tina kapir ogé:

Paul sual naha Allah ngan Allah urang Yahudi atawa lamun Anjeunna oge Allah kapir. Anjeunna negeskeun yen Allah teh satemenna Allah bangsa-bangsa lain oge.

1. Allah teh Allah sadaya: A on Rum 3:29 jeung universality cinta Allah.

2. Teu aya anu Kaasup: A on Rum 3:29 jeung inclusivity Karajaan Allah.

1. Rasul 10: 34-35 - visi Peter ngeunaan sato, némbongkeun yén Allah teu éksklusif pikeun hiji jalma.

2. Epesus 2:14-18 - pangajaran Paul urang yen Allah geus dijieun duanana Yahudi jeung Gentile kana hiji awak.

Rum 3:30 Ningali eta Allah hiji, anu bakal menerkeun sunat ku iman, jeung uncircumcision ku iman.

Hiji Allah menerkeun boh nu disunat jeung nu teu disunat ngaliwatan iman.

1: Percanten ka Allah mangrupikeun hiji-hijina jalan pikeun dibenerkeun.

2: Teu sual kaayaan fisik urang, iman téh konci pikeun kasalametan.

1: Galata 3:28 - Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi merdéka, teu aya lalaki atanapi awéwé: sabab anjeun sadayana sami dina Kristus Yesus.

2: Epesus 2:8-9 - Pikeun ku rahmat anu disalametkeun ku iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

Rum 3:31 Naha urang ngabatalkeun hukum ku iman? Allah nyaram: enya, urang ngadegkeun hukum.

Paul nyatakeun yén iman ka Yesus henteu ngaleungitkeun hukum, tapi malah ngadukung éta.

1. "Hukum jeung Asih: Kumaha Urang Ngajaga Firman Allah"

2. "Hirup Ku Iman: Kumaha Urang Nedunan Hukum"

1. Galata 5:14-15, "Kanggo sakabeh hukum geus kaeusi dina hiji kecap: "Anjeun kudu bogoh ka tatangga anjeun sakumaha diri." Tapi lamun anjeun ngegel jeung ngadahar hiji sarua séjén, awas yén anjeun teu dihakan ku nu séjén.

2. Mateus 5:17-20 , “Ulah nganggap yen Kami datang pikeun ngabatalkeun Toret atawa Kitab Nabi; Kami henteu datang pikeun mupuskeun aranjeunna tapi pikeun minuhan aranjeunna. Satemenna, Kami nyebutkeun ka anjeun, nepi ka langit jeung bumi musna, moal hiji iota, teu titik, bakal lulus tina Hukum nepi ka sagalana geus rengse. Ku sabab kitu sing saha relaxes salah sahiji nu pangleutikna tina parentah ieu sarta ngajarkeun batur pikeun ngalakukeun hal nu sarua bakal disebut panghandapna di Karajaan Sawarga, tapi saha anu ngalakukeun eta jeung ngajarkeun eta bakal disebut hébat di Karajaan Sawarga. Sabab Kami ngabejaan ka maraneh, lamun kabeneran maraneh leuwih ti batan ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi, maraneh moal bisa asup ka Karajaan Sawarga.”

Rum 4 neraskeun diskusi Paulus ngeunaan leresan ku iman, ngagunakeun Abraham sareng Daud salaku conto pikeun ngagambarkeun yén kabeneran dikreditkeun ku iman, sanés padamelan atanapi patuh kana Hukum.

Ayat 1: Babna dimimitian ku Paulus naroskeun naon anu urang tiasa nyarioskeun ngeunaan Ibrahim, karuhun urang nurutkeun daging. Anjeunna negeskeun yén upami Ibrahim dibenerkeun ku padamelan, anjeunna gaduh hal anu kedah dibanggakeun tapi henteu sateuacan Allah. Pikeun Kitab Suci nyebutkeun 'Abraham percaya ka Allah eta credited anjeunna salaku bener' (Rum 4:1-3). Paul ngécéskeun yén gajih workman urang alatan manéhna salaku kawajiban lain hadiah sedengkeun jalma anu teu digawe tapi percanten ka Allah justifies ungodly iman maranéhanana credited salaku bener (Rum 4:4-5).

Ayat 2nd: Dina ayat 6-15, Paul nyangking conto anu sanés tina Perjanjian Lama - Raja Daud - anu ogé nyarioskeun ngaberkahan jalma-jalma anu dipasihan kabeneran ku Allah salain tina padamelan anu nyarios 'Bagja jalma anu dosana dihampura anu dosana ditutupan ku jalma anu rahayu. dosa Gusti moal pernah diitung ngalawan anjeunna' (Rum 4:6-8). Anjeunna teras ngabahas ngeunaan sunat, nyarios yén éta mangrupikeun tanda kabeneran Abraham ku iman nalika anjeunna henteu disunat. Ku alatan éta, manéhna jadi bapana kabeh percaya sanajan maranéhanana uncircumcised jadi amal bener bisa credited maranéhanana ogé bapana disunat anu teu ngan disunat tapi ogé nuturkeun footsteps iman bapa urang Abraham geus saméméh manéhna disunat (Rum 4: 9-12). Jangji ka Ibrahim jeung turunanana datang ngaliwatan kabeneran iman tinimbang taat kana Hukum.

Alinea 3: Ti ayat 16 teras, Paulus ngajelaskeun kumaha jangji ieu ku iman supados tiasa dijamin sadayana turunan Ibrahim — lain ngan ukur anu aya dina hukum tapi ogé anu iman sapertos Abraham bapa urang sadaya ningali ka Anjeunna anu percanten — Gusti masihan kahirupan. maot nelepon hal aya teu ngalawan harepan dipercaya harepan jadi bapa loba bangsa nurutkeun jangji 'Jadi bakal turunan anjeun jadi.' Tanpa weakening iman na Nyanghareupan kanyataan awakna alus maot saprak anjeunna kira saratus taun rahim Sarah ogé maot teu waver ngaliwatan unbelief ngeunaan jangji Allah strengthened iman-Na masihan kamulyaan Allah pinuh persuaded kakuatan Allah ngalakukeun naon jangji naha 'éta credited anjeunna salaku bener. ' Kecap-kecap ieu 'ditulis ngan ukur demi-Na' aranjeunna ditulis pikeun urang ogé bakal diaku yén urang percaya yén Anjeunna ngangkat Yesus, Gusti urang tina maot, ngalangkungan maot dosa-dosa urang ngahirupkeun leresan urang (Rum 4:16-25).

Rum 4: 1 Naon anu kudu urang sebutkeun yén Abraham bapa urang, sakumaha pertaining ka daging, geus kapanggih?

Ibrahim mangrupikeun modél iman ka payuneun Allah.

1. Iman Ibrahim: Model Pikeun Urang Sadaya

2. Narima Jangji Allah ngaliwatan Iman

1. Genesis 15: 6 - Sarta anjeunna percanten ka Gusti; sarta anjeunna diitung ka anjeunna pikeun amal saleh.

2. Ibrani 11: 8-10 - Ku iman Abraham, nalika anjeunna disebut indit kaluar ka tempat anu anjeunna kedah sanggeus narima warisan, diturut; sarta manéhna indit kaluar, teu nyaho ka mana manéhna indit. Ku iman manéhna sojourned di tanah jangji, saperti di nagara asing, dwelling di tabernacles jeung Ishak jeung Yakub, ahli waris jeung manéhna tina jangji sarua: Pikeun manéhna néangan hiji kota nu hath yayasan, nu ngawangun jeung maker nyaéta Allah.

Rum 4:2 Pikeun lamun Abraham geus diyakinkeun ku karya, manéhna ngabogaan whereof kamulyaan; tapi henteu sateuacan Gusti.

Abraham teu diyakinkeun ku karyana, tapi ku iman ka Allah.

1. Iman ka Gusti Nuntun kana Pembenaran

2. Pembenaran Teu Asalna Tina Karya

1. Ibrani 11: 6 - "Tapi tanpa iman mustahil pikeun mangga anjeunna: pikeun manéhna nu datang ka Allah kudu yakin yen Anjeunna aya, sarta yén manéhna téh rewarder jalma anu rajin neangan anjeunna."

2. James 2:24 - "Ye ningali lajeng kumaha nu ku karya lalaki hiji diyakinkeun, sarta teu ku iman wungkul."

Rum 4:3 Keur naon nyebutkeun Kitab Suci? Ibrahim percaya ka Allah, sarta eta diitung keur manéhna bener.

Ibrahim dianggap bener ku Allah lantaran kapercayaan jeung imanna.

1. The Power of Iman - Kumaha iman ka Allah bisa ngakibatkeun berkah luar biasa.

2. Kabeneran Allah - Ngartos naon hartina dianggap bener ku Allah.

1. Rum 4:3 - Pikeun naon nyebutkeun Kitab Suci? Ibrahim percaya ka Allah, sarta eta diitung keur manéhna bener.

2. Ibrani 11: 8 - Ku iman Abraham, nalika anjeunna disebut indit kaluar ka tempat nu anjeunna sanggeus sanggeus narima warisan, diturut; sarta manéhna indit kaluar, teu nyaho ka mana manéhna indit.

Rum 4:4 Ayeuna pikeun jalma anu digawé, ganjaran henteu diitung tina rahmat, tapi tina hutang.

Paul ngajelaskeun yén jalma-jalma anu digawé diganjar sanés salaku anugerah, tapi salaku hutang ka aranjeunna.

1. Ajén Pagawéan: Allah ngaganjar ka jalma-jalma anu digawé teuas

2. Rahmat Gusti: Diajar Hirup dina Syukur

1. Kolosa 3: 23-24 - "Naon bae anu anjeun laksanakeun, damel di dinya kalayan sagala haté anjeun, sakumaha damel pikeun Gusti, sanés pikeun tuan manusa, sabab anjeun terang yén anjeun bakal nampi warisan ti Gusti salaku ganjaran. nyaéta Gusti Kristus anu anjeun layan."

2. Ecclesiastes 9:10 - "Naon bae leungeun anjeun manggih ngalakukeun, ngalakukeun eta kalawan sakabeh kakuatan anjeun, pikeun di realm of maot, dimana anjeun bade, aya ngayakeun gawe atawa tata atawa pangaweruh atawa hikmah."

Rum 4:5 Tapi pikeun jalma anu henteu damel, tapi percaya ka anu ngabenerkeun jalma-jalma jahat, imanna dianggap kabeneran.

Allah sks kabeneran ka jalma anu iman ka Anjeunna jeung teu ngandelkeun karya sorangan.

1. Iman: Anugrah Ti Allah

2. Naon Maksudna Ngahalalkeun Kaum Kafir

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun disimpen ngaliwatan iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

2. Rum 5: 1 - Ku sabab kitu keur diyakinkeun ku iman, urang boga karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus.

Rum 4:6 Sakumaha Daud ogé ngajelaskeun kaberkahan manusa, anu ku Allah dipasihan kabeneran tanpa padamelan,

Paul nekenkeun pentingna iman jeung teu dianggo lamun datang ka bener saméméh Allah.

1: Iman kana Karya - Rum 4: 6

2: Berkah tina Kabeneran Tanpa Karya - Rum 4: 6

1: Epesus 2:8-9 - Pikeun ku rahmat anu disalametkeun ku iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

2: Galata 2:16 - Nyaho yén lalaki teu diyakinkeun ku karya hukum, tapi ku iman ka Yesus Kristus, malah urang geus percaya ka Yesus Kristus, nu urang bisa jadi diyakinkeun ku iman Kristus, jeung teu. ku karya hukum: pikeun ku karya hukum moal aya daging bisa diyakinkeun.

Rum 4:7 Pokna, “Bagja jalma-jalma anu dosa-dosana dihampura, jeung dosa-dosanana ditutupan.

Paulus ngajurung jalma-jalma mukmin pikeun nganuhunkeun kana panghampura dosa-dosana ku Allah.

1. "Syukur Panghampura: Ngarasakeun Ni'mat Anu Dilindungan ku Rahmat Allah"

2. "Hirup dina Kabébasan Panghampura: Gembira dina Ngabersihkeun Dosa"

1. Jabur 103:12 - Sajauh wetan ti kulon, jadi jauh hath anjeunna dihapus transgressions urang ti urang.

2. Yesaya 43:25 - Kuring, malah kuring, anjeunna anu blotteth kaluar transgressions thy demi sorangan, sarta moal inget dosa thy.

Rum 4:8 Bagja jalma anu ku Gusti moal nganggap dosa.

Passage Allah henteu ngitung dosa jalma anu percanten ka Anjeunna.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Percanten ka Allah Ngabébaskeun Urang tina Dosa

2. Bungah dina Rahmat Gusti: Neangan Panglipur dina Panghampura-Na

1. Jabur 32:1-2 “Bagja jalma anu dosana dihampura, dosana ditutupan. Bagja jalma anu dosana henteu diémutan ku Yéhuwa."

2. Yesaya 43:25 "Kami, malah Kami, anjeunna anu mupus kajahatan anjeun, demi Kami sorangan, sareng henteu nginget-nginget deui dosa anjeun."

Rum 4:9 Naha kaberkahan ieu ngan ukur pikeun anu disunat, atanapi anu henteu disunat ogé? pikeun urang nyebutkeun yén iman ieu reckoned ka Ibrahim pikeun kabeneran.

Paul patarosan naha berkah kabeneran ngan datang ka jalma anu disunat, atawa duanana mukmin disunat jeung teu disunat.

1. Sadayana Sarua Diberkahan Ku Iman ka Yesus

2. Kakuatan Iman Leuwih Sunat

1. Galata 3: 6-9 - "Sanaos Abraham percanten ka Allah, sarta eta ieu accounted ka anjeunna pikeun amal saleh. Nyaho ku kituna maranéhanana anu iman, sarua jeung turunan Ibrahim. Jeung Kitab Suci, foreseing yén Allah. bakal menerkeun kapir ku iman, ngawartakeun sateuacan Injil ka Ibrahim, paribasa, "Ku anjeun bakal diberkahan sadaya bangsa. Ku kituna, jalma anu iman kaberkahan sareng Ibrahim anu satia."

2. James 2: 14-17 - "Naon mangpaatna, Dulur-dulur kuring, sanajan lalaki nyebutkeun anjeunna boga iman, sarta teu boga gawé? Dupi iman nyalametkeun anjeunna? Lamun lanceukna atawa sadulur jadi taranjang, sarta destitute dahareun sapopoé, ". Sarta salah sahiji ti anjeun ngomong ka aranjeunna, "Bunga dina karapihan, anjeun haneut tur pinuh; sanajan anjeun teu masihan aranjeunna naon anu diperlukeun pikeun awak; naon gunana? Nya kitu iman, lamun teu boga pagawean, bakal maot. keur sorangan."

Rum 4:10 Kumaha ieu diitung? nalika anjeunna disunat, atanapi henteu disunat? Henteu dina sunat, tapi dina uncircumcision.

Surat Paulus ka urang Romawi ngajelaskeun yén leresan henteu dumasar kana sunat, tapi ku iman ka Kristus.

1. Iman nyaéta Pondasi Pembenaran

2. Kakuatan Teu Sunat

1. Galata 2: 15-16 - "Urang anu urang Yahudi ku kalahiran sarta teu 'Gentile sinners' terang yen hiji jalma teu diyakinkeun ku karya hukum, tapi ku iman ka Yesus Kristus. Ku sabab kitu, urang oge geus iman ka Kristus Yesus, supaya urang bisa dibenerkeun ku iman ka Kristus, lain ku hukum Toret, sabab teu aya anu bisa dibenerkeun ku hukum Toret.”

2. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-na ieu mah ti yourselves, éta kurnia Allah- teu ku karya, jadi teu saurang ogé bisa boast".

Rum 4:11 Sareng anjeunna nampi tanda sunat, segel tina kabeneran iman anu anjeunna masih teu disunat, supados anjeunna janten bapa sadayana anu percanten, sanaos aranjeunna henteu disunat; yen kabeneran bisa imputed ka aranjeunna ogé:

Abraham dibere tanda sunat salaku tanda kabeneran, sanajan anjeunna henteu disunat, ku kituna sakur anu percaya ka anjeunna, paduli naha maranéhna geus disunat, bisa meunang kabeneran.

1. "Kakuatan Iman: Ibrahim sareng Kabeneran"

2. "Makna Sunat dina Iman Ibrahim"

1. Galata 3: 6-7 - "Sagampil Abraham "dipercaya ka Allah, sarta ieu credited ka anjeunna salaku amal saleh," jadi jalma anu percaya téh turunan Abraham.

7 Ku kituna, sing saha anu iman teh turunan Ibrahim."

2. James 2:23 - "Jeung Kitab Suci ieu kaeusi nu nyebutkeun, "Abraham percanten ka Allah, sarta ieu credited ka anjeunna salaku amal saleh,"Jeung manéhna disebut sobat Allah."

Rum 4:12 Jeung bapa sunat pikeun maranéhanana anu lain sunat wungkul, tapi ogé anu leumpang dina léngkah anu iman bapa urang Ibrahim, nu manéhna geus can disunat.

Ibrahim jadi conto iman pikeun jalma-jalma anu teu disunat, sabab geus iman saméméh disunat.

1. Kakuatan Iman: Kumaha conto iman Ibrahim tiasa ngajurung urang pikeun ngalangkungan kaayaan ayeuna.

2. Pentingna Sunat: Tingali kana implikasi spiritual sunat sareng kumaha hubunganana sareng iman urang.

1. Ibrani 11: 8-9 - Ku iman Abraham nurut nalika anjeunna disebut indit kaluar ka tempat nu anjeunna bakal nampa salaku warisan. Manéhna indit kaluar, teu nyaho kamana manéhna indit.

2. James 2: 21-23 - Teu Abraham bapana urang diyakinkeun ku karya nalika anjeunna kurban Ishak putrana dina altar? Naha anjeun ningali yén iman damel babarengan sareng karya-karyana, sareng ku padamelan iman janten sampurna?

Rum 4:13 Sabab jangji yén manéhna bakal jadi ahli waris dunya, lain ku Ibrahim, atawa ka turunanna, ku hukum Taurat, tapi ku jalan kabeneran iman.

Jangji yén Ibrahim jeung turunan-Na bakal jadi ahli waris dunya teu dikabulkeun ku hukum, tapi ku iman.

1. Iman mangrupakeun konci pikeun narima jangji Allah.

2. Urang kudu hirup bener ngaliwatan iman pikeun nampa jangji Allah.

1. Ibrani 11: 6 "Sareng tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun anjeunna, sabab sing saha waé anu badé ngadeukeutan ka Allah kedah percanten yén Anjeunna aya sareng yén anjeunna ngaganjar jalma anu milari Anjeunna."

2. Galata 3:29 "Sareng upami anjeun kagungan Kristus, maka anjeun turunan Ibrahim, ahli waris numutkeun jangji."

Rum 4:14 Sabab lamun anu boga hukum Toret jadi ahli waris, iman jadi batal, jeung jangji jadi euweuh pangaruh.

Hukum teu bisa nyieun batur jadi ahli waris, iman diperlukeun pikeun jangji Allah ka minuhan.

1. Naon Ari Iman jeung Kumaha Pangaruhna dina Kahirupan Urang?

2. Kumaha Urang Bisa Ngandelkeun Jangji Allah?

1. Ibrani 11: 1-3 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

2. Yakobus 2:14-17 - Naon mangpaatna, dulur-dulur kuring, sanajan lalaki nyebutkeun anjeunna boga iman, sarta teu boga karya? Iman tanpa karya nyaeta maot.

Rum 4:15 Sabab hukum-hukum nimbulkeun murka;

Hukum nyababkeun murka sabab teu aya kajahatan tanpa hukum.

1. Tujuan Hukum: Pikeun Ngabina Ta'at sareng Pangertian

2. Balukar tina Ngalanggar Hukum: Murka

1. Budalan 20:1-17, Hukum Allah ka Musa

2. Yehezkiel 18:20, Allah teu resep kana maotna jalma jahat

Rum 4:16 Ku sabab eta teh tina iman, supaya ku rahmat; nepi ka ahir jangji bisa jadi pasti ka sakabeh cikal; Henteu ngan ukur anu tina hukum, tapi ogé anu tina iman Ibrahim; saha bapa urang sadaya,

Paul ngécéskeun dina Rum 4:16 yén iman diperlukeun pikeun nampa rahmat, sarta yén Ibrahim téh bapa sadaya mukmin.

1. "Abraham: Bapa Iman"

2. "Janji Yakin Kasalametan Ngaliwatan Iman sareng Rahmat"

1. Kajadian 15: 6 - "Jeung anjeunna percanten ka Gusti; sarta anjeunna diitung ka anjeunna pikeun amal saleh."

2. Galata 3: 7 - "Nyaho ku kituna maranéhanana anu iman, sarua jeung turunan Ibrahim."

Rum 4:17 (Sakumaha anu kaserat, "Kami parantos ngajantenkeun anjeun janten bapa seueur bangsa,) sateuacan anjeunna anu anjeunna percanten, bahkan Allah, anu ngahirupkeun anu maot, sareng nyebat hal-hal anu henteu saolah-olah aya.

Ibrahim dianggap bapa loba bangsa ku Allah, sanajan geus kolot pisan jeung pamajikanana mandul, sabab iman jeung kapercayaan ka Allah, nu bisa ngahirupkeun nu maot jeung ngajadikeun hal nu mustahil.

1. Iman dina nyanghareupan kasangsaraan: Conto Ibrahim anu percaya ka Allah sanajan aya anu mustahil.

2. Kakawasaan Allah: Kumaha Allah sanggup ngajadikeun anu mustahil.

1. Ibrani 11: 11-12 - "Ku iman Abraham, nalika anjeunna disebut indit kaluar ka tempat anu anjeunna kedah sanggeus narima warisan, diturut; sarta anjeunna indit kaluar, teu nyaho ka mana manéhna indit. Ku iman anjeunna sojourned. di tanah jangji, sakumaha di nagara asing, cicing di tabernacles kalawan Ishak jeung Yakub, ahli waris jeung anjeunna tina jangji sarua."

2. Galata 3: 7-9 - "Ku sabab eta terang yen maranéhanana anu iman, sarua jeung turunan Ibrahim. Jeung Kitab Suci, foreseeing yen Allah bakal menerkeun kapir ngaliwatan iman, diajarkeun saméméh Injil ka Ibrahim, nyebutkeun. , Sakabeh bangsa bakal diberkahan ku Gusti. Jadi jalma anu iman kaberkahan jeung Ibrahim anu satia."

Rum 4:18 Anu ngalawan pangharepan-harepan percaya kana harepan-harepan, supaya bisa jadi bapa loba bangsa, numutkeun anu geus diomongkeun, "Jadi bakal turunan maneh."

Surat Paulus ka urang Rum nyaéta panginget yén sanajan sigana mustahil, iman ka Yesus tiasa nyababkeun harepan sareng pembaharuan.

1: Pernah nyerah - Urang tiasa percanten ka Allah sareng Yesus di tengah-tengah odds anu mustahil.

2: Kakuatan Iman - Kalayan iman, urang tiasa ngalakukeun naon waé anu dipasihkeun ku Gusti.

1: Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring.

2: Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

Rum 4:19 Jeung lantaran teu lemah iman, manéhna teu nganggap awakna sorangan ayeuna maot, nalika umurna kira-kira saratus taun, atawa acan deadness tina rahim Sarah.

Abraham, sanajan umurna saratus taun sarta sanajan pamajikanana Sarah henteu mampuh ngalahirkeun budak, boga iman nu kuat sarta teu merhatikeun watesan awak fisikna atawa rahim Sarah.

1. "Naon Iman teh? Conto Ibrahim"

2. "Kakuatan Harepan dina Kaayaan Hésé"

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo."

2. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; aranjeunna bakal naek nepi ka jangjang kawas garuda; aranjeunna bakal ngajalankeun, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, sarta moal pingsan ".

Rum 4:20 Anjeunna teu staggered dina jangji Allah ngaliwatan unbelience; tapi kuat dina iman, mere kamulyaan ka Allah;

Paul ngajarkeun yén iman ka Allah nyadiakeun kakuatan jeung kawani pikeun nungkulan ragu.

1. ”Nangtung Teguh dina Iman: Manggihan Kakuatan dina Jangji Allah”

2. "Nungkulan Kakafiran: Ngagungkeun Kameunangan Iman"

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo."

2. James 1: 6-7 - "Tapi hayu anjeunna menta dina iman, euweuh wavering. Pikeun manéhna nu wavereth ibarat ombak laut disetir ku angin jeung tossed. Sabab eta jelema ulah nganggap yen manehna bakal narima naon bae ti Pangeran.”

Rum 4:21 Sareng yakin yén, naon anu dijangjikeun anjeunna, anjeunna ogé tiasa ngalaksanakeun.

Ibrahim yakin pisan yén Allah bakal nedunan jangji-Na ka manéhna.

1. Kasatiaan Allah: Percanten kana Jangji Allah

2. Iman dina Aksi: Carita Ibrahim

1. Ibrani 11: 8-10 - Ku iman Abraham, nalika disebut indit ka tempat anjeunna engké bakal nampa salaku warisan-Na, nurut sarta indit, sanajan anjeunna teu terang ka mana anjeunna bade.

2. James 2: 20-24 - Abraham percanten ka Allah, sarta ieu credited ka anjeunna salaku amal saleh, sarta anjeunna disebut sobat Allah.

Rum 4:22 Ku sabab kitu eta ieu imputed ka manéhna pikeun bener.

Petikan ieu nyorotkeun kabeneran Ibrahim, anu disayogikeun ka anjeunna ku Gusti.

1. Iman Ibrahim anu Teu Gagal: Kumaha Urang Bisa Nurutan Conto-Na

2. Kakuatan Kabeneran: Hirup Kahirupan Suci

1. Kajadian 15: 6 - "Jeung anjeunna percanten ka Gusti, sarta anjeunna diitung ka anjeunna pikeun amal saleh."

2. Yakobus 2:23 - "Jeung Kitab Suci ieu kaeusi anu nyebutkeun, Abraham percanten ka Allah, sarta eta ieu imputed ka anjeunna pikeun amal saleh: sarta anjeunna disebut Sobat Allah."

Rum 4:23 Ayeuna ieu teu ditulis pikeun demi-Na wungkul, nu ieu imputed ka manéhna;

Petikan éta nyarioskeun berkah Allah ka Ibrahim sareng kumaha éta tiasa dianggo pikeun sadaya anu percaya.

1: Berkah Allah ka Ibrahim mangrupikeun panginget ngeunaan kasatiaan sareng kanyaah-Na ka sadaya jalma anu percaya.

2: Urang bisa boga iman jeung harepan kana jangji-jangji Allah ngaliwatan conto iman Ibrahim.

1: Kajadian 15: 6 - "Jeung anjeunna percanten ka PANGERAN, sarta anjeunna diitung ka anjeunna pikeun kasatiaan."

2: Ibrani 11: 8-10 - "Ku iman Abraham, nalika anjeunna disebut indit kaluar ka hiji tempat nu anjeunna bakal sanggeus narima warisan, diturut; sarta anjeunna indit kaluar, teu nyaho dimana manehna indit. Ku iman anjeunna sojourned. di tanah jangji, sakumaha di nagara asing, dwelling di tabernacles jeung Ishak jeung Yakub, ahli waris jeung manéhna tina jangji sarua: Pikeun manéhna néangan hiji kota nu ngabogaan yayasan, anu ngawangun jeung maker nyaéta Allah.

Rum 4:24 Tapi pikeun urang ogé, ka saha eta bakal imputed, lamun urang percaya ka Anjeunna anu geus diangkat Yesus Gusti urang ti nu maraot;

Paulus ngajarkeun yén kabeneran anu sami bakal ditanggungkeun ka urang upami urang percanten kana kebangkitan Yesus.

1. Kakuatan Iman dina Kabangkitan Yesus

2. Ngahontal Kabeneran Ngaliwatan Kapercayaan ka Kristus anu Dibangkitkeun

1. 1 Korinta 15:12-14 - "Ayeuna lamun Kristus geus diproklamasikeun geus gugah tina maot, kumaha sababaraha urang bisa nyebutkeun yen euweuh jadian nu maraot? Tapi lamun euweuh jadian nu maraot, mangka Kristus teu acan digugahkeun. Sareng upami Kristus henteu dibangkitkeun, maka da'wah kami sia-sia sareng iman anjeun sia-sia."

2. John 20: 27-28 - "Lajeng anjeunna ngadawuh ka Thomas, "Pasang ramo Anjeun di dieu, tur tingal leungeun kuring; sarta nempatkeun kaluar leungeun anjeun, sarta nempatkeun eta di sisi kuring. Ulah kafir, tapi percaya.” Waler Tomas, "Gusti abdi sareng Allah abdi!"

Rum 4:25 Anu diserenkeun pikeun kasalahan urang, sarta dibangkitkeun deui pikeun leresan urang.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus Kristus maot pikeun dosa urang sareng dihirupkeun deui, menerkeun urang sateuacan Allah.

1. Pembenaran Allah Ngaliwatan Pupusna sareng Kabangkitan Yesus

2. Kakuatan Pupusna sareng Kabangkitan Yesus pikeun Urang

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna éta chastisement nu mawa urang karapihan, sarta kalawan tatu-Na kami healed ".

2. Epesus 2: 4-5 - "Tapi Allah, anu beunghar ku welas asih, kusabab asih hébat anu anjeunna mikanyaah urang, sanajan urang geus maot dina trespasses urang, dijieun urang hirup babarengan jeung Kristus - ku rahmat anjeun geus jadi. disimpen."

Rum 5 neruskeun wacana Paul ngeunaan leresan ku iman, ngabahas mangpaat keur diyakinkeun ku iman, universality dosa, jeung kurnia rahmat Allah ngaliwatan Yesus Kristus.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Paulus negeskeun yén urang parantos dibenerkeun ku iman, urang gaduh perdamaian sareng Allah ngalangkungan Gusti urang Yesus Kristus. Ngaliwatan anjeunna, urang geus miboga aksés ku iman kana rahmat ieu nu urang ayeuna nangtung. Sarta kami boast dina harepan kamulyaan Allah. Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan dina sangsara urang sabab sangsara ngahasilkeun Persib; karakter katekunan; jeung harepan karakter (Rum 5:1-4). Anjeunna lajeng nekenkeun yén harepan ieu teu nempatkeun urang éra sabab cinta Allah geus dituang kaluar kana haté urang ngaliwatan Roh Suci anu geus dibikeun urang (Rum 5:5).

Ayat 2: Dina ayat 6-11, Paulus ngajelaskeun kumaha dina waktos anu pas nalika urang masih teu aya kakuatanana Kristus maot pikeun jalma jahat jarang aya anu maot pikeun jalma anu soleh sanaos pikeun jalma anu bageur aya anu wani maot tapi Gusti nunjukkeun kanyaah-Na sorangan. pikeun urang dina ieu nalika urang masih dosa Kristus pupus pikeun urang. Anjeunna assures yén saprak urang ayeuna geus diyakinkeun ku getih-Na kumaha leuwih bakal disimpen tina murka Allah ngaliwatan anjeunna reconciled disimpen ngaliwatan hirup-Na girang di Allah ngaliwatan Gusti Yesus Kristus anu narima rekonsiliasi (Rum 5:6-11).

Ayat ka-3: Ti ayat 12 teras, Paulus ngabahas kumaha dosa asup ka dunya maot janten akibatna sumebar ka sadaya jalma sabab sadayana dosa bahkan sateuacan Hukum dipasihkeun maot ngarajaan Adam Musa bahkan pikeun jalma-jalma anu henteu ngalanggar paréntah sapertos Adam anu sumping (Rum 5). :12-14). Sanajan kitu, anjeunna ngabedakeun trespass hiji lalaki ngarah hukuman panghukuman loba dibawa hadiah dituturkeun loba trespasses dibawa leresan pamaréntahan hirup hiji lalaki Yesus Kristus ngakibatkeun leresan hirup sakabeh jalma ngan salaku hasil hiji trespass panghukuman lalaki kitu ogé hasil lampah kabeneran éta leresan brings hirup lalaki sakumaha henteu patuh hiji lalaki. ngajadikeun loba sinners jadi ta'at hiji lalaki dijieun loba bener Hukum diwanohkeun kanaékan trespass mana dosa ngaronjat kurnia beuki jadi kawas maot reigned ogé rahmat bisa maréntah kabeneran mawa hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang (Rum 5:15-21).

Rum 5:1 Ku sabab kitu, ku sabab diyakinkeun ku iman, urang gaduh karapihan sareng Allah ngalangkungan Gusti urang Yesus Kristus:

Urang boga karapihan jeung Allah ngaliwatan Yesus Kristus, anu justifies urang ku iman.

1. Katengtreman Kristus: Kumaha Iman ka Yesus Ngadeukeutan Urang ka Allah

2. Naon ari Justifikasi? Ngajalajah Harti Iman ka Kristus

1. Rum 3:23-24 - Pikeun sakabéh geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah, sarta diyakinkeun ku rahmat-Na salaku hadiah, ngaliwatan panebusan nu aya dina Kristus Yesus.

2. Galata 2:16 - acan urang terang yen hiji jalma teu diyakinkeun ku karya hukum tapi ngaliwatan iman ka Yesus Kristus, jadi urang ogé geus percaya ka Kristus Yesus, guna jadi diyakinkeun ku iman ka Kristus jeung teu ku karya. tina hukum Toret, sabab ku karya Toret teu saurang ogé bakal diyakinkeun.

Rum 5: 2 Ku saha ogé urang boga aksés ku iman kana rahmat ieu wherein urang nangtung, sarta girang dina harepan kamulyaan Allah.

Urang dibere aksés kana rahmat Allah ngaliwatan iman jeung bisa girang dina harepan kamulyaan-Na.

1. Rejoicing dina Grace Allah - Rum 5: 2

2. Nangtung dina harepan kamulyaan Allah - Rum 5: 2

1. "Tapi Anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab éta, anjeunna nyarios, "Allah nolak jalma anu sombong, tapi masihan rahmat ka anu hina" - Yakobus 4: 6

2. "Gusti teh kakuatan abdi sareng taméng abdi; manah abdi percanten ka Mantenna, sareng abdi ditulungan; janten manah abdi gumbira pisan, sareng kalayan lagu abdi muji Mantenna." - Jabur 28: 7

Rum 5:3 Jeung teu ngan kitu, tapi urang kamulyaan dina tribulations ogé: nyaho yén tribulation worketh kasabaran;

Urang bisa manggihan kamulyaan dina tribulations, sabab mantuan urang ngamekarkeun kasabaran jeung Persib.

1. Girang dina Ujian - Pilipi 4: 4

2. Triumph Ngaliwatan Tribulation - Rum 8:37-39

1. Yakobus 1:2-4

2. 1 Petrus 5:7-10

Rum 5:4 Jeung kasabaran, pangalaman; jeung pangalaman, miharep:

Rum 5:4 nyarioskeun ngeunaan kasabaran anu ngarah kana pangalaman, sareng pangalaman anu ngarah kana harepan.

1. Sabar mangrupikeun Kautamaan: Kumaha Kasabaran Nuntun ka Harepan

2. Ngalaman Kasatiaan Allah: Kumaha Pangalaman Ngarah Ngarep

1. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

2. Jabur 62: 5-6 - Pikeun Allah nyalira, O jiwa abdi, antosan di tiiseun, pikeun harepan abdi ti anjeunna. Anjeunna ngan ukur batu sareng kasalametan abdi, benteng abdi; Abdi moal oyag.

Rum 5:5 Jeung harepan maketh teu isin; sabab asih Allah geus héd mancanagara dina haté urang ku Roh Suci anu dibikeun ka urang.

Harepan dina asih Allah mawa kabagjaan jeung katengtreman pikeun jalma anu narima eta.

1. "Harepan Asih Gusti"

2. "Kanyamanan Roh Suci"

1. Yesaya 40:31 - “Tapi jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.”

2. Rum 8: 38-39 - "Kanggo kuring yakin, yén boh maot, boh hirup, boh malaikat, boh pamaréntahan, boh kakawasaan, boh nu ayeuna, boh nu bakal datang, boh jangkungna, boh jero, boh mahluk séjénna. , bakal tiasa misahkeun urang tina asih Allah, anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang."

Rum 5:6 Pikeun nalika urang masih teu kuat, dina waktu nu tangtu Kristus pupus pikeun nu doraka.

Yesus pupus pikeun urang sanajan urang teu daya pikeun mantuan diri urang sorangan.

1. Sagala hal anu mungkin ngaliwatan Kristus

2. Kakuatan Asih: Kumaha Yesus Ngorbankeun Hirup-Na pikeun Urang

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

2. 1 John 4: 9-10 - Ieu kumaha Allah némbongkeun cinta-Na diantara urang: Anjeunna ngutus hiji-hijina Putra-Na ka dunya urang bisa hirup ngaliwatan Anjeunna. Ieu cinta: lain urang dipikacinta Allah, tapi manéhna dipikacinta urang jeung dikirim Putra-Na salaku kurban panebusan pikeun dosa urang.

Rum 5:7 Pikeun jalma anu soleh moal aya anu maot, tapi sigana pikeun jalma anu hadé malah aya anu wani maot.

Jalma anu soleh jarang daék maot pikeun anu sanés, tapi aya anu daék maot pikeun jalma anu hadé.

1. Kakuatan Kahadéan: Kumaha Man Alus Bisa Ngarobah Dunya

2. Nilai Kabeneran: Kumaha Kabeneran Bisa Ngarobah Kahirupan

1. Lukas 9:23 - Sarta anjeunna ngadawuh ka aranjeunna sadayana, Lamun saha bakal datang sanggeus kuring, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na unggal poe, sarta nuturkeun kuring.

2. Mateus 25: 34-36 - Lajeng bakal Raja nyebutkeun ka aranjeunna dina leungeun katuhu-Na, Hayu, ye diberkahan ku Rama kuring, inherit karajaan disiapkeun keur anjeun ti ngadegna dunya: Pikeun kuring éta hiji hungred, jeung anjeun. masihan kuring daging: Kuring haus, jeung anjeun masihan kuring inuman: Kuring éta muhrim, jeung anjeun nyandak kuring di: taranjang, jeung anjeun dipakena kuring: Kuring éta gering, jeung anjeun dilongok kuring: Kuring éta di panjara, jeung anjeun datang ka. abdi.

Rum 5:8 Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina eta, bari urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.

Kaasih Allah dibuktikeun dina pangorbanan Yesus Kristus pikeun kasalametan umat manusa, sanaos urang masih dosa.

1. Carita Cinta Nu Maha Agung: Asih Allah Nu Teu Sarat ka Urang

2. Kakuatan Panghampura: Panebusan Allah Ngaliwatan Yesus Kristus

1. Yohanes 3:16-17 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka Mantenna masrahkeun Putra tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Pikeun Allah teu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum. dunya; tapi supaya dunya ieu disalametkeun ku anjeunna."

2. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin, yén boh maot, boh hirup, boh malaikat, boh pamaréntahan, boh kakawasaan, boh nu ayeuna, boh nu bakal datang, boh jangkungna, boh jero, boh mahluk séjénna. , bakal tiasa misahkeun urang tina asih Allah, anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang."

Rum 5:9 Langkung-langkung deui, anu ayeuna dibenerkeun ku getih-Na, urang bakal disalametkeun tina murka ku Anjeunna.

Urang diyakinkeun ku getih Yesus sarta disalametkeun tina murka Allah.

1. Kakuatan Getih Yesus: Kumaha Urang Dibenerkeun sareng Disalametkeun

2. Bendu Allah: Kumaha Urang Nampa Kasalametan ti Éta

1. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka masihan ngan Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng. Sabab Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya, tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna.

2. Ezekiel 18:20 - The jiwa anu dosa bakal maot. Putra moal sangsara pikeun iniquity bapa, atawa bapana sangsara pikeun iniquity anak. Kabeneran jalma bener bakal kana dirina, jeung wickedness tina jahat bakal kana dirina.

Rum 5:10 Sabab lamun urang keur musuh, urang reconciled ka Allah ku pupusna Putra-Na, leuwih ti nu reconciled, urang bakal disimpen ku hirup-Na.

Ngaliwatan pupusna Yesus Kristus, urang bisa reconciled ka Allah jeung disimpen ngaliwatan hirup-Na.

1. Kakuatan Rekonsiliasi: Kumaha Yesus Kristus Robah Kahirupan Urang

2. The Unconditional Love of God: How Jesus Christ Save Us

1. 1 John 4:10 - Dina ieu cinta, lain urang geus dipikacinta Allah tapi manéhna dipikacinta urang jeung dikirim Putra-Na pikeun jadi propitiation pikeun dosa urang.

2. Epesus 2:4-5 - Tapi Allah, anu beunghar ku rahmat, kusabab asih hébat anu anjeunna dipikacinta urang, sanajan urang maot dina trespasses urang, dijieun urang hirup babarengan jeung Kristus-ku rahmat anjeun geus disimpen. .

Rum 5:11 Jeung teu ngan kitu, tapi urang ogé bungah dina Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus, ku saha urang ayeuna geus narima panebusan.

Urang bisa girang di Allah ngaliwatan Yesus Kristus, anu ngajadikeun urang ditarima ku Allah.

1. Bungah Ditampi ku Gusti

2. Kasatiaan Yesus: Panebusan pikeun Sadayana

1. Epesus 1:7 - Dina Anjeunna urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura tina trespasses urang, nurutkeun riches rahmat-Na.

2. Jabur 51: 1-2 - Mugia abdi, Nun Allah, nurutkeun asih steadfast Anjeun; numutkeun kaasih-Mu anu seueur pisan, mupus kajahatan abdi. Cuci abdi tina kajahatan abdi, sareng bersihkeun abdi tina dosa abdi!

Rum 5:12 Ku sabab eta, sakumaha dosa asup ka dunya ku hiji jalma, jeung maot ku dosa; sarta jadi maot maot kana sakabeh jalma, pikeun éta kabéh geus dosa:

Dosa lebet ka dunya ngalangkungan Adam, sareng maot ka sadaya umat manusa sabab sadayana parantos dosa.

1. Balukar tina Dosa: Ngartos Balukar tina Dosa Adam

2. Rahmat Allah: Kumaha Yesus Ngalawan Kutukan Dosa Adam

1. Rum 3:23-24, "Kanggo sadaya jelema geus dosa jeung ragrag pondok tina kamulyaan Allah, sarta geus diyakinkeun ku rahmat-Na salaku kurnia, ngaliwatan panebusan nu aya dina Kristus Yesus."

2. 1 Korinta 15:22, "Kanggo sakumaha dina Adam sadayana maot, kitu ogé dina Kristus sadayana bakal jadi hirup."

Rum 5:13 (Sabab nepi ka hukum Toret, dosa aya di dunya: tapi dosa moal dianggap lamun teu aya hukum.

Dosa asup ka dunya ngaliwatan hal nu henteu patuh Adam, sarta maot dituturkeun.

1: Urang sadayana kedah narékahan pikeun nurut ka Allah, sabab upami henteu, urang bakal mawa maot sareng kasedih ka dunya.

2: Urang tiasa ngarep-ngarep ka Yesus Kristus, anu ngalangkungan pupusna anjeunna masihan hirup sareng kasalametan.

1: Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot; tapi kurnia Allah nyaeta hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang.

2: 1 Corinthians 15: 21-22 - Pikeun saprak ku manusa sumping maot, ku manusa sumping ogé jadian tina maot. Pikeun sakumaha dina Adam sadayana maot, kitu ogé dina Kristus sadayana bakal jadi hirup.

Rum 5:14 Sanajan kitu, maot ngarajaan ti Adam nepi ka Musa, malah pikeun jalma-jalma anu henteu ngalakukeun dosa sapertos kajahatan Adam, anu mangrupikeun gambaran Anjeunna anu bakal datang.

Maot marentah ti Adam nepi ka Musa, malah leuwih jalma anu teu dosa kawas Adam, anu ngagambarkeun Kristus.

1. Karajaan Maot jeung Harepan Kasalametan

2. Balukar Dosa jeung Jangji Kahirupan Anyar

1. Kajadian 3:19-20 - Dina kesang raray anjeun bakal dahar roti, saacan anjeun balik deui ka taneuh; pikeun ti dinya anjeun dicandak: pikeun lebu anjeun, sareng anjeun bakal uih deui kana lebu.

2. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

Rum 5:15 Tapi henteu sakumaha pelanggaran, kitu ogé hadiah gratis. Sabab lamun ku lantaran ngalanggar hiji loba anu maot, leuwih-leuwih deui rahmat Allah, jeung kurnia ku kurnia, anu ku hiji lalaki, Yesus Kristus, geus abounded ka loba.

Anugrah kurnia gratis ti Allah ngalangkungan Yesus Kristus langkung seueur pikeun seueur, langkung seueur tibatan ngalanggar hiji nyababkeun seueur anu maot.

1. kurnia Allah tina rahmat ngaliwatan Yesus Kristus leuwih gede ti konsekuensi dosa.

2. Yesus Kristus nyaeta hiji anu brings kami rahmat jeung rahmat dina kaayaanana.

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Titus 3:4-7 - Tapi nalika kahadean jeung cinta Allah Jurusalamet urang mucunghul, anjeunna disimpen urang, teu kusabab hal saleh urang geus dipigawé, tapi kusabab rahmat-Na. Anjeunna nyalametkeun urang ku cara ngumbah rebirth sareng pembaharuan ku Roh Suci, anu anjeunna tuangkeun ka urang kalayan berehan ngalangkungan Yesus Kristus Jurusalamet urang, ku kituna, saatos diyakinkeun ku rahmat-Na, urang tiasa janten ahli waris anu ngagaduhan harepan hirup langgeng.

Rum 5:16 Sareng henteu sapertos anu ku hiji anu dosa, kitu ogé kurnia: pikeun hukuman ku hiji pikeun panghukuman, tapi kurnia gratis mangrupikeun seueur pelanggaran pikeun leresan.

Kado gratis pikeun leresan asalna tina seueur pelanggaran, sanés ngan ukur hiji.

1: Kurnia Allah tina Rahmat jeung Panghampura

2: Kakuatan Panebusan sareng Kahirupan Anyar

1: Epesus 2:8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disalametkeun ngaliwatan iman, jeung nu lain yourselves; eta teh kurnia Allah, lain tina karya, lest saha kudu boast.

2: Lukas 24:46-47 - Saur-Na deui ka maranehna, "Kieu ceuk Kitab Suci, nya eta Kristus kudu sangsara jeung gugah tina pupus dina poe katilu, sarta kudu tobat jeung dihampura dosa. ngawartakeun nami-Na ka sadaya bangsa, mimitian ti Yerusalem.

Rum 5:17 Sabab lamun ku kajahatan hiji jalma, maot ngarajaan ku saurang; langkung-langkung anu nampi limpah kurnia sareng kurnia kabeneran bakal maréntah dina kahirupan ku hiji, Yesus Kristus.)

Rahmat Allah sareng kurnia kabeneran ngamungkinkeun urang asup kana kahirupan karapihan sareng kabagjaan dina Yesus Kristus.

1. Anugrah Nu Maha Luhur tur Kabeneran

2. Reigning dina Kahirupan Ngaliwatan Yesus Kristus

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka masihan ngan Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng. Sabab Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya, tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna.

Rum 5:18 Ku sabab eta, sakumaha ku ngalanggar hiji judgment, sakabeh jalma dihukum; malah jadi ku kabeneran hiji hadiah gratis sumping ka sadaya lalaki kana leresan hirup.

Kado bébas tina leresan hirup datang ka sadaya lalaki ngaliwatan kabeneran Kristus.

1. Karunia Hirup Abadi - Ngajalajah Kado Gratis Pembenaran Ngaliwatan Kristus

2. Rom 5:18 - The Power of Righteousness nungkulan nu Condemnation tina Dosa

1. Galata 3:13 - Kristus ditebus urang tina kutukan hukum ku cara jadi kutukan pikeun urang.

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nu Anjeunna masihan Putra tunggal-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

Rum 5:19 Pikeun sakumaha ku henteu patuh hiji lalaki loba anu jadi jelema nu ngalakukeun dosa, kitu ogé ku nurut hiji bakal loba jadi bener.

Seueur anu bakal dibenerkeun ku cara nurut hiji jalma.

1. Panyadiaan Kabeneran Allah Ngaliwatan Yesus Kristus

2. Kakuatan Taat sareng Naon Anu Dicapai

1. Yesaya 53:11 - Anjeunna bakal ningali tina travail jiwa-Na, sarta bakal wareg: ku pangaweruh-Na bakal hamba abdi taqwa menerkeun loba; pikeun anjeunna bakal nanggung iniquities maranéhanana.

2. Titus 3:5-7 - Teu ku karya amal saleh nu urang geus dipigawé, tapi nurutkeun rahmat-Na manéhna disimpen urang, ku washing of regenerasi, jeung renewing tina Roh Suci; Anu anjeunna héd ka urang abundantly ngaliwatan Yesus Kristus Jurusalamet urang; Nu jadi diyakinkeun ku rahmat-Na, urang kudu dijadikeun ahli waris nurutkeun harepan hirup langgeng.

Rum 5:20 Sajaba ti éta, hukum diasupkeun, nu ngalanggar bisa abound. Tapi dimana dosa abounded, rahmat teu leuwih abound:

Toret dipasihkeun pikeun nunjukkeun sabaraha dosa anu parantos dicandak, tapi rahmat parantos langkung seueur.

1. "Rahmat Allah Lewih Besar Ti batan Dosa Urang"

2. "Kakuatan Cinta Tanpa Sarat Gusti"

1. Epesus 2: 4-5 "Tapi Allah, anu beunghar ku rahmat, kusabab asih hébat nu Anjeunna dipikacinta urang, sanajan urang maot dina trespasses urang, dijieun urang hirup babarengan jeung Kristus"

2. 1 Yohanes 4:19 "Urang bogoh ka anjeunna mimiti dipikacinta kami."

Rum 5:21 Sapertos dosa parantos ngarajaan maot, kitu ogé rahmat marentah ku jalan kabeneran pikeun hirup langgeng ku Yesus Kristus Gusti urang.

Dosa geus ngabalukarkeun maot, tapi rahmat bisa mawa hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus.

1. Overcoming Dosa ngaliwatan Grace Allah

2. Kakawasaan Yesus Kristus pikeun Nyalametkeun Urang

1. Rum 3:23-24 - Pikeun sakabéh geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah, sarta diyakinkeun kalawan bébas ku rahmat-Na ngaliwatan panebusan nu sumping ku Kristus Yesus.

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

Rum 6 delves kana implikasi tina rahmat, nyawalakeun hubungan mukmin urang kana dosa, baptisan salaku simbol persatuan jeung Kristus dina pupusna sarta jadian-Na, sarta kontras antara budak dosa versus budak kabeneran.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku Paulus nyarioskeun kamungkinan salah paham ngeunaan rahmat. Anjeunna naroskeun upami urang kedah neraskeun dosa supados rahmat tiasa ningkat. Anjeunna pageuh ngabantah paribasa ieu 'Sanes hartosna!' Urang maot ka dosa; kumaha urang bisa hirup di dinya deui? Anjeunna ngécéskeun yén jalma anu geus dibaptis kana Kristus Yesus dibaptis kana pupusna sarta sagampil Kristus geus gugah tina maot ngaliwatan kamulyaan Rama ogé bisa hirup anyar (Rum 6:1-4).

Paragraf ka-2: Dina ayat 5-14, Paulus ngajelaskeun persatuan ieu sareng Kristus dina pupusna sareng kebangkitan-Na. Lamun urang geus ngahiji jeung Anjeunna saperti kieu dina pupusna, urang tangtu ogé bakal ngahiji jeung manéhna dina kebangkitan-Na. Diri urang anu lami disalib sareng Anjeunna supados awak anu dikuasai ku dosa tiasa dileungitkeun sareng henteu deui janten budak dosa sabab saha waé anu maot parantos dibebaskeun tina dosa (Rum 6: 5-7). Ku sabab eta anjeunna nyorong ulah ngantep dosa marentah awak fana nurut kahayang jahat na tapi malah nawiskeun diri urang Allah jalma anu hirup tina alat-alat maot bener (Rum 6: 12-14).

Ayat ka-3: Ti ayat 15 teras, Paulus ngabahas kabébasan tina perbudakan dosa sareng janten budak kabeneran. Anjeunna ngagunakeun perbudakan analogi nekenkeun ta'at ngabalukarkeun boh dosa hasilna maot atanapi ta'at ngarah kabeneran pamustunganana hirup langgeng (Rum 6:15-16). Anjeunna commends aranjeunna pikeun wholeheartedly nurut formulir pangajaran aranjeunna dipercayakeun ayeuna sanggeus dibébaskeun tina dosa jadi budak kabeneran lajeng ngadesek aranjeunna nawiskeun unggal bagian diri salaku alat wickedness tapi malah maranéhanana hirup sanctification Allah ngarah hirup langgeng (Rum 6:17-19). Bab éta nyimpulkeun yén upah dosa nyaéta maot tapi kurnia Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang, kontras hasilna gumantung naha hiji ngawula ka Allah atanapi Dosa (Rum 6:20-23).

Rum 6:1 Naon anu bakal urang carioskeun? Naha urang kudu terus-terusan dina dosa, supaya rahmat bisa abound?

Paul naroskeun naha urang Kristen kedah teras-terasan ngalakukeun dosa supados langkung ageung rahmat Allah.

1. Abound in Grace: Kumaha Hirup Kahirupan Kasucian Sanajan Dosa

2. Kakuatan Rahmat Allah: Kumaha Ngungkulan Dosa ku Percanten ka Allah

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-jeung ieu teu ti yourselves, éta kurnia Allah-teu ku karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2. Rum 5: 20-21 - Hukum ieu dibawa ku kituna trespass bisa nambahan. Tapi dimana dosa ngaronjat, rahmat ngaronjat sagala beuki, ku kituna, sakumaha dosa reigned dina maot, jadi ogé rahmat bisa maréntah ngaliwatan kaadilan pikeun mawa hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang.

Rum 6:2 Allah nyaram. Kumaha urang, anu geus maot kana dosa, bakal hirup deui di dinya?

Petikan ieu ngingetkeun urang yén urang parantos maot ka dosa sareng henteu kedah hirup deui.

1. "Hirup Teu Aya Dina Dosa: Kabebasan Urang di Kristus"

2. "Hirup dina Kamerdikaan: Kahirupan Anu Dimaksudkeun ku Gusti pikeun Urang"

1. Galata 5: 1 - "Kanggo kamerdikaan Kristus geus diatur urang bébas; nangtung teguh kituna, sarta ulah ngalebetkeun deui kana yoke perbudakan."

2. Kolosa 3: 5-6 - "Paehna ku kituna naon earthly di anjeun: immorality seksual, impurity, markisa, kahayang jahat, jeung covetousness, nu idolatry. On akun ieu murka Allah datang."

Rum 6:3 Naha anjeun henteu terang, yén seueur urang anu dibaptis kana Yesus Kristus anu dibaptis kana pupusna?

Nu percaya ka Yesus Kristus geus dibaptis kana pupus-Na, nandakeun yen maranehna geus maot ka selves heubeul maranéhanana sarta ayeuna hirup di Anjeunna.

1. "Hirup Kahirupan Anyar dina Kristus: Ngarti Baptisan"

2. "Kakuatan Maot ka Diri Demi Yesus"

1. Kolosa 2: 12-13 - Kami dikubur sareng Anjeunna dina baptisan, dimana anjeun ogé diangkat sareng Anjeunna ku iman kana padamelan Allah, anu ngangkat Anjeunna tina maot.

13 Sareng anjeun, anu parantos maot dina kalepatan sareng henteu disunat dina daging anjeun, Anjeunna ngahirupkeun deui sareng Anjeunna, parantos ngahampura sadaya kalepatan anjeun.

2. Galata 2:20 - Kuring geus disalib jeung Kristus; lain deui kuring anu hirup, tapi Kristus hirup di kuring; Jeung kahirupan anu ayeuna kuring hirup dina daging, kuring hirup ku iman ka Putra Allah, anu dipikacinta kuring sareng masihan dirina pikeun kuring.

Rum 6: 4 Ku sabab kitu urang dikubur sareng anjeunna ku baptisan kana maot: anu sapertos Kristus digugahkeun tina pupusna ku kamulyaan Rama, urang ogé kedah leumpang dina kahirupan anu anyar.

Urang ngahiji jeung Kristus ngaliwatan baptisan, sarta sakumaha Kristus geus dibangkitkeun ti nu maraot, urang ogé kudu hirup hiji kahirupan anyar.

1. Hirup Kahirupan Hudang

2. Hirup Kahirupan Anyar dina Kristus

1. Kolosa 2: 12-13 - Dikubur jeung manéhna di baptisan, wherein ogé anjeun risen jeung manéhna ngaliwatan iman operasi Allah, anu geus diangkat manéhna ti nu maraot.

2. Rum 8:1-2 - Aya kituna ayeuna euweuh condemnation ka aranjeunna anu aya dina Kristus Yesus, anu leumpang teu sanggeus daging, tapi sanggeus Roh. Pikeun hukum Roh hirup di Kristus Yesus geus ngajadikeun kuring leupas tina hukum dosa jeung maot.

Rum 6:5 Pikeun lamun urang geus dipelak babarengan dina sasaruaan pupusna, urang bakal ogé dina sasaruaan kebangkitan-Na:

Urang ngahiji jeung Kristus dina pupusna jeung kabangkitan-Na.

1. Hirup Ngahiji jeung Kristus: Kakuatan Komuni jeung Gusti nu disalib jeung gugah

2. Pamekar tina Kabangkitan: Ngalaman Berkah tina Roh-Masihan Kahirupan

1. Epesus 2:4-5 : “Tapi Allah, anu beunghar ku welas asih, ku sabab asih-Na anu kacida asih-Na ka urang, sanajan urang geus paeh dina kasalahan-kasalahan urang, ngajadikeun urang hirup babarengan jeung Kristus — ku kurnia anjeun geus dihirupkeun. disimpen.”

2. Kolosa 3:1-3 : “Lamun maraneh geus digugahkeun jeung Kristus, teangan hal-hal anu di luhur, dimana Kristus aya, linggih di katuhueun Allah. Setel pikiran anjeun kana hal-hal anu di luhur, sanés hal-hal anu aya di bumi. Pikeun anjeun geus maot, sarta hirup anjeun disumputkeun jeung Kristus dina Allah."

Rum 6: 6 Nyaho ieu, yén lalaki heubeul urang geus disalib kalawan anjeunna, yén awak dosa bisa jadi ancur, nu henceforth urang teu kudu ngawula dosa.

Kami henteu deui budak dosa sabab kami parantos maot sareng digugahkeun sareng Kristus.

1. Hirup Kahirupan Merdika tina Dosa

2. Kakuatan Salib Kristus

1. Galata 2:20 - "Kuring keur disalib jeung Kristus: Tapi kuring hirup; acan lain kuring, tapi Kristus hirup di kuring: jeung kahirupan nu kuring ayeuna hirup di daging kuring hirup ku iman ka Putra Allah, anu. dipikacinta kuring, sarta masihan dirina keur kuring ".

2. Kolosa 3: 3 - "Kanggo anjeun maot, sarta hirup anjeun disumputkeun jeung Kristus di Allah."

Rum 6:7 Pikeun anu geus maot geus dibébaskeun tina dosa.

Petikan nyatakeun yén jalma anu maot dibébaskeun tina dosa.

1. Urang dileupaskeun tina dosa urang ngaliwatan kakawasaan Yesus Kristus.

2. Maot teh kabebasan pamungkas tina dosa.

1. Kolosa 2: 13-14 - "Jeung anjeun, anu geus maot dina trespasses anjeun sarta uncircumcision daging anjeun, Allah dijieun hirup babarengan jeung anjeunna, sanggeus dihampura urang sadaya trespasses urang, ku canceling catetan hutang anu ngadeg ngalawan urang. kalawan tungtutan hukum na. Ieu anjeunna sisihkan, dipaku kana salib."

2. Rum 8:1-2 - “Ayeuna teu aya panghukuman pikeun jalma-jalma anu aya dina Kristus Yesus. Pikeun hukum Roh kahirupan geus ngabebaskeun anjeun dina Kristus Yesus tina hukum dosa jeung maot."

Rum 6:8 Ayeuna lamun urang geus maot jeung Kristus, urang percaya yén urang ogé bakal hirup jeung manéhna.

Jalma-jalma anu percaya ka Kristus maot pikeun dosa sareng hirup pikeun kabeneran kusabab iman ka Anjeunna.

1. Hirup di Kristus: Hirup Paeh pikeun Dosa, Hirup pikeun Kabeneran

2. Kahirupan loba pisan di Kristus: A Kahirupan saluareun Dosa jeung maot

1. Rum 6:8-11

2. Epesus 4:17-24

Rum 6:9 Nyaho yen Kristus anu gugah tina pupusna moal maot deui; maot teu boga kakawasaan deui ka manehna.

Maot teu boga kakawasaan deui ka Yesus.

1: Kakuatan Kabangkitan - Kameunangan Yesus tina maot nunjukkeun ka urang kakawasaan iman ka Allah.

2: Yesus Hirup - Maot sanes tungtung carita, ngaliwatan Yesus urang nampi hirup langgeng.

1: Kolosa 2: 13-15 - "Nalika anjeun maot dina dosa anjeun sareng dina henteu disunat dina daging anjeun, Gusti ngajantenkeun anjeun hirup sareng Kristus. Anjeunna ngahampura urang sadaya dosa urang, sanggeus dibolaykeun muatan tina indebtedness hukum urang, nu nangtung ngalawan urang jeung dikutuk urang; Anjeunna geus nyokot eta jauh, nailing ka salib. Jeung sanggeus ngarampas kakuatan jeung pangawasa, manéhna jadi tontonan umum maranéhanana, triumphing ngaliwatan eta ku salib.”

2: 1 Petrus 1: 3-5 - "Puji ka Allah, Rama Gusti urang Yesus Kristus! Dina rahmat-Na anu ageung anjeunna parantos masihan urang kalahiran anyar kana harepan anu hirup ngalangkungan kabangkitan Yesus Kristus tina anu maraot, sareng kana warisan anu moal pernah binasa, ngarusak atanapi luntur. Ieu pusaka disimpen di sawarga pikeun anjeun, anu ku iman ditangtayungan ku kakawasaan Allah dugi ka datangna kasalametan anu siap diungkabkeun dina ahir jaman."

Rum 6:10 Pikeun dina anjeunna maot, anjeunna maot kana dosa sakali, tapi dina anjeunna hirup, anjeunna hirup ka Allah.

Yesus pupus pikeun mayar dosa urang, tapi ayeuna hirup pikeun ngawula ka Allah.

1. Hirup Pikeun Allah: Kumaha Pangorbanan Yesus Méré Urang Harepan

2. Kakawasaan Yesus: Kumaha Kahirupan-Na Ngarobah Urang

1. 1 Peter 2:24 - Anjeunna nyalira nanggung dosa urang dina awak-Na dina kayu salib, ku kituna urang bisa maot kana dosa jeung hirup pikeun amal saleh; ku tatu-Na anjeun geus cageur.

2. Epesus 2: 4-5 - Tapi kusabab cinta hébat-Na pikeun urang, Allah, anu beunghar ku rahmat, dijieun urang hirup kalawan Kristus sanajan urang maot dina transgressions-éta ku rahmat anjeun geus disimpen.

Rum 6:11 Kitu oge aranjeun oge geus paeh kana dosa, tapi hirup ka Allah ku jalan Yesus Kristus Gusti urang.

Urang disebut hirup hirup suci, jadi maot ka dosa jeung hirup di Allah ngaliwatan Yesus Kristus.

1: Hirup Kahirupan Kasucian: Janten Paeh ku Dosa sareng Hirup di Allah

2: Paeh pikeun Dosa sareng Hirup di Gusti: Panggero pikeun Kasucian

1: 1 Petrus 2:24 - "Anjeunna nyalira nanggung dosa urang dina awakna dina tangkal, supados urang maot ka dosa sareng hirup kana kabeneran. Ku tatu-Na anjeun geus cageur."

2: Mateus 5:48 - "Ku kituna kudu sampurna, sakumaha Rama sawarga anjeun sampurna."

Rum 6:12 Ku kituna ulah dosa ngarajaan dina awak fana, nu kudu nurut kana hawa nafsu.

Urang teu kudu ngantep dosa marentah awak fana urang, jeung teu kudu nurut kahayang na.

1. Urang kudu mungkir kahayang dosa urang jeung tunduk kana bakal Allah.

2. Awak fana urang kudu dipandu ku Roh Suci, jeung teu ku kahayang dosa urang.

1. 1 Corinthians 10:13 - "No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah teh satia, sarta Mantenna moal ngantep aranjeun kagoda di luar kasanggupan aranjeun, tapi ku godaan Anjeunna oge baris nyadiakeun jalan kabur, supaya aranjeun bisa nanggung.”

2. Galata 5:16 - "Tapi kuring nyebutkeun, leumpang ku Roh, jeung anjeun moal gratify kahayang daging."

Rum 6:13 Ulah nyerahkeun anggota awak anjeun salaku alat tina kajahatan kana dosa;

Petikan éta nyorong urang pikeun ngajauhan dosa sareng ngawula ka Gusti kalayan satia.

1. Kakuatan pasrah ka Gusti

2. Ngungkulan Dosa Ngaliwatan Taat

1. John 15: 5 - "Kami anggur, anjeun dahan. Saha abides di kuring jeung kuring di anjeunna, anjeunna teh nu ngasuh loba buah, pikeun sajaba ti kuring anjeun teu bisa ngalakukeun nanaon."

2. 1 Corinthians 6: 19-20 - "Atawa anjeun teu nyaho yen awak anjeun teh kuil Roh Suci dina anjeun, saha anjeun geus ti Allah? Anjeun teu sorangan, pikeun anjeun geus dibeuli kalawan harga. Jadi. ngagungkeun Allah dina awak anjeun."

Rum 6:14 Pikeun dosa moal boga dominating leuwih anjeun: pikeun anjeun teu handapeun hukum, tapi dina rahmat.

Dosa teu gaduh kadali kana urang sabab urang dina kaayaan rahmat Allah, sanes hukum.

1. Kabébasan Rahmat: Ngalaman Kaasih Allah anu Teu Sarat

2. Luput tina Pakem Dosa: Janten Merdeka ngaliwatan Welas Asih Allah

1. Kolosa 2:13-14 - Jeung anjeun, anu geus maot dina trespasses anjeun jeung uncircumcision daging anjeun, Allah dijieun hirup babarengan jeung manéhna, sanggeus dihampura urang sadaya trespasses urang, ku canceling catetan hutang nu ngadeg ngalawan urang jeung tungtutan hukum na. Anjeunna sisihkan ieu, nailing kana salib.

2. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

Rum 6:15 Ku naon kitu? naha urang ngalakukeun dosa, sabab urang henteu handapeun hukum, tapi dina rahmat? Insya Alloh.

Paul miwarang patarosan rhetorical: urang kudu dosa sabab urang teu deui kabeungkeut ku hukum, tapi gantina hirup ku rahmat? Jawabanana nyaéta "henteu".

1. Hirup Dina Rahmat: Milarian Kabébasan dina Kabeneran

2. Ngartos Rahmat: Kumaha Hirup Taqwa

1. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman; jeung nu teu of yourselves, éta kurnia Allah; teu salaku hasil karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast ".

2. Rum 5: 8 - "Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan arah urang, dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

Rum 6:16 Aranjeun teu terang, yen saha-sahana nu ngabakti ka nurut, nya eta hamba-Na ka nu diturut; naha dosa nepi ka maot, atawa nurut kana kabeneran?

Paul warns urang konsékuansi tina pilihan urang, boh ngahasilkeun dosa atawa taat.

1: Pilih ta'at sareng kabeneran pikeun nampi kabagjaan anu langgeng.

2: Taat ka Allah jeung nolak dosa pikeun meunangkeun kabebasan tina maot langgeng.

1: 1 John 1: 9 - "Lamun urang ngaku dosa urang, Anjeunna satia tur adil bakal ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness".

2: Yohanes 14:15 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, turutan parentah Kami".

Rum 6:17 Tapi Allah jadi thanked, yén anjeun éta pagawé dosa, tapi anjeun geus diturut tina hate nu bentuk doktrin nu geus dikirimkeun ka anjeun.

Paul expresses rasa sukur-Na ka Allah pikeun kanyataan yén bangsa Romawi geus nurut doktrin dibikeun ka maranehna tina jantung.

1. Ajén Taat: Kumaha Nurutkeun Firman Allah Ku Sakabeh Haté

2. Nyaho Bedana: Naon Hartosna Janten Abdi Dosa atanapi Gusti?

1. Deuteronomy 6: 4-5 - "Dengekeun, O Israel: Gusti Allah urang, Gusti teh hiji. Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun."

2. Kolosa 3:23 - "Naon bae anjeun ngalakukeun, gawe heartily, sakumaha keur Gusti jeung teu keur lalaki."

Rum 6:18 Sanggeus dibebaskeun tina dosa, aranjeun jadi hamba-hamba kabeneran.

Petikan nyarioskeun ngeunaan dibébaskeun tina dosa sareng janten hamba kabeneran.

1. Kakuatan Merdika: Ngungkulan Ranté Dosa

2. The Joy of Righteousness: Letting Go tina Dosa jeung Embracing a New Jalan

1. 1 Korinta 15:34 - "Hudang kana kabeneran, sarta ulah ngalakukeun dosa; sabab aya anu henteu terang ka Allah: Kuring nyarioskeun ieu pikeun éra anjeun."

2. John 8:36 - "Lamun Putra kituna bakal ngajadikeun anjeun bebas, anjeun bakal bener bébas."

Rum 6:19 Kuring nyarita nurutkeun cara lalaki alatan infirmity of your flesh: for as you have yielded your members servants to cleanness and to iniquity to iniquity; malah jadi ayeuna ngahasilkeun anggota Anjeun hamba pikeun kabeneran kana kasucian.

Paul ngadesek bangsa Romawi pikeun ngahasilkeun anggota maranéhanana ka amal saleh jeung kasucian, tinimbang ka najis jeung iniquity.

1. Ngajauhkeun Dosa sareng Nuturkeun Firman Allah

2. Kakuatan yielding kana Kabeneran

1. Kolosa 3: 5-10 - Put nepi ka maot naon earthly di anjeun: immorality seksual, impurity, markisa, kahayang jahat, jeung covetousness, nu idolatry.

2. Ezekiel 18:30-32 - Tobat jeung ngahurungkeun tina sagala transgressions Anjeun, lest iniquity jadi Anjeun uing. Leupaskeun ti anjeun sagala kajahatan anu anjeun lakukeun, sareng jantenkeun diri anjeun haté anu énggal sareng sumanget anu énggal! Naha anjeun bakal maot, O turunan Israil?

Rum 6:20 Pikeun nalika anjeun budak dosa, anjeun bébas tina kabeneran.

Ayat tina Rum ieu ngingetkeun urang yén nalika urang diperbudak ku dosa, urang bébas tina kabeneran.

1. Kabébasan Dosa: Ngabébaskeun tina Belenggu Kabeneran

2. Beungkeutan Kabeneran: Kabur kana Kakuatan Ngabebaskeun Dosa

1. Galata 5: 1 - "Ieu pikeun kabebasan Kristus geus diatur urang bébas. Nangtung teguh, lajeng, sarta ulah ngantep yourselves jadi burdened deui ku yoke perbudakan."

2. John 8:32 - "Lajeng anjeun bakal nyaho bebeneran, sarta bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bébas."

Rum 6:21 Naon buah anu anjeun pikahoyong dina hal-hal anu ayeuna anjeun isin? pikeun tungtungna eta hal téh maot.

Balukar tina kabiasaan dosa nyaéta maot.

1. Urang kudu ngajauhan laku lampah dosa atawa urang bakal nyanghareupan maot.

2. Gusti parantos nyayogikeun jalan pikeun lolos tina maot sareng ku jalan tobat sareng iman.

1. Siloka 14:12—"Aya jalan anu disangka bener ku manusa, tapi tungtungna mah jalan ka maot."

2. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia ti Allah, lain hasil pagawean, supaya ulah aya anu sombong."

Rum 6:22 Tapi ayeuna geus dibebaskeun tina dosa, jeung jadi hamba Allah, anjeun boga buah pikeun kasucian, sarta ahirna hirup langgeng.

Sanggeus dibébaskeun tina dosa, urang Kristen jadi hamba Allah jeung narima hirup langgeng salaku ganjaran ahir hirup suci.

1. Kakuatan Panghampura: Kumaha Kabébasan Tina Dosa Ngarah Ka Kasucian

2. Ngadamel Pilihan anu Saleh: Ngaronjatkeun Mangpaat tina Hirup Suci

1. Lukas 1: 74-75 - "Éta urang keur dikirimkeun kaluar tina leungeun musuh urang bisa ngawula anjeunna tanpa sieun, dina kasucian jeung amal saleh sateuacan anjeunna, sapanjang poé hirup urang."

2. Kolosa 3: 5-7 - "Ku kituna mortify anggota Anjeun nu aya di bumi; cabul, najis, asih inordinate, concupiscence jahat, jeung covetousness, nu nyembah berhala: Pikeun nu hal 'demi murka Allah datang ka barudak tina hal nu henteu patuh: Di mana anjeun ogé leumpang sababaraha waktu, nalika anjeun cicing di aranjeunna.

Rum 6:23 Pikeun upah dosa nyaéta maot; tapi kurnia Allah nyaeta hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang.

Balukar tina dosa teh maot, tapi Allah geus maparin kurnia hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus.

1. Biaya Dosa sareng Karunia Hirup Abadi

2. Ngarasakeun Kalimpahan Anugrah Gusti Nu Maha Agung

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Epesus 2: 8-9 - Pikeun éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-jeung ieu teu ti yourselves, éta kurnia Allah-teu ku karya, jadi teu saurang ogé bisa boast.

Rum 7 neraskeun wacana Paulus ngeunaan hubungan urang Kristen jeung Hukum, ngabahas leupasna jalma anu percaya tina Toret ngaliwatan Kristus, fungsi Hukum Taurat pikeun ngahudangkeun kahayang anu dosa, sareng perjuangan pribadi ngalawan dosa.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Paulus ngagunakeun perkawinan sabagé analogi pikeun ngajelaskeun kumaha jalma-jalma percaya dibébaskeun tina hukum ku Kristus. Sapertos hiji awéwé kabeungkeut ku hukum ka salakina nalika anjeunna hirup tapi upami anjeunna maot anjeunna dileupaskeun tina hukum ngeunaan salaki sami-sami mukmin maot ka anu kantos ngabeungkeut urang ku awak Kristus, ku kituna urang janten milik anu sanés Anjeunna anu dibangkitkeun maot, ngahasilkeun buah Allah (Rum). 7:1-4). Anjeunna negeskeun yén nalika urang aya di alam daging karep dosa anu dibangkitkeun ku hukum anu damel urang ngahasilkeun buah maot ayeuna kumaha ogé dibebaskeun tina hukum maot anu ngajantenkeun urang ditawan, janten ngalayanan jalan anyar Roh sanés kodeu anu ditulis ku cara kuno (Rum 7: 5-6). .

Paragrap 2: Dina ayat 7-13, Paulus ngabahas kumaha Hukum ngajadikeun manéhna sadar kana dosa. Anjeunna ngajelaskeun yén tanpa Hukum anjeunna moal terang naon dosana, contona, moal terang naon coveting saleresna upami Hukum henteu nyarios 'Maneh ulah covet.' Tapi dosa nyita kasempetan afforded parentah ngahasilkeun sagala jenis coveting anjeunna sajaba ti hukum dosa maot sakali hirup sajaba ti hukum nalika parentah sumping dosa sprang hirup maot kapanggih pisan parentah sakuduna dituju mawa hirup sabenerna mawa maot (Rum 7:7-10). Ku alatan éta, manéhna menyimpulkan yén éta dosa nyita kasempetan ngaliwatan parentah ngahasilkeun maot sahingga utterly dosa saluareun ukuran (Rum 7:11-13).

Ayat ka-3: Ti ayat 14 teras, Paulus ngajelaskeun perjuangan pribadina ngalawan dosa sanaos kahayangna ngalakukeun anu jahat di dinya anjeunna batinna resep kana hukum Allah tapi ningali anggota padamelan anu sanés perang ngalawan pikiran anu ngajadikeun tawanan hukum dosa dina padamelan anggota. Anjeunna cries kaluar saha nu bakal nyalametkeun maot awak ieu? Alhamdulilah Gusti nyalametkeun abdi ngalangkungan Yesus Kristus Gusti urang! Ku kituna kuring sorangan ngawula hukum Allah sanajan alam dosa abdi ngawula hukum Dosa (Rum 7:14-25). Ieu highlights perjuangan lumangsung antara roh daging dina mukmin illustrating perlu reliance kana rahmat kakuatan Roh Suci nungkulan.

Rum 7:1 Aranjeun teu terang, dulur-dulur, (sabab kuring nyarita ka jalma-jalma anu nyaho kana hukum,) kumaha hukum teh boga kakawasaan ka manusa saumur hirupna?

Paulus ngingetkeun jalma-jalma anu percaya yén hukum Torét ngagaduhan wewenang pikeun aranjeunna salami aranjeunna hirup.

1. Kakuatan Hukum: Kumaha Hirup Dina Otoritasna

2. Pentingna Taat kana Hukum: Kumaha Hirup salaku Warga Taqwa

1. James 2: 10-12 - "Kanggo saha ngajaga sakabeh hukum tapi gagal dina hiji titik geus jadi akuntabel pikeun sakabéh éta. Pikeun anjeunna anu ceuk, "Ulah zinah," ceuk ogé, "Ulah maehan." Lamun anjeun henteu zinah tapi maehan, anjeun geus jadi ngalanggar hukum. Jadi ngomong jeung ngalakukeun sakumaha jalma anu bakal judged ku hukum kamerdikaan."

2. Mateus 22:36-40 - "'Guru, parentah nu mana nu agung dina Toret?' Jeung cenah manéhna, 'Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun. Ieu parentah hébat sarta kahiji. Sareng anu kadua sapertos kieu: Anjeun kedah bogoh ka tatangga anjeun sapertos ka diri anjeun sorangan. Dina dua parentah ieu gumantung sakabeh Toret jeung Nabi-nabi.'”

Rum 7:2 Pikeun awewe nu boga salaki kabeungkeut ku hukum ka salakina salila manéhna hirup; tapi lamun salaki geus maot, manéhna leupas tina hukum salakina.

Ayat ieu ngécéskeun yén awéwé anu nikah sacara hukum kabeungkeut ku salakina nalika anjeunna hirup, tapi dileupaskeun tina hukum éta nalika maotna.

1. Berkah tina Nikah: Hirup Taat kana Hukum Allah

2. Manggihan Kabebasan dina Nurutan Paréntah Allah

1. Epesus 5:22-24 - “Istri, tunduk ka salaki sorangan, sakumaha ka Gusti. Pikeun salaki teh kapala pamajikan, sakumaha Kristus teh kapala gareja, awak-Na, jeung dirina Jurusalamet na. Ayeuna sakumaha jamaah tunduk ka Kristus, kitu ogé istri kedah tunduk kana salaki dina sagala hal."

2. 1 Korinta 7:39 - "A pamajikan kabeungkeut ka salakina salami anjeunna hirup. Tapi lamun salakina maot, manéhna bébas nikah ka saha manéhna hayang, ngan dina Gusti.”

Rum 7:3 Jadi lamun, bari salakina hirup, manéhna nikah ka lalaki sejen, manéhna bakal disebut adulteres: tapi lamun salakina geus maot, manéhna bébas tina hukum eta; ku kituna manéhna teu zinah, sanajan manéhna nikah jeung lalaki séjén.

Awéwé dianggap jinah lamun nikah jeung lalaki séjén bari salakina hirup kénéh, tapi manéhna bébas tina hukum éta lamun salakina geus maot.

1. Pentingna nikah jeung ngahargaan kasucian na

2. Kaasih Allah ka urang, katingali ku rahmat sareng pangertian kaayaan urang

1. Mateus 19:3-9

2. Rum 8:1-4

Rum 7:4 Ku sabab eta, dulur-dulur, aranjeun oge geus paeh kana hukum ku awak Kristus; yen maraneh kudu kawin jeung nu sejen, malah ka Anjeunna anu geus digugahkeun ti nu maraot, nu urang kudu mawa mudik buah ka Allah.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha jalma-jalma percaya janten bébas tina hukum ku pupusna Kristus, supados aranjeunna tiasa ngahiji sareng Anjeunna sareng ngahasilkeun karya anu hadé pikeun kamulyaan Allah.

1. "Kabébasan tina Hukum: Kumaha Pupusna Kristus Ngabébaskeun Urang"

2. "Perkawinan Orang-orang Percaya: Ngahiji jeung Kristus Pikeun Ngahasilkeun Buah"

1. 2 Korinta 5:21 - Pikeun manéhna geus dijieun manéhna jadi dosa pikeun urang, anu terang teu dosa; supaya urang bisa dijadikeun kabeneran Allah di Anjeunna.

2. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, longsuffering, gentleness, kahadean, iman, Meekness, temperance: ngalawan misalna euweuh hukum.

Rum 7:5 Pikeun nalika urang aya dina daging, mosi dosa, anu ku Toret, damel di anggota awak urang pikeun ngahasilkeun buah dugi ka maot.

Hukum Allah nembongkeun sipat dosana manusa, nu ngakibatkeun maot.

1: Urang kedah nyerahkeun sifat dosa urang kana kersa Allah sareng percanten ka Anjeunna.

2: Hukum Allah nembongkeun sipat dosa urang, sarta ngan ku rahmat jeung rahmat-Na urang bisa disalametkeun.

1: Rum 5: 8 Tapi Allah commended asih-Na ka urang, dina eta, bari urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.

2: Epesus 2:8-9 Pikeun ku rahmat anu anjeun disimpen ngaliwatan iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

Rum 7:6 Tapi ayeuna urang geus dibebaskeun tina hukum, nu geus maot wherein urang ditahan; yen urang kudu ngawula dina newness sumanget, jeung teu di oldness surat.

Petikan ieu nekenkeun pentingna ngawula dina sumanget tinimbang nurut kana hurup hukum.

1. Kakuatan Ngalayanan dina Roh

2. Kabébasan Dibébaskeun tina Hukum

1. Galata 5:13-15 - Pikeun anjeun disebut kamerdikaan, baraya; ngan ulah ngarobah kabebasan anjeun kana kasempetan pikeun daging, tapi ngaliwatan cinta ngawula karana. Pikeun sakabeh Hukum kaeusi dina hiji kecap, dina pernyataan, "Anjeun kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan."

2. Mateus 22:34-39 - Tapi nalika urang Parisi uninga yen Anjeunna geus silenced Sadukies, aranjeunna dikumpulkeun babarengan. Lajeng salah sahiji aranjeunna, ahli hukum, naroskeun patarosan ka Anjeunna, nguji Anjeunna, sareng saurna, "Guru, parentah mana anu agung dina Toret?" Saur Isa ka anjeunna, "'Maneh kudu nyaah ka Gusti Allah maneh kalawan sagemblengna hate, kalawan sagemblengna jiwa, sarta kalawan sagembleng akal budi.' Ieu parentah kahiji jeung agung. Sareng anu kadua sapertos kieu: 'Anjeun kedah nyaah ka tatangga anjeun sapertos ka diri anjeun sorangan.' Dina dua parentah ieu ngagantung sakabeh Toret jeung nabi-nabi."

Rum 7:7 Naon anu bakal urang carioskeun? Naha hukumna dosa? Insya Alloh. Nay, Kuring kungsi teu nyaho dosa, tapi ku hukum: pikeun kuring kungsi teu nyaho hawa nafsu, iwal hukum geus nyebutkeun, Anjeun teu covet.

Paul ngécéskeun yén hukum teu dosa, malah nembongkeun naon dosa, nu covet.

1. Kakuatan Hukum: Kumaha Hukum nembongkeun Dosa

2. Kaéndahan Hukum: Kumaha Hukum Ngajagi Urang tina Dosa

1. Budalan 20:17 - Anjeun teu covet

2. James 1: 14-15 - Unggal jalma geus cocoba nalika aranjeunna ditarik jauh ku kahayang sorangan jeung enticed. Lajeng, nalika kahayang geus conceived, éta ngalahirkeun dosa; jeung dosa, lamun geus full-dipelak, brings mudik maot.

Rum 7:8 Tapi dosa, nyandak kasempetan ku parentah, digawé di kuring sagala rupa concupiscence. Pikeun tanpa hukum dosa éta maot.

Dosa asup ka dunya jeung ngaruksak haté manusa ngaliwatan hukum.

1: Sifat Dosa Manusa - Rum 7: 8

2: Kakuatan Hukum pikeun Nyingkab Dosa - Rum 7: 8

1: Kajadian 3:1-7 (Jatuhna Manusa)

2: Yakobus 1:13-15 (The Godaan tina Dosa)

Rum 7:9 Pikeun kuring kungsi hirup tanpa hukum, tapi lamun parentah datang, dosa revived, sarta kuring maot.

Dosa mawa maot.

1: Hirup teh sakeudeung, tapi pangandika Allah teh langgeng, tur nembongkeun ka urang kumaha carana sangkan hirup tengtrem.

2: Urang sadayana kedah nyingkir tina dosa sareng nganut ajaran Gusti, sabab ngan ukur ku nurut kana pangandika-Na urang bakal mendakan kahirupan anu leres.

1: Yakobus 1: 14-15 "Tapi unggal jalma kagoda nalika diseret ku kahayang jahat sorangan sareng digoda. Lajeng, sanggeus kahayang geus conceived, éta ngalahirkeun dosa; Jeung dosa, nalika geus dewasa, ngalahirkeun maot."

2: Siloka 23:27-28 “Kanggo palacuran bisa meunang sapotong roti, tapi pamajikan batur ngarampas nyawa maneh. Naha lalaki bisa nyendok seuneu kana pangkonana bari bajuna teu kaduruk?"

Rum 7:10 Jeung parentah, anu geus ordained pikeun hirup, Kuring kapanggih nepi ka maot.

Parentah Allah, anu sakuduna ngahirupkeun, kapanggih malah maot.

1. Paradoks Paréntah Gusti - Kumaha Paréntah Gusti tiasa nyababkeun hirup sareng maot.

2. The Deceitfulness of Dosa - Kumaha dosa bisa kasampak alus, tapi pamustunganana ngabalukarkeun maot.

1. Siloka 14:12 - "Aya jalan anu sigana leres pikeun manusa, tapi tungtungna nyaéta jalan maot."

2. Rum 6:23 - "Kanggo gajih dosa nyaeta maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang."

Rum 7:11 Pikeun dosa, nyandak kasempetan ku parentah, nipu kuring, sarta ku eta slew kuring.

Dosa bisa nipu jeung bisa ngakibatkeun hiji karuksakan maranéhanana.

1. Jadi sadar tina tipu daya dosa jeung pastikeun teu ngantep eta nyokot kadali.

2. Ngakuan konsékuansi bahaya tina dosa jeung pastikeun pikeun nolak eta.

1. Siloka 14:12 - "Aya hiji jalan nu sigana katuhu pikeun manusa, tapi tungtungna nyaeta jalan ka maot."

2. 1 Peter 5: 8 - "Kudu sober-dipikiran; jadi waspada. musuh anjeun Iblis prowls sabudeureun kawas singa roaring, néangan batur pikeun devour."

Rum 7:12 Ku sabab eta hukum teh suci, jeung parentah suci, adil, jeung hade.

Hukum téh suci, adil, jeung alus.

1: Hukum Allah Éta Hadé sareng Ngangkat

2: Hukum Allah Suci jeung Adil

1: Jabur 19: 7-8 "Hukum Gusti sampurna, nyegerkeun jiwa; kasaksian Gusti pasti, ngajantenkeun anu sederhana; parentah Gusti leres, ngabungahkeun manah; parentah Gusti anu leres. Gusti Maha Suci, manceran panon."

2: Yakobus 1:25 "Tapi sing saha anu ningali kana hukum anu sampurna, hukum kamerdikaan, sareng terus-terusan, sabab henteu ngadenge anu poho tapi migawé anu ngalakukeun, anjeunna bakal rahayu dina ngalakukeunana."

Rum 7:13 Naha nu hade teh jadi paeh ka Kami? Insya Alloh. Tapi dosa, supaya eta bisa muncul dosa, dipake maot dina kuring ku nu alus; yen dosa ku parentah bisa jadi ngaleuwihan dosa.

Pupusna dosa disababkeun ku naon anu hadé, sareng dosa janten langkung dosa ku paréntah.

1. Kakuatan Kahadéan: Kumaha Anu Pangsaéna Bisa Nimbulkeun Dosa

2. Kakuatan Dosa: Kumaha Paréntah Ningkatkeun Godaan

1. Yakobus 1:13-14 - "Ulah aya anu ngomong, 'Kuring keur cocoba ku Allah,' sabab Allah teu bisa cocoba ku jahat, sarta anjeunna sorangan tempts saha. Tapi masing-masing jalma kagoda lamun kagoda jeung kagoda ku kahayangna sorangan.”

2. 1 John 1: 8-10 - "Lamun urang nyebutkeun urang teu boga dosa, urang nipu diri, sarta bebeneran teu aya dina urang. Lamun urang ngaku dosa urang, Anjeunna satia tur adil bakal ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness. Lamun urang nyebutkeun urang teu boga dosa, urang ngajadikeun manéhna tukang bohong, sarta pangandika-Na teu aya dina urang.

Rum 7:14 Pikeun urang terang yen Toret teh spiritual: tapi Kami daging, dijual handapeun dosa.

Paul ngakuan yén hukum téh spiritual, tapi manéhna sorangan carnal jeung dina pangaruh dosa.

1. Kakuatan Hukum: Kumaha Urang Bisa Ngungkulan Karnality Ngaliwatan Taat

2. Perjuangan Dosa: Kumaha Urang Teangan Kakuatan dina Hikmah Spiritual

1. James 1:22-25 - Tapi jadi ye doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving selves Anjeun sorangan.

2. Rum 6:12-14 - Ku kituna ulah dosa kakuasaan dina awak fana Anjeun, nu kudu nurut eta dina lusts tujuanana.

Rum 7:15 Pikeun naon anu kuring lakukeun kuring henteu ngantepkeun; tapi naon anu kuring hate, éta kuring.

Kuring bajoang pikeun ngalakukeun naon anu kuring terang leres sareng ngalakukeun naon anu kuring hoyong laksanakeun.

1. Hirup dina tegangan antara kahayang urang jeung bakal Allah

2. Nungkulan gogoda pikeun ngalakukeun salah

1. Yakobus 1:13-15 , “Ulah aya anu ngomong, ‘Kuring keur digoda ku Allah,’ sabab Allah mah moal bisa digoda ku nu jahat, jeung Mantenna sorangan moal ngagoda ka saha. Tapi masing-masing jalma kagoda nalika kagoda sareng kagoda ku kahayangna sorangan. Teras kahayang nalika kakandungan ngalahirkeun dosa, sareng dosa nalika parantos dewasa ngalahirkeun maot."

2. Galata 5:16-17 , “Tapi Kami nyebutkeun, leumpang ku Roh, jeung teu gratify kahayang daging. Pikeun kahayang daging ngalawan Roh, jeung kahayang Roh ngalawan daging; sabab ieu silih lawan, pikeun nyegah anjeun ngalakukeun naon anu anjeun pikahoyong."

Rum 7:16 Janten upami kuring ngalakukeun naon anu henteu kuring pikahoyong, kuring satuju kana hukum yén éta hadé.

Paulus ngajelaskeun yén ngalakukeun naon anu teu dipikanyaah ku hiji jalma mangrupikeun tanda kahadéan hukum.

1. Kakuatan Hukum: Kumaha Nangkeup Kahadéanna.

2. Ngahontal Kabebasan Sajati Ngaliwatan Tunduk kana Hukum.

1. Galata 5: 13-14 - Pikeun anjeun disebut kamerdikaan, baraya. Ngan ulah make kabebasan anjeun salaku kasempetan pikeun daging, tapi ngaliwatan cinta ngawula karana. Pikeun sakabeh hukum kaeusi dina hiji kecap: "Anjeun kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan."

2. James 2: 8-12 - Lamun bener minuhan hukum karajaan nurutkeun Kitab Suci, "Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sakumaha diri," anjeun lakukeun ogé. Tapi lamun némbongkeun partiality, anjeun committing dosa sarta disabit ku hukum salaku transgressors. Pikeun sing saha anu ngajaga sakabeh hukum tapi gagal dina hiji titik geus jadi akuntabel pikeun sakabéh éta. Pikeun anjeunna anu ngadawuh, "Ulah zinah," ceuk ogé, "Ulah maehan." Upami anjeun henteu zinah tapi maehan, anjeun parantos ngalanggar hukum. Jadi ngomong jeung jadi lampah salaku jalma anu bakal judged handapeun hukum kamerdikaan.

Rum 7:17 Ayeuna mah lain deui ku Kami, tapi dosa anu cicing di jero Kami.

Paul ngaku yén anjeunna henteu deui anu ngatur, tapi éta dosa anu cicing di jero anjeunna.

1. "Ngaku Dosa Anjeun sareng Tanggung Jawab"

2. "Kakuatan Dosa sareng Dampakna dina Kahirupan Urang"

1. James 1: 14-15 - "Tapi tiap jalma geus cocoba nalika aranjeunna nyeret jauh ku kahayang jahat sorangan jeung enticed. Lajeng, sanggeus kahayang geus conceived, eta ngalahirkeun dosa; jeung dosa, nalika eta geus full-dipelak. , ngalahirkeun maot."

2. Galata 5: 19-21 - "Kalakuan daging anu atra: immorality seksual, najis jeung debauchery; idolatry jeung elmu sihir; hatred, discord, jealousy, fits of amarah, ambisi egois, dissensions, faksi jeung dengki; mabok, pesta-pesta, jeung sajabana. Kami ngingetkeun ka anjeun, sakumaha anu kuring lakukeun baheula, yén jalma-jalma anu hirup sapertos kieu moal bakal ngagaduhan Karajaan Allah."

Rum 7:18 Pikeun kuring terang yen di kuring (nyaéta, dina daging kuring,) dwelleth euweuh hal alus: pikeun bakal hadir kalawan kuring; tapi kumaha carana nedunan nu alus mah teu manggihan.

Paul ngaku yén teu aya anu hadé dina dagingna, tapi anjeunna daék ngalakukeun anu hadé, tapi anjeunna sesah pikeun ngalakukeunana.

1. Perjuangan Pikeun Ngalakukeun Anu Hadé: Diajar tina Conto Paulus

2. Ngungkulan Kalemahan Daging: Ngahontal Kasaéan Ku Pitulung Alloh

1. Jabur 51:17 - "Kurban abdi, ya Allah, nyaeta roh pegat; a patah hati jeung contrated anjeun, Allah, moal hina."

2. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala ieu ngaliwatan anjeunna anu mere kakuatan kuring."

Rum 7:19 Pikeun kasaéan anu kuring pikahoyong, kuring henteu ngalakukeun;

Perjuangan antara alus jeung jahat nyata.

1. Haté urang dibagi antara kahayang urang pikeun hadé jeung godaan jahat - Rum 7:19

2. Urang unggal poé kudu tarung pikeun milih nu bener jeung nyingkahan nu salah — Rum 7:19

1. James 4: 7 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

2. Galata 5:17 - Pikeun kahayang daging anu ngalawan Roh, jeung kahayang Roh ngalawan daging, pikeun ieu sabalikna silih, ngajaga anjeun tina ngalakonan hal nu Anjeun hoyong pigawé.

Rum 7:20 Ayeuna lamun kuring ngalakukeun hal nu teu hayang, éta téh lain kuring nu ngalakukeun eta, tapi dosa nu dwelleth di kuring.

Paul nyatakeun yén lamun manéhna ngalakukeun hiji hal manéhna teu hayang ngalakukeun, éta lain manéhna, tapi dosa nu hirup di manéhna.

1. Ngartos Sifat Dosa: Kumaha Urang Bisa Ngungkulan Kakawasaanana

2. Perjuangan jeung Dosa: Diajar Hirup dina Merdika Kristus

1. Rum 6:14 - Pikeun dosa moal deui master anjeun, sabab anjeun teu handapeun hukum, tapi dina rahmat.

2. 1 Korinta 10:13 - No godaan geus overtaken anjeun iwal naon ilahar pikeun umat manusa. Jeung Allah satia; Anjeunna moal ngantep anjeun cocoba saluareun naon anu anjeun tiasa nanggung. Tapi nalika anjeun digoda, Anjeunna ogé bakal nyayogikeun jalan kaluar supados anjeun tiasa tahan.

Rum 7:21 Ku kituna kuring manggihan hiji hukum, yen, lamun kuring hayang ngalakukeun alus, jahat hadir kalawan kuring.

Paul sadar yén anjeunna gaduh perjuangan internal antara ngalakukeun anu hadé sareng kagoda ku anu jahat.

1) Perjuangan Antara Hadé jeung Jahat: Diajar Nungkulan Godaan

2) Kakawasaan Hukum Allah: Pituduh Pikeun Ngajalanan Kahirupan Kautamaan

1) Yakobus 1:13-15 - Nalika digoda, teu aya anu kedah nyarios, "Gusti ngagoda kuring." Pikeun Allah teu bisa tempted ku jahat, atawa teu manéhna ngagoda saha; tapi masing-masing jalma kagoda nalika diseret ku kahayang jahat sorangan sareng digoda.

2) Galata 5:16-18 - Jadi kuring ngomong, leumpang ku Roh, jeung anjeun moal gratify kahayang daging. Pikeun daging kahayang naon anu bertentangan jeung Roh, jeung Roh naon anu bertentangan jeung daging. Aranjeunna dina konflik saling, ku kituna anjeun teu ngalakukeun naon rék. Tapi lamun anjeun dipingpin ku Roh, anjeun teu handapeun hukum.

Rum 7:22 Pikeun kuring resep kana hukum Allah saatos manusa batin.

Petikan dina Rum 7:22 nyorotkeun kabungahan pikeun mikaresep kana hukum Allah.

1. The Joy of Delighting dina Hukum Allah

2. Rejoicing dina Kersaning Gusti

1. Jabur 19:7-11 - Hukum Gusti sampurna, reviving jiwa; kasaksian Gusti pasti, ngajadikeun bijaksana nu basajan.

2. Yesaya 58: 13-14 - "Lamun anjeun balikkeun deui suku anjeun tina Sabat, tina ngalakonan pelesir anjeun dina dinten suci abdi, sarta nelepon Sabat a delight sarta poé suci Gusti menak; lamun ngahargaan eta, teu bade cara sorangan, atawa néangan pelesir sorangan, atawa ngobrol idly;

Rum 7:23 Tapi kuring ningali hukum sejen dina anggota kuring, perang ngalawan hukum pikiran kuring, sarta bringing kuring kana tawanan hukum dosa nu aya dina anggota abdi.

Hukum dosa perang ngalawan hukum pikiran, ngarah ka tawanan dosa.

1. Konflik Dina: Ngartos Perjoangan antara Dosa sareng Kabeneran

2. Nyandak Tawanan Pikiran Urang: Nungkulan Kakuatan Dosa

1. James 1: 13-15 - Hayu teu saurang nyebutkeun lamun manéhna tempted, "Kuring keur cocoba ku Allah"; pikeun Allah teu bisa cocoba ku jahat, atawa teu Anjeunna sorangan ngagoda saha. Tapi masing-masing kagoda nalika anjeunna ditarik ku kahayang sorangan sareng digoda. Lajeng, nalika kahayang geus conceived, éta ngalahirkeun dosa; jeung dosa, lamun geus full-dipelak, brings mudik maot.

2. Kolosa 3: 5-7 - Ku kituna nempatkeun maot anggota Anjeun nu aya di bumi: fornication, uncleanness, markisa, kahayang jahat, jeung covetousness, nu idolatry. Kusabab hal-hal ieu murka Allah bakal sumping ka putra-putra anu henteu patuh, dimana anjeun nyalira pernah leumpang nalika anjeun cicing di aranjeunna.

Rum 7:24 Aduh cilaka Kami! saha nu bakal nyalametkeun kuring tina awak maot ieu?

Paul expresses hanjelu-Na jeung alam loba dosana, nanyakeun saha bisa nyalametkeun manéhna tina mortality na.

1. Kakuatan Deliverance: Kumaha Injil Ngabébaskeun Urang tina Dosa

2. Nganyahokeun Kasalahan Urang: Ngartos Sifat Dosa Manusa

1. Jabur 40:2 “Mantenna ngangkat abdi tina liang leutak, tina leutak jeung leutak; Anjeunna nempatkeun suku kuring dina batu sareng masihan kuring tempat anu kuat pikeun nangtung."

2. Galata 5:16 "Jadi kuring ngomong, leumpang ku Roh, jeung anjeun moal gratify kahayang daging."

Rum 7:25 Abdi muji sukur ka Allah ngalangkungan Yesus Kristus Gusti urang. Jadi jeung pikiran kuring sorangan ngawula hukum Allah; tapi jeung daging hukum dosa.

Paul expresses syukur-Na ka Allah pikeun kasalametan-Na ngaliwatan Yesus Kristus jeung acknowledged perjuangan na ngawula hukum Allah dina pikiran na bari daging pursues hukum dosa.

1. Perjuangan Taat: Kumaha Ngalayanan Hukum Allah

2. Rahmat jeung Syukur: Tanggapan Urang kana Kasalametan Allah

1. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring."

2. Galata 5: 16-17 - "Tapi kuring nyebutkeun, leumpang ku Roh, jeung anjeun moal gratify kahayang daging. Pikeun kahayang daging anu ngalawan Roh, jeung kahayang Roh anu ngalawan kahayang daging. daging, sabab ieu silih lawan, pikeun nyegah anjeun ngalakukeun hal anu anjeun hoyong laksanakeun."

Rum 8 mangrupikeun bab anu kuat dina surat Paulus, ngabahas kahirupan dina Roh, status urang salaku putra-putra Allah, harepan kamulyaan anu bakal datang, sareng jaminan cinta Allah.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Paul negeskeun yén ayeuna teu aya panghukuman pikeun jalma anu aya dina Kristus Yesus sabab ku Kristus Yesus hukum Roh anu masihan kahirupan parantos ngabebaskeun urang tina hukum maot dosa (Rum 8: 1-2) . Anjeunna ngécéskeun yén Hukum naon anu teu daya laksanakeun sabab éta dilempengkeun ku daging, ku Allah parantos ngutus Putra-Na anu sami sareng daging anu dosa janten kurban dosa sahingga anjeunna ngahukum dosa daging supados sarat anu leres. tapi nurutkeun Roh (Rum 8:3-4).

Ayat 2: Dina ayat 5-17, Paulus ngabedakeun hirup numutkeun daging sareng hirup numutkeun Roh. Jalma anu hirup nurutkeun daging boga pikiran maranéhanana disetel dina naon kahayang daging; tapi jalma anu hirup luyu jeung Roh boga pikiran maranéhanana diatur dina naon kahayang Roh (Rum 8:5). Anjeunna assures yén lamun ku Roh urang nempatkeun maot misdeeds awak bakal hirup sagala dipingpin ku barudak Allah teu narima perbudakan roh ragrag deui kana sieun katampa roh sonship whereby ceurik 'Abba Rama' Roh Suci sorangan testifies kalawan sumanget urang kami barudak Allah lamun barudak lajeng. ahli waris - ahli waris Allah co-ahli waris jeung Kristus lamun memang babagi urutan sangsara-Na ogé bisa babagi kamulyaan-Na (Rum 8:13-17).

Ayat ka-3: Ti ayat 18 teras, Paulus ngabahas harepan kamulyaan masa depan ciptaan ngantosan harepan wahyu putra-putra Gusti Allah parantos kaserang kuciwa sanés pilihan sorangan harepan bakal dibébaskeun tina karusakan perbudakan dibawa kamerdékaan kamulyaan murangkalih Gusti urang sorangan nyerengeh dina jero ati sabar ngantosan angkat ka putra panebusan awak ieu. asa disimpen. Sumawona anjeunna negeskeun syafaat kalemahan Roh Suci nalika urang henteu terang naon anu didoakeun pikeun intercedes kami tanpa kecap ngagerem sadayana damel babarengan cinta anu saé anu disebat tujuan henteu aya cinta anu misah Kristus kasusah kasusah kasusah kasusah kalaparan taranjang bahaya pedang kameunangan anu ageung milik urang ngalangkungan anjeunna dipikacinta kami yakin moal maot atanapi malaikat kahirupan. atawa setan ayeuna atawa kakuatan nu bakal datang jangkungna jero nanaon sejenna sagala ciptaan bakal bisa misahkeun cinta Allah aya dina Kristus Yesus Gusti urang (Rum 8:18-39). Ieu nawiskeun pesen jaminan anu kuat ngeunaan kaamanan abadi Kristen dina asih Allah.

Rum 8:1 Aya kituna ayeuna euweuh condemnation ka jalma anu aya dina Kristus Yesus, anu leumpang teu nurutkeun daging, tapi sanggeus Roh.

Taya sahijieun di Kristus Yesus bakal dikutuk pikeun nuturkeun Roh tinimbang daging.

1. The Berkah tina Kahirupan Kristus - Embracing kamerdikaan kabeneran ngaliwatan iman ka Kristus

2. Ngahindarkeun Condemnation - Leumpang nurutkeun Roh tinimbang daging

1. Rum 8:1-4 - Aya kituna ayeuna euweuh condemnation ka aranjeunna anu aya dina Kristus Yesus, anu leumpang teu sanggeus daging, tapi sanggeus Roh. Pikeun hukum Roh hirup di Kristus Yesus geus ngajadikeun kuring leupas tina hukum dosa jeung maot. Pikeun naon hukum teu bisa ngalakukeun, dina éta lemah ngaliwatan daging, Allah ngutus Putra-Na sorangan dina sasaruaan daging dosa, jeung pikeun dosa, dikutuk dosa dina daging: Nu bener hukum bisa kaeusi dina urang. , anu leumpang teu sanggeus daging, tapi sanggeus Roh.

2. Galata 5:16 - Ieu kuring nyebutkeun lajeng, Walk di Roh, jeung anjeun moal minuhan nafsu daging.

Rum 8:2 Pikeun hukum Roh hirup di Kristus Yesus geus ngajadikeun kuring leupas tina hukum dosa jeung maot.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan kakawasaan sumanget hirup dina Kristus Yesus pikeun ngabebaskeun urang tina beungkeutan dosa sareng maot.

1. The Freedom of Life in Christ - Ngalanglang kakawasaan Roh hirup kapanggih dina Kristus Yesus pikeun ngeset urang bébas tina hukum dosa jeung maot.

2. The Power of Salib - Examining kakuatan transformative tina cross mawa kabebasan kana kahirupan urang.

1. Galata 5: 1 - "Kanggo kamerdikaan Kristus geus diatur urang bébas; nangtung teguh kituna, sarta ulah ngalebetkeun deui kana yoke perbudakan."

2. John 8:36 - "Jadi lamun Putra set you free, you will be free indeed."

Rum 8:3 Pikeun naon hukum teu bisa ngalakukeun, dina éta lemah ngaliwatan daging, Allah ngutus Putra-Na sorangan dina sasaruaan daging dosa, jeung pikeun dosa, dikutuk dosa dina daging.

Allah ngutus Putra-Na sorangan pikeun ngahukum dosa jeung nyieun hukum.

1: Anugrah Gusti Anu Maha Agung

2: Kakuatan Salib

Rum 5:8 - Tapi Allah nunjukkeun kaasih-Na ka urang: Nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.

Yohanes 3:16 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra-Na nu tunggal, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna moal binasa, tapi meunang hirup langgeng.

Rum 8:4 Pikeun kabeneran hukum bisa kaeusi dina urang, anu leumpang teu nurutkeun daging, tapi sanggeus Roh.

Kabeneran hukum bisa kaeusi dina urang nalika urang nuturkeun Roh tinimbang kahayang urang sorangan.

1. Letting Go of Self jeung Embracing Roh

2. Kakuatan Roh pikeun Nyangking Kasugemaan

1. Kolosa 3:5-10

2. Galata 5:16-26

Rum 8:5 Pikeun maranéhanana anu sanggeus daging ulah pikiran hal daging; tapi maranéhanana anu sanggeus Roh hal Roh.

Jalma anu dikawasa ku alam dosa maranéhanana fokus kana kahayang earthly, sedengkeun nu dipandu ku Roh museurkeun kana hal spiritual.

1. Renewing Pikiran urang: A Study of Rum 8:5

2. Hal-hal anu Pangpentingna: Pantulan Roh sareng Daging

1. Kolosa 3: 2 - "Atur pikiran anjeun kana hal-hal anu di luhur, sanés hal-hal anu aya di bumi."

2. Mateus 16:26 - "Kanggo naon kauntungan pikeun lalaki lamun manéhna gains sakabeh dunya, sarta leungiteun jiwa sorangan?"

Rum 8:6 Pikeun jadi carnally minded téh maot; tapi mun jadi pikiran spiritual nyaeta hirup jeung katengtreman.

Petikan éta nekenkeun pentingna gaduh pola pikir spiritual, sabalikna tina hiji duniawi, pikeun ngalaman hirup sareng katengtreman.

1. Ngajalajah Kahirupan sareng Damai ngaliwatan Pola Pikiran Spiritual

2. Ngartos Bedana antara Carnality sareng Spiritualitas

1. Kolosa 3: 2 - Atur pikiran anjeun dina hal di luhur, teu dina hal di bumi.

2. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun.

Rum 8: 7 Sabab pikiran daging téh enmity ngalawan Allah: pikeun eta teu tunduk kana hukum Allah, sarta memang teu bisa.

Pikiran daging anu bertentangan sareng Gusti sareng moal pernah tunduk kana hukum Allah.

1: Urang kedah nyerahkeun wasiat urang ka Allah sareng narékahan pikeun nurut kana hukum-Na supados caket ka Anjeunna.

2: Urang ulah ngantep diri kagoda ku hawa nafsu daging, tapi kudu terus ngupayakeun pikiran jeung haté urang ka Allah jeung jalan-Na.

1: Pilipi 4: 8, "Tungtungna, dulur-dulur, naon waé anu leres, naon waé anu terhormat, naon waé anu adil, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu matak dipuji, upami aya kaunggulan, upami aya anu pantes dipuji. Pikirkeun hal-hal ieu."

2: Kolosa 3:2 , ”Pikirkeun hal-hal nu di luhur, lain hal-hal nu aya di bumi”.

Rum 8:8 Janten anu aya dina daging teu tiasa nyenangkeun Allah.

Jalma anu hirup nurutkeun kahayang daging teu bisa nyenangkeun Allah.

1. Daging Versus Roh: Kumaha Hirup A Kahirupan Pleasing ka Allah

2. Kakuatan Rahmat Allah: Kumaha Pikeun Ngungkulan Daging

1. Galata 5: 16-17 - "Ieu kuring nyebutkeun lajeng, Walk di Roh, jeung anjeun moal minuhan hawa nafsu daging. Pikeun daging lusteth ngalawan Roh, jeung Roh ngalawan daging: jeung ieu sabalikna. nu saurang ka nu séjén: ku kituna aranjeun teu bisa ngalakukeun hal-hal nu dipikahayang."

2. 1 John 2: 15-17 - "Ulah mikanyaah dunya, atawa hal anu aya di dunya. Lamun saha cinta dunya , cinta Rama teu aya dina anjeunna. Pikeun sakabéh nu aya di dunya, Napsu daging, nafsu panon, jeung kareueus hirup, lain ti Rama, tapi ti dunya. tetep salamina."

Rum 8: 9 Tapi anjeun henteu dina daging, tapi dina Roh, upami kitu janten Roh Allah Huni di anjeun. Ayeuna upami aya jalma anu henteu ngagaduhan Roh Kristus, anjeunna sanés milikna.

Ruh Allah cicing dina jalma-jalma anu percaya, sareng jalma-jalma anu teu aya Roh Kristus sanés milik Kristus.

1. Roh Allah - A Walk Deukeut jeung Allah

2. Kabutuhan Roh Kristus - Nedunan Perjangjian Urang sareng Allah

1. 1 Korinta 6:19-20 - "Naha anjeun henteu terang yén awak anjeun mangrupikeun kuil Roh Suci anu aya dina diri anjeun, anu anjeun gaduh ti Allah? Anjeun lain milik anjeun, sabab geus dibeuli ku harga. Jadi muji Allah dina awak anjeun."

2. John 14: 16-17 - "Jeung Kami bakal nanya ka Rama, sarta anjeunna bakal masihan anjeun Helper sejen, pikeun marengan anjeun salawasna, nya eta Roh bebeneran, saha dunya teu bisa nampa, sabab teu ningali manehna atawa nyaho. anjeunna. Anjeun terang anjeunna, sabab anjeunna cicing sareng anjeun sareng bakal aya di anjeun."

Rum 8:10 Jeung lamun Kristus aya dina anjeun, awak geus maot alatan dosa; tapi Ruh teh hirup ku lantaran kabeneran.

Ayana Kristus dina urang ngajadikeun urang hirup dina sumanget kusabab kabeneran sanaos awak maot kusabab dosa.

1. Kakuatan Roh Suci dina Kahirupan Urang

2. Ngungkulan Dosa Ngaliwatan Kabeneran

1. Rum 8:10

2. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng. Sabab Allah ngutus Putra-Na ka dunya lain pikeun ngahukum dunya, tapi pikeun nyalametkeun dunya ku jalan Anjeunna.

Rum 8:11 Tapi lamun Roh Anjeunna anu ngahudangkeun Yesus ti nu maraot cicing di anjeun, anjeunna anu ngahudangkeun Kristus ti nu maraot ogé bakal nyepetkeun awak fana anjeun ku Roh-Na anu dwelleth di anjeun.

Roh Allah anu ngahudangkeun Yesus tina pupusna hirup di urang sareng bakal ngahirupkeun awak urang anu fana.

1. Kakawasaan Allah dina Urang: Kumaha Roh Allah Ngangkat Yesus tina Anu Paeh sareng Bisa Ngahirupkeun Urang

2. Ngalaman kiamat: Nyambung jeung Roh Allah pikeun Narima Hirup

1. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh.

2. Epesus 3: 16-17 - Nu nurutkeun kana riches kamulyaan-Na anjeunna bisa masihan anjeun jadi strengthened kalawan kakuatan ngaliwatan Roh-Na dina mahluk batin anjeun, ku kituna Kristus bisa Huni di hate anjeun ngaliwatan iman.

Rum 8:12 Ku sabab eta, dulur-dulur, urang teh hutang, lain ka daging, pikeun hirup nurutkeun daging.

Urang disebut hirup dina cara nu teu nurutkeun kahayang daging.

1. "Hirup Ngalawan Daging: Nuturkeun Jalan Allah"

2. "A Hutang Urang Hutang: Ngalayanan Allah ngaliwatan Kahirupan Urang"

1. Galata 5:16-26 - A panginget perjuangan antara kahayang daging jeung kahayang Roh.

2. Kolosa 3: 1-17 - A panggero nempatkeun maot kahayang daging jeung hirup hiji kahirupan kasucian.

Rum 8:13 Pikeun lamun hirup nurutkeun daging, anjeun bakal maot;

Petikan ieu ngingetkeun urang yén pilihan anu urang lakukeun ngagaduhan akibat sareng yén hirup numutkeun Roh Allah bakal ngahirupkeun, sedengkeun hirup numutkeun kahayang daging bakal nyababkeun maot.

1. Pilihan Urang: Balukar Hirup Nurutkeun Daging

2. Kakuatan Roh: Milih Hirup Leuwih Maot

1. Galata 5: 19-21 - Ayeuna pagawean daging geus dibuktikeun: immorality seksual, najis, sensuality, nyembah brahala, sorcery, enmity, pasea, jealousy, fits of amarah, rivalries, dissensions, division, dengki, mabok, orgies. , sareng hal-hal sapertos kieu. Kami ngingetkeun ka anjeun, sakumaha kuring ngingetkeun anjeun sateuacanna, yén jalma-jalma anu ngalakukeun hal-hal sapertos kitu moal bakal ngagaduhan Karajaan Allah.

2. Mateus 6:24 - Taya sahijieun bisa ngawula dua Masters; pikeun boh anjeunna bakal hate nu hiji jeung mikanyaah nu séjén, atawa nu sejenna anjeunna bakal satia ka hiji jeung nganggap hina nu séjén. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung Mamon.

Rum 8:14 Pikeun saloba anu dipingpin ku Roh Allah, aranjeunna putra Allah.

Ruh Allah nungtun jalma-jalma mukmin pikeun jadi anak-anak Allah.

1: Roh Allah nungtun anjeun pikeun jadi anak Allah.

2: Turutan Roh Allah jeung jadi putra atawa putri Allah.

1: Galata 4: 6-7 "Jeung ku sabab anjeun putra, Allah geus ngutus Roh Putra-Na kana hate urang, ceurik, "Abba, Bapa!" Jadi maneh lain budak, tapi anak, jeung lamun anak, mangka ahli waris ngaliwatan Allah."

2: John 1: 12-13 "Tapi ka sadayana anu nampi anjeunna, anu percaya kana nami-Na, anjeunna masihan hak janten putra-putra Allah, anu dilahirkeun, sanés tina getih atanapi tina kahoyong daging atanapi tina karep. kahayang manusa, tapi ku Allah."

Rum 8:15 Pikeun anjeun geus teu narima sumanget perbudakan deui sieun; tapi anjeun geus narima Roh nyoko, whereby urang ceurik, Abba, Bapa.

Urang Kristen geus narima Roh nyoko, anu ngamungkinkeun aranjeunna pikeun nelepon Allah "Abba, Bapa".

1. Kanyamanan tina Adoption: Kumaha Roh Adoption Robah Hubungan Urang jeung Allah

2. Ulah Sieun: Nolak Roh Kasundaan jeung Nangkeup Roh Nyokot

1. Galata 4: 4-7 - Tapi lamun fullness waktu geus datang, Allah ngutus Putra-Na, dilahirkeun ti awewe, dilahirkeun dina hukum, 5 pikeun redeem jalma anu aya dina hukum, ku kituna urang bisa narima nyoko salaku. para putra. 6 Ku sabab aranjeun teh putra-putra, Allah ngutus Roh Putra-Na ka jero hate urang, nyambat, “Abba! Bapa!" 7 Jadi maneh lain budak, tapi anak, jeung lamun anak, tangtu ahli waris ngaliwatan Allah.

2. Epesus 1: 5 - Anjeunna predestined kami pikeun nyoko salaku putra ngaliwatan Yesus Kristus, nurutkeun tujuan bakal Na.

Rum 8:16 Roh urang sorangan saksi jeung sumanget urang, yén urang teh putra Allah.

Roh Allah nyaksian yén jalma-jalma mukmin téh anak-anak Allah.

1. Nyaksian Identitas Urang salaku Anak-anak Allah

2. Kakuatan Roh sareng Madeg Urang di Kulawarga Allah

1. Galata 4: 6-7 - "Jeung ku sabab anjeun putra, Allah geus dikirim Roh Putra-Na kana hate urang, crying, "Abba, Rama!" Jadi maneh lain budak, tapi anak, jeung lamun anak, mangka ahli waris ngaliwatan Allah."

2. John 1: 12-13 - "Tapi ka sadayana anu nampi anjeunna, anu percanten kana nami-Na, anjeunna masihan hak janten putra-putra Allah, anu dilahirkeun, sanés tina getih atanapi tina wasiat daging atanapi tina karep. kahayang manusa, tapi Allah."

Rum 8:17 Jeung lamun anak, mangka ahli waris; ahli waris Allah, sareng ahli waris sareng Kristus; lamun kitu jadi nu urang sangsara jeung manéhna, nu urang bisa ogé glorified babarengan.

Anu percaya ka Kristus nyaéta ahli waris Allah sareng ahli waris sareng Kristus, sareng upami aranjeunna daék sangsara sareng Anjeunna, aranjeunna ogé bakal dimulyakeun babarengan.

1. Jangji Kamulyaan: Ngarasakeun Kaagungan Allah Ngahiji jeung Kristus

2. Sangsara sareng Kristus: Jalan Pikeun Janten Ahli Waris Gabung sareng Anjeunna

1. Galata 3: 26-29 - Pikeun anjeun sadaya putra Allah ku iman ka Kristus Yesus. Pikeun saloba anjeun salaku geus dibaptis kana Kristus geus ngagem Kristus. Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi merdéka, teu aya lalaki atanapi awéwé: sabab anjeun sadayana hiji dina Kristus Yesus. Sareng upami anjeun kagungan Kristus, maka anjeun turunan Abraham, sareng ahli waris numutkeun jangji.

2. Epesus 1: 3-5 - Rahayu jadi Allah jeung Rama Gusti urang Yesus Kristus, anu geus ngaberkahan urang jeung sagala berkah spiritual di tempat sawarga di Kristus: Nurutkeun salaku anjeunna geus dipilih urang di Anjeunna saméméh ngadegna dunya. yen urang kudu suci jeung tanpa ngalepatkeun saméméh manéhna dina cinta: Sanggeus predestinated kami kana nyoko barudak ku Yesus Kristus ka dirina, nurutkeun pelesir hade will-Na.

Rum 8:18 Pikeun kuring nganggap yén sangsara jaman ayeuna teu pantes dibandingkeun sareng kamulyaan anu bakal diungkabkeun ka urang.

Kasangsaraan ayeuna henteu aya bandinganana sareng kamulyaan anu bakal diungkabkeun.

1: Urang kedah ningali kamulyaan masa depan anu ngantosan urang sanaos kasusah anu ayeuna urang hadapi.

2: Nalika urang nyanghareupan cobaan sareng kasangsaraan dina kahirupan ieu, urang kedah tetep ningali hadiah kamulyaan anu ngantosan urang di hareup.

Rum 5:3-5 - Henteu ngan éta, tapi urang ogé kamulyaan dina sangsara urang, sabab urang terang yen sangsara ngahasilkeun Persib; katekunan, karakter; jeung karakter, harepan.

Ibrani 11:1 - Ayeuna iman teh kapercayaan kana naon anu urang ngarepkeun, sareng kayakinan ngeunaan naon anu teu katingali ku urang.

Rum 8:19 Pikeun pangarep-arep anu sungguh-sungguh ti mahluk-mahluk ngadagoan manifestasi putra-putra Allah.

Makhluk ngantosan manifestasi putra-putra Allah.

1. Harepan Jalma Nu Didagoan

2. Harepan Satia ka Anak-anak Allah

1. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2. Habakuk 2:3 - Pikeun visi masih keur waktu nu tangtu, tapi dina tungtungna eta bakal nyarita, sarta moal bohong: sanajan eta nyangsang, antosan eta; sabab pasti datang, moal reureuh.

Rum 8:20 Pikeun mahluk anu jadi tunduk kana kasombongan, lain rela, tapi ku alesan manéhna anu geus subjected sarua dina harepan,

Makhluk ieu ditangtayungan ku Allah dina harepan.

1. Harepan ka Allah sanajan hirup susah

2. Ngaku kana kadaulatan Allah sanajan dina mangsa susah

1. Lamentations 3: 22-23 - "Éta tina mercies Gusti urang teu dihakan, sabab compassions-Na teu gagal. Aranjeunna anyar unggal isuk: hébat nyaéta kasatiaan thy."

2. Yesaya 43: 2 - "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun, sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal ngabahekeun maneh: lamun anjeun walks ngaliwatan seuneu, anjeun moal bakal kaduruk, atawa seuneu bakal hurung. ka anjeun.”

Rum 8:21 Sabab mahluk sorangan oge bakal dileupaskeun tina perbudakan korupsi kana kamerdikaan glorious barudak Allah.

Makhluk nu bakal dibébaskeun tina perbudakan korupsi kana kamerdikaan glorious barudak Allah.

1. Kamerdikaan Nu Maha Suci Anak-anak Allah

2. Dibébaskeun tina Kasundaan Korupsi

1. Galata 5: 1 - Nangtung gancang kituna dina kamerdikaan wherewith Kristus geus dijieun urang bébas.

2. 2 Korinta 3:17 - Ayeuna Gusti nyaéta Roh éta: jeung dimana Roh Gusti aya, aya kamerdikaan.

Rum 8:22 Pikeun urang terang yen sakabeh ciptaan groaneth jeung tractive dina nyeri babarengan nepi ka ayeuna.

Penciptaan parantos aya dina kaayaan sangsara sareng nyeri ti mimiti jaman.

1. "The Groaning of Creation: Kumaha Nyeri Bentuk Perspéktif Urang"

2. "Harepan dina Sangsara: Kakuatan Persib"

1. Yesaya 55:8: "Kanggo pikiran Kami lain pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti."

2. 2 Korinta 4:16-18 : ”Ku kituna urang ulah éléh haté. Sanaos diri luar urang ngaleungit, diri batin urang dibarui unggal dinten. Pikeun kasangsaraan sakedapan anu hampang ieu nyiapkeun pikeun urang beurat kamulyaan anu langgeng saluareun sadaya babandingan, sabab urang henteu ningali kana hal-hal anu katingali tapi kana hal-hal anu teu katingali. Sabab hal-hal anu katembong sakedapan, tapi hal-hal anu teu katingali mah langgeng.”

Rum 8:23 Jeung lain ngan maranehna, tapi urang sorangan oge, nu boga firstfruits Roh, komo urang sorangan grog di diri urang sorangan, nungguan nyoko, pikeun wit, panebusan awak urang.

Urang Kristen ngagerendeng dina antisipasi panebusan awak maranéhanana, anu mangrupa bagian tina rencana Allah nyoko.

1. The Groaning of the Saints: Diajar Ngadagoan Gusti

2. Panebusan Awak Urang: Harepan sareng Kapastian Hirup Abadi

1. Rum 8:18-25

2. Yesaya 40:31

Rum 8:24 Pikeun urang disalametkeun ku harepan; tapi harepan anu katingali sanés harepan: pikeun naon anu katingali ku manusa, naha anjeunna ngarep-ngarep?

Urang disalametkeun ku harepan, anu henteu katingali, janten naha urang masih ngarep-ngarep kana anu teu tiasa katingali?

1. Kakuatan Harepan: Naon Hartosna Percaya ka Anu Ghaib

2. Kumaha Kudu Tabah Dina Iman Sanajan Urang Teu Ningali Hasilna

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo."

2. Yeremia 29:11 - "Kanggo Kami nyaho rencana Kami pikeun anjeun," nyebutkeun Gusti, "rencana pikeun makmur anjeun teu ngarugikeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan jeung mangsa nu bakal datang."

Rum 8:25 Tapi upami urang ngarep-ngarep anu teu katingali, maka urang kedah sabar ngantosan éta.

Kami dipenta pikeun sabar sareng ngarep-ngarep naon anu teu tiasa urang tingali.

1. Sabar nyaeta Kautamaan: Ngadagoan ku Pangharepan

2. Ngaregepkeun Nu Ghaib: Iman jeung Harepan

1. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

2. James 5:7-8 - Jadi sabar, kituna, tercinta, nepi ka datangna Gusti. Patani ngadagoan pepelakan anu berharga tina bumi, sabar dugi ka hujan awal sareng akhir.

Rum 8:26 Kitu ogé Roh ogé ngabantosan kalemahan urang: sabab urang henteu terang naon anu kedah urang nenedakeun sakumaha anu dipikahoyong;

Roh intercedes pikeun urang lamun urang teu nyaho naon kudu neneda.

1. Roh Intercedes: Kumaha Asih Allah Ngadukung Urang dina Doa

2. Karunia Roh Suci anu teu kaétang

1. 1 John 3:20, "Sabab lamun haté urang ngahukum urang, Allah leuwih gede ti haté urang, sarta weruh sagala hal."

2. Jabur 139:23-24, "Tangtoskeun abdi, nun Allah, sareng terangkeun manah abdi; cobian abdi, sareng terang pikiran abdi: Sareng tingali upami aya jalan anu jahat dina diri abdi, sareng tungtunkeun abdi kana jalan anu langgeng."

Rum 8:27 Jeung saha nu maluruh hate nyaho naon pikiran Roh, sabab manéhna make intercession pikeun para wali nurutkeun bakal Allah.

Allah terang haté urang jeung intercedes pikeun urang nurutkeun bakal Na.

1. Kaasih Gusti Nu Teu Kapungkur: Ngartos Haté Bapa

2. Kakuatan Syafaat: Nyaho Pangersa Allah pikeun Kahirupan Urang

1. Jabur 139: 23-24 - Pilarian kuring, ya Allah, sarta nyaho haté kuring! Coba kuring jeung nyaho pikiran kuring! Sareng tingali upami aya jalan anu parah dina kuring, sareng pimpin kuring dina jalan anu langgeng!

2. Ibrani 4: 12-13 - Pikeun firman Allah hirup jeung aktip, seukeut batan pedang dua edged, piercing ka division jiwa jeung sumanget, sendi jeung sumsum, jeung discerning pikiran jeung niat. haté. Sareng teu aya mahluk anu disumputkeun tina tetempoan-Na, tapi sadayana taranjang sareng kakeunaan panon anjeunna anu kedah urang masihan akun.

Rum 8:28 Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma-jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuan-Na.

Allah migawé sagala hal babarengan pikeun kahadéan jalma-jalma anu mikanyaah ka Anjeunna sarta disebut nurutkeun tujuan-Na.

1. Diajar Percanten ka Gusti dina Jaman Hésé

2. Tujuan jeung Karya Allah dina Kahirupan Urang

1. Yeremia 29:11 - "Kanggo Kami nyaho rencana Kami pikeun anjeun," nyebutkeun Gusti, "rencana pikeun makmur anjeun teu ngarugikeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan jeung mangsa nu bakal datang."

2. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring.

Rum 8:29 Pikeun saha anu anjeunna terang ti payun, anjeunna ogé parantos predestinasi janten saluyu sareng gambar Putra-Na, supados anjeunna janten cikal di antara seueur baraya.

Allah tos ditakdirkeun jalma-jalma anu Anjeunna terang sateuacanna janten sapertos Putra-Na, Yesus Kristus, supados Anjeunna janten cikal tina seueur dulur.

1. Asih Allah: Ditakdirkeun pikeun Sarua jeung Yesus

2. Predestination: Jalan urang pikeun jadi kawas Kristus

1. 1 John 3: 1 - Tempo jenis cinta Rama geus dibikeun ka urang, nu urang kudu disebut barudak Allah; jeung kitu we.

2. Epesus 1: 4-5 - Malah sakumaha anjeunna milih urang di anjeunna saméméh ngadegna dunya, yén urang kudu suci tur blameless saméméh anjeunna. Dina asih anjeunna predestined urang pikeun diadopsi salaku putra ngaliwatan Yesus Kristus, nurutkeun tujuan bakal-Na.

Rum 8:30 Leuwih ti éta, saha anu geus predestinate, manéhna ogé disebut, jeung saha manéhna disebut, manéhna ogé diyakinkeun, jeung saha manéhna diyakinkeun, manéhna ogé Maha Agung.

Allah geus predestined, disebut, diyakinkeun, sarta muja jalma-jalma anu geus dipilih-Na.

1. Kamulyaan Pilihan Allah

2. Predestinasi: Anugrah Asih Gusti

1. Epesus 1: 4-5 - "Sakumaha anjeunna milih urang di Anjeunna saméméh ngadegna dunya, yén urang kudu suci jeung tanpa cacad saméméh anjeunna dina cinta: Sanggeus predestinated urang kana nyoko barudak ku Yesus Kristus ka dirina. , numutkeun ridho-Na”

2. Yesaya 43: 7 - "Unggal hiji anu disebut ku ngaran kuring: pikeun Kuring geus dijieun anjeunna pikeun kamulyaan kuring, Kuring geus kabentuk anjeunna; enya, kuring geus nyieun manéhna.”

Rum 8:31 Janten naon anu kedah urang nyarioskeun kana hal-hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

Allah salawasna di sisi urang jeung bakal ngajaga urang tina sagala oposisi.

1. Allah Salawasna Sareng Urang - Rum 8:31

2. Kaasih Allah anu Teu Keuna - Rum 8:31

1. Jabur 118: 6 - PANGERAN aya di sisi kuring; Kuring moal sieun: naon bisa manusa ngalakukeun ka kuring?

2. Yesaya 41:10 - Ulah sieun; keur Kami jeung thee: jadi teu dismayed; keur Kami Allah thy: Kuring baris nguatkeun thee; enya, kuring baris nulungan anjeun; enya, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu kabeneran abdi.

Rum 8:32 Anjeunna anu henteu nyéépkeun Putra-Na sorangan, tapi nyerahkeun Anjeunna pikeun urang sadayana, kumaha anjeunna henteu sareng anjeunna ogé masihan sagala hal ka urang?

Gusti parantos masihan kado pamungkas ku ngirim Putra-Na, Yesus Kristus, sareng Anjeunna bakal teras-terasan masihan sagala hal ka urang.

1. Hadiah Unfathomable Yesus Kristus

2. Kaagungan Gusti Nu Maha Kawasa

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

2. 2 Korinta 9:15 - Hatur nuhun ka Allah pikeun kado indescribable-Na!

Rum 8:33 Saha anu bakal ngahukum umat pilihan Allah? Nya Allah anu ngabenerkeun.

Allah teh satia jeung adil, sarta moal pernah ngadakwakeun ka umat-umat pilihan pikeun kalakuan anu salah.

1. Kasatiaan Allah anu Teu Gagah

2. Pembenaran Gusti Allah

1. Rum 3:21-26 - Tapi ayeuna kabeneran Allah sajaba ti Toret geus wangsit, keur disaksian ku Toret jeung nabi-nabi, komo kabeneran Allah, ngaliwatan iman ka Yesus Kristus, ka sadaya jeung ka sadaya anu percaya. . Pikeun euweuh bédana; pikeun sakabéh geus dosa jeung ragrag pondok tina kamulyaan Allah.

2. Jabur 103:12 - Sajauh wetan ti kulon, Sajauh ieu Anjeunna ngaleungitkeun kajahatan urang ti urang.

Rum 8:34 Saha anu ngahukum? Al Masih anu pupus, enya-enya, anu gugah deui, malah aya di sisi katuhu Allah, anu ogé ngajadikeun syafaat pikeun urang.

Kristus pupus pikeun urang jeung gugah deui, sarta ayeuna intercedes pikeun urang di leungeun katuhu Allah.

1. Asih sareng Syafaat Yesus Kristus

2. Kasalametan sareng Rahmat Kristus

1. Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

2. 1 John 2: 1-2 - barudak saeutik mah, hal ieu kuring nulis ka anjeun, nu anjeun teu dosa. Sareng upami aya anu ngalakukeun dosa, urang gaduh pangagung sareng Bapa, Yesus Kristus anu soleh: Sareng anjeunna mangrupikeun panebusan pikeun dosa-dosa urang: sareng henteu ngan ukur pikeun urang, tapi ogé pikeun dosa-dosa saalam dunya.

Rum 8:35 Saha anu bakal misahkeun urang tina kanyaah Kristus? Naha kasangsaraan, atanapi kasangsaraan, atanapi kasusah, atanapi kalaparan, atanapi katelanjangan, atanapi bahaya, atanapi pedang?

Paul naroskeun saha anu tiasa misahkeun urang tina kanyaah Kristus, daptar rupa-rupa kasusah anu tiasa urang tahan.

1. "Kaasih Kristus anu Teu Goyah"

2. "Kakuatan Iman Urang Dina Jaman Susah"

1. Ibrani 13: 5 - "Jaga hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta jadi eusi ku naon gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun atawa forsake anjeun."

2. 2 Corinthians 12: 9 - Tapi cenah ka kuring, "kurnia abdi cukup pikeun anjeun, pikeun kakuatan abdi dijieun sampurna dina kalemahan."

Rum 8:36 Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Demi Gusti kami dipaehan sadidinten; Kami dianggap domba pikeun dipeuncit.

Umat Allah rela sangsara demi Mantenna.

1: Urang kudu daék sangsara pikeun Kristus jeung mawa salib urang unggal poé.

2: Allah bakal maparin kasangsaraan urang pikeun kamulyaan-Na.

1: 1 Petrus 5: 6-7 - "Ku sabab éta, rendahkeun diri anjeun dina panangan Allah anu perkasa, supados dina waktos anu pas anjeunna tiasa ngaluhuran anjeun, tuang sadaya kahariwang anjeun ka Anjeunna, sabab anjeunna paduli ka anjeun."

2: Yesaya 41:10 - “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

Rum 8:37 Nay, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta kami.

Dina Kristus, urang tiasa ngatasi sagala halangan atanapi tantangan anu datang.

1. Ngungkulan Tantangan Ngaliwatan Kristus

2. Nalukkeun Sieun Ngaliwatan Iman

1. 1 Yohanes 4:18; Cinta sampurna matak sieun

2. Yesaya 41:10; Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh

Rum 8:38 Pikeun kuring yakin, boh maot, boh hirup, boh malaikat, boh pamarentah, boh kakawasaan, boh anu ayeuna, boh anu bakal datang,

Petikan nyatakeun yén teu aya anu tiasa misahkeun urang tina asih Allah.

1: Kaasih Gusti anu teu aya tungtungna - Henteu masalah naon anu urang hadapi dina kahirupan ieu, urang tiasa yakin kana kanyaah Gusti ka urang.

2: Karakter Allah anu Teu Robah - Asih Allah ka urang henteu turun naek sareng kaayaan urang, tetep tetep sareng pasti.

1: Yeremia 31:3 - PANGERAN geus mucunghul ti baheula ka kuring, nyebutkeun: "Leres, Kuring geus dipikacinta anjeun kalawan cinta langgeng; Ku sabab éta kalayan kaasih-asih kuring ngagambar anjeun.

2: Yesaya 40:8 - Jukut layu, kembang layu, Tapi pangandika Allah urang tetep salawasna.

Rum 8:39 Euweuh jangkungna, boh jerona, boh mahluk-mahluk sejenna, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah, anu aya dina Kristus Yesus, Gusti urang.

Euweuh nu bisa misahkeun urang tina asih Allah, nu kapanggih dina Yesus Kristus.

1: Kaasih Gusti anu teu aya tungtungna

2: Ngungkulan Pisahkeun Dosa

1: Yermia 31:3 - PANGERAN nembongan ka urang jaman baheula, paribasa: "Kuring geus mikanyaah anjeun kalawan cinta langgeng; Kuring geus digambar anjeun kalawan kahadean unfailing.

2: 1 John 4:18 - Teu aya kasieun dina cinta. Tapi cinta sampurna drive kaluar sieun, sabab sieun aya hubunganana jeung hukuman. Anu sieun teu sampurna dina cinta.

Rum 9 mangrupakeun bab kompléks dimana Paul ngabahas kadaulatan Allah dina milih Israel, bener-Na dina pamilihan, jeung citakan tina kapir dina rencana Allah kasalametan.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Paulus ngungkabkeun kasedih anu jero sareng kasedih anu teu lirén pikeun bangsana sorangan, urang Israil. Anjeunna malah ngaharepkeun yén anjeunna nyalira dikutuk sareng dipotong tina Kristus demi aranjeunna (Rum 9: 1-3). Anjeunna ngaku hak husus dibikeun ka aranjeunna salaku nyoko sonship kamulyaan ketuhanan covenants narima hukum ibadah kuil janji patriarchs karuhun manusa Kristus anu Allah leuwih sadaya salawasna muji (Rum 9:4-5). Tapi, anjeunna netelakeun yén henteu sadayana anu turunan Israil nyaéta Israil atanapi kusabab aranjeunna turunan Ibrahim nyaéta aranjeunna sadayana anak-anakna tapi 'Ku Ishak turunan anjeun bakal diitung' (Rum 9:6-7).

Ayat 2nd: Dina ayat 8-18, Paul ngajelaskeun pilihan daulat Allah dina pamilihan ngagunakeun conto Ishak ti Ismael jeung Yakub ti Esau komo saméméh maranéhna lahir atawa geus ngalakukeun nanaon alus atawa goréng. Ieu nunjukkeun yén éta henteu gumantung kana kahayang atanapi usaha manusa tapi gumantung kana rahmat Allah (Rum 9: 8-16). Anjeunna salajengna ngagambarkeun ieu ku ngarujuk ka Firaun anu dibangkitkeun ku Allah pikeun nunjukkeun kakawasaan-Na sareng ngumumkeun nami-Na di sakuliah bumi, ku kituna nunjukkeun welas asih saha anu hoyong hardens saha anu dipikahoyong (Rum 9: 17-18).

Alinea 3: Ti ayat 19 teras, Paulus ngarepkeun bantahan ngeunaan adilna kadaulatan Allah. Anjeunna ngagunakeun analogi potter liat nyebutkeun obyék katuhu dijieun 'Naha anjeun nyieun kuring kawas kieu?' lamun potter boga hak leuwih sarua lump liat nyieun hiji karajinan tujuan mulia pamakéan umum sejen (Rum 9:19-21). Anjeunna lajeng ngabahas kumaha lamun Allah bore kalawan kasabaran hébat objék murka disiapkeun karuksakan kumaha lamun teu jadi nyieun riches kamulyaan dipikawanoh objék rahmat disiapkeun sateuacanna kamulyaan urang anjeunna disebut teu ngan urang Yahudi tapi ogé kapir? Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, 'Kuring bakal nyebat umat Kami anu sanés umat Kami, Kami bakal nyebat anjeunna kakasih anu henteu dipikacinta' 'Bakal kajadian tempat anu disarioskeun ku anjeun, 'Anjeun sanes umat Kami' di dinya aranjeunna bakal disebat 'anak-anak Allah anu hirup. ' Ngeunaan Israel hardening bagian lumangsung nepi ka sajumlah pinuh kapir datang sakabéh Israel disimpen. Ieu susunan tahap pikeun bab salajengna dimana ngécéskeun misteri parsial hardening Israel nepi ka fullness kapir datang ngarah kasalametan pamungkas sakabeh Israil.

Rum 9:1 Kuring nyebutkeun bebeneran dina Kristus, kuring teu bohong, hate nurani kuring ogé bearing kuring saksi dina Roh Suci,

Paul nganyatakeun kapercayaan anu tulus kana kabeneran pernyataanna ngeunaan hubungan kulawarga urang Yahudi sareng Allah.

1. Pentingna bebeneran jeung integritas dina hubungan urang jeung Allah jeung unggal lianna.

2. Kasatiaan Allah kana jangji-Na ka urang Yahudi.

1. 2 Corinthians 1:12 - Pikeun boasting urang ieu: nu kasaksian tina nurani urang nu urang dilakukeun diri di dunya dina kesederhanaan jeung ikhlas godly, teu jeung hikmah fleshly tapi ku rahmat Allah.

2. Deuteronomy 7: 9 - Nyaho kituna yén PANGERAN Allah anjeun Allah; Anjeunna teh Allah anu satia, ngajaga perjangjian asih-Na ka sarebu generasi anu nyaah ka Anjeunna jeung nurut kana parentah-parentah-Na.

Rum 9:2 Abdi gaduh kasedih anu ageung sareng kasedih anu terus-terusan dina manah.

Paul nganyatakeun kasedih anu jero sareng kasedih dina haténa pikeun urang Israil.

1: "Kaasih Allah Tabah Sanajan Urang Gagal"

2: "Kasedihan tina Palanggaran Rohani"

1: Lamentations 3: 22-23 - "Kaasih steadfast Gusti teu eureun-eureun, mercies-Na teu aya tungtungna; aranjeunna anyar unggal isuk; hébat kasatiaan Anjeun."

2: Ibrani 4: 15-16 - "Kanggo urang teu boga Imam Agung anu teu bisa sympathize jeung kelemahan urang, tapi hiji anu dina sagala hal geus cocoba salaku urang, acan tanpa dosa. Hayu urang lajeng kalawan kapercayaan tarik. caket tahta rahmat, supados urang nampi rahmat sareng mendakan rahmat pikeun ngabantosan dina waktos peryogi."

Rum 9: 3 Pikeun kuring bisa ngaharepkeun yén kuring sorangan dilaknat ti Kristus pikeun dulur-dulur kuring, dulur kuring nurutkeun daging:

Paul nganyatakeun kahayangna pikeun nyerah kasalametanna demi sasama urang Yahudi anu nampik Yesus.

1. Kakuatan Asih: Berkorban pikeun Batur

2. Waragad Pemuridan: Haté nu Nyeri

1. John 15: 13 - "Cinta Greater teu boga hiji ti ieu, nu batur nyerahkeun nyawana pikeun babaturanana."

2. Mateus 19:29 - "Jeung saha anu geus ninggalkeun imah atawa baraya atawa sadulur atawa bapa atawa indung atawa anak atawa lahan, demi ngaran Kami, bakal nampa saratus kali sarta bakal inherit hirup langgeng."

Rum 9:4 Saha urang Israil; ka saha pertaineth nyoko, jeung kamulyaan, jeung covenants, jeung méré hukum, jeung service Allah, jeung jangji;

Paulus ngingetkeun urang ngeunaan seueur hak istimewa anu parantos dipasihkeun ka urang Israil, sapertos angkat, kamulyaan, perjanjian, hukum, palayanan Allah, sareng janji-janji.

1. Haté Allah pikeun Umat-Na: Pangajian Rum 9:4

2. Hak Istimewa Urang Israil: Ngagungkeun Berkah Allah

1. Deuteronomy 7: 6-8 - Pikeun anjeun hiji jalma suci ka Gusti Allah anjeun: Gusti Allah anjeun geus dipilih thee jadi jalma husus ka dirina, luhureun sakabeh jalma anu aya dina beungeut bumi.

2. Epesus 3:6 - Nu kapir kudu fellowheirs, jeung awak sarua, jeung partakers tina jangji-Na di Kristus ku Injil.

Rum 9:5 Anu karuhun-karuhunna, jeung anu diturunkeun ku Kristus dina daging, anu Maha Kawasa, Allah anu Maha Suci salamina. Amin.

Allah milih karuhun Yesus Kristus, anu ku Mantenna diberkahan salawasna.

1: Urang teu boga kahormatan nu leuwih luhur ti batan dipilih ku Allah.

2: Urang bisa yakin kana berkah Allah lamun narima Yesus Kristus.

1: Epesus 1: 3-6 - Muji ka Gusti pikeun berkah sareng rahmat-Na.

2: Yesaya 45:25 - Muji Gusti pikeun berkah sareng kasalametan-Na.

Rum 9:6 Henteu saolah-olah pangandika Allah teu aya pangaruhna. Pikeun aranjeunna henteu sadayana urang Israil, anu urang Israil:

Henteu sadayana urang Israil leres-leres Israil, sabab firman Allah manglaku ka sababaraha sareng sanés anu sanés.

1. Firman Allah Teu Larapkeun ka Sarerea

2. Harti Israil Sajati

1. Galata 6:16 - "Jeung saloba leumpang nurutkeun aturan ieu, karapihan jadi on aranjeunna, jeung rahmat, sarta kana Israel Allah."

2. Rasul 13:46 - "Lajeng Paul jeung Barnabas waxed bold, sarta ngomong, Ieu diperlukeun yén firman Allah kedah mimitina geus diucapkeun ka anjeun: tapi manéh anjeun ninggalkeun eta ti anjeun, sarta nangtoskeun yourselves unworthy kana hirup langgeng. nya, urang balik ka kapir."

Rum 9: 7 Sanes, sabab aranjeunna turunan Ibrahim, aranjeunna sadayana murangkalih, tapi, Di Ishak bakal disebat turunan anjeun.

Petikan ieu nekenkeun yén ngan kusabab batur turunan Ibrahim, éta henteu otomatis ngajantenkeun aranjeunna anak Allah. Jangji Allah ka Ibrahim diwujudkeun ngaliwatan Ishak.

1. Jangji Allah ka Ibrahim digentos ku Ishak

2. Janten Katurunan Ibrahim Henteu Otomatis Ngajadikeun Urang Anak-Anak Allah

1. Galata 3:16, “Ayeuna ka Ibrahim jeung turunan-Na geus jangji. Anjeunna teu nyebutkeun, Jeung siki, sakumaha loba; tapi salaku hiji, Sareng ka turunan anjeun, nyaéta Kristus.

2. Ibrani 11:17-19 , “Ku karana iman, Ibrahim, nalika dicobaan, ngorbankeun Ishak, jeung nu geus nampa jangji-jangji teh, ngurbankeun putra tunggal-Na, anu ceuk timbalana-Na, ‘Nu di Ishak bakal turunan maneh. disebut: Accounting yen Allah sanggup ngangkat manéhna nepi, komo ti nu maraot; ti mana ogé anjeunna nampi anjeunna dina sosok ".

Rum 9:8 Nyaeta, Anu jadi anak jasmani, ieu lain anak Allah, tapi anak-anak jangji anu diitung salaku turunan.

Umat pilihan Allah henteu ditangtukeun ku katurunan jasmani, tapi ku jalma anu dipilih ku jangji-Na.

1. Barudak Jangji: Naha Urang Dipilih ku Allah

2. Nyaho Identity Urang: Saha Urang di Kristus

1. Galata 3: 26-29 - Pikeun anjeun sadaya putra Allah ku iman ka Kristus Yesus.

2. Epesus 1: 3-6 - Dina cinta anjeunna predestined kami pikeun nyoko kana sonship ngaliwatan Yesus Kristus, luyu jeung pelesir jeung bakal-Na.

Rum 9:9 Pikeun ieu kecap jangji: Dina waktu ieu Kami bakal datang, sarta Sarah bakal boga anak lalaki.

Allah ngajangjikeun Ibrahim jeung Sarah anak lalaki dina waktu nu pas, sarta jangji éta laksana.

1. Kasatiaan Allah - Kumaha jangji Allah salawasna minuhan

2. Kakuatan Doa - Kumaha doa tiasa ngawujudkeun jangji Allah

1. Yeremia 29:11 - Pikeun kuring terang rencana kuring pikeun anjeun, nyatakeun Gusti, rencana pikeun ngamakmurkeun anjeun sareng henteu ngabahayakeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan sareng masa depan.

2. Jabur 37:4 - Candak delight di Gusti, sarta anjeunna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun.

Rum 9:10 Jeung teu ngan ieu; tapi nalika Rebecca ogé kungsi dikandung ku hiji, malah ku bapana urang Ishak;

Allah milih Rebecca jeung Ishak pikeun jadi kolot ti dua bangsa gede.

1. Rencana Allah sering hese dipikahartos, tapi urang tiasa percanten yén éta salawasna saé.

2. Urang bisa boga iman yen Allah boga rencana pikeun unggal urang, sanajan teu asup akal.

1. Genesis 25: 21-26 - Rebecca conceives dua putra.

2. Rum 8:28 - Sagala hal gawé bareng pikeun kahadean Allah.

Rum 9:11 (Kanggo murangkalih anu henteu acan dilahirkeun, sareng henteu ngalakukeun anu saé atanapi anu jahat, supados tujuan Allah dumasar kana pamilihan, sanés tina padamelan, tapi pikeun anu nyauran;)

Pamilihan Allah dumasar kana tujuan-Na, sanés tina padamelan.

1. Kaasih Gusti Nu Saratna - Ngaku kana rahmat sareng rahmat Gusti anu Maha Kawasa ka sadayana.

2. Pamilihan Allah - Ngartos naha Gusti milih jalma tangtu.

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman, jeung nu teu of yourselves; eta teh kurnia Allah, lain tina karya, lest saha kudu boast.

2. Rum 11:33 - Oh, jerona riches duanana hikmah jeung pangaweruh Allah! Kumaha unsearchable judgments-Na jeung jalan-Na geus kaliwat manggihan!

Rum 9:12 Diomongkeun ka dirina, "Nu kokolot kudu ngawula ka nu ngora."

Petikan tina Rum 9:12 nyatakeun yén kokolot bakal ngawula ka anu ngora.

1. Allah boga rencana pikeun sarerea, teu paduli umur maranéhanana, jeung hal anu penting pikeun inget yen generasi ngora boga sagampil loba poténsi salaku heubeul.

2. Umur sanes ukuran pentingna atanapi tujuan hirup, tapi janten panginget yén sadayana tiasa nyumbang kana kasaéan anu langkung ageung.

1. paribasa 16:31 - bulu abu nyaéta makuta kamulyaan; eta dimeunangkeun dina kahirupan soleh.

2. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur anjeun, henteu ningali kapentingan anjeun sorangan, tapi masing-masing pikeun kapentingan batur.

Rum 9:13 Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Ku Kami dipikacinta Yakub, tapi ku Kami dibenci ka Esau."

Allah milih mikanyaah Yakub jeung membenci Esau saacan salah sahijina dilahirkeun.

1. Asih Allah teh kawasa tur sampurna, sanajan teu kaharti

2. Urang kedah émut yén rencana-rencana Allah langkung ageung tina pangertian urang sareng asih-Na langkung ageung tibatan naon waé anu urang tiasa kahartos.

1. Deuteronomy 7: 6-8 - Pikeun anjeun hiji jalma suci pikeun Gusti Allah anjeun. PANGERAN Allah maraneh geus milih maraneh jadi umat kagungana-Na, ti sakabeh bangsa anu aya di sakuliah jagat. Henteu ku sabab jumlah anjeun langkung seueur tibatan jalma-jalma sanés, ku kituna Gusti mikaasih anjeun sareng milih anjeun, sabab anjeun pangsaeutikna tina sadaya bangsa.

2. Yeremia 31:3 - Gusti nembongan ka anjeunna ti jauh. Kuring geus dipikacinta anjeun kalawan cinta langgeng; kituna Kuring geus nuluykeun kasatiaan kuring ka anjeun.

Rum 9:14 Janten naon anu kedah urang carioskeun? Aya unrighteousness sareng Allah? Insya Alloh.

Paul naroskeun naha Allah teu adil, sareng gancang ngaleungitkeun ide éta.

1. Gusti Nu Maha Alus: Kumaha Negeskeun Iman Urang di Dunya Kaganggu

2. Kaadilan Allah: Panaliti ngeunaan Rum 9:14

1. Jabur 145:17 - Gusti téh taqwa dina sagala cara-Na jeung asih ka arah sagala manéhna geus dijieun.

2. James 2:13 - Pikeun judgment bakal merciless ka hiji anu geus ditémbongkeun euweuh rahmat; rahmat triumphs leuwih judgment.

Rum 9:15 Pikeun anjeunna ngadawuh ka Musa, Kami bakal mikawelas ka saha kuring bakal mikawelas, sareng kuring bakal welas asih ka anu kuring bakal welas asih.

Gusti teh daulat tur mibanda welas asih jeung welas asih ka saha Anjeunna milih.

1. Kadaulatan Allah jeung Rahmat-Na

2. Ngartos Kaasih Gusti

1. Budalan 33:19 - "Jeung cenah, 'Kuring bakal nyieun sagala kahadean abdi lulus saméméh anjeun sarta bakal ngumumkeun saméméh anjeun ngaran kuring 'Gusti.' Sarta Kami bakal mikawelas ka saha Kami bakal mikawelas, sarta bakal mikawelas ka saha Kami bakal mikawelas."

2. James 2:13 - "Kanggo judgment nyaeta tanpa mercy ka hiji anu geus ditémbongkeun no mercy. Rahmat jaya-jayana tina pengadilan."

Rum 9:16 Ku sabab kitu eta teh lain ku nu kersa, atawa ku nu lumpat, tapi ku Allah anu mikawelas.

Rahmat Allah mangrupikeun penentu pamungkas dina kahirupan urang, sanés karep atanapi tindakan manusa.

1. Kakuatan Welas Asih

2. Kadaulatan Allah

1. James 1:17 - Unggal kurnia alus tur sampurna nyaeta ti luhur, turun ti Rama lampu sawarga, anu teu robah kawas shifting kalangkang.

2. Jabur 136:1-2 - Puji sukur ka PANGERAN, sabab Mantenna alus. Asih-Na langgeng. Nyuhunkeun sukur ka Gusti nu maha agung. Asih-Na langgeng.

Rum 9:17 Saur Kitab Suci ka Firaun, "Sanajan pikeun tujuan anu sami, abdi parantos ngangkat anjeun, supados kuring nunjukkeun kakawasaan kuring dina anjeun, sareng supados nami abdi dikenalkeun ka sakumna bumi."

Kitab Suci nyarioskeun ka Firaun yén Allah ngangkat anjeunna pikeun nunjukkeun kakawasaan-Na sareng dinyatakeun ka sakuliah dunya.

1. Allah Maha Kawasa: A on Rum 9:17

2. Nyatakeun Asma Allah dimana-mana: A dina Rum 9:17

1. Budalan 9:16 - Pikeun tujuan ieu Kuring geus diangkat thee up, éta kuring bisa némbongkeun kakuatan abdi di thee, sarta yén ngaran kuring bisa dinyatakeun sapanjang sakabéh bumi.

2. Jabur 66:3 - Ucapkeun ka Allah, How dahsyat Anjeun dina karya Anjeun! Ngaliwatan agungna kakawasaan anjeun bakal musuh-musuh anjeun nyerahkeun diri ka anjeun.

Rum 9:18 Ku sabab eta, Anjeunna mikawelas ka saha-saha anu ku Mantenna dipikawelas, sarta ka saha anu dipikahayang ku Anjeunna dipikawelas.

Rahmat sareng kakawasaan Allah henteu tunduk kana kontrol manusa.

1. Kadaulatan Allah: Nangkeup Welas tur Hardening

2. Ngartos Kaasih Gusti: Saha Anu Dipilih?

1. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi cara abdi leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring. ti pikiran anjeun."

2. Mateus 19:26 - "Tapi Yesus melong aranjeunna sarta ngadawuh, "Ku manusa ieu teu mungkin, tapi ku Allah sagala hal anu mungkin."

Rum 9:19 Anjeun bakal naroskeun ka abdi, Naha anjeunna masih mendakan kasalahan? Pikeun saha geus nolak kahayang-Na?

Kadaulatan sareng kakawasaan Allah henteu aya watesna, sareng hikmah-Na henteu kahartos ku manusa.

1: Urang kedah nampi pangersa Allah, percanten kana kahadéan-Na anu paling luhur, sanaos urang henteu ngartos naha Anjeunna ngantepkeun sababaraha hal.

2: Urang henteu kedah naroskeun kakawasaan sareng kabijaksanaan Gusti, tapi kedahna ngartos kana wasiat Ilahi-Na kalayan rendah hati sareng hormat.

1: Yesaya 55: 8-9 - "Sabab pikiran kuring sanés pikiran anjeun, sareng jalan anjeun sanés jalan kuring, saur PANGERAN. Sabab sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu deui jalan Kami leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

2: Ayub 42:2 - "Kuring terang yén anjeun tiasa ngalakukeun sagala hal, sareng yén tujuan anjeun henteu tiasa dihalang-halang."

Rum 9:20 Tapi, eh manusa, saha anjeun anu ngabales ka Allah? Naha barang anu diciptakeun bakal nyarios ka anu nyiptakeunana, Naha anjeun ngadamel kuring sapertos kitu?

Paulus naroskeun naon sababna manusa bakal tangtangan kaputusan atawa wewenang Allah.

1. Kadaulatan Allah: Ngartos Kumaha Allah Gawé dina Kahirupan Urang

2. Percanten kana Rencana Allah anu Sampurna

1. Yesaya 45: 9-10 - "Woe ka anjeunna anu striveth kalawan Maker-Na! Hayu potshed narékahan jeung potsherds bumi. Naha liat bakal nyebutkeun ka manehna nu fashioneth eta, Naon ngajadikeun anjeun? atawa karya anjeun, Anjeunna hath euweuh leungeun?"

2. Ayub 40:1-2 - "Salajengna PANGERAN ngawaler Ayub, sarta ngadawuh, "Naha saha nu contendeth jeung Nu Maha Kawasa ngalatih manéhna? saha nu reprovet Allah, hayu anjeunna ngajawab eta."

Rum 9:21 Teu boga kakawasaan potter kana liat, tina lump sarua nyieun hiji wadah pikeun ngahargaan, sarta séjén pikeun hina?

Allah teh potter jeung boga kakuatan pikeun nyieun wadah pikeun ngahargaan jeung dishonor tina lump sarua liat.

1. Kakawasaan Allah: Kumaha Allah Ngalaksanakeun Kadaulatan-Na

2. The Potter and the Clay: Kadaulatan Allah jeung Tanggung Jawab Manusa

1. Yesaya 64:8 - “Acan, Gusti, Anjeun Rama kami; Kami liat, sareng anjeun potter kami; Sareng sadaya urang mangrupikeun padamelan panangan anjeun."

2. Yermia 18: 1-6 - "Kecap anu sumping ka Yermia ti Gusti, paribasa: "Gugah sareng lungsur ka bumi tukang potter, sareng di dinya kuring bakal ngajantenkeun anjeun ngupingkeun kecap kuring."

Rum 9:22 Kumaha lamun Allah, kersa nembongkeun bebendu-Na, jeung nembongkeun kakawasaan-Na, endured kalawan loba kasabaran wadah murka dipasang pikeun karuksakan:

Kakawasaan jeung murka Allah dibuktikeun ngaliwatan kasabaran-Na jeung wadah-wadah murka anu dipasang pikeun ngancurkeun.

1. Kakawasaan jeung Murka Allah dina Nahan Kasabaran

2. Ngartos murka sareng kasabaran Gusti

1. Epesus 2: 4-5 - Tapi Allah, keur euyeub ku rahmat, kusabab cinta hébat nu Anjeunna dipikacinta urang, sanajan urang maot dina trespasses urang, dijieun urang hirup babarengan jeung Kristus.

2. 1 Peter 3: 18-19 - Pikeun Kristus ogé ngalaman sakali pikeun dosa, nu soleh pikeun unrighteous, yén manéhna bisa mawa urang ka Allah, keur nempatkeun maot dina daging tapi dijieun hirup dina sumanget.

Rum 9:23 Sareng supados anjeunna tiasa terang kabeungharan kamulyaan-Na dina wadah-wadah rahmat, anu sateuacanna disiapkeun pikeun kamulyaan,

Yéhuwa nembongkeun kamulyaan-Na ka jalma-jalma anu ku Mantenna dipilih pikeun jadi wadah welas asih.

1. Welas Asih Allah: Milih Jalma-jalma Anu Narima Kamulyaan-Na

2. Nyiapkeun Pikeun Narima Kamulyaan-Na: Saha Wadah Welas Asih?

1. Epesus 2:4-9 (Tapi Allah, anu beunghar ku welas asih, pikeun asih-Na anu gedé anu ku Anjeunna dipikacinta ka urang,)

2. Jabur 103:8-14 (PANGERAN teh welas asih jeung welas asih, lila-lila bendu, jeung loba welas asih.)

Rum 9:24 Malah urang, anu ku Mantenna disebut, lain urang Yahudi wungkul, tapi oge bangsa-bangsa lain?

Paul, nulis ka Rum, reminds aranjeunna yen Allah nelepon duanana Yahudi jeung kapir iman ka anjeunna.

1. Asih Gusti kanggo Sadayana: Ngajalajah Sifat Inklusif Panggero Gusti

2. Kaagungan Gusti: Ngagungkeun Rahmat sareng Rahmat Gusti pikeun Urang Yahudi sareng Kapir

1. Epesus 2:11-22 - Ngajalajah Inklusi Bangsa-Bangsa Kapir kana Karajaan Allah

2. Amos 9:7-12 - Jangji Allah ngeunaan Pamulihan sareng Kasalametan ka Sadaya Bangsa

Rum 9:25 Salaku nyebutkeun ogé dina Oséa, Kami bakal nyebut maranehna umat Kami, nu éta lain umat Kami; jeung nya tercinta, nu ieu teu tercinta.

Paulus ngutip nabi Hosea dina Rum 9:25, ngagambarkeun kumaha Allah nyauran jalma-jalma anu sanés umat-Na, sareng mikanyaah ka jalma-jalma anu saacanna henteu dipikacinta.

1. Kaasih Allah anu Teu Saratna: Kumaha Asihna Gusti Malah Ka Anu Henteu Milik-Na

2. Kakuatan Asih: Kumaha Asih Allah Bisa Ngarobah Kahirupan

1. 1 John 4: 7-8 "Kakasih, hayu urang silih pikanyaah, sabab cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah sarta nyaho ka Allah. Sakur anu teu bogoh teu nyaho ka Allah, sabab Allah cinta. ."

2. Galata 5:22-23 "Tapi buah Roh teh cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, kontrol diri; ngalawan hal saperti euweuh hukum."

Rum 9:26 Sarta eta bakal kajadian, yén di tempat eta ceuk maranehna, "Maraneh lain umat Kami; di dinya maranéhna bakal disebut barudak Allah anu hirup.

Allah bakal mawa kasalametan ka jalma-jalma anu lain umat-Na jeung bakal nyebut maranehna anak-Na.

1. The Unconditional Love of God: Kumaha Anjeunna mawa kasalametan ka sadayana

2. Kumaha carana jadi Anak Allah Hirup: Léngkah pikeun nampa kasalametan

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

2. 1 John 5: 11-12 - Jeung ieu teh kasaksian: Allah geus dibikeun kami hirup langgeng, sarta hirup ieu di Putra-Na. Saha waé anu gaduh Putra kagungan hirup; sing saha teu boga Putra Allah teu boga hirup.

Rum 9:27 Esaias oge sasambat ka urang Israil, “Sanajan jumlah urang Israil teh lir keusik di laut, tapi bakal aya anu salamet.

Jangji-jangji Allah teh bener jeung bakal dicumponan; a remnant of Israel bakal disimpen.

1. "Kakuatan Nyalametkeun Jangji Gusti"

2. "Sésa Umat Allah"

1. Yesaya 10:22 - "Kanggo sanajan umat thy Israel jadi kawas keusik laut, acan a remnant sahijina bakal balik"

2. Yesaya 11:11 - "Jeung eta bakal lumangsung dina poé éta, yén Gusti bakal nangtukeun leungeun-Na deui kadua kalina pikeun cageur remnant umat-Na"

Rum 9:28 Pikeun anjeunna bakal ngaréngsékeun pagawéan, sareng motong éta pondok dina kabeneran: sabab padamelan anu pondok bakal dilakukeun ku Gusti di bumi.

Gusti bakal ngabéréskeun naon anu anjeunna ngamimitian sareng bakal ngalaksanakeunana ku cara anu adil.

1. Jangji Allah - Allah satia pikeun minuhan jangji-Na, sanajan kasusah

2. Kabeneran - Urang tiasa percanten ka Allah salawasna ngalakukeun naon katuhu

1. Yesaya 46: 10-11 - Declaring tungtung ti mimiti, sarta ti jaman baheula hal anu teu acan rengse, paribasa, Nasehat abdi bakal tahan, sarta kuring bakal ngalakukeun sagala pelesir abdi.

11 Nyebut manuk gagak ti wetan, anu ngalaksanakeun piwuruk Kami ti nagri jauh. Kuring geus purposed eta, Kuring ogé bakal ngalakukeun eta.

2. 2 Peter 3: 9 - Gusti teu slack ngeunaan jangji-Na, sakumaha sababaraha lalaki cacah slackness; tapi geus longsaffering ka urang-ward, teu daék nu saha bakal binasa, tapi kabeh kudu datang ka tobat.

Rum 9:29 Jeung sakumaha ceuk Esaias saméméhna, Lamun Pangeran Sabaoth geus ninggalkeun urang turunan, urang geus jadi kawas Sodoma, sarta dijieun kawas Gomora.

Kahadean Allah geus ngajaga urang tina karuksakan, sakumaha anjeunna ngajaga rémnant urang Israil.

1. Welas Asih Gusti: Bedana Antawisna Rusak sareng Ngajaga

2. Kakuatan Asih Allah: Ti Sadumu jeung Gomora nepi ka Kasalametan

1. Yesaya 1: 9 - "Iwal PANGERAN Nu Maha Kawasa geus ninggalkeun urang sababaraha salamet, urang bakal geus jadi kawas Sodoma, urang bakal geus kawas Gomora."

2. Joel 2:32 - "Jeung dulur anu nelepon kana nami Gusti bakal disalametkeun; pikeun di Gunung Sion jeung di Yerusalem bakal aya deliverance, sakumaha Gusti geus ngadawuh, malah diantara salamet saha Gusti nelepon."

Rum 9:30 Janten naon anu kedah urang carioskeun? Anu kapir, anu henteu nuturkeun kabeneran, parantos ngahontal kabeneran, bahkan kabeneran tina iman.

Kabeneran Allah dihontal ku iman, sanés padamelan.

1: Iman mangrupakeun konci pikeun meunangkeun kabeneran Allah.

2: Bangsa-bangsa sanés tiasa nampi kabeneran ku iman, sanés padamelan.

1: Epesus 2: 8-9 "Kanggo ku rahmat anjeun parantos disalametkeun ku iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia ti Allah, lain hasil pagawean, supaya ulah aya anu sombong."

2: Galata 3:11 "Ayeuna jelas yén teu aya anu dibenerkeun di payuneun Allah ku Toret, sabab "Anu soleh bakal hirup ku iman."

Rum 9:31 Tapi urang Israil, anu nuturkeun kana hukum kabeneran, tacan ngahontal hukum kabeneran.

Israil henteu ngahontal kabeneran ku cara nurut kana hukum.

1: Taat kana hukum Allah bener, tapi teu cukup. Urang ogé kudu iman ka Yesus Kristus pikeun disalametkeun.

2: Nurut kana hukum Allah teu meunang urang bener; ngan ku iman ka Yesus urang bisa disalametkeun.

1: Galata 3:11 - "Ayeuna geus kabuktian yén teu aya anu dibenerkeun di payuneun Allah ku hukum Toret, pikeun 'Nu soleh bakal hirup ku iman.'"

2: Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia ti Allah, lain hasil pagawean, supaya ulah aya anu sombong."

Rum 9:32 Ku naon? Kusabab aranjeunna ditéang éta henteu ku iman, tapi sakumaha anu kasebut ku karya hukum. Pikeun maranéhanana stumbled di stumblingstone;

Jalma-jalma gagal pikeun meunangkeun kabeneran ku iman, tapi malah nyoba-nyoba pikeun meunangkeun éta ngaliwatan karya hukum. Balukarna, maranéhna titajong ka Yésus, anu jadi batu jungjunan.

1. Rahmat Allah mangrupikeun kurnia gratis, sanés hal anu tiasa urang hasilkeun ku karya anu saé.

2. Yesus mangrupikeun batu pondasi iman urang, sareng urang henteu kedah ngantepkeun naon waé anu ngahalangan hubungan urang sareng Anjeunna.

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun disimpen ngaliwatan iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

2. 1 Petrus 2:6-7 - Ku sabab eta oge dikandung dina Kitab Suci, Behold, Kuring iklas di Sion hiji batu pojok utama, milih, adi: jeung manéhna nu percaya ka manéhna moal confounded.

Rum 9:33 Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Di Sion, Kami ditempatkeun di Sion hiji batu stagnasi jeung batu panghina, sarta sing saha anu percaya ka Anjeunna moal isin."

Paul kutipan Yesaya 28:16 pikeun ngajelaskeun Yesus Kristus salaku batu stumbling jeung batu tina ngalanggar pikeun jalma anu nolak Anjeunna, tapi pikeun jalma anu percaya ka Anjeunna, aranjeunna moal isin.

1. Mangpaat Percaya ka Yesus: Kasalametan sareng Henteu Éra

2. Balukar tina Panolakan: Kasandung jeung Nyinggung

1. Yesaya 28:16 "Ku sabab kitu saith Gusti Allah, Behold, Kuring iklas di Sion pikeun pondasi hiji batu, hiji batu diusahakeun, a batu sudut mulia, hiji yayasan pasti: manéhna nu believeth moal nyieun rurusuhan."

2. 1 Petrus 2:6-8 "Ku sabab eta oge dikandung dina Kitab Suci, Behold, Kami nempatkeun di Sion hiji batu pojok utama, dipilih, adi: jeung saha anu percaya ka Anjeunna moal confounded. Ku kituna ka anjeun anu percaya. Anjeunna berharga: tapi pikeun jalma-jalma anu henteu taat, batu anu ditampi ku tukang-tukang bangunan, éta ogé janten batu pojok, sareng batu anu titajong, sareng batu anu nyinggung, bahkan pikeun jalma-jalma anu titajong ku pangandika. henteu patuh: ka dinya ogé aranjeunna diangkat."

Rum 10 neraskeun diskusi Paul ngeunaan kabeneran anu asalna ti Allah, fokus kana kagagalan urang Israil pikeun ngahontal kabeneran ieu sareng kasadiaan kasalametan universal ngaliwatan iman ka Kristus.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Paulus nyatakeun kahayang haténa sareng ngadoa ka Allah pikeun urang Israil nyaéta supaya aranjeunna disalametkeun. Anjeunna ngaku sumangetna pikeun Gusti tapi nyatakeun yén éta henteu dumasar kana pangaweruh sabab aranjeunna henteu terang kana kabeneran anu asalna ti Allah sareng narékahan pikeun ngadegkeun sorangan (Rum 10: 1-3). Anjeunna nyatakeun yén Kristus mangrupikeun hukum culmination sahingga tiasa aya kabeneran unggal jalma anu percaya (Rum 10: 4).

Ayat 2nd: Dina ayat 5-13, Paul kontras kabeneran dumasar kana hukum nu nyebutkeun 'Lakukeun ieu anjeun bakal hirup' kalawan kabeneran dumasar kana iman nu teu gumantung usaha manusa tapi pangakuan kapercayaan hate Yesus Gusti diangkat maot hasilna leresan kasalametan. Anjeunna negeskeun teu aya bédana antara Yahudi kapir, sareng Gusti anu beunghar sadayana nyebat anjeunna 'Sing saha anu nyebut nami Gusti bakal disalametkeun' (Rum 10: 5-13).

Alinea 3: Ti ayat 14 teras, Paulus ngabahas kumaha iman asalna tina ngadéngé pesen ngeunaan Kristus ku kituna kabutuhan ngahutbah Injil. Sanajan kitu anjeunna laments sanajan nyebar injil proklamasi teu sakabeh urang Israil narima warta alus sakumaha Yesaya nyebutkeun 'Gusti anu geus percaya pesen kami?' Acan anjeunna negeskeun kecap deukeut urang malah mouths pesen haté urang ngeunaan iman ngumumkeun lamun ngaku sungut 'Yesus Gusti' percaya haté Allah diangkat anjeunna maot bakal disimpen (Rum 10:14-17). Bab ditungtungan ku Paul quoting Musa Yesaya némbongkeun duanana kapir attained amal saleh bari Israel sanajan pursuing hukum teu ngahontal eta sabab ngudag saolah-olah karya tinimbang iman henteu patuh jalma obstinate (Rum 10:18-21). Ieu salajengna nekenkeun argumen na ngeunaan pentingna iman leuwih karya ngahontal posisi katuhu saméméh Allah.

Rum 10: 1 Dulur-dulur, kahayang haté urang jeung doa urang ka Allah pikeun urang Israil nyaéta, yén maranéhna bisa disalametkeun.

Paul expresses kahayang tulus sarta doa na urang Israil bakal disimpen.

1. Kakuatan Doa Pengkuh: Panyuwunan Paul pikeun Israél

2. Naon Hartosna Disalametkeun?

1. Mateus 7:7-8 - "Menta, tangtu bakal dibere; neangan, jeung anjeun bakal manggihan; sambel, sarta eta bakal dibuka ka anjeun: Pikeun unggal saha nu nanya narima; jeung saha anu néangan manggihan; jeung Anu ngetok bakal dibuka."

2. James 5:16 - "Doa fervent effectual of a man taqwa availeth loba."

Rum 10: 2 Pikeun kuring ngabejaan aranjeunna yen aranjeunna gaduh zeal Allah, tapi teu nurutkeun pangaweruh.

Paul nyatakeun yén urang Yahudi gaduh sikep getol ka Gusti, tapi aranjeunna henteu gaduh pangaweruh pikeun nyadangkeunana.

1. The Zeal of Lord: Narékahan pikeun Ngawula ka Allah kalawan Pangaweruh

2. Ngudag Yéhuwa: Ngartos Butuhna Pangaweruh Alkitabiah

1. Siloka 9:10 - The sieun Gusti nyaeta awal hikmah, sarta pangaweruh ngeunaan Hiji Suci nyaeta pamahaman.

2. Kolosa 2: 3 - Dina saha disumputkeun sagala harta hikmah jeung pangaweruh.

Rum 10:3 Pikeun aranjeunna anu teu terang kana kabeneran Allah, sareng badé ngadegkeun kabeneran sorangan, henteu nyerah kana kabeneran Allah.

Kabodoan kana kabeneran Allah nyababkeun usaha anu sesat pikeun ngadegkeun kabeneran sorangan, tibatan nyerah ka Allah.

1: Urang kedah nyerahkeun diri kana kabeneran Allah sareng henteu ngandelkeun ka urang sorangan.

2: Urang kedah ngartos kana kabeneran Allah supados urang tiasa langkung tunduk kana éta.

1: Pilipi 3: 9 - Sarta kapanggih dina anjeunna, teu boga kabeneran kuring sorangan, nu mangrupa hukum, tapi nu ngaliwatan iman ka Kristus, kabeneran nu Allah ku iman.

2: Yesaya 64:6 - Tapi kami kabeh salaku hiji hal najis, sarta sagala kaadilan urang salaku rags kotor; sareng urang sadayana layu sapertos daun; jeung iniquities urang, kawas angin, geus dibawa kami jauh.

Rum 10:4 Pikeun Kristus teh tungtung hukum pikeun kabeneran pikeun unggal jalma anu percaya.

Paul nyatakeun yén Kristus mangrupikeun minuhan hukum sareng mangrupikeun hiji-hijina jalan pikeun nampi kabeneran.

1. "The minuhan Hukum: Passage Kristus kana Kabeneran"

2. "Ngahontal Kabeneran Ngaliwatan Iman ka Yesus"

1. Galata 3: 24-25 - "Jadi hukum éta wali urang nepi ka Kristus sumping, dina urutan nu urang bisa jadi diyakinkeun ku iman. Tapi ayeuna iman nu geus datang, urang henteu deui handapeun wali a."

2. John 14: 6 - "Yesus ngadawuh ka manehna, ? 쏧 Kami jalan, jeung bebeneran, jeung kahirupan. Taya sahijieun datang ka Rama iwal ngaliwatan kuring."

Rum 10:5 Pikeun Musa ngajelaskeun kabeneran anu dumasar kana hukum Toret, yén jalma anu ngalakukeun hal-hal éta bakal hirup ku aranjeunna.

Musa ngajelaskeun kabeneran hukum Toret, ngajelaskeun yén jalma anu nuturkeun hukum bakal hirup ku éta.

1. Kabeneran Hukum: Naha Urang Tuturkeun

2. Berkah tina Taat kana Hukum Allah

1. Mateus 5:17-20

2. Jabur 119:1-2

Rum 10: 6 Tapi kabeneran anu iman nyarios kieu, "Ulah nyarios dina haté anjeun, Saha anu bakal naék ka sawarga?" (nyaéta, pikeun nurunkeun Kristus ti luhur:)

Kabeneran anu asalna tina iman nyarioskeun kasia-siaan milarian Kristus dina rasa fisik.

1: Percaya ka Kristus sareng kakawasaan-Na, sanés kana kamampuan urang sorangan.

2: Pikeun naék ka Surga henteu diperlukeun pikeun iman ka Kristus.

1: Ibrani 11: 6 - Tapi tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun anjeunna: sabab anu sumping ka Allah kedah percanten yén Anjeunna aya, sareng yén anjeunna mangrupikeun ganjaran pikeun jalma anu rajin milarian Anjeunna.

2: James 2: 17-18 - Kitu ogé iman, lamun teu boga pagawean, maot, keur nyalira. Leres, saurang tiasa nyarios, Anjeun gaduh iman, sareng kuring gaduh padamelan: tunjukkeun ka abdi iman anjeun tanpa padamelan anjeun, sareng kuring bakal nunjukkeun ka anjeun iman ku karya kuring.

Rum 10:7 Atawa, Saha nu bakal turun ka jero? (nyaéta, pikeun ngangkat Kristus deui tina anu maraot.)

Petikan ieu tina Rum 10: 7 nyarioskeun kakawasaan Allah pikeun ngahirupkeun Kristus deui tina maot.

1: Kakawasaan Allah pikeun Ngahudangkeun Anu Paéh

2: Kakuatan kiamat

1: 1 Korinta 15:20-22 - Tapi ayeuna Kristus geus gugah ti nu maraot, sarta jadi firstfruits maranéhanana anu saré.

2: John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, Kami teh jadian, jeung hirup: saha anu percaya ka Kami, sanajan geus maot, tetep bakal hirup.

Rum 10:8 Tapi naon cenah? Kecap ieu deukeut ka anjeun, sanajan dina sungut anjeun, jeung dina haté anjeun: nyaeta, kecap iman, nu urang ngahutbah;

Kecap iman caket urang, dina sungut sareng haté urang, anu diwartakeun ku urang Kristen.

1. Kakuatan Firman Iman dina Kahirupan Urang

2. Pentingna Ngawawarkeun Kalimah Iman

1. Deuteronomy 30:14 - "Tapi kecap éta pisan deukeut ka anjeun, dina sungut anjeun, jeung dina haté anjeun, nu bisa ngalakukeun eta."

2. Rum 10:17 - "Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah."

Rum 10:9 Lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal yakin dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

Percaya ka Kristus mangrupikeun hiji-hijina jalan pikeun kasalametan.

1: Percaya ka Yesus jeung disalametkeun.

2: Henteu aya jalan sanés anu nuju ka kasalametan anu langgeng tapi ngalangkungan Gusti Yesus Kristus.

1: Yohanes 3:16 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka Mantenna masrahkeun Putra Tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng."

2: Rasul 16:31 - "Believe on Gusti Yesus Kristus, jeung anjeun bakal disimpen, jeung imah anjeun."

Rum 10:10 Pikeun kalayan haté manusa percaya kana kabeneran; jeung jeung sungut syahadat dijieun pikeun kasalametan.

Kapercayaan ka Kristus nyababkeun kabeneran sareng kasalametan.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Percaya ka Yesus Bisa Ngajantenkeun Kabeneran sareng Kasalametan

2. Ngaku Gusti: Kabutuhan Pangakuan dina Ngahontal Kabeneran sareng Kasalametan.

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun disimpen ngaliwatan iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

2. 1 John 5:13 - hal ieu geus I wrote ka anjeun anu percaya kana ngaran Putra Allah; supaya maraneh nyaho yen maraneh teh boga hirup anu langgeng, sarta percaya ka jenengan Putra Allah.

Rum 10:11 Sabab ceuk Kitab Suci, “Sing saha anu percaya ka Anjeunna moal isin.

Kitab Suci nyatakeun yén jalma anu percaya ka Yesus moal éra.

1. Don? 셳 isin ku Iman Anjeun - Rum 10:11

2. Kanyamanan Nyaho Urang Moal Éra - Rum 10:11

1. Yesaya 45:17 - Tapi Gusti bakal nyalametkeun anjeun; anjeunna bakal girang leuwih anjeun kalayan nyanyi.

2. Jabur 25:3 - Mémang, taya nu ngadagoan anjeun bakal nempatkeun ka éra; maranehna bakal isin anu wantonly khianat.

Rum 10:12 Pikeun teu aya bédana antara urang Yahudi jeung Yunani: pikeun Gusti anu sarua leuwih sakabéh anu beunghar ka sadaya nu nelepon ka Anjeunna.

Gusti anu sami beunghar sareng sayogi pikeun sadayana anu nyauran Anjeunna, henteu paduli ras atanapi kasang tukang.

1: Aya kakuatan dina persatuan sareng nyambungkeun sareng Gusti.

2: Gusti? 셲 cinta téh loba pisan tur sadia pikeun sarerea.

1: Galata 3:28 ? 쏷 di dieu sanes urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi merdéka, teu aya lalaki atanapi awéwé: sabab anjeun sadayana hiji dina Kristus Yesus.??

2: Epesus 2:14-17 ? 쏤 atanapi anjeunna karapihan urang, anu geus nyieun duanana hiji, sarta geus ngarecah tembok tengah partisi antara urang; Sanggeus dileungitkeun dina daging-Na nu enmity, komo hukum parentah dikandung dina ordinances; pikeun nyieun dina dirina dua hiji lalaki anyar, jadi nyieun karapihan; Jeung yén manéhna bisa reconcile duanana ka Allah dina hiji awak ku salib, sanggeus slain enmity thereby: Jeung datang jeung ngahutbah karapihan ka anjeun nu éta afar off, jeung ka maranéhanana anu deukeut.??

Rum 10:13 Pikeun sakur anu nyebut ngaran Gusti bakal disimpen.

Sadayana anu nyauran Gusti bakal disalametkeun.

1. Kakuatan Doa: Kumaha Nyauran Pangéran Bisa Nyangking Kasalametan

2. Jangji Kasalametan: Ngalaman Hirup Langgeng Ngaliwatan Asma Gusti

1. Rasul 2:21 - Sarta eta bakal datang ka lulus, nu sakur nu bakal nelepon kana ngaran Gusti bakal disimpen.

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

Rum 10:14 Janten kumaha aranjeunna kedah nganuhunkeun ka anjeunna anu aranjeunna henteu percanten? na kumaha maranéhna bakal percaya ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu acan uninga? na kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a?

Petikan ieu nyorot pentingna da'wah pikeun nyebarkeun firman Allah.

1. Kakuatan Dakwah - ngajajah kumaha kakuatan da'wah tiasa ngadeukeutkeun jalma ka Gusti

2. Kabutuhan Dakwah - ngabahas kumaha da'wah mangrupa alat anu dipikabutuh pikeun nyebarkeun Injil.

1. Yesaya 53: 1 - Saha anu percaya kana laporan urang? sareng ka saha panangan Gusti diturunkeun?

2. Mateus 28: 19-20 - Ku sabab kitu, indit, sarta ngajar sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci: Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal naon wae Kuring geus maréntahkeun anjeun. jeung, lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir dunya. Amin.

Rum 10:15 Jeung kumaha maranéhanana baris ngahutbah, kajaba maranéhanana dikirim? Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Alusna suku jalma-jalma anu ngawawarkeun Injil Kasalametan, sareng ngawartakeun Injil Kasalametan!

Ngahutbah Injil katengtreman mangrupikeun misi ilahi anu nungtut pikeun dilaksanakeun ku jalma anu diutus ku Gusti.

1. Kakuatan Proklamasi: Kumaha Nyebarkeun Injil Damai

2. Kabungahan Dakwah: Girang dina Pesen Damai

1. Yesaya 52: 7 - How beautiful on the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace; nu bringeth warta alus ngeunaan alus, nu publisheth kasalametan; nu nyebutkeun ka Sion, Allah anjeun reigns!

2. Epesus 6:15 - Jeung suku anjeun shod jeung persiapan Injil karapihan;

Rum 10:16 Tapi aranjeunna henteu sadayana nurut kana Injil. Sabab ceuk Esaias, "Gusti, saha anu percaya kana laporan simkuring?"

Henteu sadayana jalma nurut kana Injil, sakumaha anu ditaroskeun ku Yesaya saha anu bakal percaya?

1. Nempatkeun Iman anjeun dina Injil

2. Kudu Percaya Injil

1. Epesus 1: 13-14 - Dina anjeunna anjeun ogé, nalika anjeun ngadéngé kecap bebeneran, Injil kasalametan anjeun , sarta percaya ka Anjeunna, disegel ku Roh Suci jangji, anu jaminan warisan urang dugi kami. acquire milik eta, pikeun muji kamulyaan-Na.

2. Markus 16:15-16 - Jeung cenah ka aranjeunna,? 쏥 o ka sakuliah dunya sarta ngumumkeun Injil ka sakabeh ciptaan. Anu percaya jeung dibaptis bakal disalametkeun, tapi anu henteu percaya bakal dihukum.

Rum 10:17 Jadi iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah.

Iman asalna ngaliwatan dédéngéan Firman Allah.

1: Iman urang dikuatkeun ku cara ngadéngé jeung diajar Firman Allah.

2: Pangawasa Firman Allah ngajurung urang kana iman.

1: Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali.

2: Rum 4:17-21 - Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci: ? Naha anjeun parantos ngajantenkeun anjeun bapa seueur bangsa? 앪 € 봧 n ayana Allah anu anjeunna percaya, anu ngahirupkeun anu maot sareng ngawujudkeun hal-hal anu henteu aya. Dina harepan anjeunna percaya ngalawan harepan, yén manéhna kudu jadi bapa loba bangsa, sakumaha anjeunna geus bébéja,? 쏶 o bakal turunan anjeun.??Anjeunna henteu lemah iman nalika anjeunna nganggap awakna sorangan, anu parantos maot (saprak umurna kira-kira saratus taun), atanapi nalika anjeunna nganggap mandul Sarah? 셲 rahim. Teu aya kateupercayaan anu nyababkeun anjeunna ragu-ragu ngeunaan jangji Allah, tapi anjeunna beuki kuat imanna nalika masihan kamulyaan ka Allah, yakin pisan yén Allah sanggup ngalaksanakeun naon anu dijangjikeunana.

Rum 10:18 Tapi kuring ngomong, Naha aranjeunna teu ngadéngé? Sumuhun verily, sora maranéhanana indit ka sakuliah bumi, jeung kecap maranéhanana ka tungtung dunya.

Paulus ngarujuk yén Injil parantos kadéngé sareng sumebar ka sakuliah dunya.

1. Kakuatan Injil: Kumaha Pangumbaraan Firman Allah Jauh sareng Lega

2. Nyebarkeun Warta Hadé: Jangkauan Injil anu Luar Biasa

1. Mateus 28: 19-20 Ku sabab kitu, indit anjeun, sarta ngajarkeun sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci: Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal naon Kami geus paréntah anjeun: jeung , lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir dunya.

2. Rasul 1: 8 Tapi anjeun bakal nampa kakuatan, sanggeus éta Roh Suci turun kana anjeun: jeung anjeun bakal jadi saksi ka Kami boh di Yerusalem, jeung di sakuliah Yudea, jeung di Samaria, jeung nepi ka bagian uttermost bumi. .

Rum 10:19 Tapi ceuk Kami, Naha urang Israil teu nyaho? Mimitina Musa ngadawuh, Kami baris ngahudangkeun anjeun timburu ku jalma-jalma anu lain jalma-jalma, sareng ku bangsa anu bodo Kami bakal ngambek ka anjeun.

Paulus ngabahas kumaha urang Yahudi dijurung ku sirikna ku bangsa anu bodo, ngarujuk kana omongan Musa.

1: "Bahaya Timburu"

2: "Pilihan Allah pikeun Bangsa Bodo"

1: Yakobus 3: 14-16 (Tapi upami anjeun gaduh sirik sareng pasea dina haté anjeun, ulah ngagungkeun, sareng henteu ngabohong ngalawan bebeneran.)

2: 1 Korinta 1:27-29 (Tapi Allah geus milih hal-hal bodoh di dunya pikeun ngabingungkeun nu wijaksana; jeung Allah geus milih hal lemah dunya pikeun ngabingungkeun hal-hal nu kawasa.)

Rum 10:20 Tapi Esaias pisan wani, sarta ngomong, "Kuring kapanggih ku jalma anu teu neangan kuring; Kuring dibuktikeun ka jalma-jalma anu henteu naroskeun ka kuring.

Allah tiasa dipendakan ku jalma-jalma anu milarian Anjeunna, sanaos aranjeunna henteu terang yén aranjeunna milarian.

1. Leungeun Ghaib Gusti - Kumaha Milarian Gusti Sanaos Anjeun Henteu Nyaho Anu Dipilari

2. The Boldness of Yesaya - Ngadeukeutan ka Allah Sanajan kateupastian

1. Yermia 29:13 - "Anjeun bakal neangan kuring jeung manggihan kuring mun anjeun neangan kuring kalayan sagala haté anjeun."

2. Lukas 11: 9-10 - "Jadi kuring nyebutkeun ka anjeun: Tanya sarta eta bakal dibikeun ka anjeun; neangan jeung anjeun bakal manggihan; sambel jeung panto bakal dibuka ka anjeun."

Rum 10:21 Tapi ka urang Israil, saur-Na, "Sadinten-dinten Kami parantos ngacungkeun panangan ka jalma-jalma anu henteu patuh sareng anu henteu patuh."

Allah sababaraha kali ngahontal ka urang Israil, sanajan maranéhna mindeng henteu taat jeung ngalawan Mantenna.

1. Kaasih Allah anu teu aya tungtungna - Kumaha asih Allah ka urang henteu sarat sareng teu aya tungtungna, sanajan dina kaayaan henteu patuh sareng oposisi.

2. Keteguhan Gusti - Pentingna ngandelkeun kasatiaan sareng kateguhan Gusti, henteu paduli naon anu urang hadapi.

1. Yermia 29: 11-14 - Pikeun kuring terang rencana kuring pikeun anjeun, nyatakeun Gusti, rencana pikeun ngamakmurkeun anjeun sareng henteu ngabahayakeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan sareng masa depan.

2. Lamentations 3: 22-23 - The steadfast asih Gusti teu ceases, mercies-Na pernah datang ka tungtung; aranjeunna anyar unggal isuk, hébat kasatiaan Anjeun.

Rum 11 ngabahas misteri hardening parsial Israil, kasalametan bangsa-bangsa lain, sareng harepan masa depan pikeun sadayana Israil. Ieu fungsi minangka kacindekan tina wacana Paul ngeunaan urusan Allah jeung Israel jeung rencana-Na pikeun kasalametan maranéhanana.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Paulus ngabantah yén Allah nampik umat-Na ku nunjukkeun yén anjeunna nyalira urang Israil. Anjeunna nyebatkeun putus asa Nabi Elias pikeun henteu satia urang Israil, tapi ogé kumaha Gusti parantos nyayogikeun tujuh rébu anu henteu sujud ka Baal. Dina cara anu sami dina waktos ayeuna aya sésa anu dipilih ku rahmat (Rum 11: 1-5). Anjeunna negeskeun deui yén éta ku rahmat sareng henteu dianggo upami henteu rahmat henteu deui janten rahmat (Rum 11: 6).

Alinea 2: Dina ayat 7-24, Paulus ngajelaskeun yén naon anu dipilarian ku urang Israil kalayan sungguh-sungguh henteu kéngingkeun, tapi anu dipilih henteu kateguhan sakumaha anu diserat 'Allah masihan aranjeunna sumanget, panon teu tiasa ningali ceuli teu tiasa ngadangu.' Tapi palanggaran maranéhanana hartina riches dunya leungitna maranéhanana riches kapir sabaraha gede bakal kaasup pinuh maranéhanana jadi! (Rum 11:7-12). Anjeunna warns mukmin Gentile ngalawan sombong reminding aranjeunna grafted kana iman tangkal zaitun dibudidayakan bari sababaraha cabang alam anu pegat kaluar alatan unbelief ogé bisa neukteuk off lamun maranéhna teu nuluykeun kahadean Allah (Rum 11:13-24).

Alinea 3: Ti ayat 25 teras, Paulus ngungkabkeun misteri kakerasan parsial anu kajantenan ka Israil dugi ka sajumlah bangsa-bangsa sanés sumping ku cara ieu sadaya Israil bakal disalametkeun sakumaha anu diserat: 'Anu anu nyalametkeun bakal sumping ti Sion, anjeunna bakal ngajauhkeun kajahatan ti Yakub. perjangjian jeung maranehna nalika Kami ngahapus dosa-dosana.' Anjeunna nyimpulkeun yén ngakuan kabeungharan kabijaksanaan pangaweruh Allah kaadilan-Na saluareun tracing kaluar jalur-Na saluareun pamahaman exclaiming 'Sabab ti anjeunna ngaliwatan anjeunna ka Anjeunna sagala hal. Mantenna kamulyaan salamina! Amin' (Rum 11:25-36). Ieu highlights duanana kadaulatan ketuhanan tanggung jawab manusa unfolding rencana kasalametan nekenkeun tujuan pamungkas glorifying Allah.

Rum 11:1 Abdi nyarios kitu, Naha Gusti parantos ngantunkeun umat-Na? Insya Alloh. Pikeun kuring ogé urang Israil, turunan Ibrahim, kaom Binyamin.

Allah henteu ngantunkeun umat pilihan-Na, urang Israil.

1. Kasatiaan jeung rahmat Allah ka umat pilihan-Na.

2. panyalindungan Allah urang Israil ngaliwatan jangji covenant-Na.

1. Rum 11: 1 - Kuring nyebutkeun lajeng, Hath Allah tuang jauh umat-Na? Insya Alloh. Pikeun kuring ogé urang Israil, turunan Ibrahim, kaom Binyamin.

2. Yesaya 41:10 - Ulah sieun; keur Kami jeung thee: jadi teu dismayed; keur Kami Allah thy: Kuring baris nguatkeun thee; enya, kuring baris nulungan anjeun; enya, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu kabeneran abdi.

Rum 11:2 Allah henteu ngantunkeun umat-Na anu ku Mantenna dipikanyaah. Naha anjeun henteu terang naon anu disarioskeun ku Kitab Suci ngeunaan Elias? kumaha anjeunna maketh intercession ka Allah ngalawan Israel, nyebutkeun,

Allah henteu ngantunkeun umat pilihan-Na.

1. Ngaharepkeun Rejeki sareng Kasatiaan Gusti

2. Reclaiming Identity Urang salaku Umat Allah

1. Yesaya 54:17 - Taya pakarang dibentuk ngalawan anjeun bakal makmur

2. Jabur 145: 18-19 - Gusti téh deukeut ka sadaya anu nelepon kana anjeunna, ka sadaya anu nelepon kana anjeunna dina bebeneran. Anjeunna bakal minuhan kahayang jalma anu sieun anjeunna; Anjeunna oge bakal ngadangu ceurik maranéhanana sarta nyalametkeun aranjeunna.

Rum 11:3 Gusti, aranjeunna parantos maehan nabi-nabi Gusti, sareng ngali altar-altar Gusti; sarta Kami ditinggalkeun sorangan, sarta aranjeunna neangan hirup abdi.

Kasatiaan sareng panyalindungan Allah ka umat-Na dina nyanghareupan panganiaya.

1: Allah satia ka umat-Na, teu paduli naon anu ditibankeun ku dunya.

2: Urang bisa ngandelkeun panangtayungan Allah jeung teu kudu sieun ka jalma-jalma nu rék ngarugikeun urang.

1: Jabur 34:7 - Malaikat PANGERAN ngepung di sabudeureun jalma anu sieun ka Mantenna, sareng nyalametkeun aranjeunna.

2: Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

Rum 11:4 Tapi naon jawaban Allah ka anjeunna? Kuring geus ditangtayungan pikeun sorangan tujuh rebu lalaki, anu teu sujud dengkul ka arca Baal.

Allah geus ditangtayungan grup husus jalma keur dirina anu teu sujud ka gambar Baal.

1. Kakuatan Reservasi Allah: Kumaha Allah Cadangan Hiji Umat Pikeun Dirina

2. Ulah Pernah Nyembah Dengkul Ka Gambar Baal: Berkah Tina Tetep Tekad Ka Allah

1. 1 Korinta 1:18-31 - pesen Paul ngeunaan foolishness tina salib

2. 2 Korinta 4: 7-12 - pesen Paul ngeunaan harta dina kendi tina liat

Rum 11: 5 Sanajan kitu lajeng dina mangsa kiwari ogé aya sésa numutkeun pilihan rahmat.

Aya remnant jalma dipilih ku rahmat, sanajan di jaman kiwari.

1. "Pamilihan Allah tina Rahmat"

2. "Sésa Jalma Pilihan"

1. Epesus 2:8-9; Pikeun éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-na ieu mah ti yourselves, éta kurnia Allah.

2. Yesaya 49:6; Manéhna nyebutkeun: "Ieu hal leutik teuing pikeun anjeun jadi abdi Kami mulangkeun kaom Yakub jeung mawa balik urang Israil Kuring geus diteundeun. Kuring ogé bakal ngajadikeun anjeun lampu pikeun kapir, nu bisa mawa kasalametan kuring ka tungtung bumi.

Rum 11: 6 Sareng upami ku rahmat, maka éta sanés deui tina padamelan; Tapi lamun éta karya, mangka éta euweuh deui rahmat: disebutkeun gawé téh euweuh gawé.

Paul ngécéskeun yén lamun kasalametan téh ku rahmat, teu bisa ogé ku karya, sarta sabalikna.

1. The Paradox of Grace and Works: Kumaha Urang Nampa Kasalametan?

2. Campuran Iman sareng Karya: Naon Kasaimbangan pikeun Kasalametan Sajati?

1. Epesus 2: 8-9 (Kanggo ku rahmat anu disalametkeun ku iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest saha wae kudu boast.)

2. Yakobus 2:17-18 (Sanajan kitu iman, lamun teu boga pagawean, geus paeh, keur nyorangan. Leres, lalaki bisa ngomong, Anjeun boga iman, jeung kuring boga karya: Témbongkeun kuring iman Anjeun tanpa karya Anjeun, jeung Kuring bakal nembongkeun ka anjeun iman abdi ku karya abdi.)

Rum 11:7 Terus kumaha? Israel teu meunang naon manéhna néangan; tapi pamilu geus diala eta, sarta sésana anu dilolongan.

Urang Israil henteu meunang naon anu dipikahayangna, tapi anu dipilih ku Allah, anu dilakukeun, sareng anu sanésna henteu tiasa ningali.

1. Allah gaduh rencana pikeun sarerea, sareng urang kedah percanten kana hikmah-Na.

2. Urang ulah poho yén tujuan pamungkas urang kudu néangan kahayang Allah jeung ngamulyakeun Mantenna.

1. Yeremia 29:11-13 - "Kanggo Kami nyaho rencana Kami pikeun anjeun," nyebutkeun Gusti, "rencana pikeun makmur anjeun sarta henteu ngarugikeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan jeung mangsa nu bakal datang. Lajeng anjeun bakal nelepon kana. Kami sareng sumping sareng neneda ka Kami, sareng kuring bakal ngadangukeun anjeun.

2. Jabur 37:4 - Candak delight di Gusti, sarta anjeunna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun.

Rum 11:8 (Numutkeun kaseratan, Allah parantos masihan aranjeunna sumanget pikeun bobo, panon anu teu kedah ningali, sareng ceuli anu henteu kedah ngadenge;) dugi ka ayeuna.

Petikan ieu ngajelaskeun yén Gusti parantos nyababkeun sababaraha jalma saré sacara rohani sareng henteu tiasa ngartos bebeneran spiritual.

1. "Wake Up and See: A on Rum 11:8"

2. "Jalan Misterius Allah: Ngartos Rum 11:8"

1. Yesaya 6: 9-10 - "Jeung cenah, Go, sarta ngabejaan jalma ieu, Ngadenge ye memang, tapi teu ngarti; jeung ningali ye memang, tapi teu ngarasa".

2. Mateus 13:14-15 - "Jeung di antarana geus kaeusi nubuat tina Esaias, nu nyebutkeun, Ku dédéngéan anjeun bakal ngadéngé, sarta moal ngarti; jeung ningali anjeun bakal ningali, sarta moal ngarasa."

Rum 11:9 Saur Daud, "Kudu meja maraneh dijadikeun jebakan, jadi jebakan, jungkrang, jeung jadi ganjaran keur maranehna.

Paul kutipan petikan tina Daud dina Rum 11: 9, ngajéntrékeun konsékuansi tina nampik rencana Allah kasalametan.

1. "Bahaya Nolak Rencana Allah"

2. "Meja Allah: Berkah atanapi Bane?"

1. Paribasa 1:32, "Kanggo péngkolan tina basajan bakal maéhan aranjeunna, sarta kamakmuran fools bakal ngancurkeun aranjeunna."

2. Yakobus 4:17, "Ku sabab eta anu terang kana migawe kahadean, tapi henteu ngalakukeunana, eta dosa ka manehna."

Rum 11:10 Anggap panon maranehna jadi poek, nepi ka teu bisa nempo, jeung sujud ka handap deui maranéhanana salawasna.

Panghukuman Allah nyaéta yén jalma-jalma anu ngalakukeun dosa kedah dihukum ku panonna poék sareng tonggongna bengkok.

1. Allah Adil: Ngartos Balukar Dosa

2. Rahmat sareng Rahmat Gusti Dina Manten-Na

1. Daniel 9: 9-10 - Pikeun Gusti Allah urang milik mercies jeung hampura, sanajan urang geus rebelled ngalawan manéhna;

2. Yesaya 60:2 - Pikeun behold, poek bakal nutupan bumi, jeung gelap kotor jalma: tapi Gusti bakal timbul kana thee, jeung kamulyaan-Na bakal katempo kana thee.

Rum 11:11 Kitu ceuk Kami, Naha maranehna titajong nepi ka ragrag? Allah nyaram: tapi rada ngaliwatan ragrag maranéhanana kasalametan geus datang ka kapir, pikeun provoke aranjeunna ka jealousy.

petikan nu speaks ngeunaan kumaha ngaliwatan ragrag Yahudi, kasalametan datang ka kapir.

1. Kakuatan Welas Asih Allah: Kumaha Runtuhna Urang Yahudi Nyangking Kasalametan pikeun Bangsa-Bangsa Kapir

2. Rencana Allah: Ngartos Kacemburuan Nya Ngaliwatan Runtuhna Urang Yahudi

1. Yesaya 55: 8-9 - Pikeun pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN . Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

2. Epesus 2: 11-13 - Ku kituna inget, nu keur di jaman kaliwat Gentiles dina daging, anu disebut Uncircumcision ku nu disebut Sunat dina daging dijieun ku leungeun; Nu dina waktu éta anjeun tanpa Kristus, keur alien ti Commonwealth of Israel, jeung strangers ti covenants jangji, ngabogaan euweuh harepan, jeung tanpa Allah di dunya: Tapi ayeuna di Kristus Yesus anjeun anu kadang jauh jauh dijieun deukeut. ku getih Kristus.

Rum 11:12 Ayeuna lamun ragrag maranéhanana jadi riches dunya, jeung diminishing maranéhanana jadi riches kapir; sabaraha deui fullness maranéhanana?

Paul naroskeun sabaraha langkung seueur berkah Allah upami urang Yahudi nampi Injil sareng mendakan kasalametan.

1. Kakayaan Allah: Pamariksaan Pananya Paulus dina Rum 11:12

2. Kalimpahan Ni’mat Allah: Ngaronjatkeun Mangpaat Kasalametan

1. Epesus 1:18-19 - "ngabogaan panon hate anjeun enlightened, nu bisa nyaho naon harepan nu anjeunna geus disebut anjeun, naon riches warisan glorious-Na di para wali."

2. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi cara abdi leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring. ti pikiran anjeun."

Rum 11:13 Pikeun kuring nyarita ka anjeun kapir, ku sabab Kami rasul bangsa-bangsa lain, kuring ngagungkeun jabatan kuring:

Paul nyatakeun yén anjeunna rasul bangsa-bangsa sanés sareng ngagungkeun jabatanna.

1. Ngawula ka Allah Tanpa Sieun: Pangajaran ngeunaan Rum 11:13

2. Hirup Taat kana Panggero Allah: Rum 11:13

1. Rum 1: 5 - Ngaliwatan saha kami geus narima rahmat jeung apostleship pikeun mawa ngeunaan ta'at iman demi ngaranna diantara sakabeh bangsa,

2. Rasul 26:17 - Delivering anjeun ti jalma jeung ti kapir, ka saha kuring ayeuna dikirim anjeun,

Rum 11:14 Upami ku cara naon waé kuring tiasa ngajurungkeun jalma-jalma anu daging kuring, sareng tiasa nyalametkeun sababaraha di antarana.

Paulus ngungkabkeun kahayangna pikeun ngajurung jalma-jalma pikeun nyonto conto anjeunna sareng disalametkeun.

1: Kanyaah Paulus ka Umat-Na - Rum 11:14

2: Niru Conto Paulus - Rum 11:14

1: Galata 6: 9-10 - "Jeung urang ulah bosen dina ngalakukeun anu hadé: sabab dina mangsana urang bakal panén, upami urang henteu pingsan. Ku sabab eta, urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sakabeh jalma, utamana ka maranéhanana anu saiman.

2: Pilipi 3:17 - "Dulur-dulur, turutan kuring babarengan, sareng tandai jalma-jalma anu jalanna sapertos anjeun gaduh kami salaku conto."

Rum 11:15 Pikeun lamun casting jauh maranéhanana nyaéta reconciling dunya, naon nu bakal narima maranéhanana, tapi hirup ti nu maraot?

Paul heran kumaha lamun urang Yahudi nampi deui kana iman, nunjukkeun yén éta bakal sapertos hirup tina maot.

1. "Kakuatan Rekonsiliasi: Kumaha Urang Yahudi Bisa Ngahirupkeun Ti Maot"

2. "Kaéndahan Narima: Kumaha Urang Bisa Ngabagéakeun Batur Kana Iman Urang"

1. Kolosa 1: 20-21 - "Jeung, sanggeus dijieun karapihan ngaliwatan getih salib-Na, ku Anjeunna reconcile sagala hal ka dirina; ku anjeunna, Kuring nyebutkeun, naha maranéhna jadi hal di bumi, atawa hal di sawarga. Jeung Anjeun, anu sok terasing sareng musuh dina pikiran anjeun ku kalakuan jahat, tapi ayeuna anjeunna parantos ngadamaikeun."

2. 2 Korinta 5:18-19 - "Jeung sagala hal anu Allah, anu geus reconciled urang ka dirina ku Yesus Kristus, sarta geus dibikeun ka urang mentri rekonsiliasi; Pikeun wit, yen Allah aya dina Kristus, reconciling dunya. ka dirina sorangan, teu imputing trespasses maranéhanana ka maranehna; jeung geus komitmen ka urang kecap rekonsiliasi.”

Rum 11:16 Sabab lamun buah kahiji suci, lumpna oge suci; jeung lamun akarna suci, jadi dahan-dahanna.

Ayat ieu ngingetkeun urang yén kasucian urang asalna tina akar iman urang, nyaéta Gusti.

1. Akar Iman Urang: Milarian Kasucian ka Gusti

2. Kasucian Garéja: Nyambungkeun ka Asal Urang Satia

1. Ibrani 12:14-15 - Ngudag kasucian tanpa éta moal aya anu ningali Gusti

2. Mateus 5:48 - Kudu sampurna sakumaha Rama sawarga anjeun sampurna

Rum 11:17 Jeung lamun sababaraha cabang pegat off, jeung anjeun, keur tangkal zaitun liar, wert grafffed di antarana, jeung jeung maranehna partakest tina akar jeung fatness tangkal zaitun;

Allah tiasa nyongkokkeun jalma-jalma ti kabudayaan sanés kana kulawargana sareng masihan aranjeunna berkah spiritual anu sami sareng umat-Na.

1. Asih Gusti Ngahijikeun Sadaya Jalma

2. Awal Anyar: Manggihan milik kulawarga Allah

1. Galata 3: 26-28 - Pikeun anjeun sadaya barudak Allah ku iman ka Kristus Yesus.

2. Epesus 2:11-22 - Anu dina umur nu bakal datang manéhna bisa nembongkeun riches exceeding rahmat-Na dina kahadean-Na ka urang ngaliwatan Kristus Yesus.

Rum 11:18 Ulah sombong ngalawan dahan. Tapi lamun anjeun boast, thou ngasuh teu akar, tapi akar thee.

Petikan ieu nyarioskeun ka urang yén urang henteu kedah sombong ngalawan anu sanés, sabab éta moal aya pangaruh kana pondasi iman urang.

1. Boasting Éta sia-sia: Sombong Dupi Unbecoming Pikeun Kristen

2. Akar Iman Urang: Yayasan Urang Nyaeta Kakuatan Urang

1. Siloka 27: 2 - "Hayu sejen muji anjeun, jeung teu sungut sorangan; batur, teu biwir sorangan."

2. James 1:17 - "Unggal kado alus sarta unggal kado sampurna nyaeta ti luhur, turun ti Rama cahaya kalayan saha euweuh variasi atawa kalangkang alatan robah."

Rum 11:19 Anjeun bakal nyarios kieu, Cabang-cabangna dipotong, supados abdi tiasa dicangkokkeun.

Petikan ieu nyarioskeun kumaha Gusti ngamungkinkeun jalma-jalma mukmin dicangkokkeun kana rencana-Na.

1. Rencana Allah Teu Gagal - Rum 11:19

2. Kakuatan Iman - Rum 11:19

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun disimpen ngaliwatan iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

2. Yesaya 40:28-29 - Naha anjeun henteu terang? Naha anjeun henteu nguping, yén Gusti anu langgeng, PANGERAN, Nu Nyipta tungtung bumi, henteu pingsan, sareng henteu bosen? teu aya nu maluruh pamahamanana. Anjeunna masihan kakuatan ka anu pingsan; jeung ka nu teu boga kakuatan anjeunna ngaronjatkeun kakuatan.

Rum 11:20 Muhun; ku sabab teu percaya, maranehna pegat, jeung anjeun nangtung ku iman. Ulah luhur pikiran, tapi sieun:

Ku sabab teu percaya, urang Israil pegat tina perjangjian Allah. Urang Kristen disebut nangtung ku iman sareng henteu sombong, tapi sieun ka Gusti.

1. Kakuatan Kakafiran: Kumaha Netepkeun Iman sareng Ngahindarkeun Sombong

2. Bahaya Kasombongan: Diajar tina Kakafiran Israil

1. Siloka 16:18 : ”Kasombongan miheulaan kabinasaan, jeung kaangkuhan samemeh ragrag.”

2. James 4: 6: "Tapi anjeunna masihan langkung rahmat. Ku sabab kitu eta nyebutkeun, 'Allah ngalawan nu sombong, tapi mere kurnia ka nu hina."

Rum 11:21 Pikeun lamun Allah teu spared cabang alam, take heed lest manéhna ogé teu luang thee.

Allah moal nyéépkeun jalma-jalma anu henteu nuturkeun anjeunna, janten ati-ati.

1. Bahaya Teu Nuturkeun Allah: Rum 11:21

2. Welas Asih sareng Kawajiban Urang: Rum 11:21

1. Yermia 13: 15-17 - Ngadangukeun ye jeung masihan ceuli; ulah reueus: pikeun Gusti geus diomongkeun.

2. Jabur 33:12 - Rahayu bangsa anu Allah nyaéta Gusti; jeung jalma-jalma anu ku Mantenna dipilih pikeun warisan sorangan.

Rum 11:22 Ku sabab eta Behold kahadean jeung severity Allah: on maranéhanana anu murag, severity; tapi ka anjeun, kahadéan, upami anjeun tetep dina kahadéan-Na: upami henteu, anjeun ogé bakal dipotong.

Kahadéan sareng kaagungan Allah sami-sami ditingalikeun: jalma-jalma anu nyimpang tina kahadéan Allah bakal tunduk kana parahna-Na, tapi upami jalma tetep dina kahadéan-Na, aranjeunna bakal ngalaman kahadéan-Na.

1. Nyaho Kahadéan sareng Kasabaran Gusti: Kumaha Nuturkeun Jalan-Na

2. Nuluykeun dina Kahadéan-Na: Ngaronjat Ganjaran Kahadéan Allah

1. James 1:17 - Unggal kado alus sarta unggal kado sampurna nyaeta ti luhur, sarta datang ka handap ti Rama cahaya, kalayan saha teu variableness, atawa kalangkang péngkolan.

2. Jabur 54:6 - Abdi kalawan bébas bakal kurban ka anjeun: Abdi muji ngaran anjeun, O TUHAN; pikeun éta alus.

Rum 11:23 Jeung maranéhna ogé, lamun aranjeunna tetep dina unbelief, bakal grafffed di: sabab Allah bisa grafffed deui.

Allah sanggup mulangkeun jalma-jalma anu henteu tetep dina kafirna.

1. Kasempetan Anyar: Janji Pamulihan Gusti

2. Ulah nyerah: Harepan Panebusan Allah

1. Yesaya 43:18-19 - “Ulah émut kana hal-hal anu baheula, atanapi nganggap hal-hal anu baheula. Behold, Kuring keur ngalakukeun hiji hal anyar; ayeuna eta spring mudik, anjeun teu ngarasa eta? Kami bakal ngadamel jalan di gurun keusik sareng walungan di gurun keusik."

2. Yeremia 29:11 - "Kanggo kuring terang rencana kuring pikeun anjeun, nyatakeun PANGERAN, rencana pikeun karaharjaan sareng henteu pikeun jahat, pikeun masihan anjeun masa depan sareng harepan."

Rum 11:24 Sabab lamun anjeun diteukteuk tina tangkal jaitun anu alamna liar, sarta dicangkokkeun kana tangkal jaitun anu saenyana, kumaha deui ieu dahan-dahan alamna bakal dicangkokkeun kana zaitun sorangan. tangkal?

Paul keur questioning sabaraha deui bakal jalma anu geus cabang alam grafted kana tangkal zaitun sorangan lamun batur anu liar ku alam bisa grafted kana tangkal zaitun alus sabalikna alam.

1. Kakuatan Grafting: Kumaha Allah Transforms Kahirupan urang

2. Kumaha Iman Urang Ngahijikeun Urang: Hirup Ngahiji jeung Allah

1. Yesaya 11: 1-2 - Sarta aya bakal datang mudik rod kaluar tina bobot of Jesse, sarta Cabang bakal tumuwuh kaluar tina akar na: Jeung Roh PANGERAN bakal rest kana anjeunna, sumanget hikmah jeung pamahaman. , sumanget nasehat jeung kakuatan, sumanget pangaweruh jeung sieun PANGERAN

2. Epesus 2:11-22 - Ku sabab eta inget yen dina hiji waktu anjeun kapir dina daging, disebut "uncircumcision" ku naon nu disebut sunat, nu dijieun dina daging ku leungeun - inget yen anjeun dina waktu papisah. ti Kristus, terasing ti Pasamakmuran Israil jeung strangers kana covenants of jangji, ngabogaan euweuh harepan jeung tanpa Allah di dunya. Tapi ayeuna di Kristus Yesus anjeun anu baheulana jauh geus dibawa deukeut ku getih Kristus.

Rum 11:25 Pikeun kuring moal, dulur-dulur, nu kudu goblog tina misteri ieu, lest Anjeun kudu wijaksana dina conceits sorangan; yén lolong sabagian geus kajadian ka Israil, nepi ka kaeusian bangsa-bangsa kapir asup.

Paul ngingetkeun urang Kristen supaya henteu sombong sareng ngingetkeun yén urang Israil parantos dilolongan sawaréh dugi ka bangsa-bangsa sanés parantos kalebet kana perjanjian rahmat.

1. Sombong Bakal Buta Anjeun: Mariksa Peringatan Paulus dina Rum 11:25

2. Ulah Haté Anjeun Angkat: Ngartos Konsékuansi tina Sombong dina Rum 11:25

1. Paribasa 16:18-19 - "Sombong mana saméméh karuksakan, sarta sumanget haughty saméméh ragrag. Leuwih hade janten tina sumanget hina jeung lowly, ti ngabagi rampasan jeung reueus."

2. James 4: 6-7 - "Tapi anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab eta nyebutkeun, "Allah opposes nu reueus, tapi mere rahmat ka nu hina." Ku sabab kitu, serahkeun diri ka Allah. Tantang Iblis, anjeunna bakal kabur ti anjeun."

Rum 11:26 Jadi sakabeh Israil bakal disalametkeun: sakumaha geus dituliskeun, "Aya bakal kaluar ti Sion Jurusalamet, sarta bakal ngaleungitkeun ungodliness ti Yakub."

Paulus ngutip Yesaya 59:20-21, nyatakeun yén sakumna Israil bakal disalametkeun sareng anu nyalametkeun bakal sumping ti Sion pikeun ngajauhkeun Israil tina kajahatan.

1. Hirup Kahirupan Suci - A Study of Rum 11:26

2. Kasalametan Sadaya Israil - Ngartos Pesen Yesaya 59: 20-21

1. Yesaya 59:20-21 - "Jeung Redeemer bakal datang ka Sion, jeung ka maranéhanana anu balik ti transgression di Yakub, nyebutkeun Gusti."

2. Mateus 3: 2 - "Tobat ye: pikeun Karajaan Sawarga geus deukeut."

Rum 11:27 Sabab ieu teh perjangjian Kami ka maraneh, lamun Kami rek ngahapus dosa-dosa maraneh.

Allah geus jangji baris mupus dosa umat-Na ngaliwatan hiji covenant.

1. Kakuatan Perjangjian Panghampura Gusti

2. Rahmat Allah dina Mupus Dosa Urang

1. Yesaya 43:25-26 - "Kami, malah Kami, anu ngahapus kajahatan anjeun, demi Kami sorangan, sareng henteu nginget-nginget deui dosa anjeun."

2. Jabur 103:12 - Sajauh wétan ti kulon, sajauh ieu anjeunna ngaleungitkeun kajahatan urang ti urang.

Rum 11:28 Dina hal Injil, aranjeunna musuh demi anjeun, tapi ngeunaan pamilihan, aranjeunna dipikacinta demi bapa.

Paulus ngajelaskeun yén sanajan jalma-jalma anu teu percaya nolak Injil, aranjeunna tetep dipikacinta ku Allah kusabab jangji-jangji Anjeunna ka karuhunna.

1. The Unconditional Love of God - Ngajalajah cinta Allah pikeun jalma anu nentang injil.

2. Jangji Pamilihan - Mariksa jangji-jangji Allah ka karuhun urang.

1. Jabur 103:17 - Tapi ti langgeng nepi ka langgeng asih PANGERAN ka jalma-jalma anu sieun ka Anjeunna, sareng kabeneran-Na sareng anak-anakna.

2. Yesaya 43:25 - "Kuring, malah Kami, anjeunna anu blots kaluar transgressions Anjeun, demi sorangan, sarta remembering dosa anjeun euweuh deui.

Rum 11:29 Pikeun kurnia jeung panggero Allah téh tanpa tobat.

Anugrah Allah ka urang teu tiasa dibatalkeun sareng Anjeunna moal pernah ngahapus.

1. Kaasih Allah anu Teu Gagal: Anugrah sareng Panggilan-Na tetep

2. Sifat Allah anu Teu Bisa Dirobah: Anugrah-Na jeung Panggilan-Na Tahan

1. Deuteronomy 7: 9 - Nyaho kituna yén Gusti Allah anjeun Allah, Allah satia anu ngajaga covenant jeung asih steadfast jeung jalma anu mikanyaah anjeunna jeung tetep parentah-Na, nepi ka sarébu generasi.

2. Ibrani 13: 8 - Yesus Kristus sarua kamari jeung kiwari sarta salawasna.

Rum 11:30 Sabab sakumaha anu geus kapungkur aranjeun henteu palercaya ka Allah, ayeuna geus meunang welas asih lantaran henteu percaya.

Gusti parantos nunjukkeun welas asih ka jalma-jalma anu henteu percanten ka anjeunna dina jaman baheula.

1. Satia Sanajan Urang Teu Percaya: Kaasih Allah dina Kakafiran

2. Teu Percaya Henteu Alesan: Ngarti Kaasih Ngaliwatan Rum 11:30

1. Ibrani 11: 6 - "Tapi tanpa iman mustahil pikeun mangga anjeunna: pikeun manéhna nu datang ka Allah kudu yakin yen Anjeunna aya, sarta yén manéhna téh rewarder jalma anu rajin neangan anjeunna."

2. James 2:13 - "Kanggo manéhna bakal boga judgment tanpa mercy, nu hath shewed euweuh rahmat; jeung rahmat rejoiceth ngalawan judgment."

Rum 11:31 Kitu ogé ieu ogé ayeuna teu percaya, yén ngaliwatan rahmat anjeun maranéhna ogé bisa ménta rahmat.

Seueur anu henteu percanten kana welas asih Gusti, tapi aranjeunna tetep tiasa nampi ku rahmat jalma mukmin.

1. "Tilikan Rahmat: Kumaha Rahmat Gusti Dipanjangkeun Ka Sadayana"

2. "Rahmat Umat Iman: Kumaha Urang Bisa Ilubiung dina Nyebarkeun Rahmat"

1. Yesaya 55:7 Hayu nu jahat forsake jalanna, jeung lalaki unrighteous pikiranna: jeung hayu manéhna mulang ka PANGERAN, jeung manéhna bakal boga rahmat ka manéhna; jeung ka Allah urang, pikeun manéhna abundantly hampura.

2. Lukas 6:36 Ku sabab kitu kudu welas asih, sakumaha Rama anjeun oge welas asih.

Rum 11:32 Pikeun Allah geus nyimpulkeun maranéhanana kabéh dina unbelief, yén manéhna bisa boga rahmat ka sadaya.

Allah geus nyimpulkeun sakabeh jalma dina unbelief dina raraga mibanda rahmat ka sadaya.

1. Rahmat Gusti Pikeun Sadayana

2. Sarerea Dina Unbelief: Hiji Kasempetan pikeun Mercy

1. Mateus 9:13 - "Tapi balik sarta diajar naon hartina: 'Kuring hayang rahmat jeung teu kurban.' Sabab Kami datang lain ngagero jelema bener, tapi jelema-jelema dosa."

2. James 2:13 - "Kanggo judgment nyaeta tanpa mercy ka hiji anu geus ditémbongkeun euweuh rahmat. Mercy triumphs leuwih judgment ".

Rum 11:33 Aduh jerona kabeungharan boh hikmah jeung pangaweruh Allah! kumaha unsearchable judgments-Na, jeung cara-Na geus kaliwat manggihan!

Hikmah jeung pangaweruh Allah kacida jero tur euyeub nu mustahil pikeun pinuh ngartos judgments jeung jalan-Na.

1. Kaajaiban Hikmah jeung Pangaweruh Allah

2. Kumaha Urang Teu Bisa Sapinuhna Ngartos Jalan Allah

1. Ayub 42:2 "Kuring terang yen Anjeun tiasa ngalakukeun sagala hal, sarta yén euweuh tujuan Anjeun bisa withheld ti Anjeun."

2. Jabur 19: 1-2 "Langit ngumumkeun kamulyaan Allah; jeung firmament nembongkeun handiwork-Na. Poé ka poé utters ucapan, jeung peuting ka peuting nembongkeun pangaweruh."

Rum 11:34 Pikeun saha geus nyaho pikiran Gusti? atanapi saha anu parantos janten panaséhatna?

Paul naroskeun kamampuan saha waé pikeun ngartos rencana sareng naséhat Allah.

1. Hikmah Unfathomable Allah - A Ngalanglang misteri hikmah Allah jeung kumaha éta saluareun pamahaman kami.

2. Kadaulatan Allah - A ngeunaan otoritas mutlak Allah jeung kumaha eta transcends sagala pamahaman.

1. Yesaya 40:13 - "Saha nu geus diarahkeun Roh PANGERAN, atawa sakumaha pembimbing-Na geus instructed Anjeunna?"

2. Ayub 42: 2 - "Kuring terang yen Anjeun tiasa ngalakukeun sagala hal, sarta yén euweuh tujuan Anjeun bisa thwarted."

Rum 11:35 Atanapi saha anu parantos masihan heula ka anjeunna, sareng éta bakal dibales deui ka anjeunna?

Kawijaksanaan sareng kakawasaan Gusti teu tiasa ditingali.

1: Urang kudu ngakuan yén urang moal bisa sapinuhna ngarti jalan Allah, tapi urang kudu percanten ka rahmat jeung rahmat-Na.

2: Urang kudu héran kana kaagungan Allah anu kacida gedéna sarta kalawan rendah haté narékahan pikeun ngarti kana pangersa-Na pikeun urang.

1: Yermia 32:17 - "Ah Gusti PANGERAN! behold, Anjeun geus nyieun langit jeung bumi ku kakuatan hébat thy jeung stretched panangan, sarta aya nanaon teuas teuing pikeun anjeun ".

2: Yesaya 40:28 - "Naha anjeun henteu terang? Naha anjeun henteu nguping, yén Gusti anu langgeng, PANGERAN, Nu Nyipta tungtung bumi, moal pingsan, henteu bosen? Teu aya anu milarian pangertianna" .

Rum 11:36 Pikeun ti Anjeunna, jeung ngaliwatan Anjeunna, jeung ka Anjeunna, sagala hal: keur saha jadi kamulyaan salamina. Amin.

Gusti mangrupikeun sumber tina sagala hal sareng pantes dipuji sareng kamulyaan urang.

1: Urang kudu muji ka Allah pikeun sagala anu geus disadiakeun ku Mantenna.

2: Urang kedah ngucapkeun sukur sareng muji ka Gusti pikeun sadaya anu parantos dilakukeun.

1: Kolosa 1:16-17 - Pikeun ku Anjeunna sagala hal anu dijieun, di sawarga jeung di bumi, katempo jeung halimunan, boh tahta, atawa dominions atawa pangawasa atawa otoritas-sagala hal dijieun ngaliwatan Anjeunna jeung pikeun manéhna.

2: Jabur 136:1-3 - Puji sukur ka PANGERAN, sabab Mantenna alus, asih-Na langgeng. Puji sukur ka Allahna dewa, sabab asih-Na langgeng. Puji sukur ka Gusti nu Maha Kawasa, sabab asih-Na langgeng.

Rum 12 nandaan transisi dina surat Paul tina ajaran teologis kana parentah praktis pikeun hirup Kristen. Bab éta nyertakeun téma ngeunaan kahirupan pangorbanan, kado spiritual, sareng panggero pikeun mikacinta batur.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku Paulus ngadesek jalma-jalma anu percaya pikeun ngorbankeun awakna salaku kurban anu hirup, suci sareng pikaresepeun ka Allah — ieu mangrupikeun ibadah anu leres sareng pantes. Anjeunna nyorong aranjeunna teu saluyu jeung dunya pola tapi jadi robah renewing pikiran lajeng bakal bisa test approve naon wasiat Allah nyaeta-Na alus pleasing sampurna bakal (Rum 12:1-2). Ieu netepkeun panggung pikeun pituduh praktis ngeunaan kumaha urang Kristen kedah hirup imanna.

Ayat 2: Dina ayat 3-8, Paulus ngabahas kado rohani. Anjeunna naroskeun ka jalma-jalma mukmin supaya henteu mikirkeun diri anu langkung luhur tibatan anu kedahna, tapi langkung mikirkeun kaputusan anu sober masing-masing dumasar kana iman anu ku Allah parantos disebarkeun ka aranjeunna (Rum 12: 3). Ngagunakeun awak salaku analogi, anjeunna nekenkeun yen urang boga kado béda nurutkeun rahmat dibikeun kami naha nubuat luyu iman porsi porsi pangajaran ngajar encouraging dorongan méré generosity ngarah karajinan rahmat cheerfulness (Rum 12:4-8). Ieu highlights pentingna recognizing maké hadiah unik jasa awak Kristus.

Ayat ka-3: Ti ayat 9 teras, Paulus masihan nasihat ngeunaan kanyaah sareng kalakuan etis. Anjeunna ngajurung jalma-jalma mukmin cinta kudu ikhlas hate naon jahat nempel naon alus bakti silih cinta ngahormatan ka nu sejen di luhur anjeun teu kurang sumanget ngajaga sumanget spiritual ngawula Gusti sabar kasangsaraan satia solat babagi jeung umat Gusti anu merlukeun prakték silaturahmi ngaberkahan jalma-jalma nu nyiksa anjeun girang jeung maranéhanana. girang milu sedih jeung nu milu sedih hirup rukun silih ulah males saha jahat pikeun jahat ati ulah katuhu panon dulur mungkin jauh gumantung anjeun hirup peaceably sadayana (Rum 12: 9-18). Anjeunna nyimpulkeun bab nyarios 'Ulah kaéléhkeun ku jahat tapi éléhkeun jahat ku kahadéan' (Rum 12:21), nekenkeun téma réspon anu asih sanajan nyanghareupan oposisi.

Rum 12:1 Ku sabab kitu, dulur-dulur, ku rahmat Allah, supaya maraneh nampilkeun badan maraneh jadi kurban anu hirup, suci, anu pikareueuseun ka Allah, anu mangrupa palayanan anu wajar.

Paulus ngajurung urang Kristen pikeun ngabaktikeun kahirupan ka Allah minangka ibadah.

1. "Kurban Hirup: Ngabaktikeun Hirup Anjeun ka Allah"

2. "Suci jeung Ditarima: Naon Hartosna Nyembah ka Allah"

1. Mateus 22:37-40 - Yesus ngajarkeun cinta ka Allah kalawan sakabeh haté anjeun, jiwa, jeung pikiran.

2. Jabur 51:17 - A doa pikeun patah hati jeung contrite, ditarima ku Allah.

Rum 12:2 Jeung ulah conformed ka dunya ieu: tapi jadi Anjeun transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon nu alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah.

Urang teu kudu saluyu jeung standar dunya, tapi gantina robah ku renewing pikiran urang sangkan bisa discern jeung ngalakukeun kahayang Allah.

1. Ulah jadi Domba - Pilih nangtung Out.

2. Ulah Tuturkeun Riungan - Tuturkeun Gusti.

1. Epesus 4:23-24 - Jeung jadi renewed dina sumanget pikiran anjeun; Jeung nu anjeun ditunda lalaki anyar, nu sanggeus Allah dijieun dina amal saleh jeung kasucian bener.

2. 1 Peter 1: 13-16 - Ku sabab gird up the loins of pikiran anjeun, jadi sober, jeung harepan nepi ka ahir pikeun rahmat nu bakal dibawa ka anjeun dina wahyu Yesus Kristus; Salaku barudak taat, teu fashioning yourselves nurutkeun urut lusts di jahiliah Anjeun: Tapi sakumaha manéhna nu hath disebut anjeun suci, jadi kudu ye suci dina sagala manner paguneman; Sabab geus dituliskeun, Kudu suci; sabab Kami suci.

Rum 12:3 Pikeun kuring nyebutkeun, ngaliwatan rahmat dibikeun ka kuring, ka unggal lalaki nu aya diantara anjeun, teu mikir dirina leuwih luhur ti manéhna halah mikir; tapi kudu mikir soberly, nurutkeun sakumaha Allah geus diurus ka unggal lalaki ukuran iman.

Urang Kristen kedah gaduh pandangan anu jujur sareng rendah diri, sareng kedah ngakuan iman anu parantos dipasihkeun ku Gusti.

1. Rahmat tina Humbleness

2. Ngajalanan Kahirupan Satia Sobriety

1. James 4:10 - Hunder yourselves dina tetempoan Gusti, sarta anjeunna bakal ngangkat anjeun nepi.

2. 1 Korinta 4: 7 - Pikeun saha ngajadikeun anjeun béda ti nu sejen? sareng naon anu anjeun henteu nampi? Ayeuna upami anjeun nampi éta, naha anjeun ngagungkeun, saolah-olah anjeun henteu nampi éta?

Rum 12:4 Pikeun sakumaha urang boga loba anggota dina hiji awak, sarta sakabeh anggota teu boga kalungguhan sarua.

Petikan nyarioskeun pentingna ngartos yén aya peran sareng tanggung jawab anu béda dina awak Kristus.

1: anggota béda, peran béda: A katingal dina kumaha awak Kristus gawé bareng

2: Ngagungkeun Persatuan dina Karagaman: Ngahargaan kaéndahan bédana urang dina garéja

1: 1 Corinthians 12: 14-26 - Hiji katingal di kado spiritual béda dina gareja

2: Epesus 4: 1-16 - A katingal dina kalungguhan béda tina kapamimpinan jeung kumaha aranjeunna ngawula ka ngawangun nepi gareja.

Rum 12:5 Jadi urang, sanajan loba, mangrupakeun hiji awak dina Kristus, sarta unggal hiji anggota hiji séjén.

Jalma-jalma anu percaya ngahiji ngaliwatan Kristus, sareng saling nyambungkeun salaku anggota hiji badan.

1. "Awak Kristus: Ngahiji ngaliwatan Sambungan Urang"

2. "Kuatkeun Ikatan anjeun sareng Dulur-dulur anjeun dina Kristus"

1. Kolosa 3: 14-15 - "Jeung luhureun sakabeh ieu ditunda cinta, nu ngiket sagalana babarengan dina harmoni sampurna. Jeung hayu karapihan Kristus aturan dina haté anjeun, nu memang anjeun disebut dina hiji awak. Jeung kudu ngahatur nuhun. ."

2. Epesus 4: 1-3 - "Ku kituna kuring, hiji tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun leumpang dina ragam pantes panggero nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing kalawan karana. dina asih, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

Rum 12: 6 Ku sabab kitu, urang gaduh kado anu béda-béda dumasar kana kurnia anu dipasihkeun ka urang, naha nubuat, hayu urang nubuat nurutkeun proporsi iman;

Urang kedah nganggo kurnia urang saluyu sareng rahmat anu dipasihkeun ku Gusti.

1. Paké Hadiah Anjeun pikeun Ngawula ka Allah

2. Ngamangpaatkeun Anu Maha Kawasa Anu Dipasihan Gusti

1. Epesus 4:7-8 - Tapi ka unggal urang kurnia dibikeun nurutkeun ukuran kado Kristus urang. Ku sabab eta nyebutkeun, "Nalika Anjeunna naék ka luhur, Anjeunna mingpin tawanan, sarta masihan hadiah ka lalaki."

2. 1 Korinta 12:4-7 - Ayeuna aya variétas tina hadiah, tapi Roh sarua. Jeung aya variétas of ministries, jeung Gusti sarua. Aya rupa-rupa épék, tapi Allah anu sami anu damel sagala hal dina sadaya jalma. Tapi ka masing-masing dipasihan manifestasi Roh pikeun kapentingan umum. Pikeun hiji dibere kecap hikmah ngaliwatan Roh, jeung ka nu sejen kecap pangaweruh nurutkeun Roh sarua.

Rum 12:7 Atawa mentri, hayu urang antosan on ministering kami: atawa anjeunna nu ngajarkeun, dina pangajaran;

Petikan ieu nyorong urang pikeun bakti kana tugas urang sareng ngawula satia dina peran naon waé anu disauran.

1. "Telepon pikeun Ngalayanan Satia"

2. "Bakti Sajati kana Tugas Urang"

1. Kolosa 3: 23-24 - "Naon bae anu anjeun laksanakeun, damel di dinya kalayan sagala haté anjeun, sakumaha damel pikeun Gusti, sanés pikeun tuan manusa, sabab anjeun terang yén anjeun bakal nampi warisan ti Gusti salaku ganjaran. nyaéta Gusti Kristus anu anjeun layan."

2. 1 Corinthians 15:58 - "Ku sabab eta, sadulur-sadulur kuring, nangtung teguh. Ulah aya anu ngagerakkeun anjeun. Salawasna masihan diri anjeun pinuh kana padamelan Gusti, sabab anjeun terang yén padamelan anjeun dina Gusti henteu sia-sia. "

Rum 12:8 Atawa saha nu exhorteth, on exhortation: saha anu méré, hayu anjeunna ngalakukeun eta kalawan kesederhanaan; anjeunna nu marentah, kalawan karajinan; manéhna nu némbongkeun rahmat, kalawan cheerfulness.

Petikan éta nyorong urang pikeun ngawula kalayan kaunggulan, rajin, riang, sareng sederhana.

1: Ngalayanan kalawan kaunggulan

2: Ngalayanan kalayan Riang

1: Kolosa 3: 23-24 - "Naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos damel pikeun Gusti, sanés pikeun tuan manusa, sabab anjeun terang yén anjeun bakal nampi warisan ti Gusti salaku ganjaran . nyaéta Gusti Kristus anu anjeun layan."

2: 1 Corinthians 10:31 - "Jadi naha anjeun dahar atawa nginum atawa naon maneh ngalakukeun, ngalakukeun eta kabeh keur kamulyaan Allah."

Rum 12:9 Nyanggakeun kaasih tanpa pura-pura. Abor anu jahat; rengkuh kana nu hade.

Cinta tulus tur konsisten, nyingkahan jahat jeung ngudag alus.

1. Ngudag Cinta: Kakuatan Konsistensi

2. Bedana Antara Hadé jeung Jahat

1. James 1:22 - "Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves."

2. 1 Korinta 13: 4-7 - "Cinta téh sabar jeung bageur, cinta teu sirik atawa sombong, teu sombong atawa kurang ajar. girang ku kalakuan nu salah, tapi girang ku bebeneran. Cinta nanggung sagala hal, percaya sagala hal, ngarepkeun sagala hal, endures sagala hal."

Rum 12:10 Sing silih pikanyaah ku kaasih duduluran; dina ngahargaan preferring silih;

Urang Kristen kudu némbongkeun kanyaah jeung ngahargaan ka nu séjén.

1. "Asih Lanceuk Anjeun: Ujian Rum 12:10"

2. "Saling Hormat: Kakuatan Rum 12:10"

1. John 13: 34-35 "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yén anjeun silih cinta ka batur; sakumaha Kami geus dipikacinta anjeun, yén anjeun ogé silih mikanyaah. Ku ieu kabeh bakal nyaho yén anjeun murid Kami, lamun geus silih pikanyaah."

2. 1 Peter 4:8 "Jeung luhureun sagala hal kudu cinta fervent pikeun karana, pikeun cinta bakal nutupan multitude dosa."

Rum 12:11 Teu puguh usaha; fervent dina sumanget; ngawula ka Gusti;

Petikan éta nekenkeun pentingna pikeun aktip sareng sumanget dina palayanan Gusti.

1. "Hirup hiji Iman Aktif: Kakuatan Jadi Fervent dina Roh"

2. ”Ngawula ka Yéhuwa: Kabungahan Dina Hirup Satia dina Palayanan”

1. Yermia 29: 11-13 - "Kanggo kuring terang rencana kuring pikeun anjeun, nyatakeun Gusti, rencana pikeun karaharjaan sareng sanés pikeun jahat, pikeun masihan anjeun masa depan sareng harepan. Teras anjeun bakal nyauran kuring sareng sumping sareng neneda ka kuring, sareng kuring bakal ngadangu anjeun. Anjeun bakal milarian kuring sareng mendakan kuring, nalika anjeun milari kuring kalayan ati-ati."

2. Jabur 37: 4-5 - "Delight diri ka Gusti, sarta anjeunna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun. Pasrahkeun jalan anjeun ka Gusti; percanten ka Anjeunna, sareng anjeunna bakal ngalaksanakeun.

Rum 12:12 Rejoicing dina harepan; sabar dina kasusah; neraskeun instan dina solat;

Petikan nyorong urang pikeun tetep ngarep-ngarep sareng sabar dina waktos kasangsaraan sareng neraskeun doa.

1. Girang dina Harepan: Kakuatan Doa dina Jaman Kasulitan

2. Sabar dina Kasangsaraan: Kumaha Tetep Kuat dina Jaman Hésé

1. Pilipi 4: 4-7 - Girang ka Gusti salawasna; deui kuring bakal nyebutkeun, girang! Hayu gentleness anjeun dipikawanoh ka sadaya lalaki. Gusti geus deukeut. Janten hariwang pikeun nanaon, tapi dina sagala hal ku doa jeung supplication, jeung sukur, hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah; Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun ngaliwatan Kristus Yesus.

2. James 1: 2-5 - Dulur-dulur kuring, cacah eta sakabeh kabagjaan lamun digolongkeun kana rupa-rupa percobaan, nyaho yén uji iman anjeun ngahasilkeun kasabaran. Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna na, nu bisa jadi sampurna tur lengkep, kakurangan nanaon. Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan ka sadaya liberally sarta tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun ka manehna. Tapi hayu anjeunna menta dina iman, kalawan henteu doubting, pikeun anjeunna anu mamang téh kawas gelombang laut disetir jeung tossed ku angin.

Rum 12:13 Ngadistribusikaeun kana kabutuhan umat suci; dibikeun ka silaturahmi.

Petikan ieu nyorong urang pikeun béréhan sareng marahmay ka jalma anu butuh.

1: "The Joy of Generosity"

2: "The silaturahmi para wali"

1: Lukas 6:38 - "Méré, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. A ukuran alus, dipencet handap, shaken babarengan jeung ngalir ngaliwatan, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun jeung ukuran anjeun make, éta bakal diukur nepi ka anjeun."

2: Yakobus 2:15-17 - "Upamakeun lanceukna atawa lanceukna teu boga baju jeung dahareun sapopoé. Lamun salah sahiji anjeun ngomong ka aranjeunna: "Pindah dina karapihan; tetep haneut jeung well-feed," tapi teu nanaon pikeun kaperluan fisik maranéhanana. , naon gunana? Kitu deui iman ku sorangan, lamun teu dibarengan ku lampah, tangtu maot."

Rum 12:14 Ngaberkahan jalma-jalma anu nganiaya anjeun: ngaberkahan, sareng ulah kutukan.

Petikan ieu nyorong urang pikeun nunjukkeun kanyaah sareng kahadean bahkan ka jalma anu nyiksa urang.

1. Kakuatan Panghampura: Kumaha Asih Musuh Anjeun

2. Megatkeun Siklus Dendam: Milih Berkah Leuwih Kutukan

1. Mateus 5:44 - "Tapi Kami ngabejaan ka maneh, nyaah ka musuh anjeun sarta neneda keur jalma anu persecute anjeun."

2. Epesus 4:31-32 - "Hayu sagala pait jeung murka jeung anger jeung clamor jeung fitnah dileungitkeun ti anjeun, babarengan jeung sagala niat jahat. Sing silih asih, sing lemah lembut, silih hampura, sakumaha Allah dina Kristus geus ngahampura ka aranjeun.”

Rum 12:15 Girang jeung jalma-jalma nu gumbira, jeung ceurik jeung nu ceurik.

Urang Kristen kudu ngabagéakeun kabungah jeung kasedih batur.

1. "Living Outlove: Ngalaman Bungah sareng Duka sareng Batur"

2. "Kakuatan Welas Asih: Panggero pikeun Girang sareng Tangis"

1. Proyék 16: 20-21 - "Santara abdi téh sobat abdi sakumaha panon abdi tuang kaluar lawon ka Allah; atas nama manusa, Anjeunna nyuhunkeun ka Allah, sapertos jalmi anu naros ka sobatna."

2. James 5:11 - "Behold, urang nganggap jalma rahayu anu endured. Aranjeun geus ngadarenge kasabaran Ayub jeung geus ningali hasil tina lampah Gusti, yen PANGERAN teh pinuh welas asih jeung welas asih.”

Rum 12:16 Sing sarumping ka sasama. Pikiran ulah hal luhur, tapi condescend ka lalaki low estate. Ulah jadi bijaksana dina conceits sorangan.

Urang Kristen kudu boga sikep nu rendah haté ka nu séjén, teu mikiran diri sorangan jeung teu nganggap hina ka batur.

1. Kakuatan Humility dina ukhuwah Kristen

2. Sombong Versus Humility: A Study of Rum 12:16

1. Pilipi 2:3-4 - "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Gantina, dina humility nilai batur luhureun yourselves, 4 teu pilari ka kapentingan sorangan tapi unggal anjeun pikeun kapentingan batur ".

2. Yakobus 4:10 - "Ngarendahkeun diri ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngangkat anjeun."

Rum 12:17 Ulah males ka saha jahat pikeun jahat. Nyadiakeun hal-hal anu jujur dina pandangan sadaya lalaki.

Ulah ngabales kajahatan ku kajahatan, tibatan lampahkeun ku cara anu jujur sareng terhormat di payuneun sadayana.

1. The Power of a Tanggapan Positif - Ngajalajah kumaha urang tiasa ngadamel respon positif kana jahat tinimbang ngabales ku jahat.

2. Hirup Kahirupan Integritas - Ngartos pentingna polah ku cara jujur sareng terhormat dina sagala kaayaan.

1. Siloka 20:22 - Ulah ngomong, "Kuring bakal repay jahat"; antosan Gusti, sarta anjeunna bakal nyalametkeun anjeun.

2. Mateus 5:38-39 - Anjeun geus ngadéngé yén ieu ceuk, 'Hiji panon pikeun panon jeung huntu pikeun huntu.' Tapi Kami ngabejaan ka maneh, ulah ngalawan hiji jalma jahat. Upami aya anu nyabok anjeun kana pipi katuhu, péngkolan ogé kana pipi anu sanés.

Rum 12:18 Lamun bisa, saloba bohong di anjeun, hirup rukun jeung sakabeh lalaki.

Petikan ieu nyorong urang pikeun narékahan pikeun hubungan damai sareng sadaya jalma.

1. "Telepon pikeun Hirup Damai"

2. "Hirup Sauyunan Jeung Tatangga Urang"

1. Mateus 5: 9 - "Rahayu anu peacemakers, pikeun maranéhanana baris disebut putra Allah."

2. paribasa 15: 1 - "A jawaban lemes turns jauh murka, tapi kecap kasar stips up anger."

Rum 12:19 Saderek-saderek anu dipikacinta, ulah males kanyeri, tapi masihan tempat pikeun murka: sabab aya tulisan, Pamalesan téh milik kuring; Kuring bakal repay, nyebutkeun Gusti.

Mu'min teu kedah nyandak urusan pamales kanyeri kana leungeun maranéhna sorangan, malah ngidinan Allah pikeun ngurus kaadilan.

1. "Pangeran Bakal Males: Percanten kana Kaadilan Allah" 2. "Nahan Murka: Ngalakukeun Panghampura Dina Nyanghareupan Kateuadilan"

1. Siloka 20:22 - "Ulah ngomong, "Kuring bakal ngabales anjeun pikeun kasalahan ieu!" Antosan Gusti, sareng anjeunna bakal ngabales ka anjeun." 2. Ibrani 10:30 - "Kanggo urang terang anjeunna anu ngadawuh, "Pamales kanyeri mah; Kuring bakal repay,"Jeung deui, "Gusti bakal nangtoskeun umat-Na."

Rum 12:20 Jadi lamun musuh anjeun lapar, eupan manéhna; lamun manéhna haus, pasihan anjeunna inuman: pikeun ku cara kitu anjeun bakal numpuk bara seuneu dina sirah-Na.

Urang Kristen kedah nyaah ka musuhna sareng nunjukkeun kahadean ka aranjeunna, sanaos aranjeunna henteu pantes.

1. Kakuatan Cinta Leuwih Hate

2. Migawe kahadean ka jalma anu salah ka urang

1. Mateus 5:44 - "Tapi kuring ngabejaan ka maneh, cinta musuh anjeun sarta neneda keur jalma anu persecute anjeun."

2. Paribasa 25: 21-22 - "Lamun musuh anjeun lapar, pasihan anjeunna tuangeun tuang; upami anjeunna haus, pasihan anjeunna cai nginum. Dina ngalakukeun ieu, anjeun bakal numpuk batu bara dina sirahna, sareng Gusti bakalan. ganjaran anjeun."

Rum 12:21 Ulah kaéléhkeun ku nu jahat, tapi éléhkeun nu jahat ku kahadéan.

Mu'min teu kudu ngantep jahat nungkulan aranjeunna, tapi gantina kudu nungkulan jahat ku lakukeun alus.

1. "Kakuatan Kahadéan Ngalawan Jahat"

2. "Nungkulan Kajahatan ku Kakuatan Allah"

1. Mateus 5:44 - "Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, Cinta musuh anjeun sarta neneda pikeun maranéhanana anu persecute anjeun."

2. Epesus 4:31-32 - "Hayu sagala pait jeung murka jeung anger jeung gogorowokan jeung pitenah disinggetkeun ti anjeun, babarengan jeung sagala jahat. Kudu bageur ka silih, tenderhearted, forgiving karana, sakumaha Allah dina Kristus ngahampura anjeun. ."

Rum 13 mangrupikeun bab dimana Paulus nyarioskeun hubungan antara urang Kristen sareng otoritas sipil, ogé kawajiban cinta sareng kalakuan moral.

Alinea 1: Bab ieu dimimitian ku Paulus naséhat jalma-jalma anu percaya pikeun tunduk ka otoritas pamaréntahan, sabab teu aya wewenang iwal ti anu parantos diadegkeun ku Allah. Manéhna ngingetkeun yén jalma-jalma anu barontak ngalawan otoritas téh barontak kana naon anu geus diatur ku Allah, sarta maranéhna bakal ngahukum dirina sorangan. Pikeun pangawasa teu boga teror pikeun jalma anu ngalakukeun bener, tapi pikeun jalma anu ngalakukeun salah (Rum 13:1-3). Anjeunna salajengna ngécéskeun yén otoritas téh hamba Allah pikeun alus urang jeung nanggung pedang salaku pamales kanyeri pikeun ngalaksanakeun murka Allah ka wrongdoer ku kituna perlu nyerah teu ngan kusabab murka tapi ogé nurani (Rum 13: 4-5).

Ayat 2: Dina ayat 6-7, Paulus maréntahkeun jalma-jalma mukmin pikeun mayar pajeg sareng hormat ka anu gaduh hutangna sabab otoritas mangrupikeun hamba Allah masihan sadayana anu ngahutang — upami pajeg pajak upami pendapatan hormat hormat upami ngahargaan kahormatan (Rum 13:6-7). ). Ieu nembongkeun tanggung jawab Kristen ka masarakat kaasup minuhan tugas civic satia.

Paragrap ka-3: Ti ayat 8 teras, Paulus ngabahas kanyaah salaku minuhan hukum. Anjeunna nyorong jalma-jalma mukmin supaya henteu aya hutang anu tetep aya kecuali neraskeun hutang silih cinta ka anu sanés saha waé anu mikaasih ka batur parantos ngalaksanakeun paréntah hukum 'Maneh ulah zinah' 'Maneh ulah maehan' 'Maneh ulah maling' 'Maneh ulah covet' naon bae parentah sejenna aya . bisa diringkeskeun hiji parentah kieu 'Cinta ka batur sakumaha ka diri sorangan.' Cinta teu ngarugikeun tatangga kituna cinta minuhan hukum (Rum 13:8-10). Bab ieu dipungkas ku panggero pikeun hirup suci dina caang jaman ayeuna pamahaman moment geus waktu hudang sare kasalametan nearer ayeuna ti nalika mimiti dipercaya peuting ampir beurang ampir dieu jadi hayu urang sisihkan amal gelap nempatkeun armor cahaya kalakuanana decently sakumaha dina beurang. ( Rum 13:11-14 ). bagian ieu reinforces téma hirup kaluar iman Kristen ngaliwatan cinta tulus kabiasaan etika antisipasi balik Kristus.

Rum 13: 1 Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur. Pikeun euweuh kakuatan tapi ti Allah: kakuatan nu aya anu ordained Allah.

Unggal jiwa kudu nurut ka otoritas pamaréntahan sakumaha Allah geus nempatkeun aranjeunna dina posisi kakuatan maranéhanana.

1. Kakuatan Taat: Nyuhunkeun Wewenang

2. Ngartos Kadaulatan Gusti

1. Daniel 2:21: "Mantenna [Allah] ngarobah waktu jeung musim; Anjeunna ngaleungitkeun raja-raja jeung ngadegkeun raja-raja"

2. Titus 3:1: "Ngingetkeun aranjeunna pikeun tunduk kana pangawasa sareng pangawasa, pikeun nurut, sareng siap pikeun unggal padamelan anu hadé."

Rum 13:2 Sakur anu nolak kakawasaan, nolak kana parentah Allah;

Petikan ieu nekenkeun pentingna hormat ka otoritas, sabab nolak kakawasaan katingali salaku nolak kana aturan Allah sareng bakal ngahasilkeun hukuman.

1. Kakuatan Wewenang: Ngahargaan Tarekat Gusti

2. Taat kana Wewenang: Nurut kana Ridho Allah

1. 1 Petrus 2:13-14 : “Kudu tunduk ka unggal lembaga manusa, boh ka kaisar salaku pang luhurna, boh ka gupernur anu diutus ku Mantenna pikeun ngahukum jalma-jalma nu ngalakukeun kajahatan jeung muji jalma-jalma nu ngalakukeun dosa. leres."

2. Jabur 33:12: "Bagja bangsa anu Allahna PANGERAN, umat anu ku Mantenna dipilih jadi pusaka-Na!"

Rum 13:3 Pikeun panguasa henteu matak pikasieuneun pikeun kalakuan anu hadé, tapi pikeun anu jahat. Naha anjeun moal sieun ku kakawasaan? lampahkeun nu hade, jeung maneh bakal dipuji.

Panguasa henteu kedah dipikasieun pikeun ngalakukeun anu hadé, ngan ukur pikeun ngalakukeun anu jahat. Migawe kahadean meunang pujian ti nu kawasa.

1. Migawe kahadean diganjar ku nu boga wewenang

2. Ulah Sieun Ka Kuasa, Turutan Jalan Kaasih

1. Siloka 21:3 - Pikeun ngalakukeun kaadilan jeung judgment leuwih ditarima ku PANGERAN ti batan kurban.

2. Jabur 37: 3 - Percanten ka PANGERAN, sarta ngalakukeun alus; ku kituna anjeun bakal cicing di tanah, sarta verily anjeun bakal fed.

Rum 13: 4 Pikeun anjeunna teh palayan Allah pikeun anjeun alus. Tapi lamun anjeun ngalakukeun nu jahat, sieun; pikeun manéhna beareth pedang dina vay: pikeun manéhna menteri Allah, a revenger sangkan ngaéksekusi murka kana manéhna nu doth jahat.

Ayat ieu nunjukkeun yén Gusti parantos nunjuk pangawasa pikeun ngahukum jalma-jalma anu ngalakukeun jahat sareng ngaganjar jalma-jalma anu ngalakukeun kahadéan.

1. Kakuatan Otoritas Allah: Hirup Adil dina Dunya Rusak

2. Pasrah ka Otoritas: Ngartos Peran Pamaréntahan di Karajaan Allah

1. James 4: 7 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

2. Epesus 6:12 - Pikeun urang wrestle teu ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan principalities, ngalawan kakuatan, ngalawan pangawasa tina gelap dunya ieu, ngalawan wickedness spiritual di tempat luhur.

Rum 13:5 Ku sabab kitu aranjeun kudu tunduk, lain ngan ukur keur amarah, tapi oge demi nurani.

Urang disebut nyerah ka otoritas Allah geus nempatkeun leuwih urang, teu ngan kaluar sieun, tapi ogé kaluar tina ta'at ka bakal-Na.

1: Taat kana Pangersa Allah

2: Nepikeun ka Otoritas

1: Epesus 6:1-3 - Barudak, nurut ka kolot anjeun dina Gusti, pikeun ieu katuhu. Hormat ka bapa sareng ka indung, supados umur anjeun panjang di tanah anu dipasihkeun ku PANGERAN Allah anjeun.

2: 1 Petrus 2: 13-15 - Tunduk ka Gusti pikeun unggal lembaga manusa, boh ka kaisar salaku pang luhur, boh ka gupernur anu diutus ku anjeunna pikeun ngahukum jalma-jalma anu jahat sareng muji jalma-jalma anu ngalakukeun kahadéan. .

Rum 13:6 Ku sabab kitu maraneh oge kudu mayar upeti, sabab maranehna teh abdi-abdi Allah, anu terus-terusan ngalalana kana hal ieu.

Urang ngahutang hormat jeung ngarojong pamaréntah urang jeung pamingpinna, sabab maranéhna téh hamba Allah.

1: Urang disaur pikeun hormat jeung ngahargaan pamaréntah urang jeung pamingpin maranéhanana, salaku hamba Allah.

2: Urang kudu nurut ka pamarentah jeung pamingpinna, sakumaha anu ditunjuk ku Allah.

1: Mateus 22:21 - "Ku sabab kitu, serahkan ka Kaisar naon anu kagungan Kaisar, sareng ka Allah anu kagungan Allah."

2: 1 Petrus 2:13-14 - "Tundukkeun diri ka unggal ordinasi manusa demi Gusti: boh ka raja, salaku anu paling luhur; Atawa ka gupernur-gupernur, sakumaha ka anu diutus ku Anjeunna pikeun ngahukum jalma-jalma nu jahat, jeung pikeun muji jalma-jalma nu hade.”

Rum 13:7 Ku sabab kitu, bayarkeun ka sakur anu kuduna: upeti ka anu kuduna upeti; adat ka saha adat; sieun ka saha sieun; ngahargaan ka nu ngahormat.

Méré hormat jeung ngahargaan ka nu boga otoritas.

1: Masarakat urang dumasar kana hukum jeung katertiban, sarta salaku urang Kristen, urang kudu ngahargaan jalma nu boga wewenang.

2: Kalakuan urang kudu ngajénan jeung ngahargaan ka nu boga wewenang, jeung kudu ngajénan ka nu pantes.

1: 1 Petrus 2:17 - Ngahormatan sadayana jalma, nyaah ka duduluran, sieun ka Allah, hormat ka raja.

2: Titus 3: 1 - Ngingetkeun aranjeunna pikeun tunduk kana pangawasa sareng pangawasa, pikeun nurut, sareng siap pikeun unggal padamelan anu hadé.

Rum 13:8 Ulah ngahutang naon-naon ka saha waé, ngan ukur silih pikanyaah, sabab anu mikanyaah ka batur parantos ngalaksanakeun hukum.

Ngahutang nanaon ka saha iwal cinta karana: minuhan hukum ngaliwatan cinta.

1. Kakuatan Cinta: Kumaha Nedunan Hukum

2. Paréntah Cinta: Nungkulan Hutang

1. Galata 5:14 - "Kanggo sakabeh hukum ieu kaeusi dina hiji kecap: "Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sakumaha diri."

2. Mateus 22:36-40 - "Guru, parentah nu mana nu agung dina Toret?" Jeung cenah manéhna, "Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun. Ieu parentah hébat sarta kahiji. Sareng anu kadua sapertos kieu: Anjeun kedah bogoh ka tatangga anjeun sapertos ka diri anjeun sorangan. Dina dua parentah ieu gumantung sakabeh Toret jeung nabi-nabi."

Rum 13:9 Pikeun ieu, Anjeun teu kudu zinah, Anjeun teu kudu maehan, Anjeun teu bakal maling, Anjeun teu kudu tega saksi palsu, Anjeun teu covet; jeung lamun aya naon wae parentah sejen, eta sakeudeung comprehended dina paribasa ieu, nyaéta, Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sakumaha thyself.

Petikan éta ngeunaan minuhan parentah Allah, khususna Sapuluh Paréntah, ku cara mikanyaah ka sasama sapertos diri sorangan.

1. Asih Sasama: Ngalaksanakeun Paréntah Gusti

2. Kakuatan Nyaah Ka Tatangga Urang: Ngahirupkeun Kecap-kecap dina Rum 13:9

1. Mateus 22:37-40: "Yesus ngadawuh ka anjeunna, 'Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate anjeun, kalawan sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.' Ieu parentah kahiji jeung agung. Sareng anu kadua sapertos kieu: 'Anjeun kedah nyaah ka tatangga anjeun sapertos ka diri anjeun sorangan.' Dina dua parentah ieu ngagantung sakabeh Toret jeung nabi-nabi."

2. Galata 5:14: ”Sabab sakabeh hukum geus kaeusi dina hiji kecap, nya eta: 'Maneh kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan.'”

Rum 13:10 Kaasih henteu ngabahayakeun ka sasama;

Asih nyaéta pondasi pikeun minuhan hukum.

1. Asih Nyaéta Jalan Pikeun Nepikeun Hukum Allah

2. Hirup Cinta salaku Yayasan Kami

1. John 13: 34-35 - "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yén anjeun silih cinta: sagampil Kuring geus dipikacinta anjeun, anjeun ogé kudu cinta karana. Ku ieu sakabeh jalma bakal nyaho yen aranjeun teh murid-murid Kami, lamun maraneh silih pikanyaah.”

2. Mateus 22:36-40 - "'Guru, parentah nu mana nu agung dina Toret?' Jeung cenah manéhna, 'Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun. Ieu parentah hébat sarta kahiji. Sareng anu kadua sapertos kieu: Anjeun kedah bogoh ka tatangga anjeun sapertos ka diri anjeun sorangan. Dina dua parentah ieu gumantung sakabeh Toret jeung Nabi-nabi.'”

Rum 13:11 Sareng éta, terang waktosna, yén ayeuna waktosna pikeun hudang tina bobo: pikeun ayeuna kasalametan urang langkung caket tibatan nalika urang percanten.

Petikan ieu nyorong mukmin pikeun hudang sareng ngakuan yén kasalametan langkung caket ti kantos.

1: Hudang! Mikawanoh Deukeutna Kasalametan

2: Tong Sare di dinya: Kasalametan Geus Deukeut

1: 1 Tesalonika 5: 6-8 Ku kituna hayu urang teu bobo, sakumaha ngalakukeun batur; tapi hayu urang lalajo jeung jadi sober. Pikeun maranéhanana anu bobo sare peuting; jeung nu mabok-mabok peuting. Tapi hayu urang, anu poé, jadi sober, putting on breastplate iman jeung cinta; jeung helm, harepan kasalametan.

2: Ibrani 6: 11-12 Sareng kami hoyong yén unggal anjeun nunjukkeun karajinan anu sami pikeun ngajamin harepan anu pinuh dugi ka akhir: Aranjeun henteu males, tapi pengikut jalma-jalma anu ku iman sareng kasabaran nampi warisan jangji.

Rum 13:12 Peuting geus jauh, beurang geus deukeut: ku kituna hayu urang miceun karya gelap, sarta hayu urang make armor cahaya.

Urang kedah ngaleungitkeun paripolah dosa sareng gantina nangkeup kabeneran dina dinten énggal ieu.

1. Poé Panebusan: Tong Nyésakeun Sakedapan

2. Ulah Meunang Bray dina Poék: Pasang dina Armor of Light

1. Epesus 6: 11-17 - Pasang dina sakabéh armor Allah, ambéh anjeun bisa nangtung ngalawan wiles tina Iblis.

2. Kolosa 3:5-11 - Put nepi ka maot naon earthly di anjeun: immorality seksual, impurity, markisa, kahayang jahat, jeung covetousness, nu idolatry.

Rum 13:13 Hayu urang leumpang jujur, sakumaha dina beurang; teu di rioting jeung mabok, teu di chambering jeung wantonness, teu di pasea jeung dengki.

Jalankeun kahirupan anu suci kalayan ngajauhan kagiatan anu henteu bermoral sapertos mabok sareng pergaulan.

1. Ngajalanan Kahirupan Suci jeung Suci

2. Kakuatan Hirup Soleh

1. 1 Tesalonika 4:3-8 - Pikeun ieu wasiat Allah, komo sanctification Anjeun, nu kudu abstain ti fornication: Nu unggal salah sahiji anjeun kudu nyaho kumaha carana mibanda wadah-Na dina sanctification jeung ngahargaan; Teu di hawa nafsu concupiscence, komo salaku kapir nu teu nyaho Allah: Nu no man indit saluareun jeung defraud lanceukna dina urusan nu mana wae nu: sabab Gusti teh pamales kanyeri sadaya saperti, salaku urang ogé geus forewarned anjeun jeung kasaksian. Pikeun Allah teu disebut urang kana najis, tapi pikeun kasucian. Ku sabab eta, anu nganggap hina, henteu nganggap ka manusa, tapi ka Allah, anu parantos masihan ka urang Roh Suci-Na.

2. Titus 2:12 - Ngajarkeun urang yen, denying ungodliness jeung nafsu duniawi, urang kudu hirup soberly, righteously, jeung godly, di dunya ayeuna ieu.

Rum 13:14 Tapi nempatkeun maneh dina Gusti Yesus Kristus, sarta ulah nyieun penyediaan pikeun daging, pikeun minuhan hawa nafsu eta.

Hirup nurutkeun ajaran Yesus Kristus jeung nolak temptations daging.

1. Kakuatan Kristus pikeun Nolak Godaan

2. Kumaha Nuturkeun Pangajaran Yésus dina Kahirupan Sapopoé

1. 1 Korinta 10:13, "Taya godaan geus overtaken anjeun iwal naon ilahar pikeun umat manusa. Jeung Allah satia; Anjeunna moal ngantep anjeun cocoba saluareun naon anjeun bisa nanggung. Tapi lamun anjeun cocoba, Anjeunna oge bakal nyadiakeun a jalan kaluar sangkan anjeun bisa tahan eta."

2. Galata 5:16-17, "Jadi kuring ngomong, leumpang ku Roh, jeung anjeun moal gratify kahayang daging. Pikeun daging kahayang naon sabalikna mun Roh, sarta Roh naon sabalikna mun daging. . Maranehna silih adu-adu, supaya maraneh ulah nepi ka sakur anu dipikahayang."

Rum 14 ngabahas téma kamerdékaan Kristen, ngungkulan pasualan-pasualan nu cangcaya, jeung prinsip teu ngabalukarkeun sasama saiman titajong.

Alinea 1: Bab éta dimimitian ku Paulus naséhat jalma-jalma anu percaya pikeun nampi jalma-jalma anu lemah iman tanpa pasea ngeunaan masalah-masalah anu diperdebatkeun. Anjeunna ngagunakeun conto pangan observance poé nyorot béda convictions diantara mu'min unggal kudu pinuh yakin pikiran sorangan sabab urang hirup Gusti maot Gusti naha hirup paeh milik Gusti (Rum 14:1-8). Ieu susunan nada diskusi ngeunaan diversity toleransi dina komunitas Kristen.

Ayat 2: Dina ayat 9-12, Paulus negeskeun yén Kristus maot sareng hirup deui supados anjeunna tiasa janten Gusti pikeun anu maot sareng anu hirup. Lantaran kitu, urang sadayana bakal nangtung di payuneun korsi pengadilan Allah masing-masing urang masihan pertanggungjawaban ka diri Allah (Rum 14: 9-12). Ieu negeskeun pentingna tanggung jawab pribadi ka Gusti tinimbang nangtoskeun sasama mu'min ngeunaan masalah anu henteu penting.

Ayat ka-3: Ti ayat 13 teras, Paulus maréntahkeun ka umat-iman supaya henteu ngahukum hiji-hiji deui, tapi mutuskeun henteu pernah ngahalangan jalan sadulur (Rum 14:13). Anjeunna ngécéskeun bari sagalana bisa jadi beresih pikeun hiji mukmin lamun eta ngabalukarkeun batur titajong eta salah (Rum 14:20) ku kituna Karajaan Allah henteu masalah dahar nginum tapi kabeneran karapihan kabagjaan Roh Suci saha ngalayanan Kristus cara ieu pleasing Allah narima persetujuan manusa (Rum. 14:17-18). Bab ieu disimpulkeun ku exhortation ngudag katengtreman silih edification ulah ngancurkeun karya Allah demi dahareun tetep naon yakin antara diri Allah rahayu hiji teu ngahukum dirina ku naon anjeunna approves (Rum 14:19-22). Ieu highlights prinsip hirup cinta tinimbangan batur malah midst kabebasan pribadi.

Rum 14:1 Anu lemah imanna tarima, tapi ulah nepi ka pasea.

Umat mukmin kudu silih tarima tanpa bantahan dina perkara iman pribadi.

1. Urang Teu Kudu Nganilai Iman Batur

2. Silih Narima dina Asih

1. 1 Korinta 13: 4-7 - Cinta téh sabar, cinta téh alus. Teu sirik, teu sombong, teu reueus. Teu ngahina batur, teu nyiar sorangan, teu gampang ambek, teu nyimpen catetan kasalahan.

2. James 4:11-12 - Ulah nyarita jahat ngalawan karana, baraya. Sing saha anu ngahina dulur atawa ngahukum dulurna, nya eta omongan anu jahat ngalawan hukum jeung ngahukum hukum. Tapi upami anjeun nangtoskeun hukum, anjeun sanés ngalaksanakeun hukum tapi hakim.

Rum 14:2 Pikeun anu saurang percaya yén anjeunna tiasa tuang sadayana, anu sanés lemah, tuang bumbu.

Dua jalma boga pamadegan béda dina naon maranéhna bisa dahar. Anu saurang percaya yén aranjeunna tiasa tuang sadayana, sedengkeun anu sanésna, anu lemah, ngan ukur tuang bumbu.

1. Kakuatan Nyaho Wates Anjeun

2. Kakuatan Narima Beda

1. Mateus 6:25-34 - Pertimbangkeun lilies sawah

2. Pilipi 4: 4-7 - Girang di Gusti salawasna

Rum 14:3 Sing saha anu dahar ulah nganggap hina ka anu henteu dahar; jeung ulah ngantep saha nu eates teu ngahukum jalma nu eates: pikeun Allah geus narima manéhna.

Urang Kristen teu kudu nangtoskeun hiji-hiji dumasar kana kabiasaan dietna, sabab Gusti parantos nampi duanana.

1. Kakuatan Panghampura: Hiji Studi dina Rum 14:3

2. Cinta Saratna: Hirup Out Rum 14: 3

1. Lukas 6:37 - "Henteu nangtoskeun, sareng anjeun moal dihukum: ulah ngahukum, sareng anjeun moal dihukum: ngahampura, sareng anjeun bakal dihampura:"

2. Epesus 4:32 - "Jeung jadi ye nanaon karana, tenderhearted, forgiving karana, malah sakumaha Allah demi Kristus urang hath dihampura anjeun."

Rum 14:4 Saha anjeun anu ngahukum hamba batur? ka tuanna sorangan, manéhna nangtung atawa ragrag. Leres, anjeunna bakal ditangtayungan: sabab Allah tiasa ngadamel anjeunna nangtung.

Urang Kristen teu kedah nangtoskeun karana masing-masing gaduh master sorangan, Gusti, anu tungtungna aranjeunna ngajawab.

1. "Urang Masing Tanggung Jawab ka Gusti"

2. "Kakawasaan Allah sareng Kamampuhan-Na pikeun Ngadegkeun Urang"

1. Rum 3:23 "Kanggo kabeh geus dosa sarta datang pondok tina kamulyaan Allah."

2. Yesaya 40: 28-31 "Naha anjeun henteu terang? Naha anjeun henteu ngadangu? Gusti anu langgeng, PANGERAN, anu nyiptakeun tungtung bumi, henteu pingsan sareng henteu bosen. Pangertosan-Na teu tiasa dipilarian. Anjeunna masihan kakuatan ka nu lemah, jeung nu teu boga kakuatan Anjeunna nambahan kakuatan. Komo nu ngora bakal pingsan jeung capé, jeung nu ngora bakal utterly ragrag, tapi nu ngadagoan ka PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana, maranéhanana baris naek ka luhur jeung jangjang kawas. garuda, aranjeunna bakal lumpat sareng moal bosen, aranjeunna bakal leumpang sareng moal pingsan."

Rum 14: 5 Hiji lalaki esteems hiji poé leuwih sejen, sejen esteems unggal poé sarua. Hayu unggal lalaki pinuh persuaded dina pikiran sorangan.

Masing-masing kedah ngadamel pendapat masing-masing ngeunaan kumaha cara ngahormatan Gusti.

1: Pentingna gaduh pendapat sorangan sareng nangtung ku éta.

2: Pentingna ngahargaan pamadegan batur.

1: Siloka 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sapinuhna haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pangertian anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun ngakuan Anjeunna, sareng Anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng."

2: Pilipi 4: 8 - "Tungtungna, dulur-dulur, naon waé anu leres, naon waé anu mulya, naon waé anu leres, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu pikaresepeun - upami aya anu saé atanapi anu pinuji - pikirkeun hal-hal sapertos kitu."

Rum 14:6 Sing saha anu ngaregepkeun poe, ngahormat ka Pangeran; jeung sing saha teu nganggap poé, ka Gusti manéhna teu nganggap eta. Saha eatets, eatets ka Gusti, pikeun manéhna giveth Allah nuhun; jeung sing saha teu eatets, ka Gusti manéhna eates teu, jeung giveth Allah nuhun.

Paulus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngakuan yén sagala hal anu aranjeunna laksanakeun kedah dilakukeun pikeun kamulyaan Allah, naha éta niténan sadinten, atanapi tuang atanapi henteu tuang.

1. "Hirup pikeun Gusti dina Sagala Perkara"

2. "Aya Allah dina Kahirupan Sapopoé"

1. Kolosa 3:23 - "Naon bae anu anjeun lakukeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sakumaha ka Gusti sareng henteu ka lalaki."

2. 1 Korinta 10:31 - "Naha, lajeng, Anjeun dahar atawa nginum atawa naon eusina, ngalakukeun sagala pikeun kamulyaan Allah."

Rum 14:7 Pikeun urang teu aya anu hirup pikeun dirina, sareng teu aya anu maot pikeun dirina.

Sadaya jalma hirup sareng maot pikeun anu langkung ageung tibatan dirina.

1. Hirup jeung Maot pikeun Hal-hal anu leuwih Gedé - Rum 14:7

2. Fokus dina Gambar nu leuwih badag - Rum 14:7

1. Galata 6:7 Ulah katipu; Allah henteu diolok-olok: sabab naon waé anu ditaburkeun ku manusa, éta ogé bakal dipanén.

2. Ibrani 12:1–2 Ku sabab kitu, ku sabab urang ogé dikurilingan ku méga saksi anu gedé pisan, hayu urang nyingkirkeun unggal beurat, sareng dosa anu gampang narajang urang, sareng hayu urang lumpat kalayan sabar dina balapan anu aya. diatur sateuacan urang, Pilari ka Yesus pangarang jeung finisher iman urang; anu pikeun kabagjaan anu disetél saméméh anjeunna endured salib, despising éra, sarta diatur handap di leungeun katuhu tahta Allah.

Rum 14:8 Pikeun naha urang hirup, urang hirup ka Gusti; jeung naha urang maot, urang maot ka Gusti: naha urang hirup, atawa maot, urang teh Gusti.

Dina sagala tahapan kahirupan, mukmin milik Gusti - boh hirup atanapi maot.

1. Hirup jeung Maot pikeun Gusti - Rum 14:8

2. Milik Gusti dina Unggal Usum - Rum 14: 8

1. Jabur 116:15 - Amat di payuneun Gusti nyaeta pupusna para wali-Na.

2. Deuteronomy 10:12 - Naon Gusti Allah anjeun merlukeun anjeun, tapi sieun Gusti Allah anjeun, leumpang dina sagala cara-Na, cinta ka Anjeunna, ngawula Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh anjeun. jiwa.

Rum 14:9 Pikeun tujuan ieu Kristus duanana maot, sarta gugah, sarta revived, yén anjeunna bisa jadi Gusti boh nu maraot boh nu hirup.

Tujuan pamungkas Allah nyaéta pikeun jadi Gusti boh nu hirup jeung nu maot.

1: Hirup pikeun Kalanggengan: Anugrah Nyaho Kristus

2: Kakuatan Kabangkitan: Harepan Kasalametan

1: Yohanes 11:25-26 - Yesus ngadawuh, "Kami teh jadian jeung hirup. Anu percaya ka Kami bakal hirup, sanajan geus paeh."

2: Rum 8:11 - Roh Allah, anu ngahudangkeun Yesus tina pupusna, hirup di anjeun. Sareng sakumaha Allah ngangkat Kristus Yesus tina anu maraot, Anjeunna bakal ngahirupkeun awak anjeun anu maot ku Roh anu sami anu hirup dina anjeun.

Rum 14:10 Tapi naha anjeun ngahukum dulur anjeun? atawa naha maneh ngahinakeun adi anjeun? pikeun urang sadaya bakal nangtung saméméh korsi judgment Kristus.

Urang henteu kedah ngahukum atanapi ngaremehkeun anu sanés sabab urang sadayana bakal nangtung sateuacan pengadilan Kristus.

1. Reflecting on Rum 14:10 - Kumaha Ngubaran Batur kalawan Hormat

2. The Judgment Korsi Kristus - Naha Urang Teu Kudu Nangtukeun Hiji lianna

1. Mateus 7:1-5 - Ulah ngahukum Batur

2. Yakobus 4: 11-12 - Ulah Nyarita Jahat tina Hiji lianna

Rum 14:11 Sabab aya tulisan, "Demi Kami hirup, nyebutkeun Gusti, unggal tuur bakal sujud ka Kami, sarta unggal létah bakal ngaku ka Allah."

Unggal jalma hiji poé bakal ngaku jeung sujud ka Allah.

1: Urang kedah ngalaksanakeun kahirupan pikeun nyiapkeun dinten nalika urang sujud ka Gusti.

2: Ucapan jeung lampah urang ayeuna kudu ngamulyakeun jeung ngamulyakeun ka Allah, supaya lamun urang sujud ka Mantenna, urang moal kaduhung.

1: Pilipi 2:10-11 - Dina nami Yesus unggal tuur kudu ruku, di langit jeung di bumi jeung di handapeun bumi, jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

2: Yesaya 45:23 - "Kuring geus sumpah demi sorangan; Kecap-kecap anu kaluar tina sungut Kami dina kabeneran, sareng moal balik deui, yén unggal dengkul kedah sujud, unggal létah kedah sumpah.

Rum 14:12 Ku kituna, unggal urang bakal masihan tanggung jawab dirina ka Allah.

Unggal jalma bakal tanggung jawab ka Allah pikeun lampah maranéhanana.

1. Poé Hitungan: Ngartos Tanggung Jawab Urang Ka Gusti

2. Ngahirupkeun Iman Urang: Ngalaksanakeun Tanggung Jawab Urang ka Allah

1. Mateus 12: 36-37 - "Tapi kuring ngabejaan ka maneh yén dulur kudu masihan akun dina poé judgment pikeun unggal kecap kosong aranjeunna geus diucapkeun. Pikeun ku kecap anjeun anjeun bakal dibebaskeun, sareng ku kecap anjeun anjeun bakal dihukum."

2. Ibrani 4:13 - “Teu aya dina sagala ciptaan anu disumputkeun ti payuneun Allah. Sagalana diungkabkeun sareng diungkabkeun di payuneun anjeunna anu kedah dipertanggungjawabkeun."

Rum 14:13 Ku kituna hayu urang ulah deui nangtoskeun karana, tapi mertimbangkeun ieu rada, yén teu aya anu nempatkeun hiji stumblings atawa kasempetan pikeun ragrag di jalan dulur urang.

Petikan éta nyorong urang pikeun henteu saling ngahukum sareng ngabantosan dulur-dulur urang.

1. Hirup Sauyunan: Ngahindarkeun Pangadilan jeung Ngadorong Ngahiji

2. Halangan: Kumaha Ngadukung Tinimbang Ngaganggu Tatangga Urang

1. Galata 5: 22-23 "Tapi buah Roh nya éta cinta, kabagjaan, katengtreman, longsuffering, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, kontrol diri. Ngalawan misalna euweuh hukum."

2. Mateus 7:12 "Ku sabab eta, naon bae anu anjeun hoyong lalaki pikeun anjeun, lampahkeun ogé ka aranjeunna, pikeun ieu Toret jeung Nabi."

Rum 14:14 Abdi terang sareng yakin ku Gusti Yesus, yén teu aya anu najis tina dirina sorangan;

Paulus yakin ku Yesus yén teu aya anu najis sacara alami, tapi naon waé anu dianggap najis ku jalma-jalma najis pikeun aranjeunna.

1. Pentingna ngahargaan kapercayaan batur sareng henteu ngahukum aranjeunna tina bédana.

2. Kakuatan kapercayaan urang sorangan sareng kumaha aranjeunna ngabentuk pikiran sareng tindakan urang.

1. Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun nyalira. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun.

2. Galata 5: 1 - Pikeun kabebasan Kristus geus diatur urang bébas; Ku sabab kitu, tetep teguh, sarta ulah tunduk deui kana kuk perbudakan.

Rum 14:15 Tapi lamun lanceuk anjeun jadi grieved ku meat Anjeun, ayeuna anjeun walkest you not charitably. Ulah ngancurkeun manéhna jeung daging Anjeun, pikeun saha Kristus pupus.

Urang teu kudu ngantep lampah urang ngancurkeun batur pikeun saha Kristus maot, sanajan éta ngabalukarkeun aranjeunna duka.

1) Asih ka tatangga sanajan béda pamadegan

2) Pentingna amal jeung welas asih

1) Epesus 4:32 - "Jeung kudu bageur ka sasama, tender hearted, tenders saling hampura, sakumaha Allah demi Kristus urang geus dihampura anjeun."

2) John 15:13 - "Greater asih teu boga lalaki ti ieu, nu hiji lalaki nyerah hirupna pikeun babaturanana."

Rum 14:16 Ku kituna, kasaean aranjeun ulah diomong-omongkeun.

Hirup nurutkeun kahoyong Allah leuwih penting batan nyenangkeun jalma.

1. Ngalakukeun Pangersa Allah di Luhureun Sadayana

2. Mikawanoh Ajén Batur

1. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves.

2. James 4: 7 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

Rum 14:17 Pikeun Karajaan Allah lain daging jeung inuman; tapi kabeneran, jeung perdamaian, jeung kabagjaan di Roh Suci.

Karajaan Allah henteu dumasar kana hal-hal fisik, tapi dumasar kana kabeneran, katengtreman, sareng kabagjaan anu aya dina Roh Suci.

1. "Hirup di Karajaan Allah: Milarian Kabeneran, Damai, sareng Bungah dina Roh Suci"

2. "Karajaan Allah: Saluareun Kakayaan Material"

1. Mateus 6:33 - "Tapi neangan heula Karajaan Allah, jeung kaadilan-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun."

2. Kolosa 3:15 - "Jeung hayu karapihan Allah aturan dina hate anjeun, nu ogé anjeun disebut dina hiji awak; sarta jadi ye ngahatur nuhun."

Rum 14:18 Pikeun saha anu dina hal ieu ngalayanan Kristus anu ditarima ku Allah, sarta disatujuan ku manusa.

Ngalayanan Kristus nyenangkeun Allah sareng jalma-jalma.

1. Kakuatan Palayanan: Kumaha Ngalakukeun Kahadéan pikeun Batur Ngadeukeutan Urang ka Allah

2. Narima Ngaladénan: Kumaha Ngalakukeun Kahadéan pikeun Batur Nyababkeun Urang Diterima ti Batur

1. Kolosa 3: 23-24 - "Naon bae anu anjeun laksanakeun, laksanakeun padamelan anjeun kalayan ati-ati, sakumaha pikeun Gusti tibatan pikeun manusa, terang yén ti Gusti anjeun bakal nampi ganjaran warisan. ."

2. Mateus 25: 31-40 - "Lamun Putra Manusa datang dina kamulyaan-Na, jeung sakabeh malaikat jeung Anjeunna, anjeunna bakal linggih dina tahta glorious-Na. Sadaya bangsa bakal dikumpulkeun saméméh anjeunna, sarta anjeunna bakal misahkeun jalma. Anu saurang-saurang lir pangon anu misahkeun domba jeung embe. Anjeunna bakal nempatkeun domba di katuhu-Na jeung embe di kénca-Na. Saterusna Raja bakal nimbalan ka nu di katuhu-Na, 'Hayu, anjeun anu diberkahan ku Rama Kami; candak warisan anjeun, Karajaan anu disiapkeun pikeun anjeun ti mimiti nyiptakeun dunya, sabab kuring lapar sareng anjeun masihan kuring tuang, haus sareng anjeun masihan nginum, kuring asing sareng anjeun ngajak kuring asup. Butuh baju jeung maneh make baju, Kami gering jeung anjeun ngurus kuring, kuring di panjara jeung anjeun datang ka nganjang ka kuring.' Tuluy jalma-jalma nu soleh bakal ngawaler ka Anjeunna, 'Gusti, iraha simkuring ningali Anjeun lapar sareng nyuhunkeun tuang, atanapi haus sareng masihan nginum? Iraha urang ningali anjeun asing sareng ngajak anjeun lebet, atanapi peryogi pakean sareng papakéan anjeun? Kami ningali anjeun gering atanapi di panjara sareng badé nganjang ka anjeun?' Raja bakal ngawaler, 'Satemenna Kami nyarioskeun ka anjeun, naon waé anu anjeun laksanakeun pikeun salah sahiji dulur anu panghandapna ieu, anu anjeun lakukeun pikeun kuring.'

Rum 14:19 Ku kituna hayu urang turutan hal-hal anu ngajadikeun katengtreman, jeung hal-hal anu bisa ngagedékeun batur.

Urang kedah narékahan pikeun katengtreman sareng nganggo kecap sareng lampah urang pikeun silih ngawangun.

1. Kakuatan Damai: Kumaha Urang Bisa Gawé Babarengan pikeun Ngahiji

2. Ngawangun Kahiji: Kumaha Urang Bisa Ngajadikeun Béda

1. Pilipi 4:8-9 - Tungtungna, dulur-dulur, naon waé anu bener, naon waé anu terhormat, naon waé anu adil, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu dipuji, upami aya kaunggulan, upami aya anu pantes dipuji. , Pikirkeun hal-hal ieu. Naon anu anjeun pelajari sareng katampi sareng kadéngé sareng katingal dina kuring - laksanakeun hal-hal ieu, sareng Allah anu katengtreman bakal aya sareng anjeun.

2. Kolosa 3: 12-14 - Ditunda lajeng, salaku leuwih dipilih Allah, suci jeung tercinta, hate welas asih, kahadean, humility, meekness, jeung kasabaran, bearing kalawan karana jeung, lamun hiji boga keluhan ngalawan batur, forgiving unggal. séjén; sakumaha Gusti geus ngahampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura. Sarta di luhur sadayana ieu ditunda cinta, nu ngiket sagalana babarengan dina harmoni sampurna.

Rum 14:20 Pikeun daging ulah ngaruksak karya Allah. Sagala hal memang murni; tapi éta jahat pikeun jalma anu eats kalawan ngalanggar.

Ulah ngantep pilihan dahareun anjeun ngaruksak karya Allah. Sagalana murni, tapi salah dahar dina cara nu ngabalukarkeun ngalanggar.

1. Dahar kalawan Hormat jeung Hormat

2. Kakuatan Pilihan Dahareun

1. Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves. Hayu unggal anjeun neuteup teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

2. 1 Corinthians 8: 9 - "Tapi jaga nu katuhu ieu Hormat teu kumaha bae jadi stumbling block ka lemah."

Rum 14:21 Hadé pisan mun teu ngadahar daging, teu nginum anggur, atawa naon-naon nu matak kasandung, atawa kanyenyerian, atawa lemah.

Urang teu kudu ngalakukeun naon-naon anu ngabalukarkeun batur jadi lemah, titajong, atawa gelo.

1. Migawe kahadean ka batur: Dampak Spiritual tina Kalakuan Tanpa Egois

2. Nyaah ka Batur: Teu Nyababkeun Cilaka ku Kalakuan Urang

1. Mateus 7:12 - "Ku alatan éta, sagala hal naon maneh keukeuh yén lalaki kudu ngalakukeun ka anjeun, ngalakukeun ye malah jadi ka aranjeunna: pikeun ieu hukum jeung nabi."

2. Epesus 4:32 - "Kudu bageur ka batur, tenderhearted, forgiving karana, malah sakumaha Allah demi Kristus urang hath dihampura anjeun."

Rum 14:22 Naha anjeun gaduh iman? gaduh eta ka diri anjeun sateuacan Allah. Bagja jalma anu henteu ngahukum dirina dina hal anu diidinan.

Mu'min henteu kedah nganilai diri dumasar kana naon anu aranjeunna laksanakeun.

1. "Hirup dina Kasaimbangan: Naon anu Kami Idinan sareng Anu Kami Dihukum"

2. "Kakuatan Refleksi Diri: Milarian Kasugemaan dina Rencana Gusti"

1. Pilipi 4: 11-13 - "Teu kuring keur diomongkeun keur merlukeun, pikeun kuring geus diajar dina situasi naon Kami janten eusi. Kuring nyaho kumaha carana jadi dibawa low, sarta kuring nyaho kumaha abound. Jeung unggal kaayaan, Kuring geus diajar rusiah nyanghareupan nyatu jeung lapar, kaayaanana jeung kabutuhan. Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring ".

2. Galata 5: 13-14 - "Kanggo anjeun disebut kamerdikaan, baraya. Ngan ulah make kabebasan anjeun salaku kasempetan pikeun daging, tapi ngaliwatan cinta ngawula karana. Pikeun sakabeh hukum geus kaeusi dina hiji kecap: ". Maneh kudu nyaah ka tatangga saperti ka diri sorangan.”

Rum 14:23 Sing saha anu cangcaya bakal dikutuk lamun daharna, sabab daharna lain tina iman;

Jalma-jalma anu teu yakin kana naon anu kudu dilakukeun henteu kedah ngalakukeun tina ragu, sabab naon waé anu dilakukeun tanpa iman dianggap dosa.

1. Hayu iman anjeun pituduh lampah anjeun.

2. Mamang téh musuh iman.

1. Ibrani 11: 6 - "Jeung tanpa iman mustahil mangga anjeunna, pikeun sakur anu bakal ngadeukeutan ka Allah kudu yakin yén manéhna aya sarta yén manéhna ganjaran jalma anu neangan manehna."

2. James 1: 5-8 - "Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta Allah, anu masihan generously ka sadaya tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun anjeunna. Tapi hayu anjeunna menta dina iman, kalawan henteu doubting, pikeun Anu mamang teh ibarat ombak laut anu kaoyagkeun ku angin. Sabab eta jelema ulah nganggap yen bakal meunang naon-naon ti Pangeran; eta jelema duaan pikiran, teu stabil dina sagala lakuna."

Rum 15 neraskeun diskusi tina bab sateuacana ngeunaan kahirupan Kristen, fokus kana silih edification, Kristus salaku modél nampi sareng pelayanan Paulus ka bangsa-bangsa sanés.

Alinea 1: Bab ieu dimimitian ku Paulus naroskeun ka jalma-jalma anu percaya yén urang anu kuat kedah nanggung kagagalan anu lemah henteu nyenangkeun diri masing-masing urang kedah nyenangkeun tatangga urang anu saé ngawangun aranjeunna . Anjeunna nunjuk Kristus henteu nyenangkeun dirina, tapi sakumaha anu diserat 'Ngahina anu ngahina anjeun parantos murag ka kuring' (Rum 15:1-3). Anjeunna nyatakeun yén sagala anu ditulis dina jaman baheula ditulis ngajar urang supados ngalangkungan dorongan daya tahan Kitab Suci tiasa gaduh harepan (Rum 15: 4).

Ayat ka-2: Dina ayat 5-13, Paulus ngadoa pikeun ngahijikeun jalma-jalma mukmin supaya ku hiji pikiran jeung hiji sora maranéhna bisa ngamulyakeun Allah. Anjeunna ngajurung aranjeunna pikeun saling nampi sapertos Kristus nampi aranjeunna supados muji ka Allah. Anjeunna lajeng outlines kumaha Yesus jadi hamba Yahudi negeskeun jangji dijieun patriarchs kapir bisa muji Allah rahmat-Na quoting sababaraha passages Perjanjian Old némbongkeun alam inklusif rencana kasalametan Allah culminating harepan-Na 'Muga-muga Gusti ngeusi sakabeh kabagjaan karapihan percaya jadi kakuatan Roh Suci bisa overflow harepan' ( Rum 15:5-13 ).

Ayat ka-3: Ti ayat 14 teras, Paul ngabagikeun ngeunaan palayananna di antara bangsa-bangsa sanés anu nyatakeun ambisi na ngahutbah Injil dimana Kristus henteu dikenal ku kituna anjeunna moal ngawangun yayasan batur (Rum 15:20). Anjeunna ngécéskeun naon sababna anjeunna dihalang-halang nganjang ka Roma kusabab misi ieu, tapi ayeuna henteu aya deui tempat-tempat ieu kusabab anjeunna parantos nganjang mangtaun-taun nganjang nalika anjeunna angkat ka Spanyol, ngarep-ngarep ningali aranjeunna nalika ngalangkungan bakal ditulungan perjalanan ka dinya ku aranjeunna upami mimiti dinikmati. parusahaan maranéhanana sababaraha waktu (Rum 15:22-24). Bab ditungtungan ku rencana Paul urang nganjang ka Yerusalem layanan umat Gusti urang dinya requesting doa bisa diteundeun aman unbelievers Yudea kurban jasa bisa jadi wali tujuanana ditarima datangna aman ningali aranjeunna nurutkeun bakal Allah kaeusi kabagjaan babarengan refreshment Rum 15:30-32). Ieu nyadiakeun glimpse kana gairah jantung misionaris Rasul nyebarkeun injil unreached wewengkon.

Rum 15:1 Jadi urang anu kuat kudu nanggung kalemahan anu lemah, sarta ulah nyenangkeun diri sorangan.

Urang kudu daék mantuan nu merlukeun, tinimbang salawasna néangan kaluar pikeun kapentingan urang sorangan.

1: Jadi Urang Samaria nu hadé - nyaah jeung ngalayanan batur

2: Teu Nyenangkeun Diri Urang - Mimitkeun Batur Sateuacan Urang

1: Mateus 22:36-40 - Cinta ka Allah jeung Cinta ka tatangga Anjeun

2: Pilipi 2: 3-4 - Ulah ngalakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois

Rum 15:2 Hayu urang masing-masing nyenangkeun tatanggana pikeun kahadéan pikeun pangwangunan.

Urang kedah narékahan pikeun nyenangkeun tatangga urang supados silih ngawangun.

1. "Cinta tatangga anjeun: The Key to Edification"

2. "Kakuatan Persatuan Ngaliwatan Asih"

1. Epesus 4:29 "Aya ulah komunikasi ngaruksak kaluar tina sungut anjeun, tapi nu alus pikeun pamakéan edifying, éta bisa ngawula rahmat ka hearers."

2. Kolosa 3: 12-14 "Ku sabab eta, salaku umat pilihan Allah, anu suci sareng anu dipikacinta, kedahna ku welas asih, kahadean, rendah ati, lemah lembut, sabar, silih sabar, silih hampura, upami aya anu gaduh. pasea ngalawan naon bae: sakumaha Kristus ngahampura anjeun, kitu ogé anjeun. Sarta di luhur sagala hal ieu nempatkeun amal, nu beungkeutan kasampurnaan ".

Rum 15:3 Pikeun malah Kristus teu pleased dirina; tapi, sakumaha geus ditulis, The reproaches of them that reproached thee fell on me.

Pangorbanan diri Kristus mangrupikeun conto kumaha ngautamakeun batur.

1: Urang kedah nuturkeun conto Kristus ngeunaan henteu mentingkeun diri pikeun ngutamakeun batur dina kahirupan urang.

2: Saperti Yésus, urang kudu nanggung hinaan batur pikeun kapentingan batur.

1: Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Rada, dina humility nilai batur luhureun yourselves, teu pilari ka kapentingan sorangan tapi unggal anjeun pikeun kapentingan batur."

2: Mateus 5:39 - "Tapi Kami ngabejaan ka maneh, ulah nolak hiji jalma jahat. Lamun saha slaps anjeun dina pipi katuhu, balikkeun ka aranjeunna pipi séjén ogé."

Rum 15: 4 Pikeun naon waé anu ditulis baheula ditulis pikeun diajar urang, supados urang ku kasabaran sareng kanyamanan tina Kitab Suci tiasa gaduh harepan.

Firman Allah mangrupikeun sumber panglilipur sareng harepan pikeun urang.

1: "Sabar sareng Panglipur dina Kitab Suci"

2: "Harepan Urang Nampi tina Firman Allah"

1: Jabur 119:105 "Sabda Gusti mangrupikeun lampu pikeun suku kuring, sareng cahaya pikeun jalan kuring."

2: Ibrani 4:12 "Sabab pangandika Allah teh hirup jeung aktif, leuwih seukeut ti batan pedang dua edged, nembus nepi ka pamisah jiwa jeung roh, sendi jeung sumsum, sarta discerning pikiran jeung niat haté. ."

Rum 15: 5 Ayeuna Allah anu kasabaran sareng panglipur maparin ka anjeun pikeun sami-sami sareng anu sanés nurutkeun Kristus Yesus:

Paul ngadesek garéja Romawi pikeun ngahiji dina iman maranéhanana jeung kudu sabar jeung silih, sakumaha Yesus Kristus éta.

1. "Sabar dina Ngahiji: Kakuatan Kristus dina Kahirupan Urang"

2. "Hirup Saluyu sareng Yesus: Ngahontal Ngahiji ku Kasabaran"

1. Epesus 4: 3 - "Jieun unggal usaha pikeun ngajaga kahijian Roh dina beungkeut karapihan."

2. Kolosa 3:13 - "Tega saling jeung silih hampura lamun salah sahiji anjeun boga grievance ngalawan batur. Hampura sakumaha Gusti forgave anjeun."

Rum 15:6 Sing ku hiji pikiran jeung hiji sungut ngagungkeun Allah, nya eta Rama Gusti urang Yesus Kristus.

Urang tiasa ngamulyakeun sareng ngamulyakeun Gusti ngalangkungan pujian anu ngahiji sareng ngahiji.

1: "Kahiji dina Puji"

2: "Ngagungkeun Allah Babarengan"

1: Pilipi 2: 5-11 - Pikiran ieu di antara anjeun, nyaéta milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanaos dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicekel, tapi ngosongkeun dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki.

2: Jabur 34:3 - Duh, agungkeun PANGERAN sareng abdi, sareng hayu urang sami-sami ngagungkeun nami-Na!

Rum 15:7 Ku sabab kitu, maraneh kudu silih tarima, sakumaha Kristus oge narima urang pikeun kamulyaan Allah.

Urang Kristen kudu narima silih sakumaha Kristus narima urang, pikeun mawa kamulyaan ka Allah.

1. Kakuatan Narima: Kumaha Urang Bisa Ngamulyakeun Allah Ngaliwatan Asih Ka batur

2. Asih Sadayana: Kumaha Urang Bisa Ngeunteung Kristus Ngaliwatan Aksi Urang

1. John 13: 34-35 - "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yén anjeun bogoh karana; sakumaha Kami geus dipikacinta anjeun, anjeun ogé mikanyaah ka batur. Ku ieu kabeh bakal nyaho yén anjeun murid Kami, lamun anjeun kudu silih pikanyaah.”

2. Epesus 4: 2-3 - "Kalayan sagala lowliness jeung gentleness, kalawan longsuffering, bearing ku karana dina cinta, endeavoring tetep persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

Rum 15:8 Ayeuna kuring nyebutkeun yen Isa Al Masih teh menteri sunat pikeun bebeneran Allah, pikeun negeskeun jangji-jangji ka bapa.

Yesus Kristus mangrupikeun palayan Allah pikeun ngalaksanakeun jangji-jangji ka bapa-bapa.

1. Nedunan Jangji Gusti

2. Yesus Kristus: Mentri Allah

1. Yesaya 55:11 - "Jadi bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta. "

2. Ibrani 11: 17-19 - "Ku iman Abraham, nalika anjeunna diuji, nawiskeun Ishak, sareng anjeunna anu parantos nampi jangji nawiskeun putra tunggalna, anu disarioskeun, 'Katurunan anjeun bakal aya dina Ishak. disebut,' nyimpulkeun yén Allah sanggup ngahudangkeun anjeunna, bahkan tina anu maraot, ti mana Anjeunna ogé nampi anjeunna dina harti kiasan.

Rum 15:9 Jeung nu lain Yahudi bisa muji Allah pikeun rahmat-Na; Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Ku sabab ieu, kuring bakal ngaku ka anjeun di antara bangsa-bangsa sanés, sareng nyanyi ka nami anjeun."

Bangsa-bangsa sanés tiasa ngamulyakeun ka Allah pikeun rahmat-Na, anu diserat dina Rum 15:9.

1. Rahmat Allah: Sumber Kaberkahan sareng Kamulyaan

2. Ngagungkeun Rahmat Gusti: Ungkapan Syukur

1. Jabur 18:49 - Ku sabab kitu kuring bakal muji sukur ka Gusti, nun PANGERAN, di antara bangsa-bangsa, sareng kuring bakal nyanyi puji ka nami anjeun.

2. Epesus 2:4-5 - Tapi Allah, anu beunghar ku rahmat, pikeun cinta hébat-Na wherewith manéhna dipikacinta urang, Komo lamun urang maot dina dosa, geus quickened urang babarengan jeung Kristus, (ku rahmat anjeun disimpen).

Rum 15:10 Saur-Na deui, “Sing bungah, he bangsa-bangsa, jeung umat-Na.

Paul nelepon pikeun kapir pikeun girang jeung ngagungkeun jeung umat Allah.

1. Kakuatan Manunggal: Suka bungah jeung Umat Allah

2. The Joy of belonging: Celebrating jeung kulawarga Allah

1. Jabur 133: 1 - "Behold, kumaha alus tur kumaha pikaresepeun éta pikeun duduluran mun Huni babarengan dina persatuan!"

2. Galata 6:10 - "Ku sabab eta, sakumaha urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sadayana, utamana ka jalma-jalma anu iman."

Rum 15:11 Jeung deui, Puji PANGERAN, he sakabeh bangsa-bangsa; sareng muji anjeunna, sadaya jalma.

Paul exhorts duanana kapir jeung jalma pikeun muji jeung muji Gusti.

1. Kakuatan Puji: Kumaha Méré Kahormatan ka Allah Ngabuka Kaberkahan-Na

2. Girang di Gusti: Ngagungkeun Kasalametan Urang Ngaliwatan Puji

1. Jabur 28: 6-7 - "Maha Suci PANGERAN! Pikeun anjeunna geus ngadéngé sora tina pleas kuring pikeun rahmat. PANGERAN teh kakuatan kuring jeung tameng kuring; di Anjeunna haté abdi percanten, sarta kuring ditulungan; haté abdi exults. , sareng ku lagu abdi abdi muji sukur ka anjeunna."

2. Wahyu 5: 11-13 - "Lajeng kuring nempo, sarta kuring ngadéngé sabudeureun tahta jeung mahluk hirup jeung sesepuh sora loba malaikat, Jumlah myriads of myriads na rébuan rébu, nyebutkeun kalawan sora tarik, "Pantes. Nya eta Anak Domba anu geus dipeuncit, pikeun nampa kakawasaan, kabeungharan, kawijaksanaan, kasaktian, kahormatan, kamulyaan, jeung berkah!” Jeung kuring ngadéngé unggal mahluk di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi jeung di laut, jeung sakabeh nu aya di antarana, paribasa, "Ka Anjeunna anu linggih dina tahta jeung ka Anak Domba jadi berkah jeung kahormatan jeung kamulyaan jeung kakuatan salamina. kantos!”

Rum 15:12 Jeung deui, Esaias saith, Bakal aya akar Jesse, jeung manéhna nu bakal naek ka pamaréntahan leuwih kapir; ka Anjeunna bakal dipercaya ku bangsa-bangsa lain.

Ayat tina kitab Rum ieu nyarioskeun ngeunaan datangna akar Isai anu bakal ngawasa bangsa-bangsa sanés sareng anu dipercaya ku bangsa-bangsa sanés.

1. Jangji Pamingpin nu Bisa Dipercanten: Kumaha Yésus Ngawujudkeun Nubuat Yesaya

2. Harepan Raja: Ngandelkeun Yesus dina Dunya Kaganggu

1. Yesaya 11:10 - "Jeung dina poé éta bakal aya akar Jesse, nu bakal nangtung pikeun hiji ensign jalma; ka dinya bakal kapir neangan:"

2. Yesaya 11: 1-2 - "Jeung aya bakal datang mudik rod kaluar tina bobot of Jesse, sarta Cabang bakal tumuwuh kaluar tina akar na: Jeung Roh PANGERAN bakal rest kana anjeunna, sumanget hikmah jeung pangertian, sumanget naséhat sareng kakuatan, sumanget pangaweruh sareng takwa ka PANGERAN."

Rum 15:13 Ayeuna, Allah anu ngarep-ngarep bakal ngeusian anjeun kalayan sagala kabagjaan sareng katengtreman dina iman, ku kituna anjeun tiasa ngalimpahkeun harepan, ngalangkungan kakawasaan Roh Suci.

Gusti masihan urang kabagjaan sareng katengtreman ku jalan percanten ka Anjeunna, ngamungkinkeun urang gaduh harepan ka Anjeunna.

1. The Power of Hope dina Roh Suci

2. Nyumponan Bungah jeung Damai Ngaliwatan Iman

1. Yesaya 40:31 Jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2. Jabur 31:24 Sing ati-ati, sarta Mantenna bakal nguatkeun manah aranjeun, sakur anu ngarep-ngarep ka PANGERAN.

Rum 15:14 Sareng kuring sorangan ogé yakin ka anjeun, dulur-dulur, yén anjeun ogé pinuh ku kahadéan, pinuh ku sagala pangaweruh, ogé tiasa silih naséhat.

Dulur-dulur di Rum 15:14 pinuh ku kahadéan jeung pangaweruh, sarta bisa silih nalingakeun.

1. Kakuatan Gawé Babarengan: Ngakuan Mangpaat Ngahiji dina Komunitas Mu'min.

2. Kakuatan Pangrojong: Kumaha Ngadorong sareng Ngangkat Silih salaku Garéja

1. Epesus 4: 2-3 - "Kalayan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing ku karana cinta, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

2. 1 Korinta 12: 12-13 - "Kanggo sagampil awak hiji tur mibanda loba anggota, sarta sakabeh anggota awak, sanajan loba, hiji awak, kitu deui jeung Kristus. Pikeun dina hiji Roh kami éta. Sadayana dibaptis kana hiji badan, urang Yahudi atanapi Yunani, budak atanapi merdéka, sareng sadayana diinum tina hiji Roh."

Rum 15:15 Najan kitu, dulur-dulur, sim kuring geus nulis leuwih wani ka aranjeun dina sababaraha cara, pikeun nginget-nginget aranjeun, lantaran kurnia Allah anu dipaparinkeun ka kuring.

Paul ngingetkeun gereja Romawi ngeunaan rahmat anu dipasihkeun ku Allah ka anjeunna.

1. Rahmat Gusti nu teu kaampeuh

2. Kakuatan Pangéling-ngéling

1. Epesus 2:8–9 Pikeun ku kurnia anjeun geus disalametkeun ngaliwatan iman, sarta éta lain yourselves; eta teh kurnia Allah, lain tina karya, lest saha kudu boast.

2. Siloka 3:5–6 Percanten ka Gusti kalayan segenap hate, sareng ulah ngandelkeun pangertian sorangan; dina sagala cara anjeun ngaku ka Anjeunna, sarta Anjeunna bakal ngarahkeunnana jalur anjeun.

Rum 15:16 Abdi kedah janten palayan Yesus Kristus pikeun bangsa-bangsa sanés, ngaladénan Injil Allah, supados pangorbanan bangsa-bangsa kapir tiasa ditampi, disucikeun ku Roh Suci.

Paul diangkat jadi menteri Yesus Kristus pikeun kapir, ngahutbah Injil Allah supados bangsa-bangsa sanés disucikeun ku Roh Suci.

1. Narima Telepon: Palayanan Paulus ka bangsa-bangsa lain

2. Kakuatan Nyucikeun Roh Suci

1. Yesaya 61: 1-2 - "Roh Gusti Allah aya dina kuring; sabab PANGERAN geus anointed kuring pikeun ngahutbah warta alus ka meek; Mantenna ngutus kuring pikeun meungkeut nu brokenhearted, pikeun ngumumkeun kamerdikaan ka tawanan. , jeung dibukana panjara pikeun jalma-jalma anu dibeungkeut; Pikeun ngumumkeun taun Gusti anu kersa."

2. 2 Corinthians 5: 17-21 - "Ku sabab eta lamun saha wae aya dina Kristus, anjeunna mahluk anyar: hal heubeul geus kaliwat; behold, sagala hal anu jadi anyar. Jeung sagala hal anu Allah, anu geus reconciled urang. ka dirina ku Yesus Kristus, sarta geus dibikeun ka kami pelayanan rekonsiliasi; Nyaéta, yen Allah aya dina Kristus, reconciling dunya jeung dirina, teu imputing trespasses maranéhanana ka maranehna, sarta geus komitmen ka urang kecap rekonsiliasi. Kami utusan Kristus, saolah-olah Allah menta ka anjeun ku kami: Kami ngadoakeun anjeun dina posisi Kristus, sing reconciled jeung Allah. kabeneran Allah dina anjeunna."

Rum 15:17 Ku sabab eta, kuring bisa ngagungkeun Yesus Kristus dina hal-hal anu aya hubunganana sareng Allah.

Paulus nyarioskeun kamulyaanna ngalangkungan Yesus Kristus ngeunaan Allah.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Yesus Bisa Ngabantosan Urang Hirup Pikeun Gusti

2. Ngahontal Kamulyaan: Kumaha Milarian Pentingna Ngaliwatan Yesus Kristus

1. Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, boh dina kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, nganuhunkeun ka Allah Rama ngalangkungan anjeunna.

2. John 15: 5 - Kami Vine nu; anjeun dahan. Lamun tetep di Kami jeung Kami di anjeun, anjeun bakal ngahasilkeun loba buah; sajaba ti kuring maneh teu bisa nanaon.

Rum 15:18 Pikeun kuring moal wani nyarios ngeunaan naon waé anu ku Kristus henteu didamel ku kuring, pikeun ngajantenkeun bangsa-bangsa anu taat, ku kecap sareng perbuatan,

Paulus nyatakeun yén anjeunna moal nyarioskeun naon waé anu henteu didamel ku Kristus ngalangkungan anjeunna pikeun ngajantenkeun bangsa-bangsa sanés taat, boh dina kecap sareng kalakuan.

1. Kakuatan Taat: Conto Paulus Ngalayanan Kristus

2. Gawé Babarengan Pikeun Karajaan Allah: Ngahiji Ngaliwatan Taat

1. Epesus 4: 1-3 - Ku kituna kuring, hiji tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun leumpang dina ragam pantes panggero nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing ku karana dina cinta, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

2. Pilipi 2: 12-13 - Ku sabab eta, tercinta, sakumaha anjeun geus salawasna nurut, jadi ayeuna, teu ngan sakumaha dina ayana kuring tapi leuwih dina henteuna abdi, dianggo kaluar kasalametan anjeun sorangan kalawan sieun jeung trembling, pikeun éta Allah. anu damel di anjeun, boh kana kersa sareng damel pikeun kasenangan-Na.

Rum 15:19 Ngaliwatan tanda-tanda jeung mujijat-mujijat, ku kakawasaan Roh Allah; ku kituna ti Yerusalem, jeung sabudeureun Iliricum, kuring geus pinuh ngawawarkeun Injil Kristus.

Paulus ngawawarkeun Injil Kristus di sakuliah Yerusalem sareng Ilirikum kalayan kakawasaan Roh Allah.

1: Kakuatan Ngawawarkeun Injil

2: Kakuatan Roh Suci

1: Rasul 1: 8 - "Tapi anjeun bakal nampi kakuatan nalika Roh Suci sumping kana anjeun. Sareng anjeun bakal janten saksi kuring, nyarioskeun ka jalma-jalma ngeunaan Kami di mana waé-di Yerusalem, di sapanjang Yudea, di Samaria, sareng ka tungtung bumi. .”

2: 1 Korinta 2: 4 - "Pesen sareng da'wah abdi henteu nganggo kecap anu wijaksana sareng persuasif, tapi kalayan nunjukkeun kakawasaan Roh."

Rum 15:20 Enya, jadi kuring geus narékahan pikeun ngahutbah Injil, teu di mana Kristus geus ngaranna, lest kuring kudu ngawangun dina yayasan batur.

Paul narékahan pikeun ngahutbah Injil di tempat-tempat dimana Kristus henteu dikenal, ku kituna anjeunna henteu kedah ngawangun dina yayasan anu sanés.

1. Pentingna Janten Pelopor pikeun Injil

2. Tanggung Jawab Janten Saksi Injil

1. Rum 10: 14-15 - Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka anjeunna di saha maranéhna teu percanten? na kumaha maranéhna bakal percaya ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu acan uninga? na kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a? Na kumaha maranéhna bakal ngahutbah, iwal aranjeunna dikirim?

2. Rasul 16: 6-10 - Ayeuna lamun maranéhna geus indit sakuliah Frigia jeung wewengkon Galatia, sarta dilarang ku Roh Suci pikeun ngahutbah pangandika di Asia, Sanggeus maranéhanana datang ka Mysia, maranéhanana assayed indit ka Bitinia. tapi Roh henteu nandanganana. Jeung maranéhna ngaliwatan Mysia turun ka Troas. Jeung hiji visi mucunghul ka Paul peuting; Aya hiji lalaki Makedonia nangtung, sarta ngado'a anjeunna, paribasa, "Sumping ka Makédonia, jeung mantuan kami." Jeung sanggeus manéhna geus katempo visi, geuwat urang endeavored indit ka Makédonia, assuredly gathering yen Gusti geus disebut urang pikeun ngahutbah Injil ka maranehna.

Rum 15:21 Tapi sakumaha anu kasebut dituliskeun, Ka saha anjeunna teu diomongkeun, maranéhanana baris nempo, sarta maranéhanana anu teu ngadéngé bakal ngarti.

Pesen kasalametan ti Allah kanggo sadayana, sanés ngan ukur jalma anu parantos wawuh.

1: Warta Kasalametan pikeun Sadayana

2: Ngartos Anu Teu Wawuh ngalangkungan Iman

1: Yesaya 52:15, “Mantenna bakal nyiramkeun loba bangsa; raja bakal nutup mouths maranéhanana di manéhna: pikeun nu teu kungsi bébéja maranehna bakal maranéhanana nempo; sareng naon anu aranjeunna henteu kantos didangu bakal aranjeunna pertimbangkeun.

2: Lukas 24:47, "Jeung yen tobat jeung panghampura dosa kudu diwawarkeun dina asmana-Na di antara sakabeh bangsa, mimitian ti Yerusalem."

Rum 15:22 Ku sabab kitu kuring ogé geus loba ngahalangan datang ka anjeun.

Paul ieu hindered ti ngadatangan Rum alatan sababaraha alesan unspecified.

1. Pentingna Ngungkulan Halangan Dina Kahirupan

2. Kakuatan Persib

1. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring.

2. 2 Corinthians 12: 9-10 - kurnia mah cukup pikeun anjeun, pikeun kakuatan mah dijieun sampurna dina kalemahan.

Rum 15:23 Tapi ayeuna geus teu boga deui tempat di ieu bagian, jeung ngabogaan kahayang gede ieu mangtaun-taun datang ka anjeun;

Paul expresses kahayang na nganjang ka mukmin Romawi.

1. Kakuatan Kahayang: Diajar Ngudag Impian Urang kalayan Tekad

2. Ajén Hubungan: Tumuwuh Rohani dina Silaturahmi

1. Pilipi 3: 10-14 - Ngudag Kristus sareng Kabeneran-Na

2. Ibrani 10:24-25 - Saling Ngajurungkeun jeung Ngageuingkeun Kaasih jeung Migawe Hadé.

Rum 15:24 Iraha waé kuring angkat ka Spanyol, kuring bakal datang ka anjeun: sabab kuring ngarep-ngarep ningali anjeun dina perjalanan kuring, sareng bakal dibawa ka ditu ku anjeun, upami mimitina kuring rada pinuh ku rombongan anjeun.

Paulus ngungkabkeun kahayangna pikeun nganjang ka bangsa Romawi di Spanyol sarta dibarengan ku maranéhna dina lalampahanana.

1. Pentingna sosobatan dina lalampahan urang ngaliwatan kahirupan.

2. Kumaha sosobatan bisa ngabantu urang dina lalampahan rohani urang.

1. Pandita 4:9-12 - Dua leuwih hade tinimbang hiji; sabab maranéhna boga ganjaran alus pikeun gawé maranéhanana.

2. Siloka 27:17 - Beusi ngasah beusi; jadi lalaki ngasah beungeut sobatna.

Rum 15:25 Tapi ayeuna kuring indit ka Yerusalem pikeun ngawula ka umat suci.

Paul nuju iinditan ka Yérusalém pikeun ngawula ka para suci.

1. Palayan Satia Allah: Paulus jeung Kuasa Pangabdian

2. Ngalayanan para wali: Panggero pikeun Aksi Kristen

1. Pilipi 2: 3-4 - "Ulah nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves. Masing-masing urang ulah ngan ukur ningali kana kapentingan dirina, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

2. 1 Peter 4:10 - "Salaku masing-masing geus narima kurnia, make eta ngawula karana, salaku stewards alus tina rahmat Allah variatif."

Rum 15:26 Pikeun urang Makédonia jeung Akaya geus resep nyieun sumbangan pikeun jalma-jalma suci anu miskin di Yerusalem.

Urang Makédonia jeung Akaya resep méré sumbangan ka nu miskin di Yerusalem.

1. Generosity: The Pleasure of Méré

2. Ni’mat Allah: Ngaberkahan Anu Maha Kawasa

1. 2 Corinthians 9: 7 - Masing-masing anjeun kedah masihan naon anu anjeun parantos mutuskeun dina haté anjeun pikeun masihan, henteu reluctantly atanapi dina paksaan, sabab Allah mikanyaah hiji giver riang.

2. Siloka 11: 24-25 - Hiji jalma méré kalawan bébas, acan gains malah leuwih; lain nahan teu pati, tapi datang ka kamiskinan. Jalma anu berehan bakal makmur; sing saha nu nyegerkeun batur bakal nyegerkeun.

Rum 15:27 Ieu hath pleased aranjeunna verily; jeung debtors maranéhanana maranéhanana. Pikeun lamun kapir geus dijieun partakers tina hal spiritual maranéhanana, tugas maranéhanana ogé pikeun ngawula ka maranehna dina hal carnal.

Bangsa-bangsa kapir wajib ngalayanan urang Yahudi dina urusan temporal, sabab urang Yahudi parantos ngabagi kado spiritualna sareng bangsa-bangsa sanés.

1. Panén naon anu urang tabur: Kawajiban bangsa-bangsa kapir ka urang Yahudi.

2. Ngabagikeun berkah urang: Pentingna masihan deui.

1. Galata 6: 7-8 - Ulah jadi deceived: Allah teu moyok, pikeun naon sows hiji, éta ogé bakal Fedi. Pikeun hiji anu sows kana daging sorangan bakal tina daging Fedi korupsi, tapi hiji anu sows kana Roh bakal tina Roh Fedi hirup langgeng.

2. paribasa 19:17 - Saha anu berehan ka miskin nginjeumkeun ka Gusti, sarta anjeunna bakal males anjeunna pikeun akta-Na.

Rum 15:28 Ku sabab kitu, lamun kuring geus ngalakukeun ieu, sarta geus disegel ka aranjeunna buah ieu, abdi bakal datang ku anjeun ka Spanyol.

Paul ngarencanakeun pikeun ngarambat ka Spanyol sareng nyandak buah tina misina sareng anjeunna.

1. Buah tina Iman Urang: Naon Urang Bawa jeung Urang dina Lalampahanna

2. Rencana Allah pikeun Kahirupan Urang: Nuturkeun Jalan Anu Geus Ditetepkeun Pikeun Urang

1. Mateus 6:33 - Tapi neangan heula karajaan-Na jeung amal saleh-Na, jeung sagala hal ieu bakal dibikeun ka anjeun ogé.

2. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala ieu ngaliwatan anjeunna anu masihan kuring kakuatan.

Rum 15:29 Sareng kuring yakin yén, nalika kuring sumping ka anjeun, kuring bakal sumping kalayan pinuh ku berkah tina Injil Kristus.

Paul yakin yén nalika sumping ka Romawi, anjeunna bakal mawa kasampurnaan Injil Kristus.

1. Berkah tina Injil - Rum 15:29

2. Minuhan Injil - Rum 15:29

1. Rum 10:14-15 - Kumaha maranéhna bisa ngadéngé tanpa batur da'wah ka aranjeunna?

2. Galata 6: 9 - Ulah jadi bosen dina ngalakonan alus, pikeun dina waktu ditangtoskeun urang bakal panén a lamun urang teu nyerah.

Rum 15:30 Ayeuna kuring neneda ka anjeun, dulur-dulur, demi Gusti Yesus Kristus urang, jeung pikeun asih Roh, nu narékahan babarengan jeung kuring dina solat anjeun ka Allah pikeun kuring;

Paul requests duduluran pikeun ngadoakeun manéhna dina ngaran Yesus Kristus jeung cinta Roh.

1. Kakuatan Doa Babarengan

2. Pentingna Silih Rojongan

1. Rasul 12: 5 - Peter éta panjara jeung gereja ngado'a pikeun anjeunna sarta anjeunna miraculously dileupaskeun.

2. Epesus 6:18 - Neneda dina Roh dina sagala kasempetan jeung sagala rupa doa jeung requests.

Rum 15:31 Supaya kuring disalametkeun ti nu teu percaya di Yudea; sarta yén layanan kuring nu kuring keur Yerusalem bisa ditarima ku para wali;

Paulus hayang dibébaskeun ti jalma-jalma nu teu percaya ka Yudéa jeung miharep palayananana ka Yérusalém bakal ditarima ku para wali.

1. Hirup Teu Percaya: Bahaya Nolak Percaya

2. Ngalayanan Yéhuwa: Kakuatan Pangabdian sareng Komitmen

1. Yohanes 3:16-18 “Karana kacida mikaasihna Allah ka alam dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Sabab Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya, tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna. Anu percaya ka Anjeunna moal dihukum, tapi anu henteu percaya, parantos dihukum, sabab anjeunna henteu percanten kana nami Putra Tunggal Allah."

2. Yakobus 1:22-25 “Tapi sing laksanakeun pangandika teh, ulah ngadenge wungkul, anu nipu diri sorangan. Pikeun upami saha anu ngadangukeun kecap sareng sanés ngalaksanakeun, anjeunna sapertos jalma anu neuteup wajah alamina dina eunteung. Pikeun manéhna nempo dirina jeung indit jauh jeung sakaligus poho kumaha manéhna kawas. Tapi sing saha anu ningali kana hukum anu sampurna, hukum kamerdikaan, sareng terus-terusan, anu henteu ngadangukeun anu mopohokeun tapi anu ngalakukeun anu ngalakukeun, anjeunna bakal rahayu dina ngalaksanakeunana."

Rum 15:32 Mugia abdi tiasa sumping ka aranjeun kalawan gumbira ku pangersa Allah, sareng mugia sareng aranjeun refreshing.

Paul expresses kahayang na datang ka mukmin Romawi kalawan kabagjaan tur jadi refreshed dina ayana maranéhanana.

1. Ngandelkeun Pangersa Allah: Kumaha Urang Milarian Kabungahan sareng Kasegaran

2. Kakuatan Ukhuwah: Kumaha Urang Narima Kabungahan jeung Kasegeran Ti Saling

1. Pilipi 4: 4-7 - Girang ka Gusti salawasna; deui kuring bakal nyebutkeun, girang. Hayu kawajaran anjeun dipikanyaho ku sadayana. Gusti geus deukeut; Ulah hariwang ngeunaan naon-naon, tapi dina sagala hal ku doa sareng panyuwunan kalayan sukur hayu pamundut anjeun dipikanyaho ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2. Ibrani 10: 24-25 - Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting papanggih babarengan, sakumaha anu kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana, jeung leuwih salaku nu katingali. Poé beuki deukeut.

Rum 15:33 Ayeuna, Allah anu sumber katengtreman nyarengan ka aranjeun sadayana. Amin.

Paul ngirimkeun berkah ka urang Roma, wishing aranjeunna karapihan ti Allah.

1. Katengtreman Allah dina Kahirupan Urang: Kumaha Hirup dina Kanyamanan Perlindungan-Na

2. Berkah Damai: Ngabébaskeun Kasulitan Urang Ka Gusti

1. Pilipi 4: 6-7 - Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2. Lukas 12: 22-26 - Jeung cenah ka murid-Na, "Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, ulah hariwang ngeunaan hirup anjeun, naon nu bakal dahar, atawa ngeunaan awak anjeun, naon nu bakal ditunda. Pikeun hirup leuwih ti dahareun, jeung awak leuwih ti sandang. Pertimbangkeun manuk gagak: aranjeunna henteu sow atawa panén, maranéhna teu boga gudang atawa gudang, sarta acan Allah eupan aranjeunna. Sabaraha harga anjeun langkung seueur tibatan manuk! Sareng saha di antara anjeun ku hariwang tiasa nambihan sajam kana umur hirupna? Upami anjeun henteu tiasa ngalakukeun hal anu sakedik sapertos kitu, naha anjeun hariwang ngeunaan anu sanés?

Rum 16 mangrupikeun bab panutup tina surat Paulus ka urang Romawi. Ieu ngandung salam pribadi ka sagala rupa individu di garéja Romawi, warnings ngalawan jalma divisive, sarta doxology final.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku Paul muji Phoebe, hiji deaconess sahiji garéja di Cencreae, nanyakeun mukmin di Roma pikeun nampa dirina dina cara pantes para wali sarta mantuan nya dina naon baé bisa butuh ti aranjeunna. Anjeunna ngirim salam ka Priskila sareng Akwila, sasama padamel dina Kristus Yesus anu ngorbankeun nyawana pikeun anjeunna (Rum 16: 1-4). Anjeunna neraskeun ku salam ka seueur jalma sanés sapertos Epenetus, Mary, Andronicus, Junia sareng anu sanésna nunjukkeun kasatiaan kontribusina (Rum 16: 5-15).

Ayat 2nd: Dina ayat 17-20, Paul ngaluarkeun peringatan ngalawan jalma-jalma anu nyababkeun perpecahan sareng ngahalangan doktrin anu bertentangan, aranjeunna parantos diajar naséhat anu mukmin ngajauhan aranjeunna (Rum 16:17). Anjeunna ngingetkeun yén jalma-jalma sapertos kitu sanés ngaladénan Kristus tapi napsu sorangan nganggo omongan anu mulus, nipu pikiran naif (Rum 16:18). Sanajan warning ieu anjeunna commends Rum ta'at keur dilaporkeun dulur jadi anjeunna rejoices leuwih aranjeunna hayang aranjeunna jadi wijaksana naon alus polos naon jahat Allah karapihan baris geura-giru naksir Iblis handapeun suku rahmat Gusti Yesus janten sareng anjeun (Rum 16:19-20).

Ayat ka-3: Ti ayat 21 teras Paulus ngintun salam atas nama sahabatna sapertos Timoteus Lucius Jason Sosipater Tertius Gaius Erastus Quartus (Rum 16:21-23). Suratna ditungtungan ku hiji doxology elaborate 'Ayeuna anjeunna bisa ngadegkeun anjeun luyu jeung proklamasi Injil abdi Yesus Kristus wahyu misteri diteundeun rusiah lila kaliwat kiwari wangsit ngaliwatan tulisan prophetic paréntah Allah langgeng dipikawanoh sadaya bangsa mawa ngeunaan ta'at iman kamulyaan ngan Allah wijaksana ngaliwatan Yesus Kristus salawasna ! Amin' (Rum 16:25-27). Ieu reinforces téma kasalametan Injil ngaliwatan iman Yesus Kristus rencana hikmah ketuhanan unfolding umur pikeun kamulyaan Allah.

Rum 16:1 Abdi muji ka anjeun Phebe adi urang, anu ngawula ka jamaah di Kenkrea.

Paul muji Phebe, abdi garéja di Kenchrea, ka pamiarsa suratna.

1. Pentingna Ngalayanan Garéja

2. Ngagungkeun Kontribusi Awéwé di Garéja

1. Ibrani 13:17 - Taat ka nu boga aturan leuwih anjeun, sarta nyerah yourselves: pikeun maranéhanana lalajo pikeun jiwa anjeun, salaku maranéhanana anu kudu méré akun, ambéh maranéhanana bisa ngalakukeun hal eta kalawan kabagjaan, jeung teu jeung grief: for that is unprofitable pikeun anjeun.

2. 1 Peter 4:10 - Salaku unggal lalaki geus narima kurnia, malah jadi mentri sarua hiji sejen, salaku stewards alus tina rahmat manifold Allah.

Rum 16: 2 Sing anjeun nampi anjeunna dina Gusti, sakumaha janten para wali, sareng anjeun ngabantosan anjeunna dina usaha naon waé anu diperyogikeun ku anjeun: sabab anjeunna parantos ngabantosan seueur jalma, sareng kuring ogé.

Petikan ieu nyarioskeun pentingna ngabantosan sareng ngadukung jalma anu parantos sami pikeun urang sareng anu sanés.

1. "Jadi Penolong: Ngadukung Batur anu Meryogikeun"

2. "Kakuatan Dorongan: Ngaronjatkeun Batur Ngaliwatan Kahadean"

1. Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Rada, dina humility nilai batur luhureun yourselves, teu pilari ka kapentingan sorangan tapi unggal anjeun pikeun kapentingan batur."

2. Paribasa 3:27-28 - "Ulah nyepengkeun kahadean ti jalma-jalma anu kuduna, nalika anjeun gaduh kakuatan pikeun ngalakukeun. "- nalika anjeun parantos gaduh sareng anjeun."

Rum 16:3 Salam ka Priskila sareng Akwila, anu ngabantosan abdi dina Kristus Yesus:

Paulus ngabagéakeun Priskila jeung Akwila, nu mantuan manéhna nyebarkeun Injil Yésus Kristus.

1. Kakuatan Partnership dina Kamentrian

2. Némbongkeun Panghargaan ka Anu Ngawula

1. Epesus 4: 1-3 - Ku kituna kuring, hiji tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun leumpang dina ragam pantes panggero nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing ku karana dina cinta, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

2. 1 Tesalonika 5: 12-13 - Urang nanya ka anjeun, baraya, hormat jalma anu kuli di antara anjeun sarta leuwih anjeun dina Gusti jeung admonish anjeun, sarta esteem aranjeunna kacida pisan asih alatan karya maranéhanana. Tetep rukun diantara anjeun.

Rum 16: 4 Anu geus pikeun hirup abdi diteundeun handap necks maranéhna sorangan: ka saha teu ngan kuring muji sukur, tapi ogé sakabéh jamaah kapir.

Paul expresses syukur-Na ka jalma anu geus risked nyawa maranéhanana, jeung gereja kapir.

1: Kakuatan Syukur: Kumaha Némbongkeun Panghargaan pikeun Jalma Anu Luhureun sareng Saluareun

2: Résiko Iman: Kumaha Kudu Tabah Nalika Urang Nyanghareupan Kateupastian

1: Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

2: Yakobus 2:26 - "Kanggo sapertos awak tanpa roh maot, kitu ogé iman tanpa amal ogé maot."

Rum 16:5 Kitu ogé salam ka jamaah anu aya di imahna. Salam ka Epaenetus anu dipikacinta, anu pangheulana di Akaya pikeun Kristus.

Petikan ieu ngeunaan parentah Paul pikeun ngabagéakeun jamaah di imah Epaenetus sarta ogé salam ka Epaenetus, anu mimiti asup Kristen di Achaia.

1: Saban jalma boga potensi pikeun jadi nu pangheulana tina injil - Epaenetus teh muarabat munggaran di Akaya, sarta anjeunna nangtung salaku panginget pikeun jadi kahiji babagi Injil.

2: Urang kudu salawasna nyumponan waktu pikeun salam jeung silih kenal, sakumaha anu diparentahkeun ku Paulus ka jamaah di imah Epaenetus.

1: Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold. , Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman."

2: Rasul 8: 4 - "Ayeuna jalma anu paburencay indit ngeunaan da'wah pangandika."

Rum 16:6 Salam ka Maryam, anu parantos nyambut damel ka urang.

Mary éta pagawé garéja hardworking jeung satia.

1. Nilai gawé teuas - Rum 16: 6

2. Recognizing Service Satia - Rum 16: 6

1. Siloka 10:4 - "Manéhna jadi miskin nu ngurus leungeun kendor: tapi leungeun getol ngajadikeun euyeub."

2. paribasa 12:24 - "Leungeun getol bakal nanggung aturan: tapi slothful bakal handapeun upeti."

Rum 16:7 Salam ka Andronicus jeung Junia, dulur-dulur kuring, jeung batur-batur dipenjara, anu kasohor diantara rasul-rasul, anu oge geus aya dina Kristus saméméh kuring.

Andronicus sareng Junia mangrupikeun catetan diantara rasul-rasul, parantos aya dina Kristus sateuacan Paulus.

1. Pentingna Andronicus sareng Junia salaku Rasul

2. Kakuatan Aya Kristus Sateuacan Batur

1. Rasul 17: 11-12, pesen Paul ngeunaan kasalametan Kristus

2. Mateus 22:37-40, parentah Kristus pikeun mikanyaah ka Allah jeung ka sasama

Rum 16:8 Salam ka Amplias, kakasih abdi di Gusti.

Paul ngirim salam ka Amplias, nyatakeun kanyaah ka anjeunna dina Gusti.

1. Silih Asih dina Yéhuwa: Conto Paulus jeung Amplias

2. Dipikanyaah ku Gusti: Berkah Amplias

1. 1 Yohanes 4:7-11, "Kakasih, hayu urang silih pikanyaah, sabab cinta teh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah jeung nyaho ka Allah. Sakur anu teu mikanyaah teu nyaho ka Allah, sabab Allah teh. Ieu cinta Allah dibuktikeun di antara urang, yen Allah ngutus Putra tunggal-Na ka dunya, supaya urang bisa hirup ngaliwatan Anjeunna. Putra-Na jadi panebus dosa-dosa urang. Dulur-dulur, upama Allah mikaasih ka urang, urang oge kudu silih pikanyaah."

2. 1 Korinta 13:1-8, "Lamun kuring nyarita dina basa lalaki jeung malaikat, tapi teu boga cinta, Kami gong ribut atawa cymbal clanging. Jeung lamun kuring boga kakuatan prophetic, sarta ngarti sagala misteri jeung sagala pangaweruh, jeung lamun kuring boga sakabeh iman, pikeun ngaleungitkeun gunung, tapi teu boga cinta, Kami euweuh nanaon. Asih teh sabar jeung bageur, asih teu sirik atawa sombong, teu sombong atawa kurang ajar. Kabeneran. Asih nanggung sagala hal, percaya kana sagala hal, ngarep-ngarep kana sagala hal, sabar dina sagala hal."

Rum 16:9 Salam ka Urbane, anu nulungan urang di Kristus, jeung ka Stakhis kakasih abdi.

Petikan ieu mangrupikeun salam ti Paulus ka dua réréncanganna, Urbane sareng Stachys, anu parantos ngabantosan anjeunna dina palayanan nyebarkeun Injil.

1. The Power of dorongan: Kumaha Urbane na Stachys Mantuan Paul dina Misi-Na

2. Pentingna Silaturahim dina Kahirupan Kristen

1. Ibrani 10: 24-25 - "Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha urang bisa spur karana on arah cinta jeung amal hade, teu nyerah pasamoan babarengan, sakumaha sababaraha geus di watek ngalakonan, tapi encouraging karana - sarta sakabeh. langkung seueur nalika anjeun ningali Poé caket."

2. Epesus 4:29 - "Hayu euweuh omongan corrupting kaluar tina mouths anjeun, tapi ngan misalna alus pikeun ngawangun up, sakumaha fits kasempetan, éta bisa masihan rahmat ka jalma anu ngadangu."

Rum 16:10 Salam ka Apeles anu katampi ku Kristus. Salam ka jalma-jalma ti kulawarga Aristobulus.

Paul maréntahkeun pamiarsa pikeun salam ka Apeles sareng jalma-jalma di kulawarga Aristobulus anu disatujuan dina Kristus.

1. Pentingna Ngadorong Batur dina Imanna ka Kristus

2. Kumaha Hirup Kahirupan Perkenan dina Panon Kristus

1. Epesus 4: 1-3 - "Ku kituna kuring, hiji tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun leumpang dina ragam pantes panggero nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing kalawan karana. dina asih, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

2. 1 Tesalonika 5:11 - "Ku sabab ajak karana jeung ngawangun karana nepi, sagampil anjeun lakukeun."

Rum 16:11 Salam ka Herodion dulur kuring. Salam ka jalma-jalma ti kulawarga Narcissus, anu aya dina Gusti.

Petikan ieu nyorong jalma-jalma mukmin pikeun salam sareng ngakuan silih ka Gusti, sanaos aranjeunna gaduh kasang tukang anu béda.

1. Ngenalkeun Dulur-dulur urang dina Kristus: Kakuatan Persatuan

2. Némbongkeun Asih ka Sadayana: Ngagungkeun Karagaman Urang di Gusti

1. Galata 3:28 - "Aya teu Yahudi atawa Yunani, aya euweuh budak atawa bebas, aya teu jalu atawa bikang: pikeun anjeun sadayana hiji dina Kristus Yesus."

2. 1 John 4: 7-8 - "Kakasih, hayu urang silih pikanyaah: pikeun cinta téh ti Allah; jeung unggal hiji nu mikanyaah téh dilahirkeun ti Allah, sarta nyaho ka Allah. Anjeunna anu teu mikanyaah teu nyaho ka Allah; pikeun Allah teh. cinta."

Rum 16:12 Salam ka Trifena jeung Trifosa, anu buburuh di Gusti. Salam ka Persis anu dipikanyaah, anu parantos nyambut damel di Gusti.

Paulus salam ka tilu awewe, nya eta Trifena, Trifosa jeung Persis, anu loba bakti ka Gusti.

1. Gawé Sabagé Ka Pangéran: Ngagungkeun Pangabdian Triféna, Trifosa jeung Persis

2. Conto Palayanan: Diajar tina Buruh Satia Tryphena, Tryphosa sareng Persis

1. Siloka 31:17 - Manéhna girds dirina kalawan kakuatan sarta ngajadikeun leungeun nya kuat.

2. Kolosa 3:23 - Naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sakumaha damel pikeun Gusti.

Rum 16:13 Salam ka Rufus anu dipilih ku Gusti, sareng ka indungna sareng abdi.

Paul salam ka Rufus, dulur saiman ka Gusti, jeung indungna, nu oge indung Paul.

1. kulawarga Allah ngalegaan saluareun kami sorangan.

2. Kaasih Allah ka urang ngaleuwihan sagala bédana.

1. 1 Korinta 12: 12-14 - Pikeun sagampil awak hiji tur mibanda loba anggota, sarta sakabeh anggota awak, sanajan loba, mangrupakeun hiji awak, kitu deui jeung Kristus.

2. Epesus 4: 1-3 - Ku kituna kuring, hiji tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun leumpang dina ragam pantes panggero ka nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing ku karana dina cinta.

Rum 16:14 Salam ka Asinkritus, Flegon, Hermas, Patrobas, Hermes, jeung dulur-dulur saimanna.

Petikan ieu nyarioskeun salam Paulus ka genep individu sareng sakelompok jalma anu aya hubunganana sareng aranjeunna.

1. Pentingna Nyambung jeung Batur: Hiji Pangajaran dina Rum 16:14

2. Kumaha Némbongkeun Hormat jeung Asih ka Jalma-jalma di Komunitas Urang: Tingali Rum 16:14

1. 1 John 4: 7-12 - tercinta, hayu urang silih cinta, pikeun cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun Allah jeung nyaho Allah.

2. Kolosa 3: 12-14 - Ditunda lajeng, salaku leuwih dipilih Allah, suci tur dipikacinta, hate welas asih, kahadean, humility, meekness, sarta kasabaran.

Rum 16:15 Salam ka Pilologus, jeung Yulia, ka Nereus, jeung dulur awewena, jeung ka Olimpas, jeung ka sakumna umat suci anu aya di dinya.

Paulus ngabagéakeun jalma-jalma anu ngaranna kitu ogé ka dulur-dulur saiman jeung maranéhna.

1. Kakuatan Ukhuwah: Kakuatan Komunitas

2. Ni’mat Anu Dipikanyaho ku Allah

1. Rasul 2: 44-47 - Garéja mimiti devoted diri kana pangajaran rasul 'jeung ukhuwah, mun megatkeun roti jeung solat.

2. Jabur 139: 1-4 - Anjeun geus searched kuring, Gusti, jeung anjeun nyaho kuring.

Rum 16:16 Salam silih hormat ku ciuman suci. Garéja Kristus salam ka anjeun.

Urang Kristen kudu silih salam jeung ciuman suci minangka tanda persatuan jeung cinta.

1: Urang kedah nunjukkeun kaasih ka anu sanés ku cara ngucapkeun salam kalayan nyium suci.

2: Urang kudu nganyatakeun persatuan urang dina awak Kristus ngaliwatan tindakan asih jeung kahadean, kayaning ciuman suci.

1: 1 Peter 5:14 - Salam silih ku ciuman cinta.

2: John 13: 34-35 - A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yén anjeun silih cinta; sakumaha Kami geus dipikacinta anjeun, yén anjeun ogé silih cinta. Ku ieu sadayana bakal terang yén anjeun murid-murid Kami, upami anjeun silih pikanyaah.

Rum 16:17 Ayeuna kuring naros ka anjeun, dulur-dulur, perhatikeun jalma-jalma anu nyababkeun perpecahan sareng pelanggaran anu bertentangan sareng ajaran anu parantos diajarkeun; sarta ulah aranjeunna.

Paul nyorong Garéja pikeun ngaidentipikasi sareng nyingkahan jalma-jalma anu ngamajukeun ajaran palsu.

1. Bahaya Guru Palsu

2. Tetep Satia kana Kaleresan

1. Titus 3: 9-11 - Tapi ulah controversies foolish, genealogies, dissensions, jeung quarrels ngeunaan hukum, pikeun aranjeunna unprofitable jeung sia. Sedengkeun pikeun jalma anu ngahudangkeun perpecahan, sanggeus ngingetkeun anjeunna sakali lajeng dua kali, teu aya hubunganana deui jeung manehna, nyaho yen eta jalma anu warped jeung dosa; anjeunna dikutuk sorangan.

2. 2 Timoteus 4: 2-4 - Ngahutbah kecap; janten siap dina usum sareng kaluar usum; reprove, rebuke, jeung exhort, kalawan kasabaran lengkep jeung pangajaran. Pikeun waktuna datang nalika jalma moal tahan kana pangajaran anu leres, tapi ku ceuli gatal-gatal, aranjeunna bakal ngumpulkeun guru pikeun nyocogkeun karep sorangan, sareng bakal ngajauhan tina ngadangukeun bebeneran sareng ngumbara kana mitos.

Rum 16:18 Pikeun maranéhanana anu saperti teu ngawula ka Gusti urang Yesus Kristus, tapi beuteung sorangan; jeung ku kecap alus jeung ucapan adil nipu hate nu basajan.

Sababaraha urang ngawula kahayang egois sorangan tinimbang Yesus jeung nipu jalma ngaliwatan kecap pikaresepeun.

1. Waspada jalma-jalma anu ngagunakeun sanjungan sareng janji kosong pikeun ngajauhkeun jalma-jalma ti Yesus. 2. Urang kudu nyingkirkeun kahayang sorangan jeung fokus kana pangajaran Yésus.

1. paribasa 26: 24-25 - Saha hates disguises eta kalawan biwir-Na, Tapi anjeunna lay up tipu daya dina haténa. Lamun manehna ngomong alus, ulah percanten anjeunna, sabab aya tujuh abominations dina haténa. 2. Epesus 5:15-17 - Tempo lajeng nu leumpang circumspectly, moal sakumaha fools tapi sakumaha wijaksana, redeeming waktu, sabab poé anu jahat. Ku sabab eta ulah jadi unwise, tapi ngarti naon wasiat Gusti.

Rum 16:19 Pikeun ta'at anjeun geus datang ka luar negeri ka sadaya lalaki. Ku sabab kitu kuring bungah atas nama anjeun: tapi kuring hoyong anjeun wijaksana kana anu hadé, sareng sederhana ngeunaan anu jahat.

Paul resep kana ta'at umat Romawi tapi nyorong aranjeunna janten wijaksana dina naon anu hadé sareng polos dina naon anu jahat.

1. Hikmah Ta’at

2. Leumpang dina Innocence

1. Siloka 3:13-15 (13) Bagja jalma anu manggih hikmah, jeung jalma anu meunang pangarti. (14) Sabab barang daganganana leuwih hade ti batan barang dagangan perak, jeung kauntunganana ti batan emas murni. (15) Anjeunna langkung berharga ti batan batu permata: sareng sagala hal anu anjeun pikahoyong moal tiasa dibandingkeun sareng anjeunna.

2. Pilipi 4:4-7 (4) Salawasna bagja ka Gusti; (5) Hayu moderation anjeun dipikawanoh ka sadaya lalaki. Gusti geus deukeut. (6) Ati-ati pikeun nanaon; tapi dina unggal hal ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. (7) Sareng katengtreman Allah, anu ngalangkungan sadaya pangertian, bakal ngajaga haté sareng pikiran anjeun ku Kristus Yesus.

Rum 16:20 Jeung Allah katengtreman bakal ngaremuk Iblis handapeun suku anjeun teu lila. Rahmat Gusti urang Yesus Kristus marengan anjeun. Amin.

Allah katengtreman bakal ngéléhkeun Iblis jeung mawa karapihan ka mukmin; kurnia Yesus Kristus bakal jeung maranehna.

1: Girang dina kanyaho yén Allah bakal mawa katengtreman pikeun jalma-jalma anu percaya sareng yén rahmat Yesus bakal aya sareng aranjeunna.

2: Sing ati-ati, yen Allah nu maparin katengtreman aya di pihak urang jeung kurnia Yesus nyarengan ka urang.

1: Yesaya 11: 6-9 - ajag bakal Huni jeung domba, jeung macan tutul bakal ngagolér jeung embe ngora, jeung anak sapi jeung singa jeung anak sapi fattened babarengan; jeung budak leutik bakal mingpin maranehna.

2: Pilipi 4:7 - Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sakabeh pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

Rum 16:21 Timoteus batur gawé kuring, jeung Lukius, jeung Yason, jeung Sosipater, dulur kuring, salam ka anjeun.

Timoteus, Lukius, Yason, jeung Sosipater ngabagéakeun ka hadirin.

1. Allah nelepon urang pikeun ngawula ka silih di cinta.

2. Urang sadaya bagian tina hiji kulawarga di Kristus.

1. Galata 6:10 - Ku kituna, sakumaha urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sarerea, sarta hususna ka jalma anu ti rumah tangga iman.

2. Epesus 4: 1-3 - Ku kituna kuring, hiji tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun leumpang dina ragam pantes panggero ka nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing ku karana dina cinta, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

Rum 16:22 Abdi Tertius, anu nyerat ieu surat, salam ka anjeun dina Gusti.

Petikan ieu mangrupikeun salam ti Tertius, juru tulis anu nyerat surat ka bangsa Romawi.

1. Pentingna Salam: Ulikan ngeunaan Rum 16:22

2. Kakuatan Komunitas: Tilik Roma 16:22

1. Kolosa 4:18 - "Kuring, Paul, nulis salam ieu ku leungeun kuring sorangan. Inget ranté abdi."

2. Philemon 1:19 - "Kuring, Paul, nulis ieu kalawan leungeun kuring sorangan-kuring bakal repay deui-pikeun ngingetkeun maneh yén anjeun ngahutang kuring pisan diri anjeun."

Rum 16:23 Salam ka anjeun ti Gayus, anu nganuhunkeun ka abdi sareng sadaya jamaah. Erastus, pangurus kota, salam ka anjeun, sareng Kuwartus saderek.

Passage Gayus, host sahiji jamaah, jeung Erastus, chamberlain dayeuh, ngirim salam ka gareja, jeung Quartus, sadulur.

1. Kakuatan Ukhuwah Kristen: Kumaha Urang Dikuatkeun ku Hubungan sareng Batur

2. Pentingna Silaturahmi: Peran Gayus di Garéja

1. Ibrani 13: 1-2 - "Hayu cinta brotherly nuluykeun. Ulah ngalalaworakeun kana némbongkeun silaturahmi ka strangers, pikeun thereby sababaraha geus entertained malaikat tanpa disadari."

2. Galata 6:10 - "Jadi lajeng, sakumaha urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun alus ka dulur, sarta hususna ka jalma anu ti rumah tangga iman."

Rum 16:24 Rahmat Gusti urang Yesus Kristus nyarengan ka aranjeun sadayana. Amin.

Paul masihan berkah rahmat ka sadaya pamiarsa suratna.

1. Rahmat Allah anu langgeng

2. Hirup dina Rahmat Pangéran

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman, sarta ieu teu ngalakukeun sorangan; éta karunia Allah-

2. John 1:17 - Pikeun hukum ieu dibikeun ngaliwatan Musa; rahmat jeung bebeneran datang ngaliwatan Yesus Kristus.

Rum 16:25 Ayeuna pikeun anjeunna anu kawasa pikeun ngadegkeun anjeun nurutkeun Injil kuring, jeung da'wah Yesus Kristus, nurutkeun wahyu tina misteri, anu diteundeun rusiah saprak dunya mimiti,

Allah boga kakuatan pikeun ngadegkeun urang nurutkeun Injil, da'wah Yesus, jeung nurutkeun misteri nu diteundeun rusiah saprak dunya mimiti.

1. Ditetepkeun ku Allah: Kumaha Néangan Kakuatan jeung Perlindungan-Na

2. Nyingkabkeun Misteri: Kumaha Yesus Ngabuka Makna Sajati Kahirupan Urang

1. Epesus 3:6-7 - Nu kapir kudu sasama ahli waris, jeung awak sarua, jeung partakers tina jangji-Na di Kristus ku Injil.

2. Epesus 1: 9-10 - Nyieun dipikawanoh ka urang misteri of will-Na, nurutkeun pelesir alus-Na nu hath purposed dina dirina: yén dina dispensasi tina fulness kali manéhna bisa ngumpulkeun babarengan dina hiji sagala hal Kristus. .

Rum 16:26 Tapi ayeuna geus dibuktikeun, sarta ku Kitab Suci para nabi, nurutkeun parentah Allah langgeng, dijieun dipikawanoh ka sakabeh bangsa pikeun ta'at iman:

Allah nu langgeng geus nyieun parentah-Na ka sakabeh bangsa pikeun ajak nurut iman.

1: Taat kana Firman Allah - Jalan Ka Iman

2: Tumuwuh dina Iman - Ngarespon kana Paréntah Allah

1: Yosua 1:8 - "Ieu kitab hukum ulah dileungitkeun tina sungut anjeun, tapi anjeun kudu tapa di dinya beurang jeung peuting, supaya maneh bisa niténan ngalakonan sagala anu geus ditulis di dinya: pikeun lajeng Anjeun kudu nyieun karya Anjeun. makmur, teras anjeun bakal suksés."

2: Jabur 119:11 - "Ucapan Gusti ku abdi disimpen dina haté abdi, supados abdi ulah dosa ngalawan Anjeun."

Rum 16:27 Pikeun Allah hiji-hijina wijaksana, kamulyaan ngaliwatan Yesus Kristus salawasna. Amin.

Petikan ieu mangrupikeun ekspresi hormat sareng ngahargaan ka Gusti salaku hiji-hijina sumber hikmah.

1. Kakuatan Ibadah: Ngahargaan Hikmah Allah

2. Tumuwuh dina Hikmah: Néangan Pituduh ti Gusti Nu Maha Wijaksana

1. James 1: 5 - "Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta Allah, anu mere generously ka sadaya tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun anjeunna."

2. paribasa 2: 6 - "Kanggo Gusti masihan hikmah; tina sungut-Na datangna pangaweruh jeung pamahaman."

1 Korinta 1 nyaéta bab kahiji tina Surat Kahiji Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul alamat divisi jeung konflik dina garéja Corinthian jeung nekenkeun centrality pesen Kristus urang.

Ayat 1: Paulus ngamimitian ku cara ngucapkeun sukur pikeun kurnia Allah anu dipasihkeun ka umat percaya di Korinta ngalangkungan Yesus Kristus. Anjeunna ngaku yén aranjeunna parantos dikayakeun dina sagala cara, kalebet kado spiritual, sareng henteu kakurangan tina berkah spiritual (1 Korinta 1: 4-7). Sanajan kitu, anjeunna langsung alamat divisi jeung faksi maranéhanana, noting yén aya quarrels diantara aranjeunna dumasar kana handap pamingpin béda kayaning Paul, Apolos, atawa Cephas (Peter) (1 Corinthians 1:10-12). Paul ngadesek aranjeunna pikeun ngahiji dina pikiran sareng pertimbangan sareng ngingetkeun aranjeunna yén Kristus anu kedah janten fokus.

Ayat 2: Paulus nyorotkeun kabodoan hikmat manusa dibandingkeun sareng hikmat Allah. Anjeunna nunjuk kaluar yén Allah milih naon dianggap foolish ku standar dunya pikeun éra jalma anu nganggap dirina wijaksana (1 Korinta 1:18-20). Pesen Kristus disalib bisa sigana kawas batu stumbling atawa foolishness pikeun sababaraha, tapi sabenerna kakawasaan Allah jeung hikmah pikeun kasalametan (1 Korinta 1:23-24). Paul nekenkeun yén éta téh lain ngaliwatan kecerdasan manusa atawa eloquence tapi ngaliwatan iman dina kurban Kristus urang mukmin narima kasalametan.

Ayat ka-3: Bab éta dipungkas ku pangéling-ngéling yén teu loba jalma wijaksana atawa boga pangaruh anu disebut ku Allah. Sabalikna, Anjeunna milih jalma-jalma anu dianggap lemah sareng hina ku masarakat pikeun ngabingungkeun anu kuat (1 Korinta 26-29). Ieu fungsi minangka panginget yén boasting ngan kudu dipigawé dina Gusti sabab éta Anjeunna anu nyadiakeun bener, sanctification, jeung panebusan (1 Corinthians 30-31). Pamustunganana, sadaya kamulyaan mung kagungan Allah.

Ringkesanna, Bab hiji tina Korintus Kahiji ngabahas divisi sareng faksi dina garéja Korintus. Paul nekenkeun pentingna persatuan di Kristus jeung rejects hikmah manusa dina kahadean hikmah Allah. Anjeunna nyorot pesen Kristus anu disalib salaku kakawasaan sareng hikmah Allah pikeun kasalametan. Paulus ngingetkeun jalma-jalma mukmin yén Allah milih jalma-jalma anu dianggap lemah pikeun ngabingungkeun anu kuat, janten sadayana sombong kedah diarahkeun ka Gusti nyalira. Bab ieu negeskeun téma persatuan, rendah haté, sareng ngandelkeun hikmat Allah tibatan standar dunya.

1 Korinta 1:1 Paulus, anu geus disaur jadi rasul Isa Al Masih ku pangersa Allah, jeung Sostenes dulur urang,

Passage Paul nyaéta rasul Yesus Kristus, disebut ngawula ngaliwatan wasiat Allah, jeung Sosthenes salaku lanceukna dina iman.

1. Kakuatan Nurutan Pangersa Allah

2. Kabungahan Ngawula jeung Dulur-dulur saiman

1. Rum 12: 2 - Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun.

2. Mateus 6:33 - Tapi neangan heula karajaan-Na jeung amal saleh-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal dibikeun ka anjeun ogé.

1 Korinta 1: 2 Ka jamaah Allah anu aya di Corinth, ka jalma-jalma anu disucikeun dina Kristus Yesus, anu disebut janten suci, sareng sadayana anu di unggal tempat nyauran nami Yesus Kristus Gusti urang, boh milik urang sareng urang.

Paul keur nulis surat ka gereja di Corinth, nu diwangun ku jalma anu geus sanctified di Yesus Kristus jeung disebut jadi wali, jeung jalma anu di unggal tempat nyebut ngaran Yesus Kristus.

1. Kakuatan Nyucikeun: Kumaha Dipisahkeun ku Allah

2. Diajar Nyauran kana Ngaran Yesus Kristus

1. Rum 8: 29-30 - "Pikeun jalma-jalma anu dipikanyaah ku Allah, Anjeunna ogé parantos ditakdirkeun pikeun nyontoan kana gambar Putra-Na, supados anjeunna janten cikal diantara seueur sadulur. disebut, Anjeunna oge dibenerkeun; jalma-jalma anu dibenerkeun ku Anjeunna ogé dimulyakeun."

2. John 10:30 - "Kuring jeung Rama hiji."

1 Korinta 1:3 Mugia aranjeun kurnia, jeung katengtreman, ti Allah Rama urang, jeung ti Gusti Yesus Kristus.

Paul ngirim salam rahmat jeung katengtreman ti Allah jeung Yesus ka Korinta.

1. Rahmat Allah: Anugrah Damai

2. Ngadeukeutan ka Allah Ngaliwatan Yesus

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman, jeung nu teu of yourselves; eta teh kurnia Allah, lain tina karya, lest saha kudu boast.

2. John 14:27 - Peace kuring ninggalkeun sareng anjeun, karapihan abdi masihan ka anjeun; Henteu sakumaha anu dipasihkeun ku dunya anu ku Kami dipasihkeun ka anjeun. Entong hariwang haté anjeun, ulah sieun.

1 Korinta 1:4 Abdi nganuhunkeun ka Allah salawasna pikeun anjeun, pikeun kurnia Allah anu geus dibikeun ka anjeun ku Yesus Kristus;

Abdi nganuhunkeun ka Allah pikeun rahmat-Na anu dipasihkeun ka urang Corinth ngalangkungan Yesus Kristus.

1. Rahmat Gusti: Kumaha Nampa sareng Ngabagi Anugrah Gusti.

2. Yesus Kristus: Sumber Kahirupan jeung Kabungahan.

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun disimpen ngaliwatan iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

2. Rum 5: 1-2 - Ku sabab kitu keur diyakinkeun ku iman, urang kudu karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus: Ku saha ogé urang boga aksés ku iman kana rahmat ieu wherein urang nangtung.

1 Corinthians 1: 5 yén dina sagala hal anjeun enriched ku anjeunna, dina sagala utterance, sarta dina sagala pangaweruh;

Dina Kristus, mukmin dikaruniai pangaweruh jeung kamampuhan pikeun komunikasi éféktif.

1. Kakuatan Firman: Kumaha Kristus Ngabeungharan Urang Sareng Pangaweruh sareng Ucapan

2. Berkah ukhuwah: Kumaha Kristus Ngabeungharan Urang Ngaliwatan Ngahiji

1. Kolosa 3:16 "Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly, ngajarkeun jeung admonishing karana dina sagala hikmah"

2. Epesus 4: 15-16 "Sabalikna, diomongkeun bebeneran dina cinta, urang kudu tumuwuh nepi di sagala cara kana Anjeunna anu sirah, kana Kristus, ti saha sakabeh awak, ngagabung jeung diayakeun babarengan ku unggal joint jeung nu. Éta dilengkepan, nalika unggal bagian dianggo leres, ngajantenkeun awak tumbuh supados ngawangun dirina dina cinta."

1 Korinta 1: 6 Salaku kasaksian Kristus geus dikonfirmasi di anjeun:

Kasaksian Kristus dikonfirmasi di Korinta.

1. Kakuatan Konfirmasi: Kumaha Kasaksian Allah ngeunaan Kristus Bisa Nguatkeun Iman Urang

2. Kumaha Tumuwuh dina Iman: Konfirmasi Kasaksian Kristus di Korinta

1. John 3: 16-17 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka Anjeunna masihan Putra tunggal-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi meunang hirup langgeng. Pikeun Allah teu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum nu. dunya, tapi supados dunya salamet ku anjeunna."

2. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

1 Korinta 1:7 Ku kituna anjeun datang balik dina no hadiah; nungguan datangna Gusti urang Yesus Kristus:

Paul nyorong urang Korinta pikeun henteu kakurangan tina sagala kado spiritual nalika aranjeunna ngantosan datangna Yesus Kristus.

1. "Ngadagoan dina Antisipasi: Disiapkeun pikeun Datangna Gusti urang Yesus Kristus"

2. "Diberkahan pikeun Tujuan: Ngamangpaatkeun Karunia Rohani Pikeun Ngadagoan Datangna Gusti"

1. Rum 8:19 Pikeun ekspektasi earnest mahluk waiteth pikeun manifestation putra Allah.

2. Kolosa 3: 1-4 Lamun anjeun lajeng jadi risen jeung Kristus, neangan hal-hal anu di luhur, dimana Kristus linggih di leungeun katuhu Allah. Atur kaasih anjeun kana hal-hal di luhur, sanés hal-hal anu aya di bumi. Pikeun maraneh geus maot, sarta hirup anjeun disumputkeun jeung Kristus di Allah. Nalika Kristus, anu mangrupikeun kahirupan urang, bakal muncul, maka anjeun ogé bakal némbongan sareng anjeunna dina kamulyaan.

1 Korinta 1:8 Anu ogé bakal mastikeun anjeun nepi ka ahir, supaya anjeun bisa jadi tanpa cacad dina poé Gusti urang Yesus Kristus.

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan teu aya cacad dina dinten Gusti Yesus Kristus.

1: Dina raraga teu aya cacad dina dinten Gusti Yesus Kristus, urang kedah tetep satia sareng bakti ka Anjeunna.

2: Urang kudu narékahan pikeun hirup anu pantes pikeun henteu cacad dina dinten Gusti Yesus Kristus.

1: Mateus 5:48 - "Ku sabab kitu kudu sampurna, sakumaha Rama anjeun nu di sawarga sampurna."

2: Epesus 5:27 - "Supaya anjeunna bisa nampilkeun ka dirina hiji garéja glorious, teu boga titik, atawa wrinkles, atawa hal sarupa kitu; tapi éta kudu suci jeung tanpa cacad."

1 Korinta 1: 9 Allah satia, ku saha anjeun geus disebut kana ukhuwah Putra-Na Yesus Kristus Gusti urang.

Paulus ngajurung urang Korintus pikeun mikawanoh kasatiaan Allah jeung tetep dina ukhuwah jeung Yesus Kristus.

1. "Kasatiaan Allah: Ngartos sareng Ngahargaan Kaasih Gusti anu Teu Saratna"

2. "Hirup dina Silaturahmi sareng Yesus: Janten Langkung Kawas Anjeunna"

1. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. John 13: 34-35 - A parentah anyar I masihan ka anjeun, yén anjeun bogoh karana: sagampil Kuring geus dipikacinta anjeun, anjeun ogé kudu cinta karana. Ku ieu sakabeh jalma bakal nyaho yen aranjeun teh murid-murid Kami, lamun maraneh silih pikanyaah.

1 Korinta 1:10 Ayeuna sim kuring neneda ka aranjeun, dulur-dulur, ku pajenengan Gusti urang Yesus Kristus, supaya aranjeun kabeh nyarita hal anu sarua, sarta ulah aya perpecahan diantara aranjeun; tapi nu ye jadi sampurna ngagabung babarengan dina pikiran sarua jeung dina judgment sarua.

Paulus ngajurung urang Korinta pikeun ngahiji dina imanna, nyarioskeun hal anu sami sareng henteu aya perpecahan di antara aranjeunna.

1. Ngahiji dina Garéja: The Power of ukhuwah

2. Nuturkeun Saran Paul urang: Ngajaga Garéja Serikat

1. Epesus 4: 1-6 - Ngahiji dina Garéja

2. Pilipi 2: 2-4 - Humility jeung Unity di Garéja

1 Corinthians 1:11 Pikeun eta geus dinyatakeun ka kuring ngeunaan anjeun, Dulur-dulur kuring, ku maranéhanana anu ti imah Chloe, yén aya contentions di antara anjeun.

Paul warns of a sengketa diantara garéja Corinthian.

1. Bahaya Perpecahan: Kumaha Konflik Ngabahayakeun Garéja

2. The Power of Unity: Kumaha Garéja Mangpaat tina Being

1. Epesus 4:1-3 - Ku sabab kitu, nu tawanan Gusti, beseech anjeun nu leumpang pantes tina vocation wherewith Anjeun disebut, jeung sagala lowliness jeung meekness, jeung longsuffering, forbearing karana dina cinta; Endeavoring ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

2. Rum 12: 5 - Jadi urang, keur loba, mangrupakeun hiji awak di Kristus, sarta unggal hiji anggota hiji sejen.

1 Korinta 1:12 Ayeuna kuring nyebutkeun yén unggal anjeun nyebutkeun, Kami ti Paul; jeung Abdi Apolos; jeung Abdi Kefas; sareng abdi Kristus.

Paul reminds gareja di Corinth yén maranéhna teu kudu dibagi jeung kudu ngaku yen aranjeunna sadayana Kristus.

1. Persatuan di Garéja: Inget Urang Sadayana Kristus

2. Ngungkulan Divisi: Ngahiji dina Kristus

1. John 17: 20-23 - Yesus neneda ka Rama nu sagala mukmin bisa jadi hiji

2. Pilipi 2: 1-11 - exhortation Paul pikeun kahijian jeung humility dina awak Kristus

1 Korinta 1:13 Naha Kristus dibagi? Naha Paulus disalib pikeun anjeun? atawa anjeun dibaptis dina ngaran Paul?

Paul naroskeun ka urang Korinta upami aranjeunna parantos dibagi ku anjeunna, sakumaha Kristus henteu dibagi. Anjeunna ogé naroskeun naha anjeunna disalib pikeun aranjeunna, atanapi upami aranjeunna dibaptis dina nami-Na.

1. Ngahiji dina Kristus: Bahaya Divisi

2. Kakuatan Baptisan: Tanda Komitmen Urang ka Kristus

1. John 17: 20-21 - Yesus ngado'a pikeun sakabéh jalma percaya jadi hiji, sakumaha Anjeunna jeung Rama hiji.

2. Kolosa 2:12 - Baptisan mangrupakeun tanda persatuan urang jeung Kristus jeung pupusna-Na dina kayu salib.

1 Korinta 1:14 Abdi nganuhunkeun ka Allah yén kuring henteu ngabaptis salah sahiji anjeun, tapi Krispus sareng Gayus;

Ayat éta nyatakeun yén Paulus nganuhunkeun yén anjeunna ngan ukur ngabaptis Krispus sareng Gayus.

1. Kakuatan Syukur: Nganyatakeun Syukur pikeun Anu Dilaksanakeun ku Gusti

2. Pentingna Baptisan: Peranna dina Kahirupan Kristen

1. Kolosa 2: 12, "Dikubur sareng Anjeunna dina baptisan, dimana anjeun ogé dihudangkeun sareng Anjeunna ku iman kana padamelan Allah, anu ngangkat Anjeunna tina maot."

2. Mateus 28:19, "Ku sabab kitu, angkat, jadikeun murid-murid sadaya bangsa, baptis dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci."

1 Korinta 1:15 Lest aya kudu nyebutkeun yén kuring geus dibaptis dina ngaran kuring sorangan.

Paulus ngabéla prakték ngabaptisna pikeun nyegah batur ngaku yén anjeunna dibaptis ku nami nyalira.

1. Kakuatan Ngabéla Iman Sadérék: Hiji Pangajaran dina 1 Korinta 1:15

2. Pentingna Pertahanan Diri dina Kekristenan: Ngartos Tindakan Paulus dina 1 Korinta 1:15

1. Mateus 16:18 - "Jeung kuring ngabejaan ka maneh, anjeun Peter, sarta dina batu ieu kuring baris ngawangun garéja kuring, jeung Gerbang naraka moal prevail ngalawan eta."

2. 2 Timoteus 1:7 - "Kanggo Allah masihan urang roh teu sieun tapi kakuatan jeung cinta jeung timer kontrol."

1 Korinta 1:16 Sareng kuring ogé ngabaptis kulawarga Stepanas: salian ti éta, kuring henteu terang naha kuring ngabaptis anu sanés.

Paulus ngabaptis kulawarga Stéfanas sareng teu yakin upami anjeunna ngabaptis anu sanés.

1. Pentingna baptisan Kristen jeung tempatna dina nyebarkeun Injil.

2. The kabagjaan babagi dina kahirupan anyar baptisan jeung transformasi eta brings.

1. Rum 6:3-4 - Naha anjeun henteu terang yén sadaya urang anu parantos dibaptis kana Kristus Yesus dibaptis kana pupusna? Ku sabab kitu urang dikubur sareng anjeunna ku baptisan kana maot, supados, sapertos Kristus digugahkeun tina pupusna ku kamulyaan Rama, urang ogé tiasa leumpang dina kahirupan anu anyar.

2. Mateus 28: 19-20 - Pindah kituna sarta nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

1 Korinta 1:17 Pikeun Kristus ngutus kuring lain pikeun ngabaptis, tapi pikeun ngahutbah Injil: teu kalawan hikmah kecap, lest salib Kristus kudu dijieun euweuh pangaruh.

Rasul Paulus dipasihan misi pikeun ngawawarkeun Injil, sanés ngabaptis, supados kakawasaan salib Kristus henteu ngirangan.

1. Kakuatan Salib: Naon Hartosna pikeun Urang Kiwari

2. Misi Ngawawarkeun Injil: Naha Urang Kudu Ngalaksanakeun

1. Rum 1:16 - Pikeun Kami teu isin tina injil Kristus: for eta teh kakawasaan Allah pikeun kasalametan ka unggal hiji nu believeth; ka urang Yahudi heula, kitu deui ka urang Yunani.

2. Mateus 28:19 - Go ye kituna, sarta ngajarkeun sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci.

1 Korinta 1:18 Pikeun da'wah ngeunaan salib pikeun maranéhanana anu binasa foolishness; tapi pikeun urang anu disimpen éta kakawasaan Allah.

Da'wah ngeunaan salib mangrupikeun kakuatan ti Gusti anu mawa kasalametan pikeun anu percaya sareng kabodoan pikeun anu nampik.

1. Kakuatan Salib: Naha Urang Percaya

2. Kabodoan atanapi Iman: Milih Narima Salib

1. Ibrani 12:2, "neuteup ka Yesus, pangarang jeung finisher iman urang, anu pikeun kabagjaan nu geus diatur saméméh Anjeunna endured salib, despising éra, sarta geus linggih di leungeun katuhu tahta Allah. ."

2. Yohanes 3:16, "Karana kacida mikaasihna Allah ka dunya nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng."

1 Korinta 1:19 Sabab aya tulisan, “Kami bakal ngancurkeun kawijaksanaan jalma wijaksana, jeung bakal ngancurkeun pangarti jalma anu bijaksana.

Dina 1 Korinta 1:19 , Paulus nyatakeun yén hikmat jeung pamahaman jalma wijaksana bakal musnah, sedengkeun kakawasaan Allah bakal tetep.

1. "Kakuatan Firman Allah" - Ngajalajah kumaha Allah ngagunakeun Firman-Na pikeun mawa handap hikmah tina wijaksana tur demonstrate kakuatan-Na.

2. "Kadaulatan Allah jeung Humility Urang" - Examining kumaha kadaulatan Allah overpowers hikmah jeung pamahaman manusa, sarta kumaha urang kudu ngabales kalawan humility.

1. Proyék 12:13 - "Kalayan Anjeunna hikmah jeung kakuatan; Anjeunna boga nasehat jeung pamahaman."

2. Siloka 16:25 - "Aya hiji jalan nu sigana katuhu pikeun manusa, tapi tungtungna nyaeta jalan maot."

1 Korinta 1:20 Dimana aya nu bijaksana? mana juru tulisna? mana disputer dunya ieu? Naha Allah henteu ngajantenkeun hikmah dunya ieu?

Hikmah dunya téh foolishness ka Allah.

1: Urang teu kudu ngandelkeun kawijaksanaan dunya, tapi percaya kana hikmah Allah.

2: Urang ulah reueus ku kawijaksanaan urang sorangan, tapi kudu ngarendahkeun diri di payuneun Allah.

1: Siloka 3:5-6 - Percanten ka PANGERAN sareng sadaya manah; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku manéhna, sarta manéhna bakal ngarahkeun jalan Anjeun.

2: Yakobus 1: 5 - Lamun aya di antara anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan ka sadaya jalma liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

1 Korinta 1:21 Pikeun sanggeus éta dina hikmah Allah dunya ku hikmah teu nyaho Allah, éta pleased Allah ku foolishness da'wah pikeun nyalametkeun jalma anu percaya.

Dunya teu bisa mikawanoh Allah ku kawijaksanaan sorangan, jadi Allah milih nyalametkeun jalma-jalma anu iman ku jalan kabodoan da'wah.

1. Kakuatan Da'wah pikeun Nyalametkeun

2. Kabodoan Pamahaman Manusa

1. Epesus 3: 9-10 - Sarta sangkan sakabeh jalma nempo naon ukhuwah tina misteri, nu ti mimiti dunya geus disumputkeun di Allah, anu nyiptakeun sagala hal ku Yesus Kristus:

2. Rum 10: 14-15 - Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? na kumaha maranéhna bakal percaya ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu acan uninga? na kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a? Na kumaha maranéhna bakal ngahutbah, iwal aranjeunna dikirim? Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Alusna suku jalma-jalma anu ngawawarkeun Injil Kasalametan, sareng ngawartakeun Injil Kasalametan!

1 Korinta 1:22 Pikeun urang Yahudi meryogikeun tanda, sareng urang Yunani milarian hikmah.

Petikan Urang Yahudi ngarepkeun tanda minangka bukti kakawasaan Allah, sedengkeun urang Yunani milarian hikmah pikeun ngarti kana kakawasaan Allah.

1. Tanda Kakawasaan Allah: Mariksa Harepan Urang Yahudi kana Tanda.

2. Hikmah Allah: Ngartos Pilarian Urang Yunani pikeun Wawasan.

1. Yesaya 11: 2-3 - Roh Gusti bakal beristirahat kana anjeunna, sumanget hikmah jeung pamahaman, sumanget nasehat jeung kakuatan, sumanget pangaweruh jeung sieun Gusti.

2. Jabur 19:7-9 - Hukum Gusti sampurna, ngarobah jiwa: nu kasaksian Gusti pasti, ngajadikeun wijaksana nu basajan.

1 Korinta 1:23 Tapi urang ngahutbah Kristus disalib, ka urang Yahudi hiji stumbling block, jeung ka Yunani foolishness;

Paul ngahutbah yén penyaliban Yesus mangrupikeun halangan pikeun urang Yahudi sareng kabodoan pikeun urang Yunani.

1. Kakuatan Salib: Kumaha Penyaliban Yesus Menebus Urang

2. Paradoks Salib: Kumaha Penyaliban Yesus Boh Ngabingungkeun sareng Ngabébaskeun Urang

1. Galata 6:14 - Tapi Allah nyaram yén kuring kudu boast iwal dina cross Gusti urang Yesus Kristus, ku saha dunya geus crucified ka kuring, jeung kuring ka dunya.

2. Yesaya 53:5 - Tapi Anjeunna tatu pikeun transgressions urang, Anjeunna bruised pikeun iniquities urang; Siksaan pikeun katengtreman urang aya kana Anjeunna, sareng ku belang-Na urang cageur.

1 Korinta 1:24 Tapi pikeun anu disebut, boh urang Yahudi boh Yunani, Kristus teh kakawasaan Allah jeung hikmah Allah.

Kristus teh kakawasaan jeung hikmah Allah pikeun sakabéh anu disebut.

1: Percaya kana kakawasaan Kristus

2: Nangkeup Hikmah Kristus

1: Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring

2: Siloka 3:19 - Gusti ku hikmah geus ngadegkeun bumi; ku pamahaman hath anjeunna ngadegkeun langit.

1 Korinta 1:25 Sabab kabodoan Allah leuwih wijaksana ti batan manusa; jeung kalemahan Allah leuwih kuat batan manusa.

Hikmah Allah langkung ageung tibatan kawijaksanaan manusa sareng kakuatan-Na ngaleuwihan sadaya kakuatan manusa.

1. Kakuatan Kabodoan Allah

2. Kakuatan Kalemahan Allah

1. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Sabab sakumaha luhurna langit ti batan bumi, cara Kami leuwih luhur ti batan jalan maraneh, jeung pikiran Kami ti batan pikiran maraneh."

2. Ayub 42: 2 - "Kuring terang yen Anjeun tiasa ngalakukeun sagala hal, sarta yén euweuh tujuan Anjeun bisa thwarted."

1 Korinta 1:26 Pikeun anjeun ningali panggero anjeun, baraya, kumaha teu loba lalaki wijaksana nurutkeun daging, teu loba perkasa, teu loba mulya, disebut:

Rasul Paulus ngajarkeun urang Korinta yén Allah henteu nyebut jalma wijaksana, perkasa, atawa mulya.

1. Allah Teu Milih Kadunyaan - Ngajalajah naha Allah teu disebut wijaksana, perkasa, atawa mulya.

2. Kakuatan Lemah - Ngajalajah kakuatan jalma anu dianggap lemah.

1. Yakobus 2:5 - "Dengekeun, dulur-dulur anu dipikacinta, naha Allah henteu milih jalma-jalma anu miskin di dunya pikeun beunghar ku iman sareng ahli waris Karajaan, anu parantos dijangjikeun ka jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna?"

2. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Sabab sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu deui jalan Kami leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

1 Korinta 1:27 Tapi Allah geus milih hal foolish dunya pikeun confound nu wijaksana; jeung Allah geus milih hal lemah dunya pikeun confound hal nu perkasa;

Gusti milih anu paling saeutik pikeun ngéléhkeun anu kuat.

1. Allah boga rencana pikeun lemah jeung foolish.

2. Allah dianggo ngaliwatan individu kaduga.

1. Yesaya 41:8-10 - “Tapi maneh, Israil, hamba Kami, Yakub, anu ku Kami geus dipilih, turunan Ibrahim, sobat Kami; Anjeun saha Kuring nyokot ti tungtung bumi, jeung disebut ti juru farthest na, nyebutkeun ka anjeun, 'Anjeun abdi abdi, Kuring geus dipilih anjeun jeung teu matak anjeun kaluar'; ulah sieun, keur Kami sareng anjeun, jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

2. Lukas 1:46-49 - "Jeung Mary ceuk, 'Jiwa abdi magnifies Gusti, sarta sumanget abdi rejoices di Allah Jurusalamet abdi, pikeun anjeunna geus kasampak dina estate hina hamba-Na. Pikeun behold, ti ayeuna sadaya generasi bakal nyebut kuring rahayu; Sabab Anu Maha Kawasa geus midamel hal-hal anu agung ka Kami, sarta jenengan-Na anu suci.'”

1 Corinthians 1:28 Jeung hal-hal dasar dunya, jeung hal-hal anu hina, geus dipilih Allah, enya, jeung hal-hal anu henteu, pikeun mawa ka nought hal-hal anu.

Allah geus milih nu hina jeung hina pikeun nurunkeun jalma-jalma nu kawasa jeung dihargaan.

1. Allah milih nu lemah keur nurunkeun nu kuat

2. Kakuatan Humility Over Sombong

1. James 4: 6-10 - Allah opposes nu reueus tapi mere rahmat ka hina.

2. Zachariah 4: 6 - Teu ku kakuatan atawa ku kakuatan, tapi ku Roh abdi, nyebutkeun Gusti tina sarwa.

1 Korinta 1:29 Sing saha jalma-jalma anu teu boga kamulyaan di payuneun-Na.

petikan:

Paulus nyerat dina 1 Korinta 1:29 yén teu aya anu kedah sombong di payuneun Allah. Anjeunna ngingetkeun urang yén urang diyakinkeun ku rahmat ku iman sareng yén éta mangrupikeun kado Gusti.

Paul ngajarkeun yén teu saurang ogé kudu bangga dina accomplishments sorangan saméméh Allah, sakumaha keur diyakinkeun ku rahmat jeung iman mangrupakeun kurnia ti Allah.

1. "The Gift of Grace: leresan ku Iman"

2. "Kareueus sareng Karendahan Dina Hadirat Gusti"

1. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku kurnia anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Jeung ieu teu ngalakukeun sorangan; eta teh kurnia Allah, teu hasil karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast ".

2. James 4: 6 - "Tapi anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab eta nyebutkeun, "Allah opposes nu reueus, tapi masihan rahmat ka nu hina."

1 Korinta 1:30 Tapi tina anjeunna anjeun aya dina Kristus Yesus, anu ku Allah dijadikeun hikmah pikeun urang, jeung kabeneran, jeung sanctification, jeung panebusan.

Urang aya dina Kristus Yesus, anu dijieun ku Allah jadi hikmah, kabeneran, sanctification, jeung panebusan urang.

1. Ngartos kakuatan panebusan Kristus

2. Nyaho Hikmah Allah dina Kahirupan urang

1. Epesus 1:7 - Dina Anjeunna urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura dosa, luyu jeung riches rahmat Allah.

2. James 1: 5 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, manéhna kudu ménta Allah, anu méré generously ka sadaya tanpa manggihan kasalahan, sarta eta bakal dibikeun ka manéhna.

1 Korinta 1:31 Éta, sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Sing saha anu ngagungkeun, kudu ngagungkeun Gusti."

Urang kudu ngagungkeun Allah tinimbang diri urang sorangan.

1. Sombong téh dosa; humility mangrupakeun jalan Gusti.

2. Gusti mangrupikeun sumber kamulyaan sareng kahormatan urang, sanés diri urang sorangan.

1. Siloka 16:18: Sombong miheulaan ancur, jeung sumanget sombong saméméh ragrag.

2. Rum 12: 3: Pikeun ku rahmat anu dipasihkeun ka kuring, kuring nyarios ka dulur di antawis anjeun pikeun henteu mikirkeun dirina langkung luhur tibatan anu kedah dipikirkeun, tapi kedah dipikiran kalayan pertimbangan anu sober, masing-masing dumasar kana ukuran iman anu dipikagaduh ku Allah. ditugaskeun.

1 Korinta 2 nyaéta bab kadua tina Surat Kahiji Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul terus alamat gereja Corinthian, emphasizing pentingna ngandelkeun hikmah Allah tinimbang hikmah jeung pamahaman manusa.

Ayat 1: Paulus ngamimitian ku ngaku yén nalika mimiti sumping ka Korinta, anjeunna henteu ngandelkeun kecap-kecap anu ngayakinkeun atanapi hikmat manusa dina ngawawarna. Gantina, anjeunna fokus kana proclaiming Kristus disalib ku demonstrasi kakuatan Roh urang (1 Corinthians 2:1-5). Anjeunna ngécéskeun yén hikmah Allah diungkabkeun ngaliwatan Roh-Na, nu mana saluareun pamahaman manusa (1 Korinta 2:6-10). Roh Suci ngamungkinkeun urang percaya ngartos tur discern truths spiritual sabab geus narima Roh ti Allah (1 Korinta 2:12).

Alinea 2: Paulus ngabedakeun pamahaman spiritual sareng hikmah dunya. Anjeunna ngajelaskeun yén jalma-jalma anu dewasa sacara rohani tiasa ngartos sareng nangtoskeun sagala hal sabab aranjeunna gaduh pikiran Kristus (1 Korinta 2: 15-16). Tapi, jalma-jalma anu ngan ukur ngandelkeun kawijaksanaan manusa teu tiasa nangkep atanapi nampi bebeneran spiritual sabab sacara spiritual dibédakeun (1 Korinta 2:14). Paul negeskeun yén pangaweruh sareng pamahaman anu leres asalna tina wahyu Allah ngalangkungan Roh-Na.

Ayat ka-3: Bab éta dipungkas ku panginget yén nalika Paulus ngawawar di antara urang Korinta, anjeunna henteu nganggo kecap anu luhur atanapi rétorika persuasif, tapi ngandelkeun kana kakawasaan Allah supados iman aranjeunna ngan ukur aya dina Anjeunna (1 Korinta 2: 4-5). Anjeunna ngajurung aranjeunna pikeun ngakuan yén imanna henteu gumantung kana hikmat manusa tapi kana kakawasaan Allah. Ku cara kitu, harepan maranéhna bakal didasarkeun ka Allah tinimbang dina kekecapan atawa nalar manusa wungkul.

Kasimpulanana, Bab dua tina Korintus Kahiji nyorotkeun bédana antara hikmah dunyawi sareng pangertian spiritual. Paul nekenkeun reliance-Na dina proclaiming Kristus disalib ngaliwatan demonstrasi kakawasaan Allah tinimbang ngagunakeun kecap persuasif atawa hikmah manusa. Anjeunna ngécéskeun yén pamahaman leres tur discernment asalna tina Roh Suci, anu nembongkeun hikmah Allah ka mukmin. Paulus nyorong urang Korintus pikeun ngadasarkeun imanna kana kakawasaan Allah tibatan kana hikmat manusa, ngakuan yén bebeneran spiritual dibédakeun sacara rohani. Bab ieu negeskeun pentingna ngandelkeun wahyu Allah sareng karya Roh-Na tibatan ngan ukur gumantung kana akal manusa atanapi rétorika persuasif.

1 Korinta 2: 1 Sareng kuring, dulur-dulur, nalika kuring sumping ka anjeun, henteu sumping kalayan kaluhuran ucapan atanapi hikmah, nyatakeun ka anjeun ngeunaan kasaksian Allah.

Paul nekenkeun pentingna teu ngandelkeun retorika impressive nalika ngahutbah injil.

1. A on Pilipi 2: 3-4 - Ulah nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves.

2. A on 1 Peter 3:15 - Tapi dina hate anjeun ngahargaan Kristus Gusti salaku suci, salawasna keur disiapkeun pikeun nyieun pertahanan ka saha anu nanya ka anjeun alesan pikeun harepan nu aya di anjeun; acan ngalakukeun eta kalawan gentleness tur hormat.

1. Mateus 10: 19-20 - Nalika aranjeunna nganteurkeun anjeun, ulah hariwang kumaha anjeun nyarios atanapi naon anu anjeun carioskeun, pikeun naon anu anjeun carioskeun bakal dipasihkeun ka anjeun dina waktos éta. Pikeun éta lain anjeun anu nyarita, tapi Roh Rama Anjeun diomongkeun ngaliwatan anjeun.

2. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

1 Korinta 2:2 Pikeun kuring ditangtukeun teu nyaho nanaon di antara anjeun, iwal Yesus Kristus, jeung manéhna disalib.

Paul ditangtukeun pikeun ngahutbah talatah Yesus Kristus jeung crucifixixi-Na ka Korinta.

1. Kakuatan Salib: Ngartos Pentingna Pupusna Yesus

2. Naon Hartosna Nuturkeun Yésus?

1. Galata 2:20 - Kuring keur disalib jeung Kristus: Tapi kuring hirup; Tapi lain kuring, tapi Kristus hirup di kuring: jeung kahirupan nu kuring ayeuna hirup dina daging kuring hirup ku iman ka Putra Allah, anu dipikacinta kuring, sarta masihan dirina pikeun kuring.

2. Markus 8:34-35 - Jeung nalika Anjeunna geus disebut jalma ka Anjeunna jeung murid-murid-Na ogé, anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, Saha wae nu bakal datang sanggeus kuring, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na, sarta nuturkeun kuring. Sabab sakur anu hayang nyalametkeun nyawana bakal leungit; Tapi sing saha anu leungiteun nyawana demi Kami jeung Injil, bakal nyalametkeun nyawana.

1 Korinta 2:3 Sareng kuring sareng anjeun dina kalemahan, sieun, sareng gumeter.

Paulus nyarioskeun ngeunaan palayananana nyalira di antara urang Korinta, nyatakeun karendahanna sareng ngandelkeun kakawasaan Allah.

1. Humility dina Pelayanan: Conto Paul

2. Ngandelkeun Kakawasaan Allah dina Kalemahan

1. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring.

2. 1 Peter 5: 5-7 - Pakean yourselves, anjeun sadayana, kalawan humility arah karana, pikeun Allah opposes nu reueus tapi mere rahmat ka hina.

1 Korinta 2:4 Sareng pidato sareng da'wah abdi henteu nganggo kecap anu pikaresepeun tina hikmah manusa, tapi ku demonstrasi tina Roh sareng kakawasaan.

Paul ngahutbah ku kakawasaan Roh Suci, teu ngandelkeun kecap persuasif manusa.

1. Kakuatan Roh: Naha Urang Kudu Ngandelkeun Allah, Henteu Manusa

2. Proklamasi Injil: Kumaha Urang Bisa Nyebarkeun Firman Allah

1. Epesus 5:18-20 - "Jeung teu mabok jeung anggur, wherein aya kaleuwihan; tapi jadi ngeusi Roh; Diomongkeun ka yourselves di psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung nyieun wirahma dina haté anjeun ka Gusti; Muji sukur salawasna pikeun sagala hal ka Allah jeung Rama dina nami Gusti urang Yesus Kristus "

2. Rasul 2:4 - "Jeung maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci, sarta mimiti nyarita ku basa sejen, sakumaha Roh masihan aranjeunna utterance"

1 Korinta 2: 5 Éta iman anjeun henteu kedah nangtung dina hikmah manusa, tapi dina kakawasaan Allah.

Rasul Paulus ngajurung urang Kristen pikeun ngandelkeun kakawasaan Allah tinimbang hikmat manusa.

1. Kakuatan Iman: Diajar Ngandelkeun Kakawasaan Allah

2. Hikmah Lalaki: Kumaha Gagal Nyugemakeun

1. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa setan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, atawa kakuatan nu mana wae nu, boh jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sadaya ciptaan, bakal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Mateus 6:25-34 - Ku sabab kitu kuring ngabejaan ka maneh, ulah salempang ngeunaan hirup anjeun, naon nu bakal dahar atawa inuman; atanapi ngeunaan awak anjeun, naon anu anjeun pake. Naha hirup henteu langkung ti batan tuang, sareng awak langkung ti batan sandang? Tingali dina manuk hawa; maranehna teu sow atawa metik atawa nyimpen jauh di lumbung, jeung can Rama Anjeun sawarga eupan maranehna. Naha anjeun henteu langkung berharga tibatan aranjeunna? Tiasa salah sahiji anjeun ku hariwang nambahan hiji jam ka hirup anjeun?

1 Korinta 2: 6 Tapi urang nyarioskeun hikmah di antara aranjeunna anu sampurna;

Paulus ngajar urang Korinta yén hikmat Allah henteu sami sareng hikmat dunya sareng pangawasa.

1. Hikmah Allah langkung ageung tibatan Hikmah Dunya

2. Nolak Hikmah Manusa jeung Ngarangkul Hikmah Allah

1. Yakobus 3: 17-18 Tapi hikmah anu ti luhur mimitina murni, teras damai, lemah lembut, sareng gampang diajak, pinuh ku welas asih sareng buah-buahan anu saé, tanpa pilih kasih, sareng tanpa munafik.

2. Siloka 21:30 Teu aya hikmat atawa pangarti atawa naséhat ngalawan Yéhuwa.

1 Korinta 2:7 Tapi urang nyarita hikmah Allah dina hiji misteri, malah hikmah disumputkeun, nu Allah ordained saméméh dunya pikeun kamulyaan urang.

Paul speaks of a hikmah disumputkeun yen Allah ordained saméméh dunya pikeun kamulyaan umat manusa.

1. Muka konci Hikmah Hidden Allah

2. Ngartos Rahasia Hikmah Allah

1. Epesus 3: 8-10 - Pikeun kuring, anu am kirang ti pangleutikna sadaya wali, ieu kurnia dibikeun, yén kuring kudu ngahutbah antara kapir nu riches unsearchable Kristus;

2. paribasa 2: 1-6 - Lamun anjeun criest sanggeus pangaweruh, sarta liftest up sora anjeun pikeun pamahaman;

1 Korinta 2:8 Nu taya sahijieun pangéran dunya ieu nyaho: sabab lamun maranehna nyaho eta, maranehna moal geus disalib Gusti nu Maha Suci.

Petikan ieu ngécéskeun yén panyaliban Yesus sanés hal anu disadari ku para pamimpin dunya, sabab aranjeunna moal ngijinkeun éta kajadian upami aranjeunna terang.

1. Rencana-rencana Allah Leuwih Luhur Ti batan Pamahaman Urang - Rum 11:33-36

2. Kakuatan Cinta Yesus - John 3: 16-17

1. Yesaya 53:1-5

2. 1 Petrus 2:21-25

1 Korinta 2: 9 Tapi sakumaha anu kasebut ditulis: Panon tacan katempo, atawa ceuli kadéngé, atawa geus asup kana jantung manusa, hal anu Allah geus disiapkeun pikeun maranéhanana anu mikanyaah manéhna.

Gusti parantos nyiapkeun hal-hal anu luar biasa pikeun jalma-jalma anu mikacinta ka Anjeunna anu henteu tiasa dibayangkeun.

1. Kaasih Gusti anu Teu Dipikanyaah: Ngajalajah Jero Anugrah Gusti ka Anu Nyaah ka Anjeunna.

2. Saluareun Imajinasi: Berkah Allah Ghaib pikeun Jalma Nu Nurut Anjeunna

1. Rum 8: 28-29: Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu mikanyaah ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na. Pikeun saha manéhna foreknow, manéhna ogé predestinated jadi conformed kana gambar Putra-Na, yén manéhna bisa jadi firstborn diantara loba baraya.

2. Jabur 84:11: Pikeun Gusti Allah panonpoe jeung tameng: Gusti bakal masihan rahmat jeung kamulyaan: euweuh hal alus anjeunna bakal nahan ti jalma anu leumpang uprightly.

1 Korinta 2:10 Tapi Allah geus ngungkabkeun eta ka urang ku Roh-Na: pikeun Roh néangan sagala hal, enya, hal jero Allah.

Allah geus ngungkabkeun bebeneran spiritual ka urang ngaliwatan Roh Suci, anu bisa maluruh komo bagian deepest pangaweruh Allah.

1. Roh Suci: Pituduh urang pikeun Kaleresan Spiritual

2. Jero Pangaweruh Allah: Naon Anu Bisa Urang Diajar Tina Roh

1. John 16:13 - "Najan kitu, nalika anjeunna, Roh bebeneran, geus datang, manéhna baris nungtun anjeun kana sagala bebeneran"

2. Epesus 3:14-19 - "Ku sabab kitu kuring sujud ka Rama Gusti urang Yesus Kristus, ti saha sakabeh kulawarga di sawarga jeung bumi ngaranna, yen Anjeunna bakal masihan anjeun, nurutkeun riches of-Na. kamulyaan, pikeun dikuatkeun ku kakuatan ku Roh-Na dina batin manusa, supados Kristus tiasa nyicingan haté anjeun ku iman; yén anjeun, anu akar sareng didasarkeun ku cinta, tiasa ngartos sareng sadaya para wali naon lebar sareng panjangna. sareng jero sareng jangkungna? Naha anjeun terang kaasih Kristus anu ngalangkungan pangaweruh; supados anjeun pinuh ku kasampurnaan Allah."

1 Korinta 2:11 Pikeun naon lalaki nyaho hal manusa, iwal roh manusa nu aya dina manéhna? malah jadi hal Allah teu nyaho saha, tapi Roh Allah.

Petikan nyatakeun yén ngan Roh Allah anu terang kana hal-hal Allah sareng teu aya anu tiasa terang kana hal-hal Allah.

1. Urang moal pernah bisa ngarti jerona pangaweruh Allah, tapi urang tiasa percanten ka Roh Allah pikeun nungtun urang.

2. Ngan Roh Allah anu bener-bener ngarti kana hal-hal Allah, ku kituna urang kedah percanten ka Anjeunna.

lintas-

1. Yermia 17: 9-10 - The heart is deceitful luhur sagala hal, jeung desperately jahat: anu bisa nyaho eta? Kami PANGERAN mariksa manah, Kuring nyoba reins, malah pikeun masihan unggal lalaki nurutkeun jalan-Na, sarta nurutkeun buah doings na.

2. Paribasa 3: 5-6 - Percaya ka PANGERAN sareng sadayana haté anjeun; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku manéhna, sarta manéhna bakal ngarahkeun jalan Anjeun.

1 Korinta 2:12 Ayeuna urang geus narima, lain roh dunya, tapi roh nu ti Allah; supaya urang bisa nyaho hal-hal anu dipaparinkeun ku Allah ka urang.

Jalma-jalma anu percaya ka Kristus parantos nampi Roh Allah, anu ngamungkinkeun aranjeunna ngartos bebeneran anu dipasihkeun ku Allah.

1. Kakuatan Pamahaman: Ngahargaan Anugrah Roh Suci

2. Nangkeup Asih Allah: Ngalaman Mangpaat Roh Allah

1. John 14:26 - Tapi nu ngajengkeun, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, bakal ngajarkeun anjeun sagala hal jeung bakal ngingetkeun anjeun sagalana Kuring geus ngomong ka anjeun.

2. Rum 8:14 - Pikeun maranéhanana anu dipingpin ku Roh Allah teh barudak Allah.

1 Corinthians 2:13 Hal-hal anu urang nyarioskeun ogé, sanés ku kecap anu diajarkeun ku hikmah manusa, tapi anu diajarkeun ku Roh Suci; ngabandingkeun hal spiritual jeung spiritual.

Kecap Roh Suci leuwih kuat batan hikmah manusa.

1. Kakuatan Roh Suci

2. Ngabandingkeun Hal Spiritual jeung Spiritual

1. Yohanes 14:26 Tapi Panglipur, nyaéta Roh Suci, anu ku Bapa bakal diutus ku nami Kami, anjeunna bakal ngajar anjeun sadayana, sareng ngingetkeun sadayana, naon waé anu ku kuring parantos nyarioskeun ka anjeun.

2. Rasul 1: 8 Tapi anjeun bakal nampa kakuatan, sanggeus éta Roh Suci turun kana anjeun: jeung anjeun bakal jadi saksi ka Kami boh di Yerusalem, jeung di sakuliah Yudea, jeung di Samaria, jeung nepi ka bagian uttermost bumi. .

1 Korinta 2:14 Tapi manusa alam teu narima hal Ruh Allah: sabab foolishness ka manéhna: teu bisa nyaho eta, sabab maranéhanana discerned sacara rohani.

Manusa alam teu bisa ngarti hal Roh Allah, sabab kaciri foolish ka manéhna jeung ngan bisa dipikaharti sacara rohani.

1. "Hirup dina Roh: Ngartos Perkara Gusti"

2. "Manusia Alami sareng Perkara Roh"

1. Rum 8:14 - Pikeun saloba anu dipingpin ku Roh Allah, aranjeunna putra Allah.

2. 1 John 4: 1 - tercinta, ulah percanten unggal roh, tapi coba roh-roh naha aranjeunna ti Allah: sabab loba nabi palsu anu Isro kaluar ka dunya.

1 Korinta 2:15 Tapi anjeunna anu spiritual judges sagala hal, acan anjeunna sorangan judged ku saha.

Sarerea kudu diadili ku jalma spiritual, sabab jalma spiritual teu bisa judged ku saha.

1. Urang sadayana kedah diadili ku jalma anu rohani, sabab ngan ukur urang tiasa nampi wawasan anu leres ngeunaan diri urang sorangan.

2. Urang kudu narékahan pikeun jadi rohani sangkan bisa nangtoskeun batur, sarta ulah ditilik sorangan.

1. Paribasa 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pamahaman anjeun nyalira. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun.

2. Rum 8: 1 - Aya kituna ayeuna euweuh condemnation pikeun maranéhanana anu aya dina Kristus Yesus.

1 Korinta 2:16 Pikeun saha anu terang pikiran Gusti, supados anjeunna tiasa ngalatih anjeunna? Tapi urang boga pikiran Kristus.

Urang boga pikiran Kristus, tapi teu saurang ogé bisa nyaho pikiran Gusti.

1. Pikiran Kristus: Milarian sareng Nuturkeun Pangersa Allah dina Kahirupan Urang

2. Nyaho Pikiran Pangéran: Patuh kana Rencana Allah

1. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

2. Yeremia 29:11 - Pikeun kuring nyaho rencana kuring keur anjeun, nyebutkeun Gusti, rencana pikeun karaharjaan jeung teu keur jahat, pikeun masihan anjeun hiji mangsa nu bakal datang jeung harepan.

1 Korinta 3 nyaéta bab katilu tina Surat Kahiji Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul alamat masalah division na immaturity dina garéja Corinthian sarta nekenkeun pentingna tumuwuhna spiritual na persatuan.

Ayat 1: Paul dimimitian ku nyarios ka urang Korinta salaku orok dina Kristus, teu tiasa ngadamel tuangeun padet sareng masih peryogi susu. Anjeunna nyatakeun kuciwa yén aranjeunna dibagi-bagi sareng kalakuanana sapertos jalma-jalma dunyawi (1 Korinta 3:1-4). Anjeunna nunjuk kaluar yén divisi maranéhanana nyaéta bukti immaturity maranéhanana, sabab ngaidentipikasi diri jeung pamingpin béda kayaning Paul atawa Apolos tinimbang recognizing yén sakabéh pamingpin téh pagawé digawé pikeun Karajaan Allah (1 Korinta 3:5-9).

Ayat ka-2: Paulus ngagunakeun analogi wangunan pikeun ngagambarkeun maksudna. Anjeunna ngajelaskeun yén anjeunna netepkeun pondasi salaku master pembina anu wijaksana, nyaéta Yesus Kristus. Batur bisa ngawangun dina yayasan ieu ngagunakeun bahan béda - emas, pérak, batu mulia, kai, jarami, atawa jarami - tapi karya unggal jalma bakal diuji ku seuneu (1 Korinta 3:10-13). Upama pagawéanana nahan ujian, maranéhna bakal meunang ganjaran; lamun kaduruk nepi, maranéhna bakal sangsara rugi tapi tetep disimpen (1 Korinta 3:14-15).

Ayat ka-3: Paulus nyimpulkeun ku ngadesek urang Korinta supaya ulah sombong ngeunaan nuturkeun pamimpin khusus sabab sagala hal milik aranjeunna — naha éta Paulus atanapi Apolos atanapi Kefas — sareng aranjeunna milik Kristus (1 Korinta 3: 21-23). Anjeunna ngingetkeun aranjeunna yén Bait Allah suci sareng aranjeunna sacara koléktif mangrupikeun tempat cicing-Na ngalangkungan Roh-Na (1 Korinta 3: 16-17). Ku sabab kitu, aranjeunna henteu kedah sombong ku hikmat manusa, tapi sadar yén sadayana asalna ti Allah.

Kasimpulanana, Bab tilu tina Korinta Kahiji ngabahas masalah pamisahan sareng henteu dewasa dina garéja Korintus. Paul rebukes aranjeunna pikeun division maranéhanana sarta nangtukeun immaturity maranéhanana salaku cukang lantaranana. Anjeunna negeskeun yén sadaya pamingpin téh abdi-abdi damel pikeun Karajaan Allah sareng aranjeunna henteu kedah sombong pikeun nuturkeun pamimpin khusus. Paul ngagunakeun analogi wangunan pikeun ngagambarkeun pentingna ngawangun dina pondasi Yesus Kristus jeung bahan kualitas, symbolizing tumuwuhna spiritual na kematangan. Anjeunna nyimpulkeun ku cara ngingetkeun aranjeunna yén aranjeunna sacara koléktif ngabentuk Bait Allah ngalangkungan Roh-Na sareng yén sadayana asalna ti Allah, ngadesek aranjeunna supaya ulah sombong ku hikmah manusa. Bab ieu nyorot kabutuhan persatuan, kamekaran spiritual, sareng fokus kana Kristus salaku pondasi iman.

1 Korinta 3: 1 Sareng kuring, dulur-dulur, henteu tiasa nyarios ka anjeun sapertos ka spiritual, tapi sapertos ka daging, sapertos orok anu aya dina Kristus.

Paul nujul kana jamaah garéja di Corinth salaku daging sareng orok dina Kristus, tinimbang salaku spiritual.

1. Pentingna Tumuwuh Rohani dina Iman urang

2. Kumaha Asak dina Walk urang jeung Kristus

1. Kolosa 2: 6-7 - Ku kituna lajeng, sagampil anjeun narima Kristus Yesus salaku Gusti, neruskeun hirup hirup anjeun di Anjeunna, rooted jeung diwangun nepi di anjeunna, strengthened dina iman sakumaha anjeun diajarkeun, sarta overflowing kalawan thankfulness.

2. Pilipi 3: 13-14 - Dulur-dulur, kuring teu nganggap diri kuring acan geus dicokot nyekel eta. Tapi hiji hal anu kuring lakukeun: Mopohokeun naon anu aya di tukangeun sareng narékahan anu aya di payun, kuring teras-terasan ka arah tujuan pikeun kéngingkeun hadiah anu ku Allah parantos nyauran kuring ka surga dina Kristus Yesus.

1 Korinta 3: 2 Kami parantos nyumponan anjeun susu, sanés daging: sabab dugi ka ayeuna anjeun henteu tiasa nanggung, sareng ayeuna anjeun henteu tiasa.

Paulus ngajurung urang Korinta pikeun narima kadaharan rohani nu disadiakeun ku manéhna, sanajan maranéhna can siap pikeun daging.

1. Tumuwuh Spiritual: Pindah tina Susu ka Daging

2. Tumuwuh dina Iman: Nyiapkeun pikeun Pamahaman anu langkung jero

1. Ibrani 5: 12-14 - Pikeun nalika keur waktu anjeun halah jadi guru, Anjeun kudu nu hiji ngajarkeun maneh nu jadi prinsip mimiti tina oracles Allah; jeung geus jadi kawas kudu susu, jeung teu daging kuat.

14 Sabab sakur anu ngadahar susu teh teu mahir dina ngucapkeun kabeneran, sabab masih orok.

2. 1 Peter 2: 2 - Salaku babies newborns, kahayang susu tulus tina kecap, nu Anjeun bisa tumuwuh thereby.

1 Corinthians 3: 3 Pikeun anjeun masih carnal: pikeun bari aya di antara anjeun sirik, jeung pasea, jeung division, naha anjeun teu carnal, jeung leumpang salaku lalaki?

Paulus negor urang Korintus sabab sirik, pasea, jeung nyieun perpecahan.

1. Hayu Urang Ngahiji: Kumaha Cara Ngungkulan Sirik, Pasea, jeung Babaturan.

2. Kakuatan Humility: Narékahan pikeun Ngahiji dina Garéja.

1. James 3:14-16 - Tapi lamun boga jealousy pait jeung ambisi egois dina haté anjeun, ulah jadi sombong jeung jadi bohong ngalawan bebeneran.

2. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves.

1 Korinta 3:4 Pikeun bari hiji nyebutkeun, Kami ti Paul; jeung hiji deui, Kami ti Apolos; naha anjeun henteu jasmani?

Paul prihatin yén urang Korinta ngabantah saha anu aranjeunna nuturkeun diantara anjeunna sareng Apolos, tibatan fokus kana ajaran Yesus.

1. Ngahiji dina Kristus: Fokus kana Ajaran Yesus

2. Hirup dina Roh: Nungkulan Arguméntasi Ngabagi

1. Pilipi 2: 2-4 - "Lengkepan kabagjaan abdi ku mahluk tina pikiran sarua, ngabogaan cinta sarua, keur di atos pinuh tur hiji pikiran. Ulah nanaon tina sihungan atawa conceit, tapi dina humility ngitung batur leuwih penting ti yourselves. ."

2. Galata 5: 13-14 - "Kanggo anjeun disebut kamerdikaan, baraya. Ngan ulah make kabebasan anjeun salaku kasempetan pikeun daging, tapi ngaliwatan cinta ngawula karana. Pikeun sakabeh hukum geus kaeusi dina hiji kecap: ". Maneh kudu nyaah ka tatangga saperti ka diri sorangan.”

1 Corinthians 3: 5 Lajeng saha Paul, jeung saha Apolos, tapi mentri ku saha anjeun percanten, sanajan sakumaha Gusti geus dibikeun ka unggal lalaki?

Paulus jeung Apolos ngan saukur palayan anu ku urang Korinta percaya ka Yéhuwa.

1. "Mitra dina Iman: Pelayanan Paulus sareng Apolos"

2. "Kakuatan Pelayanan: Percaya ka Gusti"

1. Rum 10:17 - "Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah."

2. Epesus 4: 11-13 - "Sareng anjeunna masihan sababaraha, rasul, sareng sababaraha, nabi, sareng sababaraha, evangelists, sareng sababaraha, pastor sareng guru; Pikeun nyampurnakeun umat suci, pikeun padamelan pelayanan, edifying awak Kristus: Nepi ka urang sadayana sumping dina persatuan iman, jeung pangaweruh ngeunaan Putra Allah, jadi lalaki sampurna, nepi ka ukuran tina stature of fullness Kristus ".

1 Korinta 3:6 Kuring geus melak, Apolos watered; tapi Allah masihan paningkatan.

Paul jeung Apolos melak jeung watered bibit injil, tapi Allah anu tumuwuh eta.

1. "Kadaulatan Allah: Melak sareng Nyiram Injil"

2. "Kakawasaan Allah: Ngembangkeun Injil"

1. Yesaya 55:11 - Jadi bakal kecap mah nu mana kaluar ti sungut mah; eta moal balik deui ka kuring kosong, tapi bakal ngalengkepan naon anu Kami maksud, sarta bakal hasil dina hal nu kuring dikirim eta.

2. Mateus 28: 19-20 - Pindah kituna sarta nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

1 Korinta 3:7 Jadi teu aya nu melak nanaon, boh nu watereth; tapi Allah anu maparinkeunana.

Petikan negeskeun yén Gusti anu masihan kamekaran, sanés anu nanam atanapi anu nyiram.

1. "Kakawasaan Allah: Ngahontal Tumuwuh sareng Kapenuhan"

2. "Kasatiaan Allah dina Jaman Kasulitan"

1. Kolosa 1: 6-7 "Anu geus datang ka anjeun, sakumaha anu kasebut di sakuliah dunya, sarta brings mudik mudik, sakumaha eta doth ogé di anjeun, saprak poé anjeun ngadéngé éta, sarta terang kurnia Allah dina. kaleresan"

2. Yesaya 55: 10-11 "Kanggo sakumaha hujan turun, jeung salju turun ti langit, sarta teu balik ka dinya, tapi watereth bumi, sarta ngajadikeun eta mawa mudik jeung kuncup, nu bisa masihan siki ka sower, jeung roti pikeun nu dahar: Kitu ogé kecap Kami anu kaluar tina sungut Kami: eta moal balik deui ka Kami batal, tapi bakal ngalengkepan naon anu kuring pikahoyong, sarta eta bakal makmur dina hal dimana kuring dikirim eta."

1 Korinta 3: 8 Ayeuna anu melak sareng anu nyiram mangrupikeun hiji: sareng unggal jalma bakal nampi ganjaran masing-masing dumasar kana padamelanana.

Paul nyorong urang Korinta pikeun ngahiji dina karya maranéhanana pikeun Gusti, sabab masing-masing bakal nampa ganjaran sorangan nurutkeun pagawean maranéhanana.

1. Kabungahan Gawé Babarengan: Ngahiji Ngalayanan Pangéran

2. Berkah tina Rajin: Narima Ganjaran Anjeun Adil

1. Galata 6: 7-9 - Ulah jadi deceived: Allah teu moyok, pikeun naon sows hiji, éta ogé bakal Fedi. 8 Sing saha anu melak kana dagingna, tina dagingna bakal ngalakeun karusakan, tapi anu melak kana Ruh, tina Ruh, bakal nampi kahirupan anu langgeng. 9 Sarta ulah bosen-bosen migawe kahadean, sabab dina mangsana urang bakal panen, lamun urang henteu nyerah.

2. Ibrani 6:10 - Pikeun Allah teu adil ku kituna ka mopohokeun karya anjeun sarta cinta nu geus ditémbongkeun pikeun ngaranna dina ngawula para wali, sakumaha anjeun masih ngalakukeun.

1 Korinta 3: 9 Pikeun urang kuli babarengan jeung Allah: anjeun peternakan Allah, anjeun wangunan Allah.

Paul nyorong urang Kristen pikeun gawé bareng jeung Allah dina raraga ngawangun nepi gareja.

1. Gawé Babarengan sareng Gusti: Kakuatan Manunggal

2. Garéja: Ladang Allah Panén

1. Epesus 4: 3-6, "Nyieun unggal usaha pikeun ngajaga kahijian Roh ngaliwatan beungkeut karapihan. Aya hiji awak jeung hiji Roh, kawas anjeun geus disebut hiji harepan nalika anjeun disebut; hiji Gusti, hiji iman, hiji baptisan, hiji Allah jeung Rama sakabeh, anu ngawasa sakabeh jeung ngaliwatan sakabeh jeung di sakabeh".

2. Mateus 16:18, "Jeung Kami ngabejaan ka maneh, anjeun Peter, sarta dina batu ieu kuring baris ngawangun gereja Kami, sarta Gerbang naraka moal prevail ngalawan eta."

1 Korinta 3:10 Numutkeun kurnia Allah anu dipaparinkeun ka abdi, salaku masterbuilder wijaksana, Kuring geus nempatkeun pondasi, sarta séjén ngawangun on therein. Tapi hayu unggal lalaki nyandak heed kumaha anjeunna ngawangun thereon.

Paul, ku rahmat Allah, nempatkeun pondasi pikeun gareja, sarta ayeuna batur ngawangun kana eta. Sadayana kedah émut kumaha aranjeunna ngawangun yayasan ieu.

1. Ngawangun Iman anu Dasar: Pentingna pikeun émut kumaha urang ngawangun dina yayasan Allah.

2. Strengthening Garéja: Ngawangun hiji garéja langgeng jeung yayasan kuat di Allah.

1. Mateus 7: 24-27: Sakur anu ngadéngé ieu kecap kuring jeung nempatkeun kana praktek, nya ibarat hiji lalaki wijaksana anu ngawangun imahna dina batu.

2. Epesus 2:19-22: Aranjeun geus lain urang asing deui jeung urang asing, tapi dulur sabangsa jeung umat Allah jeung anggota kulawargana, anu diwangun dina pondasi rasul-rasul jeung nabi-nabi, jeung Kristus Yesus sorangan salaku batu pondasi utama.

1 Corinthians 3:11 Pikeun yayasan sejenna teu bisa nempatkeun saha ti nu geus diteundeun, nya eta Yesus Kristus.

Paul negeskeun yén teu aya yayasan sanés anu tiasa ditetepkeun salian ti yayasan nyaéta Yesus Kristus.

1. The Solid Rock: Ngawangun Yayasan Teguh dina Yesus Kristus

2. Dasar Iman: Percanten ka Yesus pikeun Kakuatan sareng Stabilitas

1. Mateus 7:24-25 - Ku sabab eta sakur anu ngadenge ieu paribasa Kami, sarta ngalakonan eta, Kami bakal liked manéhna jeung hiji lalaki wijaksana, anu ngawangun imahna dina batu: Jeung hujan turun, jeung caah datang, jeung angin blew, sarta ngéléhkeun kana imah éta; sarta eta henteu murag: pikeun eta diadegkeun dina batu.

2. Jabur 18:2 - PANGERAN teh batu abdi, jeung benteng abdi, sarta deliverer abdi; Allah abdi, kakuatan abdi, di saha abdi bakal percanten; tameng abdi, sareng tanduk kasalametan abdi, sareng munara abdi anu luhur.

1 Korinta 3:12 Ayeuna lamun aya jalma ngawangun dina yayasan ieu emas, pérak, batu mulia, kai, jarami, tunggul;

Unggal jalma perlu ngawangun kana pondasi Yesus Kristus; karya maranéhanana bisa judged ku Gusti boh langgeng atawa samentara.

1. "Dasar Yesus Kristus: Panggero pikeun Ngawangun"

2. "Karya Emas, Pérak, jeung Batu Mulia: Gedong pikeun Kalanggengan"

1. Yesaya 28:16, "Ku sabab kitu kieu timbalan PANGERAN PANGERAN, "Behold, Kami hiji anu geus diteundeun salaku pondasi di Sion, hiji batu, hiji batu diuji, a cornerstone mulia tina pondasi pasti; sing saha anu percaya moal. buru-buru.”

2. 1 Petrus 2:4-5 , "Nalika anjeun datang ka Anjeunna, hiji batu hirup ditampik ku lalaki tapi dina tetempoan Allah dipilih jeung adi, anjeun yourselves kawas batu hirup keur diwangun nepi salaku imah spiritual, jadi a imam suci, pikeun ngahaturkeun kurban-kurban rohani anu dikabulkeun ku Allah ngaliwatan Isa Al Masih."

1 Korinta 3:13 Karya unggal lalaki bakal dijieun manifest: pikeun poé bakal ngumumkeun eta, sabab bakal wangsit ku seuneu; jeung seuneu bakal nyoba karya unggal lalaki naon nurun éta.

Passage Karya dulur bakal diuji sarta wangsit dina poé judgment.

1. Seuneu Panghakiman: Kumaha Kudu Tabah Dina Ngalakonan Anu Bener.

2. Seuneu Refiner: Kumaha Milarian Kakuatan dina Waktos Tés.

1. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

2. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

1 Korinta 3:14 Upami padamelan anu didamel ku anjeunna tetep, anjeunna bakal nampi ganjaran.

Paul nyorong urang Kristen pikeun ngawangun karya maranéhanana dina pondasi Kristus, supados nampi ganjaran.

1. Yayasan Iman: Ngawangun dina Batu Yesus Kristus

2. Ganjaran Manis Ngawula ka Gusti

1. Mateus 7:24-27 - Ku sabab eta sing saha hears ieu sayings of mine, sarta ngalakonan eta, Kuring bakal liken manéhna jeung hiji lalaki wijaksana, anu ngawangun imahna dina batu.

2. 1 Peter 5: 4 - Jeung lamun Shepherd lulugu bakal muncul, anjeun bakal nampa makuta kamulyaan nu teu fadeth jauh.

1 Corinthians 3:15 Lamun karya saha bakal kaduruk, manéhna bakal sangsara karugian: tapi manéhna sorangan bakal disimpen; can jadi ku seuneu.

petikan nu speaks tina nasib hiji lalaki anu karyana kaduruk, tapi anu bakal disimpen dina tungtungna ku seuneu.

1. "Seuneu The Refiner: Diajar tina Ujian Kahirupan"

2. "Ngaduruk Karya Urang: Peringatan Pikeun Urang Sadayana"

1. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu bogoh ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. 1 Peter 1: 7 - "Ieu geus datangna ambéh iman Anjeun-tina hargana leuwih gede ti emas, nu perishes sanajan refined ku seuneu-bisa dibuktikeun asli jeung bisa ngahasilkeun pujian, kamulyaan jeung ngahargaan nalika Yesus Kristus geus wangsit. "

1 Korinta 3:16 Naha anjeun henteu terang yén anjeun mangrupikeun Bait Allah, sareng yén Roh Allah cicing di anjeun?

Percaya petikan mangrupikeun kuil Allah sareng Roh Allah cicing di aranjeunna.

1. Hak Istimewa Jadi Bait Allah

2. Ngalaman Ayana Ruh Allah

1. Epesus 2:19-22 - Anjeun sasama warga jeung para wali, jeung bagian tina rumah tangga Allah.

2. 1 Peter 2: 4-5 - Salaku batu hirup, urang keur diwangun kana hiji imah spiritual pikeun jadi priesthood suci, maturan kurban spiritual ditarima ku Allah.

1 Korinta 3:17 Upami aya anu najiskeun Bait Allah, anjeunna bakal ngancurkeun ku Allah; sabab Bait Allah teh suci, kuil mana aranjeun.

Bait Allah teh tempat suci jeung saha-saha anu najis eta bakal dirusak ku Allah.

1. Urang kudu hormat ka Bait Allah jeung ngubaran eta kalawan hormat jeung kasucian.

2. Urang kudu ati-ati ulah najiskeun Bait Allah atawa Allah bakal ngalakukeun tindakan ngalawan urang.

1. 1 Korinta 6: 19-20 - "Naha anjeun teu nyaho yen awak anjeun teh candi Roh Suci, anu aya dina anjeun, saha anjeun geus narima ti Allah? Anjeun teu sorangan; anjeun dibeuli ku harga. Ku sabab kitu, hormat ka Allah ku awak anjeun."

2. Ibrani 10:22 - "Hayu urang ngadeukeutkeun ka Allah kalawan haté ikhlas tur kalawan jaminan pinuh yén iman brings, ngabogaan hate urang sprinkled mun cleanse urang tina nurani kaliru jeung ngabogaan awak urang dikumbah ku cai murni."

1 Korinta 3:18 Ulah aya anu nipu dirina sorangan. Lamun aya lalaki di antara anjeun seemed janten wijaksana di dunya ieu, hayu anjeunna jadi fool, yén manéhna bisa jadi wijaksana.

petikan:

Dina 1 Korinta 3:18 , Paulus ngingetkeun urang supaya ulah nipu diri sorangan ku mikir yén hikmat dunya bisa ngajadikeun urang bijaksana. Mantenna naséhat sangkan urang jadi bodo sangkan bisa bener-bener bijaksana.

1. Hikmah Sajati Ti Allah, Sanes Dunya

2. Jadi Bodo Pikeun Meunang Hikmah Sajati

1. Siloka 1:7, ”Sieun ka Yéhuwa téh mimitina pangaweruh; jalma bodo nganggap hina hikmah jeung pangajaran”

2. Yakobus 1:5, ”Lamun aya di antara aranjeun anu kurang hikmat, kudu menta ka Allah, anu mere barokah ka sarerea tanpa ngahina, tangtu dipaparinkeun.”

1 Korinta 3:19 Pikeun hikmah dunya ieu foolishness sareng Allah. Pikeun eta geus ditulis, Anjeunna nyokot wijaksana dina craftiness sorangan.

Hikmah dunya ieu foolishness dina panon Allah.

1: Hikmah Manusa Teu Cukup; Neangan Hikmah Allah

2: Kabodoan Manusa Bisa Ngabobodo Nu Bijaksana; Gumantung kana Hikmah Allah

1: Siloka 3:5-7 - Percanten ka PANGERAN sareng sadayana haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

2: Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring sanés pikiran anjeun, sareng jalan-jalan anjeun sanés jalan-Ku," saur PANGERAN. "Sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu deui jalan Kami leuwih luhur ti jalan anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

1 Korinta 3:20 Jeung deui, Gusti uninga kana pikiran jalma wijaksana, yén éta téh sia-sia.

Passage Gusti terang yén pikiran jalma wijaksana téh kasombongan.

1. "Ilusi Hikmah: Ngandelkeun Pamahaman Urang Sorangan"

2. "The Folly of Vain Thoughts: Forging a Jalan Dipimpin ku Allah"

1. paribasa 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sagala haté anjeun; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku manéhna, sarta manéhna bakal ngarahkeun jalan Anjeun.

2. Jabur 94:11 - Gusti terang pikiran manusa, yén éta téh kasombongan.

1 Korinta 3:21 Ku sabab kitu ulah aya anu ngagungkeun manusa. Pikeun sagala hal anu Hormat;

Urang teu kudu bangga kana prestasi batur, sabab sagala hal geus dibikeun ka urang ku Allah.

1. Urang sadayana sami-sami diberkahan ku Gusti

2. Ulah Bangga dina Kasuksesan Batur

1. Rum 12:3, "Sabab Kami nyebutkeun, ngaliwatan kurnia anu dibikeun ka kuring, ka unggal lalaki anu aya diantara anjeun, ulah mikir dirina leuwih luhur ti anjeunna halah pikir; tapi kudu mikir soberly, nurutkeun sakumaha Allah geus diurus. ka unggal jalma ukuran iman."

2. Yakobus 4: 6, "Tapi anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab kitu anjeunna nyarios, Allah nolak jalma anu sombong, tapi masihan rahmat ka anu hina."

1 Korinta 3:22 Naha Paulus, boh Apolos, boh Kepas, boh dunya, boh hirup, boh maot, boh nu ayeuna, boh nu bakal datang; sadayana milik anjeun;

Paulus ngingetkeun urang Korinta yén maranéhna boga aksés kana sagala hal, kaasup Paul, Apolos, Kepas, dunya, hirup, maot, hal ayeuna, jeung hal nu bakal datang.

1. The Power of Perspéktif: Diajar Ningali Sadaya Hal sakumaha Hormat

2. Panyadiaan Allah: Aksés kana Sagala Anu Urang Butuhkeun

1. Pilipi 4:19 - Jeung Allah mah bakal nyadiakeun unggal kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan Kristus Yesus.

2. Jabur 34:10 - Singa ngora sangsara kakurangan jeung kalaparan; tapi jalma-jalma anu milari ka Gusti henteu kakurangan anu hadé.

1 Korinta 3:23 Jeung aranjeun teh milik Kristus; jeung Kristus teh Allah.

Mu'min mangrupakeun bagian tina kulawarga Kristus sarta pamustunganana, bagian tina kulawarga Allah.

1. "Kulawarga Allah: Nangkeup Tempat Urang di Karajaan"

2. "The Warisan Percaya: Identity Urang di Kristus"

1. Rum 8:14-17 - Pikeun sakabéh anu dipingpin ku Roh Allah anu putra Allah.

2. Epesus 2:19-22 - Jadi mangka anjeun geus lain muhrim jeung asing, tapi anjeun sasama warga jeung wali jeung anggota kulawarga Allah.

1 Korinta 4 nyaéta bab kaopat tina Surat Kahiji Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul alamat isu kareueus jeung sikap judgmental dina gereja Corinthian, emphasizing humility jeung otoritas spiritual leres.

Alinea 1: Paulus dimimitian ku ngajéntrékeun dirina jeung Apolos sabagé hamba-hamba Kristus anu dipasrahkeun kana misteri-misteri Allah. Anjeunna negeskeun yén kasatiaan diperyogikeun pikeun jalma anu parantos dipasihan tanggung jawab sapertos kitu (1 Korinta 4: 1-2). Paul ngakuan yén anjeunna malah teu nangtoskeun dirina sorangan sabab ngan Allah akurat bisa nangtoskeun motif jeung niat (1 Corinthians 4:3-5). Anjeunna ngingetkeun supaya henteu ngahukum batur sateuacanna, ngadesek aranjeunna pikeun ngadagoan pengadilan ahir Gusti nalika sadayana bakal terang.

Ayat ka-2: Paulus ngagunakeun ironi pikeun ngungkulan sikep sombong maranéhna. Manéhna nunjuk kaluar yén sababaraha di Corinth geus jadi sombong, mikir maranéhanana geus raja jeung reigning tanpa perlu rasul kawas manéhna (1 Corinthians 4:6-8). Sanajan kitu, anjeunna kontras persepsi diri maranéhanana jeung kaayaan sorangan - sangsara kasusah jeung kasusah demi Kristus (1 Corinthians 4: 9-13). Manéhna ngajurung maranéhna pikeun nyonto tuladan karendahan haténa ti batan sombong atawa ngarendahkeun batur.

Ayat 3: Paulus nyimpulkeun ku cara ngingetkeun yén anjeunna badé nganjang ka Korinta. Nalika anjeunna sumping, anjeunna bakal ngabédakeun sanés ngan ukur kecap tapi ogé kakuatan — nunjukkeun otoritasna salaku rasul anu dikuatkeun ku Roh Allah (1 Korinta 4: 18-21). Anjeunna tangtangan jalma-jalma anu kareueus pikeun mikirkeun naha datangna-Na bakal dibarengan ku rod disiplin atanapi cinta sareng sumanget lemah lembut (1 Korinta 4: 21).

Ringkesanna, Bab opat tina Korinta Kahiji ngabahas masalah anu aya hubunganana sareng kareueus, sikap judgmental, sareng otoritas spiritual anu leres dina garéja Korinta. Paulus negeskeun yén pamingpin téh ngan saukur hamba anu dipercayakeun kana misteri Allah jeung kudu satia dina tanggung jawabna. Mantenna ngingetkeun kana putusan prématur, ngajurung maranéhna pikeun ngadagoan pangadilan ahir Allah. Paul alamat sikep sombong maranéhanana sarta kontras eta jeung conto hina sorangan sangsara pikeun Kristus. Anjeunna nyimpulkeun ku ngingetkeun aranjeunna ngeunaan kunjunganana anu bakal datang sareng katerangan ngeunaan otoritasna salaku rasul, nangtang aranjeunna pikeun mikirkeun résponna-naha éta bakal ditampi kalayan disiplin atanapi cinta sareng lemah lembut. Bab ieu highlights pentingna humility, refraining ti judgment prématur, sarta recognizing otoritas spiritual leres.

1 Corinthians 4: 1 Hayu lalaki kitu nganggap urang, salaku mentri Kristus, jeung stewards tina misteri Allah.

Petikan ieu nekenkeun tanggung jawab urang Kristen pikeun ngawula salaku menteri sareng pangurus misteri Allah.

1. Tanggung Jawab Umat Kristen Ngalayanan salaku Pangurus Rahasia Allah

2. Pentingna Janten Mentri Kristus anu Akuntabel

1. Rum 12: 6-7 - Ngabogaan lajeng hadiah béda nurutkeun rahmat anu dibikeun ka urang, hayu urang ngagunakeun aranjeunna: lamun nubuat, hayu urang nubuat saimbang jeung iman urang; atawa mentri, hayu urang ngagunakeun eta dina ministering urang; anjeunna anu ngajarkeun, dina pangajaran;

2. Mateus 25: 14-30 - Pikeun Karajaan Sawarga teh ibarat hiji lalaki iinditan ka nagara jauh, anu disebut pagawé-Na sorangan, sarta dibikeun ka aranjeunna barang-Na. Jeung ka hiji anjeunna masihan lima talenta, ka nu sejen dua, jeung ka nu sejen hiji; ka unggal lalaki nurutkeun sababaraha kamampuhna; sarta langsung nyandak lalampahanana.

1 Corinthians 4: 2 Sajaba ti éta, stewards diwajibkeun, yén lalaki kapanggih satia.

Stewardship mangrupakeun tanggung jawab hébat sarta merlukeun kasatiaan.

1. "Hirup Satia salaku Pangurus"

2. "Telepon ka Pangurus Satia"

1. Mateus 25:14-30 (Pasemon ngeunaan Bakat)

2. Lukas 16:10-12 (Pasemon ngeunaan Pangurus Anu Teu Soleh)

1 Korinta 4:3 Tapi pikeun kuring éta hal leutik pisan yén kuring kudu judged anjeun, atawa judgment manusa: enya, kuring teu ngahukum diri sorangan.

Paul teu paduli naon pikir jalma ngeunaan manéhna, atawa teu ngahukum dirina.

1. Hirup Tanpa Sieun Pangadilan - Diajar ngandelkeun pendapat Gusti ngeunaan urang tibatan pendapat batur.

2. Ditilik Henteu - Pananjung kawani pikeun hirup kaluar iman urang tanpa sieun judgment ti jalma.

1. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

2. Mateus 7:1 - Hakim teu, nu jadi teu judged.

1 Korinta 4:4 Pikeun kuring nyaho nanaon ku sorangan; acan am I teu hereby diyakinkeun: tapi anjeunna anu judgeth kuring nyaéta Gusti.

Pangéran mangrupikeun hakim pamungkas sadaya jalma sareng lampahna.

1. Urang kudu éling kana lampah urang, sabab Yéhuwa téh hakim pamungkas urang.

2. Urang kudu narima putusan Gusti, sabab Anjeunna hakim pamungkas.

1. Rum 14:12 Ku kituna unggal urang kudu méré pertanggungjawaban dirina ka Allah.

2. Paribasa 16:2 Sagala cara manusa beresih dina panonna sorangan; tapi Gusti beuratna roh.

1 Korinta 4: 5 Ku sabab kitu nangtoskeun nanaon sateuacan waktosna, dugi ka Gusti sumping, anu duanana bakal ngabéréskeun hal-hal anu disumputkeun tina gelap, sareng bakal nunjukkeun naséhat manah: teras unggal jalma bakal muji ka Allah.

Rasul Paulus ngajurung urang pikeun sabar jeung ngadagoan pangadilan Yéhuwa ngeunaan lampah urang, sabab dina waktuna urang masing-masing bakal nampa pujian ti Allah.

1. Sabar mangrupikeun kautamaan: Diajar ngadagoan pangadilan Gusti.

2. Kakawasaan Gusti: Ngandelkeun Allah pikeun pangadilan jeung pujian.

1. Yakobus 5:7-8 Ku sabab kitu sing sabar, dulur-dulur, nepi ka datangna Gusti. Behold, tani nungguan buah mulia bumi, sarta ngabogaan kasabaran lila pikeun eta, nepi ka manéhna narima mimiti jeung ahir hujan. Janten ye ogé sabar; stabilkeun haté anjeun: pikeun datangna Gusti draweth deukeut.

2. Jabur 62:8 Percaya ka Mantenna saban waktu; ye jalma, tuang kaluar haté anjeun saméméh anjeunna: Allah mangrupakeun ngungsi pikeun urang. Selah.

1 Korinta 4:6 Jeung hal ieu, dulur-dulur, kuring geus dina inohong dibikeun ka sorangan jeung ka Apolos demi anjeun; supaya maraneh bisa diajar di urang ulah mikirkeun lalaki leuwih luhur ti nu geus ditulis, nu teu saurang ogé jadi puffed up pikeun hiji ngalawan sejen.

Petikan Paulus ngagunakeun dirina sareng Apolos salaku conto pikeun ngajarkeun urang Korinta supaya henteu ngaluhurkeun hiji jalma di luhur anu sanés sareng henteu sombong.

1. Sombong bakal Ngancurkeun Urang: Diajar tina Conto Paulus sareng Apolos

2. Bahaya Pikiran Kacida Luhurna Diri Urang: Nuturkeun Conto Paulus jeung Apolos

1. Siloka 16:18 - Sombong mana saméméh karuksakan, jeung sumanget sombong saméméh ragrag.

2. James 4: 6 - Tapi manéhna méré leuwih rahmat. Ku sabab kitu eta nyebutkeun, "Allah ngalawan kareueus, tapi maparin rahmat ka nu hina."

1 Korinta 4:7 Pikeun saha ngajadikeun anjeun béda ti batur? sareng naon anu anjeun henteu nampi? Ayeuna upami anjeun nampi éta, naha anjeun ngagungkeun, saolah-olah anjeun henteu nampi éta?

Paul naroskeun naha jalma-jalma sombong ngeunaan prestasina, sabab naon waé anu dipiboga ku jalma-jalma henteu kéngingkeun tapi dipasihkeun ku Allah.

1. Sombong Datang Méméh Jatuh: Mariksa Bahaya Sombong

2. Ngahargaan Anugrah Gusti: Diajar Ngakukeun Berkah Gusti

1. James 4: 13-17 - Humility dina Nyanghareupan sombong

2. Rum 12: 3-8 - Hirup di Iman jeung Humility

1 Korinta 4: 8 Ayeuna anjeun pinuh, ayeuna anjeun beunghar, anjeun parantos ngarajaan salaku raja tanpa kami;

Rasul Paulus ngungkabkeun kahayangna sangkan urang Korintus maréntah dina kahirupan rohanina, ku kituna manéhna jeung nu séjénna ogé boga kasempetan pikeun maréntah jeung maranéhna.

1. Reigning jeung Allah: Overcoming nu halangan pikeun Deukeut jeung Allah

2. Panggero Raja: Ngalengkepan Kaom Mukmin pikeun Maréntah jeung Allah

1. Rum 5:17 - "Kanggo lamun, kusabab trespass hiji lalaki urang, maot reigned ngaliwatan hiji lalaki éta, leuwih bakal jalma anu narima kelimpahan rahmat jeung kurnia bébas tina amal saleh maréntah dina kahirupan ngaliwatan hiji lalaki Yesus Kristus. ”

2. Epesus 2: 6 - "Jeung diangkat kami nepi ka Anjeunna jeung seated kami kalawan anjeunna di tempat sawarga di Kristus Yesus."

1 Corinthians 4: 9 Pikeun kuring nyangka yen Allah geus diatur kami rasul panungtungan, sakumaha geus diangkat maot : pikeun urang dijieun tontonan pikeun dunya, jeung ka malaikat, jeung ka manusa.

Allah parantos netepkeun rasul-rasul anu terakhir saolah-olah ditunjuk pikeun maot, supados aranjeunna tiasa janten saksi pikeun dunya, malaikat, sareng manusa.

1. Urang bisa ngagunakeun kasangsaraan urang pikeun kamulyaan Allah

2. Tabah dina mangsa kasulitan tanda iman

1. Rum 8:18 - Pikeun kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan nu bakal diungkabkeun ka urang.

2. 1 Peter 4: 12-14 - tercinta, ulah reuwas di trial fiery lamun datang kana anjeun pikeun nguji anjeun, saolah-olah hal aneh anu lumangsung ka anjeun. Tapi girang insofar sakumaha anjeun babagi sangsara Kristus, nu ogé bisa girang jeung gumbira lamun kamulyaan-Na geus wangsit. Lamun anjeun dihina pikeun ngaran Kristus, anjeun rahayu, sabab Roh kamulyaan jeung Allah rests kana anjeun.

1 Korinta 4:10 Kami fools demi Kristus, tapi anjeun wijaksana dina Kristus; kami lemah, tapi anjeun kuat; Anjeun terhormat, tapi kami hina.

Urang disebut jadi hina jeung difokuskeun Kristus, bari recognizing yén urang lemah jeung hina, jeung nu batur kuat jeung menak di Kristus.

1. Kakuatan dina Humility: Naha Urang Kudu Fokus ka Kristus

2. The Paradox of Weakness: Kumaha Urang Disebut Janten Fools pikeun Kristus

1. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur anjeun, henteu ningali kapentingan anjeun sorangan, tapi masing-masing pikeun kapentingan batur.

2. Mateus 11:29 - Candak yoke abdi kana anjeun sarta diajar ti kuring, keur Kami lemah lembut jeung hina dina haté, sarta anjeun bakal manggihan sésana pikeun jiwa anjeun.

1 Corinthians 4:11 Malah nepi ka jam ayeuna urang duanana lapar jeung haus, jeung taranjang, jeung buffet, jeung teu boga dwelling tangtu;

Paulus jeung batur-baturna nandangan sangsara sarta teu boga kaperluan dasar atawa kaamanan.

1. Berkah Sangsara: Diajar Nahan Kanyeri Hirup

2. Manggihan Panglilipur dina Kasangsaraan Urang: Ngandelkeun Allah dina Jaman Kasusah

1. Ibrani 12: 7-11 - Enduring sangsara salaku disiplin ti Allah

2. James 1: 2-4 - Pananjung kabagjaan ngaliwatan Persib dina trials jeung tribulations

1 Korinta 4:12 Jeung kuli, digawekeun ku leungeun urang sorangan: keur reviled, urang ngaberkahan; dikaniaya, urang sangsara:

Sanajan dihina jeung dikaniaya, Paulus ngajurung urang Kristen pikeun digawé jeung digawé ku leungeun maranéhna.

1. Kakuatan Ketekunan: Kumaha Ngatasi Kasangsaraan ku Iman

2. Gawe sareng Leungeun Urang: Berkah Kerja Keras sareng Rajin

1. James 1: 2-4 - Anggap eta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun Persib.

2. Kolosa 3: 23-24 - Naon waé anu anjeun lakukeun, damel sareng sadayana haté anjeun, sapertos damel pikeun Gusti, sanés pikeun tuan manusa, sabab anjeun terang yén anjeun bakal nampi warisan ti Gusti salaku ganjaran. Ieu Gusti Kristus anjeun ngawula.

1 Korinta 4:13 Keur difitnah, urang intreat: urang dijieun salaku kokotor dunya, jeung offscoring tina sagala hal nepi ka poé ieu.

Sanajan nyanghareupan fitnah jeung panganiaya, Paulus jeung babaturanana terus ngawawarkeun Injil.

1. Ulah nyerah: Ngungkulan Kasangsaraan dina Ngawawarkeun Injil

2. Kumaha Kudu Tabah Nalika Dunya Sasuai Ngalawan Anjeun

1. Yesaya 54:17 - "No pakarang anu kabentuk ngalawan thee bakal makmur; jeung unggal basa nu bakal naek ngalawan Anjeun dina judgment anjeun bakal ngahukum. Ieu warisan hamba-hamba Gusti, sareng kabeneran aranjeunna tina Kami, saur Gusti."

2. Rum 8:37-39 - "Nay, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta kami. Pikeun kuring yakin, yén boh maot, boh hirup, boh malaikat, boh kapala, boh kakawasaan, boh nu ayeuna, boh nu bakal datang, boh jangkungna, boh jero, boh mahluk séjénna, moal bisa misahkeun urang tina asih. Allah, anu aya dina Kristus Yesus, Gusti urang."

1 Korinta 4:14 Kuring nulis hal ieu lain pikeun éra anjeun, tapi salaku putra tercinta kuring ngingetkeun anjeun.

Paulus nyerat ka urang Korinta sanés pikeun éra aranjeunna, tapi pikeun ngingetkeun aranjeunna salaku putra anu dipikacinta.

1. "Hirup dina Asih: Peringatan salaku Kalakuan Asih Bapa"

2. "Hirup dina Roh: Peringatan sareng Pangertosan ngalangkungan Injil"

1. Epesus 4: 15-16 "Sabalikna, nyarioskeun bebeneran ku cinta, urang kedah tumbuh dina sagala cara kana anjeunna anu mangrupikeun sirah, kana Kristus, anu ti mana sakumna awak, dihijikeun sareng dihijikeun ku unggal sendi anu mana. Éta dilengkepan, nalika unggal bagian dianggo leres, ngajantenkeun awak tumbuh supados ngawangun dirina dina asih."

2. Siloka 27:5-6 “Leuwih alus teguran kabuka ti batan cinta disumputkeun. Satia anu tatu sobat; loba pisan ciuman musuh."

1 Corinthians 4:15 Pikeun sanajan anjeun boga sapuluh rebu instruktur dina Kristus, acan boga maneh bapana loba: pikeun Kristus Yesus kuring geus begotten anjeun ngaliwatan Injil.

Paulus ngingetkeun urang Korintus yén anjeunna nyaéta bapa rohanina, anu ngalahirkeun aranjeunna ngalangkungan Injil.

1. Kakuatan Injil pikeun Ngarobah Kahirupan

2. Panggero pikeun Ngahormatan Bapa Rohani urang

1. Epesus 5: 1-2 - Jadi imitators Allah, ku kituna, salaku barudak dearly dipikacinta tur hirup hiji kahirupan cinta, sagampil Kristus dipikacinta urang jeung masihan dirina nepi ka urang salaku kurban seungit jeung kurban ka Allah.

2. Rum 8:14-17 - Pikeun maranéhanana anu dipingpin ku Roh Allah teh barudak Allah. Roh anjeun nampi henteu ngajadikeun anjeun budak, ku kituna anjeun hirup dina sieun deui; rada, Roh anjeun nampi dibawa ngeunaan nyoko Anjeun ka sonship. Sareng ku anjeunna urang sasambat, "Abba, Bapa."

1 Korinta 4:16 Ku sabab eta sim kuring naroskeun ka aranjeun, kudu nurut ka Kami.

Paulus ngajurung urang Korintus pikeun jadi pengikut anjeunna.

1. "Tuturkeun Pamingpin: Hiji Palajaran tina Dorongan Paulus ka Urang Korinta"

2. "Kumaha Nuturkeun Conto Paulus ngeunaan Kasatiaan"

1. Mateus 4:19 - "Jeung cenah ka aranjeunna, "Tuturkeun Kami, sarta kuring bakal ngajadikeun anjeun pamayang lalaki."

2. Ibrani 13: 7 - "Inget pamingpin anjeun, maranéhanana anu spoke ka anjeun firman Allah. Pertimbangkeun hasil tina cara maranéhanana hirup, sarta niru iman maranéhanana."

1 Korinta 4:17 Ku sabab kitu kuring ngutus Timoteus ka anjeun, putra abdi anu dipikacinta, sareng satia ka Gusti, anu bakal ngingetkeun anjeun kana jalan-jalan kuring anu aya dina Kristus, sakumaha anu kuring ngajarkeun di unggal tempat di unggal jamaah.

Paulus ngutus Timoteus ka urang Korinta pikeun ngingetkeun maranéhna pikeun nuturkeun jalan Kristus sakumaha anu diajarkeun Paulus di sadaya gereja.

1. Nginget-nginget Komitmen Urang Nuturkeun Ajaran Yésus

2. Hirup Urang dina Jalan Kristus

1. Epesus 4: 1-2 - Ku sabab kitu kuring, tawanan pikeun ngawula ka Gusti, menta anjeun pikeun mingpin hiji hirup pantes panggero Anjeun, pikeun anjeun geus disebut ku Allah. Kudu hina jeung lemah lembut. Sabar, silih sangu kana kalepatan lantaran kaasih.

2. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

1 Corinthians 4:18 Ayeuna aya sababaraha anu ngagungkeun, saolah-olah kuring moal datang ka anjeun.

Sababaraha urang ngagungkeun saolah-olah Rasul Paulus moal sumping ka aranjeunna.

1. Tong reueus jeung reueus kana naon-naon nu geus dipikanyaah, sabab Allah bisa nyabut eta kabeh dina sakedapan.

2. Allah ngarendahkeun jalma reueus jeung ngaluhuran jalma nu hina, ku kituna hayu urang rendah diri jeung ulah sombong.

1. Rum 12:16 - Kudu tina pikiran sarua hiji arah sejen. Pikiran ulah hal luhur, tapi condescend ka lalaki low estate.

2. James 4: 6 - Tapi anjeunna masihan langkung rahmat. Ku sabab kitu cenah, Allah nolak jalma reueus, tapi mere rahmat ka nu hina.

1 Korinta 4:19 Tapi kuring bakal datang ka anjeun teu lila, lamun Gusti kersa, jeung bakal nyaho, lain ucapan maranéhanana anu puffed up, tapi kakawasaan.

Paul expresses kahayang na nganjang ka Korinta pas lamun Gusti idin, ku kituna manéhna bisa discern teu kecap pompous maranéhanana, tapi kakawasaan Allah.

1. "Kakawasaan Allah: Mariksa Jantung Ucapan sareng Tindakan Urang"

2. "Gumantung ka Gusti: Milarian Pangersa-Na pikeun Kahirupan Urang"

1. Rum 12: 1-2 - Ku sabab eta, kuring pangjurung anjeun, baraya jeung sadulur, dina panempoan rahmat Allah, kurban awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pleasing ka Allah-ieu ibadah anjeun leres tur ditangtoskeun.

2. Kolosa 3: 12-17 - Ku alatan éta, salaku umat pilihan Allah, suci tur dearly dipikacinta, pakean yourselves jeung asih, kahadean, humility, gentleness jeung kasabaran. Silih tabah jeung silih hampura lamun aya di antara aranjeun boga kaduhung ka batur. Hampura sakumaha Gusti ngahampura anjeun. Sarta leuwih sagala virtues ieu ditunda cinta, nu ngiket aranjeunna sadayana babarengan dina persatuan sampurna.

1 Korinta 4:20 Sabab Karajaan Allah teh lain ku kecap, tapi ku kakawasaan.

Karajaan Allah henteu dumasar kana kecap, tapi dumasar kana kakawasaan.

1. Kakuatan Sajati Karajaan Allah

2. Beda Antara Kecap jeung Power di Karajaan Allah

1. Mateus 6:33 - Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung amal saleh-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

2. Rum 14:17 - Pikeun Karajaan Allah teu masalah dahar jeung nginum tapi kabeneran jeung katengtreman jeung kabagjaan di Roh Suci.

1 Korinta 4:21 Naon kahayang anjeun? Naha kuring bakal datang ka anjeun kalayan rod, atanapi cinta, sareng sumanget lemah lembut?

Paulus ngingetkeun urang Korinta yén anjeunna bakal sumping ka aranjeunna kalayan tongkat atanapi kalayan cinta sareng lemah lembut.

1. Pentingna Asih jeung Lemah Lemah Dina Disiplin

2. Kabutuhan Disiplin dina Iman

1. Galata 6: 1 "Dulur-dulur, lamun lalaki overtaken dina lepat, anjeun anu spiritual, balikkeun hiji sapertos dina sumanget meekness; tempo thyself, lest thou ogé jadi tempted."

2. Kolosa 3: 12-14 "Ku sabab eta, salaku umat pilihan Allah, anu suci sareng anu dipikacinta, kedahna ku welas asih, kahadean, rendah ati, lemah lembut, sabar, silih sabar, silih hampura, upami aya anu gaduh. pasea ngalawan naon bae: sakumaha Kristus ngahampura anjeun, kitu ogé anjeun. Sarta di luhur sagala hal ieu nempatkeun amal, nu beungkeutan kasampurnaan ".

1 Korinta 5 nyaéta bab kalima tina Surat Kahiji Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul alamat hiji kasus husus tina immorality seksual dina gereja Corinthian jeung instructing aranjeunna dina cara nanganan kaayaan kitu.

Ayat 1: Paulus ngamimitian ku nyarioskeun laporan anu ditampi ngeunaan kasus cabul di antara urang Korinta. Anjeunna expresses shock sarta rebukes aranjeunna pikeun toleransi jeung kaadigungan maranéhanana dina sahingga kabiasaan sapertos persist (1 Korinta 5: 1-2). Anjeunna maréntahkeun aranjeunna pikeun ngaleungitkeun jalma anu kalibet ti tengah-tengahna, negeskeun yén aranjeunna henteu kedah gaul sareng jalma anu ngaku satia tapi tetep dina dosa anu teu tobat (1 Korinta 5: 3-5). Paul reminds aranjeunna yen boasting maranéhanana teu pantes sabab sanajan saeutik ragi bisa mangaruhan sakabéh bets adonan, symbolizing kumaha dosa bisa ngaruksak sakabeh masarakat (1 Korinta 5:6-8).

Ayat 2: Paulus netelakeun yén paréntahna henteu hartosna aranjeunna henteu kedah gaul sareng sadaya jalma kafir anu ngalaksanakeun laku cabul. Anjeunna ngécéskeun yén mustahil pikeun sakabéhna misahkeun ti jalma luar gereja anu immersed dina dosa dunya (1 Korinta 5: 9-10). Nanging, anjeunna negeskeun yén aranjeunna gaduh otoritas pikeun jalma-jalma anu aya dina komunitasna sareng kedah silih tanggung jawab pikeun hirup anu soleh (1 Korinta 5: 11-13).

Ayat 3: Bab éta ditungtungan ku pépéling tambahan ngeunaan gugatan hukum di antara umat percaya. Paul ngadesek aranjeunna teu nyandak sengketa hukum saméméh kafir tapi rada settle masalah dina komunitas sorangan kalawan individu wijaksana salaku arbitrators lamun perlu (1 Corinthians 6:1-8). Anjeunna ngingetkeun aranjeunna yen salaku mukmin, maranéhanana geus dikumbah, sanctified, jeung diyakinkeun ku Kristus; kituna, maranéhanana kudu hirup nurutkeun standar-Na tinimbang resorting cara duniawi pikeun resolusi konflik.

Kasimpulanana, Bab lima tina Korinta Kahiji ngabahas kasus anu khusus ngeunaan immorality seksual dina garéja Korinta. Paul rebukes aranjeunna pikeun toleransi maranéhanana sarta maréntahkeun maranéhna pikeun miceun jalma unrepentant ti tengah maranéhanana. Anjeunna nekenkeun pentingna ngajaga komunitas bébas tina pangaruh corrupting jeung warns ngalawan boasting atawa ngidinan dosa indit unchecked. Paul netelakeun yén maranéhna teu kudu misahkeun diri sagemblengna tina kafir tapi malah ngalaksanakeun otoritas leuwih maranéhanana di komunitas sorangan. Bab éta ditungtungan ku pépéling ngeunaan gugatan hukum, ngadesek jalma-jalma mukmin pikeun ngabéréskeun sengketa sacara internal tinimbang nganggo cara-cara duniawi. Bab ieu negeskeun kabutuhan akuntabilitas, kamurnian dina garéja, sareng komitmen pikeun ngarengsekeun konflik dina cara anu siga Kristus.

1 Korinta 5: 1 Biasana dilaporkeun yén aya cabul di antara anjeun, sareng cabul sapertos anu henteu disebatkeun di antara bangsa-bangsa sanés, yén saurang kedah gaduh pamajikan ramana.

Aya laporan ngeunaan cabul di antara anggota garéja di Corinth, ngalibetkeun bahkan kagiatan-kagiatan anu dianggap amoral bahkan ku anu sanés Kristen.

1. Naha Urang Kudu Hirup Suci: Hirup Iman dina Kahirupan Sapopoé

2. Kakuatan Komunitas: Kumaha Aksi Urang mangaruhan Batur

1. Epesus 5:3 - "Tapi diantara anjeun teu kudu malah hiji hint of immorality seksual, atawa nanaon nu najis, atawa karanjingan, sabab ieu pantes pikeun jalma suci Allah."

2. Rum 12: 2 - "Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun. Lajeng anjeun bakal bisa nguji jeung approve naon bakal Allah nyaeta-Na alus, pleasing tur sampurna bakal. "

1 Korinta 5: 2 Jeung anjeun puffed up, jeung teu rada mourned, yén manéhna nu geus dipigawé akta ieu bisa dicokot jauh ti antara anjeun.

Petikan ieu museurkeun kana dosa kareueus sareng ngadesek urang Korintus pikeun milu sedih ku ayana dosa di antara aranjeunna, tinimbang ngagungkeun.

1. Sombong goeth saméméh karuksakan: Kumaha merangan kareueus dina kahirupan urang.

2. Jadi rendah diri: Kumaha nyandak hate jeung pikiran hina.

1. Yakobus 4:6-10: Ngarendahkeun diri di payuneun Gusti.

2. Paribasa 16:18: Sombong goeth saméméh karuksakan, jeung sumanget sombong saméméh ragrag.

1 Corinthians 5: 3 Pikeun kuring verly, sakumaha absen dina awak, tapi hadir dina sumanget, geus judged, saolah-olah kuring hadir, ngeunaan anjeunna anu geus kitu dipigawé akta ieu,

Paul ngajurung urang Korintus pikeun ngalakukeun tindakan ngalawan sadulur anu cabul sareng ngalaksanakeun disiplin gereja.

1. Milih Cinta: Tanggung Jawab Disiplin Garéja

2. Alamat Dosa: Kumaha Nyokot Aksi di Garéja

1. Galata 6: 1-2 - "Dulur-dulur, lamun saha anu bray dina transgression wae, anjeun anu spiritual kudu balikkeun anjeunna dina sumanget gentleness. Jaga diri anjeun, ulah dugi ka kagoda."

2. 2 Tesalonika 3:14-15 - “Upami aya anu henteu nurut kana anu kami ucapkeun dina surat ieu, perhatikeun jalma éta, sareng ulah aya hubunganana sareng anjeunna, supados anjeunna éra. Ulah nganggap anjeunna salaku musuh, tapi ngingetkeun anjeunna salaku dulur."

1 Korinta 5:4 Dina nami Gusti urang Yesus Kristus, nalika anjeun dikumpulkeun babarengan, jeung sumanget abdi, kalawan kakawasaan Gusti urang Yesus Kristus,

Passage The petikan nelepon pikeun garéja pikeun dikumpulkeun babarengan dina nami Gusti Yesus Kristus, kalayan roh-Na jeung kakawasaan-Na.

1. The Power of Togetherness: Kumaha Garéja Dikuatkeun ku Persatuan

2. Nyuhunkeun Kakawasaan Gusti: Tumuwuh dina Iman Ngaliwatan Pasrah

1. Rasul 2: 1-4 - Roh Suci Datang dina Pentecost

2. Epesus 3: 14-21 - Doa Paul pikeun Penguatan Garéja dina Asih

1 Korinta 5:5 Pikeun nganteurkeun hiji saperti ka Iblis pikeun karuksakan daging, nu sumanget bisa disimpen dina poé Gusti Yesus.

Petikan ngécéskeun yén hiji jalma kudu dikirimkeun ka Iblis pikeun karuksakan daging, ku kituna sumanget bisa disimpen dina poé Gusti Yesus.

1. Urang kudu ngakuan kabutuhan urang pikeun kasalametan sarta ngidinan Yesus pikeun nyalametkeun urang.

2. Urang kudu tunduk kana wasiat Allah sarta ngidinan Anjeunna dianggo dina kahirupan urang.

1. Rum 10: 9-10 - "Lamun anjeun ngaku kalawan sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté hiji percaya jeung diyakinkeun, sarta kalawan sungut hiji ngaku tur disimpen ".

2. Epesus 2: 8-10 - "Kanggo ku rahmat anjeun geus disalametkeun ngaliwatan iman. Jeung ieu teu ngalakukeun sorangan; éta kurnia Allah, lain hasil karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast. Pikeun urang. Nyaeta karya-Na, anu diciptakeun dina Kristus Yesus pikeun karya-karya anu hadé, anu parantos disiapkeun ku Allah sateuacanna, anu urang kedah leumpang di dinya."

1 Korinta 5: 6 Kamulyaan anjeun henteu saé. Naha anjeun henteu terang yén ragi sakedik ngaragikeun sadayana lump?

Jalma teu kudu reueus, sabab jumlah leutik hal goréng bisa mangaruhan sakabeh grup.

1. "Awas Sombong"

2. "Ragi Saeutik Ngaragikeun Sakabeh Gumpalan"

1. Paribasa 16:18 "Kareueus indit saméméh karuksakan, jeung sumanget sombong saméméh ragrag."

2. Galata 5:9 "A ragi saeutik leaveneth sakabeh lump."

1 Korinta 5:7 Ku kituna, bersihkeun kaluar ragi heubeul, nu bisa jadi lump anyar, sakumaha anjeun unleavened. Pikeun malah Kristus Paska urang geus kurban pikeun urang:

Urang Korinta dijurung pikeun nyabut ragi heubeul tina dosa tina kahirupan maranéhanana sarta jadi jalma anyar, unleavened, sakumaha Kristus geus kurban pikeun maranéhanana.

1. Kakuatan Pembaharuan: Janten Teu Ragi di Kristus

2. Purging the Old Leaven: A Walk of Holiness

1. Rum 6: 1-14 - Dead kana Dosa, Hirup di Kristus

2. Galata 5:16-26 - Hirup ku kakawasaan Roh

1 Korinta 5:8 Ku sabab kitu hayu urang ngajaga salametan, teu kalawan ragi heubeul, atawa jeung ragi tina niat jahat jeung wickedness; tapi ku roti anu teu aya ragi tina kaikhlasan sareng bebeneran.

Rasul Paulus nyorong urang Korinta pikeun ngarayakeun pésta éta kalayan ikhlas sareng bebeneran, tibatan dosa sareng kajahatan.

1. "Hirup Kahirupan Kajujuran sareng Integritas"

2. "Bebas tina Dosa jeung Kajahatan"

1. Epesus 4:25 - "Ku alatan éta, sanggeus nempatkeun jauh palsu, hayu unggal anjeun nyarita bebeneran kalawan tatangga-Na, pikeun urang anggota hiji lianna."

2. Kolosa 3: 9-10 - "Ulah ngabohong ka silih, ningali yén anjeun geus nempatkeun off diri heubeul jeung amalan na jeung geus nempatkeun dina diri anyar, nu keur renewed pangaweruh sanggeus gambar tina panyipta na. "

1 Corinthians 5: 9 Kuring nulis ka anjeun dina epistle ulah babaturan jeung fornicators:

Paulus nulis surat ka urang Korintus ngingetkeun maranéhna pikeun teu gaul jeung jalma-jalma nu ngalaksanakeun cabul.

1. Cinta Tatangga Anjeun: Naha Urang Teu Kudu Gaul Jeung Dosa

2. Panggero pikeun Kasucian: Leumpang dina Taat ka Gusti

1. Galata 5: 19-21 - Karya daging contrasted jeung buah Roh.

2. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun.

1 Korinta 5:10 Tapi teu sakabehna jeung fornicators dunya ieu, atawa jeung covetous, atawa extortioners, atawa jeung idolaters; pikeun mangka anjeun kudu indit kaluar ti dunya.

Urang Kristen Passage teu kedah gaul sareng jalma-jalma anu ngalakukeun kagiatan cabul, tapi aranjeunna tetep hirup di dunya.

1. Pentingna hirup suci di satengahing dunya dosa.

2. Pentingna discerning antara kabiasaan moral jeung amoral.

1. Mateus 6:24 - Taya sahijieun bisa ngawula dua Masters; pikeun boh anjeunna bakal hate nu hiji jeung mikanyaah nu séjén, atawa nu sejenna anjeunna bakal satia ka hiji jeung nganggap hina nu séjén.

2. 1 Peter 2:11 - tercinta, Kuring menta anjeun salaku sojourners jeung haji, abstain ti lusts fleshly nu perang ngalawan jiwa.

1 Korinta 5:11 Tapi ayeuna kuring geus nulis ka anjeun ulah tetep parusahaan, lamun saha wae nu disebut adi jadi fornicator, atawa covetous, atawa hiji idolater, atawa railer, atawa mabok, atawa extortioner; kalawan hiji misalna hiji euweuh teu dahar.

petikan ieu cautioning ngalawan ngabogaan ukhuwah deukeut jeung jalma anu unrepentant dina dosa maranéhanana.

1. "Hirup Kahirupan Suci"

2. "Bahaya Perusahaan Bad"

1. Epesus 5:11 - "Jeung teu boga ukhuwah jeung karya unfruitful tina gelap, tapi rada reprove aranjeunna."

2. 2 Corinthians 6: 14-17 - "Jadi ulah unequally yoked babarengan jeung kafir: keur naon ukhuwah hath bener jeung unrighteousness? jeung naon komuni hath caang jeung gelap?"

1 Korinta 5:12 Naon anu kudu kuring pigawé pikeun nangtoskeun jalma-jalma di luar? Naha anjeun henteu ngahukum aranjeunna anu aya di jero?

Petikan Rasul Paulus naroskeun ka urang Korinta naha aranjeunna nangtoskeun jalma-jalma di luar gareja, nalika aranjeunna kedah ngurus dosa-dosa anu aya di jero gereja.

1. Ulah Ngahakiman Batur: Palajaran ti 1 Korinta 5:12

2. Hirup Kahirupan Asih sareng Panghampura: Pesen tina 1 Korinta 5:12

1. Lukas 6:37 - "Henteu nangtoskeun, sareng anjeun moal dihukum: ulah ngahukum, sareng anjeun moal dikutuk: ngahampura, sareng anjeun bakal dihampura."

2. Rum 14:13 - "Ku kituna hayu urang nuturkeun sanggeus hal anu nyieun pikeun karapihan, sarta hal wherewith hiji bisa edify sejen."

1 Korinta 5:13 Tapi jalma-jalma anu aya di luar dihukum ku Allah. Ku sabab kitu singsingkeun jalma jahat ti antara anjeun.

Urang kudu nyingkirkeun jalma-jalma jahat tina kahirupan urang, sakumaha Gusti nangtoskeun aranjeunna.

1. Allah nungtut urang ngajauhan jalma-jalma jahat, sabab Anjeunna bakal ngahukum aranjeunna.

2. Urang kudu nyingkirkeun nu jahat tina kahirupan urang, sabab ngan Allah nu bisa ngahukum maranehna.

1. 1 Corinthians 5:13 - "Tapi jalma anu aya di luar Allah judgeth. Ku sabab kitu singsingkeun jalma jahat éta ti antara anjeun."

2. Jabur 101: 3-4 - "Kuring moal netepkeun hal anu teu aya gunana sateuacan panon kuring; I hate karya maranéhanana anu ragrag jauh; Éta moal nempel ka kuring. A haté perverse bakal indit ti kuring; Abdi moal terang anu jahat."

1 Korinta 6 nyaéta bab kagenep tina Surat Kahiji Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paulus ngabahas rupa-rupa masalah anu aya hubunganana sareng gugatan hukum, cabul, sareng kasucian awak mukmin.

Ayat 1: Paul dimimitian ku admonishing urang Korinta pikeun nyokot sengketa jeung grievances maranéhanana saméméh pangadilan sekuler tinimbang resolving aranjeunna dina komunitas garéja (1 Corinthians 6:1-6). Anjeunna negeskeun yén jalma-jalma mukmin parantos disauran pikeun nangtoskeun para malaikat sareng kedah sanggup nanganan hal-hal anu langkung alit diantara aranjeunna (1 Korinta 6: 2-3). Paul nyorot yén éta mangrupikeun tanda kagagalan nalika aranjeunna nuju kana sistem duniawi pikeun ngahukum tinimbang milarian jalma anu wijaksana dina komunitasna sorangan.

Ayat 2nd: Paul mindahkeun fokus na ka alamat immorality seksual di gereja Corinthian. Anjeunna ngahukum sagala bentuk cabul, kalebet prostitusi, salaku sauyunan sareng persatuan anu percaya sareng Kristus (1 Korinta 6: 9-11). Anjeunna ngingetkeun aranjeunna yén awakna mangrupikeun kuil Roh Suci sareng henteu kedah najis ku kalakuan cabul (1 Korinta 6: 15-20). Paul ngadesek maranéhna pikeun ngungsi ti immorality seksual jeung ngahargaan Allah kalawan awak maranéhanana.

Ayat ka-3: Bab ieu disimpulkeun ku negeskeun yén jalma-jalma anu percaya parantos digaleuh ku harga — kurban Yesus Kristus — sareng janten sanés milikna tapi milik Allah (1 Korinta 6:19-20). Paul ngingetkeun supaya teu ngalakukeun cabul sabab éta dosa pikeun awak sorangan. Manéhna ngajurung maranéhna pikeun ngamulyakeun Allah boh dina roh jeung awakna.

Kasimpulanana, Bab genep tina Korintus Kahiji ngabahas masalah anu aya hubunganana sareng gugatan, immorality seksual, sareng kasucian awak mukmin. Paul rebukes mukmin Corinthian pikeun balik ka pangadilan sekuler tinimbang ngarengsekeun sengketa internal. Anjeunna ngahukum sagala jinis cabul salaku henteu cocog sareng ngahiji sareng Kristus sareng ngajurung aranjeunna pikeun ngahormatan ka Allah kalayan awakna. Paul negeskeun yén mukmin téh kuil Roh Suci jeung geus dibeuli di harga, ku kituna maranéhanana kudu kabur ti immorality jeung muji Allah boh dina sumanget jeung awak. Bab ieu negeskeun pentingna pikeun ngaréngsékeun konflik dina komunitas garéja, ngajauhan tina immorality séksual, sareng mikawanoh kasucian awak salaku tempat cicingna Roh Allah.

1 Korinta 6:1 Naha aya di antara anjeun, anu gaduh masalah ngalawan anu sanés, ngagugat hukum di payuneun anu teu adil, sareng henteu sateuacan para wali?

Petikan éta mangrupikeun patarosan ti Paulus dina 1 Korinta 6: 1 naroskeun upami aya urang Korintus bakal angkat ka pengadilan tinimbang milarian bantosan ti para wali nalika gaduh masalah sareng anu sanés.

1. "Kaéndahan Panghampura Kristen: Ngarengsekeun Konflik Tanpa Ka Pangadilan"

2. "Ngijinkeun Yesus Janten Hakim Kami: Cara anu leres pikeun Ngaréngsékeun Konflik"

1. Mateus 18: 15-17 ("Lamun lanceukna atawa sadulur anjeun dosa, balik sarta tunjukkeun kasalahan maranéhanana, ngan antara anjeun dua. Bawa hiji atawa dua batur, supaya 'sagala perkara bisa dibuktikeun ku kasaksian dua atawa tilu saksi. sakumaha anu anjeun lakukeun ka pagan atanapi tukang mulung pajeg.")

2. Rum 12:18 (“Lamun mungkin, sajauh eta gumantung ka anjeun, hirup rukun jeung dulur.”)

1 Korinta 6:2 Naha anjeun henteu terang yén para wali bakal nangtoskeun dunya? Sareng upami dunya bakal dihukum ku anjeun, naha anjeun henteu pantes pikeun nangtoskeun hal-hal anu pangleutikna?

Para wali bakal nangtoskeun dunya, janten urang Kristen kedah tiasa nangtoskeun hal-hal anu pangleutikna.

1. Pentingna Discernment dina Kahirupan Kristen

2. Kakuatan Pangadilan Adil

1. James 1: 5 - Lamun salah sahiji anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, nu mere ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

2. paribasa 16: 2 - Sadaya cara manusa anu bersih dina panon sorangan; tapi Gusti beuratna roh.

1 Korinta 6:3 Naha anjeun henteu terang yén urang bakal ngahukum malaikat? sabaraha deui hal anu patali jeung kahirupan ieu?

Petikan ieu negeskeun kanyataan yén jalma-jalma mukmin sanggup nangtoskeun perkawis kahirupan ieu, sareng langkung-langkung perkawis anu aya hubunganana sareng alam spiritual.

1. Mu'min dipasrahkeun ku kakuatan pikeun ngabédakeun perkara dunya ieu sareng bahkan alam spiritual.

2. Urang boga kakuatan pikeun ngabédakeun nu hadé jeung nu jahat, jeung nyieun putusan nu bener.

1. Siloka 14:12: Aya jalan anu sigana bener pikeun manusa, tapi tungtungna nyaéta jalan maot.

2. Yesaya 11: 2: Jeung Roh Gusti bakal tetep dina Anjeunna, Roh hikmah jeung pamahaman, Roh nasehat jeung kakuatan, Roh pangaweruh jeung sieun Gusti.

1 Korinta 6:4 Upami anjeun gaduh kaputusan ngeunaan hal-hal anu aya hubunganana sareng kahirupan ieu, setel aranjeunna pikeun nangtoskeun anu paling henteu dihargaan di jamaah.

Garéja didorong pikeun mercayakeun urusan sekulerna, sapertos sengketa hukum, ka anggotana anu paling henteu dihormat.

1. Gusti tiasa nganggo pangsaeutikna urang pikeun ngalaksanakeun hal-hal anu hébat.

2. Percaya kana hikmah Allah dina sagala perkara.

1. James 1: 5-6 - "Upami aya di antara anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna. Tapi hayu anjeunna menta dina iman, euweuh wavering ."

2. paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun; jeung teu lean kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal ngarahkeunnana jalur thy."

1 Korinta 6:5 Abdi nyarioskeun éra anjeun. Naha kitu, teu aya hiji lalaki wijaksana di antara anjeun? teu, teu saurang ogé anu bakal bisa nangtoskeun antara dulur-dulur-Na?

Dina 1 Korinta 6: 5, Paul naroskeun ka urang Korinta pikeun henteu gaduh jalma wijaksana di antara aranjeunna pikeun nyandak kaputusan dina komunitasna.

1. Urang kudu narékahan pikeun jadi wijaksana sarta néangan hikmah sanajan di komunitas urang sorangan.

2. Urang tanggung jawab pikeun nyieun putusan anu bijaksana pikeun dulur-dulur urang dina Kristus.

1. Siloka 1:5 , ”Sing pinter ngadéngékeun jeung nambahan pangaweruhna, sing saha anu ngarti meunang pituduh.”

2. Siloka 3:13, ”Bagja jalma anu manggih hikmah, jeung jalma anu meunang pangarti”.

1 Korinta 6:6 Tapi dulur indit ka hukum jeung dulur, jeung nu saméméh kafir.

Urang Kristen teu kudu mawa sengketa maranéhanana jeung urang Kristen séjén ka pangadilan, sabab teu saluyu jeung iman maranéhanana.

1. Urang Kristen teu kudu nyokot sengketa jeung sasama mukmin maranéhanana ka pangadilan, tapi tinimbang neangan mediasi jeung rekonsiliasi.

2. Urang kudu ati-ati pikeun nanganan kaayaan teu satuju jeung dulur-dulur urang dina Kristus kalawan hormat jeung humility, tinimbang néangan pikeun ngabéréskeun maranéhanana ngaliwatan pangadilan.

1. Mateus 5:25-26 , “Geura panggih jeung nu ngadakwakeunana bari indit jeung manehna ka pangadilan, supaya nu ngadakwa mah nyerenkeun maneh ka hakim, jeung hakim ka nu ngajaga, tuluy dipanjara. Satemenna, Kami nyebutkeun ka anjeun, anjeun moal kaluar nepi ka anjeun mayar duit panungtungan.

2. Yakobus 4:6, “Tapi Anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab kitu eta nyebutkeun, "Allah ngalawan kareueus, tapi maparin rahmat ka nu hina."

1 Corinthians 6:7 Ayeuna ku kituna aya utterly lepat di antara anjeun, sabab anjeun buka hukum hiji jeung lianna. Naha anjeun henteu langkung milih salah? naha anjeun henteu malah nahan diri anjeun ditipu?

Urang Kristen di Korinta bade ka pangadilan pikeun ngaréngsékeun pasualan tinimbang ngaréngsékeunana.

1. "Kasangsaraan Salah: Hiji Palajaran ti 1 Korinta 6:7"

2. "The Folly of Litigation: A Pangajaran ti 1 Corinthians 6:7"

1. Kolosa 3:13 - "Forbearing karana, sarta forgiving karana, lamun lalaki wae boga pasea ngalawan saha wae: malah sakumaha Kristus forgave anjeun, kitu ogé anjeun."

2. Epesus 4:2-3 - "Kalayan sagala lowliness jeung meekness, kalawan longsuffering, forbearing karana dina cinta; 3 Endeavoring tetep persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

1 Corinthians 6:8 Nay, Anjeun ngalakukeun salah, jeung defraud, jeung dulur anjeun.

Passage Jalma anu wronging jeung defrauding baraya maranéhanana.

1. Bahaya Kasalahan jeung Nipu Batur

2. Pentingna Kajujuran jeung Integritas

1. Yakobus 4:17 - Ku sabab eta anu weruh kana ngalakukeun alus, sarta teu ngalakukeun eta, ka anjeunna eta dosa.

2. Mateus 7:12 - Ku alatan éta, sagala hal anu anjeun pikahoyong ku lalaki pikeun anjeun, lakukeun ogé ka aranjeunna: sabab ieu mangrupikeun hukum sareng nabi-nabi.

1 Korinta 6:9 Naha anjeun henteu terang yén jalma-jalma anu teu adil moal ngagaduhan Karajaan Allah? Ulah ditipu: boh fornicators, atawa musyrik, atawa adulterers, atawa awewe atawa lalaki, atawa abusers sorangan jeung manusa,

Jalma-jalma jahat moal diidinan asup ka Karajaan Allah. Jalma anu ngalaksanakeun cabul, nyembah brahala, zinah, wanoja, sareng homoseksualitas henteu diidinan.

1. Urang kudu narékahan pikeun jadi bener lamun hayang asup ka Karajaan Allah.

2. Urang kudu kabur tina dosa jeung ngalaksanakeun kasucian lamun urang hayang ditarima ku Allah.

1. 1 Korinta 6:9

2. 1 Korinta 6:18-20 - Kabur ti immorality seksual. Dosa-dosa sejenna anu dilakukeun ku jalma aya di luar awak, tapi sing saha anu ngalakukeun dosa séksual, dosa kana awakna sorangan. Naha anjeun henteu terang yén awak anjeun mangrupikeun kuil Roh Suci, anu aya dina diri anjeun, anu ku anjeun parantos nampi ti Allah? Anjeun teu sorangan; anjeun dibeuli ku harga. Ku sabab kitu ngahargaan Allah kalawan awak anjeun.

1 Korinta 6:10 Teu maling, atawa covetous, atawa mabok, atawa revilers, atawa extortioners, moal inherit Karajaan Allah.

petikan warns ngalawan lima paripolah dosa husus, sarta nyatakeun yén jalma anu ngalaksanakeun éta moal inherit Karajaan Allah.

1: Urang kudu hirup suci jeung taat ka Allah sangkan meunang jangji hirup langgeng.

2: Urang kudu nyingkur jeung ngajauhan kalakuan dosa kawas maling, sarakah, mabok, ngahina, jeung maling lamun hayang meunang Karajaan Allah.

1: Galata 5:19-21 - Ayeuna pagawean daging geus jelas: cabul, najis, sensuality, nyembah brahala, sorcery, enmity, pasea, jealousy, fit of amarah, rivaries, dissensitions, division, dengki, mabok, orgies. , sareng hal-hal sapertos kieu. Kami ngingetkeun ka anjeun, sakumaha kuring ngingetkeun anjeun sateuacanna, yén jalma-jalma anu ngalakukeun hal-hal sapertos kitu moal bakal ngagaduhan Karajaan Allah.

2: Epesus 5: 3-5 - Tapi immorality seksual jeung sagala najis atawa covetousness kudu malah teu kudu ngaranna diantara anjeun, sakumaha anu hade diantara para wali. Ulah aya kotor atawa omongan bodo atawa guyonan kasar, nu kaluar tempat, tapi hayu aya sukur. Pikeun anjeun bisa yakin ieu, yén unggal jalma anu cabul atawa najis, atawa anu covetous (nyaéta, hiji musyrik), teu boga warisan di Karajaan Kristus jeung Allah.

1 Corinthians 6:11 Jeung saperti ieu sababaraha anjeun: tapi anjeun geus dikumbah, tapi anjeun sanctified, tapi anjeun diyakinkeun dina ngaran Gusti Yesus, jeung ku Roh Allah urang.

Sababaraha urang baheula hirup dina dosa, tapi ayeuna geus dijieun beresih, misahkeun, jeung diyakinkeun ngaliwatan kakawasaan Gusti Yesus jeung Roh Suci.

1. Kakuatan Kristus pikeun Transformasi Kahirupan

2. Sanctification Ngaliwatan Karya Roh Suci

1. Rum 5: 1-5 - Ku alatan éta, saprak urang geus diyakinkeun ngaliwatan iman, urang kudu karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus, ngaliwatan saha urang geus miboga aksés ku iman kana rahmat ieu nu urang ayeuna nangtung. Sarta kami boast dina harepan kamulyaan Allah.

3. Titus 3:4-7 - Tapi nalika kahadean jeung cinta Allah Jurusalamet urang mucunghul, anjeunna disimpen urang, teu kusabab hal saleh urang geus dipigawé, tapi kusabab rahmat-Na. Anjeunna nyalametkeun urang ngaliwatan ngumbah rebirth jeung pembaharuan ku Roh Suci.

1 Korinta 6:12 Sagala hal anu halal pikeun kuring, tapi sagala hal teu expedient: sagala hal anu halal pikeun kuring, tapi kuring moal dibawa dina kakawasaan nanaon.

Paul ngingetkeun urang Korintus yén sanajan sadayana tiasa diidinan, éta henteu merta aya mangpaatna.

1. Ulah kagoda ku tarikan dunya tapi ku kakawasaan Kristus.

2. Pastikeun pilihan anjeun mangpaat pikeun iman anjeun sarta henteu ngarugikeun.

1. 1 Yohanes 2:15-17 - Ulah bogoh ka dunya atawa hal di dunya.

2. Rum 12: 1-2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun.

1 Korinta 6:13 Daging pikeun beuteung, jeung beuteung pikeun daging: tapi Allah bakal ngancurkeun duanana eta jeung maranehna. Ayeuna awak teu fornication, tapi pikeun Gusti; jeung Gusti pikeun awak.

Awak teu dimaksudkeun pikeun fornication, tapi gantina pikeun ngahargaan Allah. Allah ahirna bakal ngaleungitkeun awak boh kahayangna.

1. Naon hartina ngamulyakeun Allah ku awak urang?

2. Kumaha urang bisa ngagunakeun awak pikeun némbongkeun kanyaah jeung hormat ka Allah?

1. Rum 12: 1-2 - "Ku sabab eta, kuring pangjurung anjeun, dulur-dulur, dina panempoan rahmat Allah, kurban awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pikaresepeun ka Allah-ieu ibadah anjeun leres tur pantes. Ulah saluyu jeung pola dunya ieu, tapi kudu robah ku renewing pikiran anjeun. Lajeng anjeun bakal bisa nguji jeung approve naon Allah bakal --Na alus, pikaresepeun tur sampurna bakal ".

2. Mateus 5:27-28 - "Anjeun geus ngadéngé yén ieu ceuk, 'Anjeun teu kudu zinah.' Tapi Kami ngabejaan ka maneh, sing saha bae anu neuteup ka awewe kalawan napsu, geus jinah jeung manehna dina jero hatena."

1 Korinta 6:14 Jeung Allah geus duanana diangkat Gusti, sarta ogé bakal ngangkat urang ku kakawasaan-Na sorangan.

Ayat: Dina petikan ieu, Paulus ngingetkeun urang ngeunaan kakawasaan Allah pikeun ngahudangkeun urang tina maot. Anjeunna nyorong urang ngagunakeun awak urang pikeun kamulyaan-Na, sanés pikeun kagiatan dosa.

1. Kakawasaan Allah Pikeun Ngalawan Maot

2. Ngagunakeun Awak Urang pikeun Kamulyaan Allah

1. Rum 6:12-14 - Ku sabab eta ulah ngantep dosa kakuasaan dina awak fana Anjeun, nu kudu nurut kana lusts na. Sarta ulah nampilkeun anggota anjeun salaku alat tina unrighteousness kana dosa, tapi nampilkeun yourselves ka Allah salaku mahluk hirup ti nu maraot, sarta anggota anjeun salaku instrumen kabeneran ka Allah.

14. 1 John 1: 9 - Lamun urang ngaku dosa urang, Anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness.

1 Korinta 6:15 Naha anjeun henteu terang yén awak anjeun mangrupikeun anggota Kristus? Naha kuring bakal nyandak anggota Kristus, sareng ngajantenkeun aranjeunna janten anggota palacur? Insya Alloh.

Paul ngingetkeun urang Kristen yén aranjeunna henteu kedah ngagabung sareng palacuran sabab awakna mangrupikeun anggota Kristus.

1. Hayu urang émut yén awak urang mangrupikeun anggota Kristus sareng henteu kedah dianggo pikeun tujuan dosa.

2. Urang teu kudu nyokot anggota Kristus jeung jadi anggota hiji gaya hirup amoral.

1. Rum 12: 1-2 - Ku sabab eta, kuring pangjurung anjeun, baraya jeung sadulur, dina panempoan rahmat Allah, kurban awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pleasing ka Allah-ieu ibadah anjeun leres tur ditangtoskeun. Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun.

2. 1 Corinthians 10:31 - Ku kituna naha anjeun dahar atawa nginum atawa naon maneh ngalakukeun, ngalakukeun eta kabeh keur kamulyaan Allah.

1 Korinta 6:16 Naon? Naha anjeun henteu terang yén anjeunna anu ngagabung sareng palacur mangrupikeun hiji awak? pikeun dua, saith anjeunna, bakal jadi hiji daging.

Ayat: Rasul Paulus, nulis ka urang Korintus, méré peringatan anu kuat ngalawan cabul. Anjeunna nyatakeun yén mukmin henteu kedah ngagabung sareng jalma-jalma anu ngalakukeun cabul. Anjeunna nuluykeun pikeun ngajelaskeun yén kalakuan ieu ngagabung nyiptakeun union spiritual, sakumaha dua jadi hiji daging.

1. Balukar tina Immorality Seksual 2. Kakuatan Uni dina Nikah

1. Epesus 5:31-32 - "Ku sabab eta lalaki bakal ninggalkeun bapana sarta indungna sarta nyekel pageuh ka pamajikanana, sarta dua bakal jadi hiji daging." 2. Ibrani 13: 4 - "Hayu nikah dilaksanakeun di ngahargaan diantara sakabeh, sarta ngantep ranjang nikah jadi undefiled, pikeun Allah bakal nangtoskeun nu cabul jeung adulterous."

1 Korinta 6:17 Tapi sing saha anu geus ngagabung ka Gusti hiji roh.

Petikan éta nekenkeun pentingna ngahiji sareng Gusti dina sumanget.

1. "Hirup Manunggal sareng Gusti"

2. "Kakuatan Manunggal sareng Gusti"

1. Kolosa 3:15 - "Jeung hayu karapihan Allah aturan dina haté anjeun, nu ogé anjeun disebut dina hiji awak; sarta jadi ye ngahatur nuhun."

2. Epesus 4: 3 - "Endeavoring tetep persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

1 Korinta 6:18 Kabur ka cabul. Unggal dosa anu dilakukeun ku manusa nyaéta tanpa awak; tapi sing saha nu committeth fornication dosa ngalawan awakna sorangan.

Petikan éta nekenkeun pentingna ngajauhan cabul sabab éta dosa kana awak sorangan.

1. "Dosa Percabulan: Naha Urang Kudu Kabur"

2. "Hormat Awak Anjeun: Kabur Ti Lacur"

1. 1 Tesalonika 4:3-5 - Pikeun ieu wasiat Allah, malah sanctification Anjeun, nu kudu abstain ti fornication: Nu unggal salah sahiji anjeun kudu nyaho kumaha carana mibanda wadah-Na dina sanctification jeung ngahargaan; Teu dina nafsu concupiscence, komo salaku kapir nu teu nyaho Allah.

2. Mateus 5: 27-28 - Anjeun geus ngadéngé yén ieu ceuk maranehna baheula, Anjeun teu kudu zinah: Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, yén sing saha lookes on awewe nepi ka nafsu sanggeus manéhna geus zinah jeung manéhna geus. dina haténa.

1 Korinta 6:19 Naon? Naha anjeun henteu terang yén awak anjeun mangrupikeun kuil Roh Suci anu aya dina diri anjeun, anu anjeun gaduh ti Allah, sareng anjeun sanés milik anjeun?

Awak urang milik Allah, jeung urang lain milik urang.

1. Awak urang téh Bait Yéhuwa - 1 Korinta 6:19

2. Allah nu boga awak urang - 1 Korinta 6:19

1. 1 Corinthians 3:16 - Anjeun teu nyaho yén anjeun téh Bait Allah, jeung nu Roh Allah dwelleth di anjeun?

2. 1 Peter 2: 5 - Anjeun oge, salaku batu hirup, diwangun nepi hiji imah spiritual, hiji priesthood suci, pikeun nawarkeun nepi kurban spiritual, ditarima ku Allah ku Yesus Kristus.

1 Korinta 6:20 Pikeun anjeun geus dibeuli kalawan harga: kituna muji Allah dina awak anjeun, jeung dina sumanget anjeun, nu Allah.

Petikan éta ngingetkeun urang yén urang dibeli ku harga sareng ku kituna kedah ngagungkeun Gusti dina awak sareng roh urang.

1: Urang Milik Allah: Panggero pikeun Ngamulyakeun Pangéran

2: Kumaha Urang Bisa Ngamulyakeun Allah ku Raga jeung Roh Urang?

1: Rum 12: 1-2 - Ku sabab eta, dulur-dulur, ku sabab rahmat Allah, pikeun ngorbankeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pikaresepeun ka Allah-ieu ibadah anjeun leres tur pantes.

2: Kolosa 3: 23-24 - Naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos damel pikeun Gusti, sanés pikeun dunungan manusa, sabab anjeun terang yén anjeun bakal nampi warisan ti Gusti salaku ganjaran. Ieu Gusti Kristus anjeun ngawula.

1 Korinta 7 nyaéta bab katujuh tina Surat Kahiji Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul alamat sagala rupa aspék nikah, singleness, jeung hubungan dina komunitas Kristen.

Ayat 1: Paul dimimitian ku ngabahas pentingna kasucian seksual dina nikah. Anjeunna negeskeun yén salaki sareng pamajikan kedah ngalaksanakeun kawajiban kakawinan masing-masing sareng henteu saling nyingkirkeun kajabi waktos anu sapuk pikeun solat sareng puasa (1 Korinta 7: 1-5). Paul ngakuan yén sababaraha mukmin mungkin gaduh kado lajang, ngamungkinkeun aranjeunna bakti sapinuhna pikeun ngawula ka Allah tanpa gangguan (1 Korinta 7: 6-9). Anjeunna mamatahan jalma-jalma anu teu kawin atanapi randa pikeun nganggap tetep lajang upami aranjeunna tiasa ngalakukeun éta kalayan ngontrol diri tapi ngaku yén nikah mangrupikeun pilihan anu sah pikeun jalma anu mikahayang éta (1 Korinta 7:8-9).

Ayat ka-2: Paulus nyarioskeun ka pasangan anu saurang salaki satia, sedengkeun anu sanésna henteu. Anjeunna mamatahan urang mukmin ulah neangan cerai tapi rada narékahan pikeun ngajaga pertikahan maranéhanana dina harepan nu iman maranéhanana bisa mangaruhan pasangan kafir maranéhanana (1 Corinthians 7: 10-16). Sanajan kitu, lamun hiji salaki unbelief milih ninggalkeun, Paul nyatakeun yén pangagem teu kabeungkeut dina kaayaan kitu sarta bisa tengtrem (1 Korinta 7:15).

Alinea 3: Bab ieu dipungkas ku naséhat praktis pikeun tetep satia dina kaayaan ayeuna. Paul nyorong mukmin tetep dimana aranjeunna nalika disebut iman iwal aya alesan compelling pikeun robah (1 Korinta 7:17-24). Anjeunna nyorot yén naha nikah atanapi bujang, disunat atanapi henteu disunat, anu paling penting nyaéta ngajaga parentah-parentah Allah sareng hirup numutkeun panggero-Na (1 Korinta 7:19-24). Anu pamungkas, anjeunna alamat masalah ngeunaan ngajomblo sarta advises caution salila kali teu pasti tapi pamustunganana ninggalkeun eta nepi ka kawijaksanaan individu dumasar kana kaayaan maranéhanana (1 Corinthians 7:25-40).

Kasimpulanana, Bab tujuh tina Korinta Kahiji ngécéskeun sagala rupa aspék perkawinan, lajang, sareng hubungan dina komunitas Kristen. Paul nekenkeun pentingna purity seksual dina nikah jeung ngakuan kado lajang pikeun jalma anu bisa bakti diri pinuh ka Allah. Anjeunna mamatahan jalma anu percaya dina perkawinan campuran-iman pikeun narékahan pikeun rekonsiliasi tapi ngaku yén katengtreman tiasa dipendakan upami pasangan anu teu percanten milih angkat. Paul nyorong urang percaya pikeun tetep satia dina kaayaan maranéhanana ayeuna iwal aya alesan compelling pikeun robah sarta nekenkeun pentingna ngajaga parentah Allah paduli status kakawinan hiji atawa kasang tukang. Bab ieu nyadiakeun pituduh praktis dina napigasi hubungan jeung hirup kaluar iman hiji dina kaayaan béda.

1 Korinta 7:1 Ayeuna ngeunaan hal-hal anu anjeun nyerat ka kuring: Éta hadé pikeun lalaki henteu nyabak awéwé.

Paul ngajawab patarosan urang Korinta ngeunaan nikah jeung ngadorong maranéhna pikeun tetep bujang lamun bisa.

1. "Kakuatan Celibacy: Milih Pantang pikeun Gusti"

2. "Hirup dina Iman sareng Pantang: Pamahaman 1 Korinta 7: 1"

1. 1 Tesalonika 4: 3-5 - "Kanggo ieu wasiat Allah, malah sanctification Anjeun, nu kudu abstain ti fornication: Éta unggal salah sahiji anjeun kudu nyaho kumaha carana mibanda wadah-Na dina sanctification jeung ngahargaan; Henteu dina hawa nafsu, sapertos bangsa-bangsa sanés anu henteu terang ka Allah"

2. 1 Timoteus 5: 1-2 - "Ulah nyortir hiji kokolot, tapi intreat anjeunna salaku bapa; jeung lalaki ngora salaku baraya; Awéwé kolot salaku indung; nu ngora saperti adina, kalayan sagala purity ".

1 Korinta 7:2 Sanajan kitu, pikeun nyingkahan fornication, hayu unggal lalaki boga pamajikan sorangan, jeung hayu unggal awewe boga salakina sorangan.

Paul naséhat yén pikeun nyingkahan cabul, unggal jalma kedah nikah sareng lawan jenis.

1. The Sanctity of Nikah: Embracing Desain Allah pikeun sauyunan

2. The Power of Purity: Milih Allah Best dina Hubungan

1. Kajadian 2:24 Ku sabab eta lalaki bakal ninggalkeun bapana jeung indungna jeung nyekel pageuh ka pamajikanana, sarta maranéhanana baris jadi hiji daging.

2. Ibrani 13: 4 Hayu nikah diayakeun di ngahargaan diantara sakabeh, sarta ngantep ranjang nikah jadi undefiled, pikeun Allah bakal nangtoskeun immorally séksual jeung adultered.

1 Korinta 7: 3 Hayu salaki masihan ka pamajikan alatan benevolence: kitu ogé pamajikan ka salaki.

Salaki jeung pamajikan kudu silih némbongkeun kahadean jeung hormat.

1. Kaasih, Hormat, jeung Kahadéan: Naon Diajarkeun Alkitab ka Urang Ngeunaan Nikah

2. Rencana Allah pikeun Nikah: Hiji Pangajaran dina 1 Korinta 7:3

1. Epesus 5:33 - "Najan kitu, unggal anjeun ogé kudu cinta pamajikanana sakumaha anjeunna mikanyaah dirina, jeung pamajikan kudu hormat salakina."

2. Kolosa 3:19 - "Salaki, cinta pamajikan anjeun sarta ulah kasar jeung aranjeunna."

1 Korinta 7:4 Pamajikan teu boga kakawasaan kana awakna sorangan, tapi salaki; jeung kitu oge salaki teu boga kakawasaan kana awakna sorangan, tapi pamajikanana.

Babak kasebut nekenkeun pentingna silih ajénan antara salaki jeung pamajikan dina hal awakna.

1. Kasucian Nikah: Hormat di Pangkeng

2. Kakuatan Silih Hormat: Dasar Alkitabiah pikeun Nikah Bagja

1. Epesus 5: 21-33 - kaluman dina Nikah

2. 1 Petrus 3:7 - Salaki, Huni jeung Pamajikan anjeun dina Pamahaman

1 Corinthians 7: 5 Defraud ye ulah hiji séjén, iwal mun idin pikeun hiji waktu, nu bisa masihan yourselves kana puasa jeung solat; jeung datangna babarengan deui, yén Iblis ngagoda anjeun teu keur incontinency Anjeun.

Urang Kristen teu kudu nahan diri ti pasangan maranéhanana, iwal eta geus sapuk babarengan pikeun jumlah kawates waktu guna bakti diri solat jeung puasa.

1) Kakuatan Silih Idin dina Nikah

2) Mangpaat Sholat jeung Puasa dina Nikah

1) Epesus 5:22-33 - Istri, tunduk ka salaki sapertos ka Gusti.

2) Galata 5: 16-25 - Walk ku Roh jeung minuhan hukum cinta.

1 Korinta 7: 6 Tapi kuring nyarioskeun ieu ku idin, sanés paréntah.

Paulus méré idin pikeun urang Kristen pikeun kawin, tapi ieu sanés paréntah.

1. Nikah: Berkah Allah, Henteu Paréntah

2. Ngartos Pangajaran Paul ngeunaan Nikah

1. Kajadian 2:24 - Ku alatan éta lalaki bakal ninggalkeun bapana jeung indungna, sarta bakal ngahiji ka pamajikanana: sarta maranéhanana baris jadi hiji daging.

2. Epesus 5:22-33 - Istri, nyerahkeun diri ka salaki sorangan, sakumaha ka Gusti. Salaki, nyaah ka pamajikan anjeun, sakumaha Kristus ogé mikanyaah gareja, sareng masihan dirina pikeun éta.

1 Korinta 7: 7 Pikeun kuring miharep yén sakabéh jalma sarua jeung kuring sorangan. Tapi unggal lalaki boga kurnia-Na ditangtoskeun Allah, hiji sanggeus manner ieu, sarta séjén sanggeus éta.

Paulus ngébréhkeun kahayangna pikeun sakabéh jalma jadi kumaha baé, tapi ngaku yén unggal jalma geus dibéré kurnia anu béda ti Allah.

1. Anugrah Kami ti Gusti: Ngaku sareng Ngarangkul Bakat Unik Urang

2. Kakuatan Individualitas: Ngagungkeun Béda Urang

1. Mateus 25: 14-30 - Pasemon ngeunaan Bakat

2. Epesus 4:7-8 - Peran Unggal Kristen dina Awak Kristus

1 Korinta 7: 8 Ku sabab kitu kuring nyarios ka anu teu kawin sareng randa, langkung saé pikeun aranjeunna upami aranjeunna tetep sapertos kuring.

Petikan Paul nyorong jalma bujang sareng randa pikeun tetep lajang sapertos anjeunna.

1. Tetep di Gusti jeung jadi Eusi: Pamahaman 1 Korinta 7:8

2. Kakuatan Single: Embracing Plan Good Allah pikeun Single

1. Pilipi 4: 11-13 - "Teu yén Kuring keur diomongkeun ngeunaan keur merlukeun, pikeun kuring geus diajar dina situasi naon Kami janten eusi. Kuring nyaho kumaha carana jadi dibawa low, sarta kuring nyaho kumaha abound. Dina sagala kaayaan, kuring geus diajar rusiah nyanghareupan nyatu jeung lapar, kaayaanana jeung kabutuhan.

2. 1 Peter 5: 6-7 - "Horbankeun diri, ku kituna, handapeun leungeun perkasa Allah ku kituna dina waktu nu ditangtoskeun anjeunna bisa exalt anjeun, casting sagala anxieties anjeun dina anjeunna, sabab anjeunna paduli keur anjeun."

1 Korinta 7:9 Tapi lamun maranehna teu bisa nahan, hayu aranjeunna nikah: pikeun leuwih hade nikah ti kaduruk.

Paul nyorong jalma-jalma anu teu tiasa nahan karep pikeun kawin, sabab éta langkung saé tibatan kaduruk ku kahayang.

1. Kakuatan Kontrol Diri: Kumaha Nolak Godaan.

2. Nikah: Hadiah ti Allah pikeun Kabungahan jeung Kasugemaan Urang.

1. Galata 5: 16-17 - "Leumpang dina Roh, jeung anjeun moal minuhan hawa nafsu daging. Pikeun daging lusteth ngalawan Roh, jeung Roh ngalawan daging: jeung ieu sabalikna hiji jeung lianna. : ku kituna anjeun teu bisa ngalakukeun hal anu anjeun hoyong."

2. 1 Tesalonika 4:3-5 - "Kanggo ieu wasiat Allah, malah sanctification Anjeun, nu kudu abstain ti fornication: Éta unggal salah sahiji anjeun kudu nyaho kumaha carana mibanda wadahna di sanctification jeung ngahargaan; napsu napsu, sapertos bangsa-bangsa sanés anu henteu terang ka Allah."

1 Corinthians 7:10 Jeung ka nu nikah kuring paréntah, tapi lain kuring, tapi Gusti, hayu pamajikan undur ti salakina.

Paul maréntahkeun pasangan anu nikah pikeun tetep babarengan, nyarioskeun Yéhuwa salaku sumber paréntahna.

1. "Kakuatan Nikah: Milarian Kakuatan dina Ngahiji"

2. "Telepon Gusti pikeun Kasucian dina Nikah"

1. Siloka 18:22 - "Anjeunna anu manggih pamajikan manggihan hiji hal anu alus, sarta acquires ni'mat ti Gusti."

2. Epesus 5: 22-33 - "Istri, tunduk ka salaki sorangan, sakumaha ka Gusti. Pikeun salaki teh kapala pamajikan sakumaha Kristus teh kapala gareja, awak-Na, sarta dirina Jurusalamet na. . Salaki, nyaah ka pamajikan anjeun, sakumaha Kristus mikanyaah jamaah jeung nyerahkeun dirina pikeun dirina..."

1 Korinta 7:11 Tapi lamun manéhna indit, hayu manéhna tetep unmarried, atawa jadi reconciled jeung salakina: jeung salaki ulah ninggalkeun pamajikanana.

Petikan ieu ngabahas pentingna perkawinan sareng kumaha éta kedah dipertahankeun, bahkan dina kasus pasea.

1. Kakuatan Nikah: Naha Urang Kudu Gawé Ngaliwatan Kasusah

2. The Sanctity of Nikah: Honoring Allah ngaliwatan komitmen

1. Epesus 5:21-33 - Patuh Ka Sasama Dina Sieun Gusti

2. Rum 12: 9-21 - Hirup rukun jeung karana jeung silih asih

1 Korinta 7:12 Tapi ka batur ngomong kuring, lain Gusti: Lamun salaki saha boga pamajikan nu teu percaya, jeung manéhna pleased Huni jeung manéhna, hayu manéhna ninggalkeun manéhna jauh.

Paul advises pasangan nikah nu hiji salaki teu percaya dina injil, nu maranéhanana kudu tetep babarengan lamun duanana pihak satuju.

1) Pentingna komitmen dina nikah, sanajan nyanghareupan tantangan.

2) Kakuatan hiji pernikahan lamun dua jalma ngumpul pikeun kapentingan gede.

1) Rum 12:18 - "Lamun mungkin, sajauh eta gumantung ka anjeun, hirup rukun jeung dulur."

2) Epesus 5:21 - "Tundukkeun ka anu sanés kusabab hormat ka Kristus."

1 Korinta 7:13 Jeung awewe nu boga salaki teu percaya, jeung lamun manéhna pleased cicing jeung manéhna, hayu manéhna ninggalkeun manéhna.

Pamajikan nu saiman teu kudu ninggalkeun salakina nu teu percaya lamun manéhna daék hirup jeung manéhna.

1. Diajar Asih Kafir - Kumaha ngahargaan Allah dina nikah jeung pasangan unbelief.

2. Hirup jeung Harepan dina Nikah Hese - Neangan kakuatan sarta katabahan dina nyanghareupan nikah jeung pasangan nu teu babagi iman anjeun.

1. Epesus 5: 21-33 - Patuh ka silih kaluar tina reverence ka Kristus, jeung kumaha salaki kudu cinta pamajikan maranéhanana.

2. Rum 12:9-13 - Asih kudu ikhlas, jeung silih pikanyaah ku cara praktis.

1 Korinta 7:14 Pikeun salaki unbelief geus sanctified ku pamajikan, jeung pamajikan unbelief geus sanctified ku salaki: lain éta barudak anjeun najis; tapi ayeuna maranehna suci.

Mu'min jeung kafir bisa nikah, sarta barudak maranéhanana bakal suci.

1. Kakuatan Sanctification: Kumaha Mu'min jeung Kafir Masih Bisa Diberkahan

2. Kasucian Barudak: Kumaha Anak Anjeun Bisa Narima Berkah Allah

1. Mateus 19:3-9; Urang Parisi nanya ka Yesus ngeunaan cerai

2. Epesus 6:1-4; Kolot jeung Barudak di Rumah Tangga Allah

1 Corinthians 7:15 Tapi lamun unbelief indit, hayu manéhna indit. A lanceukna atawa adina teu dina kaayaan perbudakan dina kasus kawas: tapi Allah geus disebut urang karapihan.

Lamun hiji pasangan tina hiji nikah nyaeta kafir, sarta aranjeunna mutuskeun ninggalkeun, mu'min teu kudu kabeungkeut ku ieu sarta kudu tengtrem.

1. "Katengtreman di Tengah Kakafiran"

2. "Telepon Allah pikeun Damai"

1. Rum 12:18 - "Lamun mungkin, saloba lieth di anjeun, hirup peaceably jeung sakabeh lalaki."

2. Epesus 4: 3 - "Endeavoring tetep persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

1 Korinta 7:16 Pikeun naon anjeun terang, O pamajikan, naha anjeun bakal nyalametkeun salaki anjeun? atanapi kumaha anjeun terang, O lalaki, naha anjeun bakal nyalametkeun pamajikan anjeun?

Paul sual kamampuh salaki pamajikan pikeun nyalametkeun hiji sarua séjén.

1. "Kakuatan Cinta: Kumaha Urang Bisa Nyalametkeun Silih?"

2. "Nikah sareng Panebusan: Tangtangan Kasalametan."

1. Epesus 5:33 - “Najan kitu, maraneh kudu nyaah ka pamajikanana sakumaha ka dirina sorangan; Sareng istri ningali yén anjeunna hormat ka salakina."

2. Rum 8: 38-39 - "Kanggo kuring yakin, yén boh maot, boh hirup, boh malaikat, boh pamaréntahan, boh kakawasaan, boh nu ayeuna, boh nu bakal datang, boh jangkungna, boh jero, boh mahluk séjénna. , bakal tiasa misahkeun urang tina asih Allah, anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang."

1 Korinta 7:17 Tapi sakumaha Allah geus disebarkeun ka unggal lalaki, sakumaha Gusti geus disebut unggal hiji, jadi hayu manéhna leumpang. Jeung kitu ordained I di sakabeh gereja.

Ayat ieu nyorong urang Kristen pikeun nampi tempatna dina kahirupan anu ditangtukeun ku Gusti, sareng hirup saluyu sareng télépon anu parantos diputuskeun pikeun aranjeunna.

1. "Narima Tempat anjeun dina Kahirupan: Milarian Kasugemaan dina Kersa Gusti"

2. "Hirup Luyu sareng Panggero Gusti: Tantangan Pikeun Sadayana Mu'min"

1. Mateus 6:33 - "Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung amal saleh-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun."

2. Pilipi 4: 11-13 - "Sanes yen Kuring keur diomongkeun keur merlukeun, pikeun kuring geus diajar dina situasi naon Kami janten eusi. Kuring nyaho kumaha carana jadi dibawa low, sarta kuring nyaho kumaha abound. Jeung unggal kaayaan, Kuring geus diajar rusiah nyanghareupan nyatu jeung lapar, kaayaanana jeung kabutuhan. Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring ".

1 Korinta 7:18 Naha aya jalma anu disebut disunat? ulah disunatan. Aya nu disebut uncircumcision? ulah disunatan.

Paulus maréntahkeun yén jalma-jalma anu disaur pikeun disunat henteu kedah disunat sareng anu disauran henteu disunat henteu kedah disunat.

1. Kakuatan Pilihan: Ngajalajah Parentah Paulus ka urang Korinta

2. The Beauty of Acceptance: Ngartos Pandangan Paul ngeunaan Sunat

1. Galata 5: 6 - "Kanggo dina Kristus Yesus teu sunat availeth nanaon, atawa uncircumcision, tapi iman nu gawéna ku cinta."

2. Rum 2: 25-29 - "Kanggo sunat sabenerna nguntungkeun, lamun tetep hukum: tapi lamun anjeun jadi breaker hukum, sunat Anjeun dijieun uncircumcision. Ku kituna lamun uncircumcision tetep kabeneran hukum, moal Teu disunat teh dianggap sunat? Jeung teu disunat nu sipatna alam, lamun geus nedunan hukum, moal bakal ngahukum anjeun, anu ku surat jeung sunat ngalanggar hukum ? eta sunat, nu lahiriah dina daging: Tapi anjeunna urang Yahudi, nu hiji batin; jeung sunat nu tina jantung, dina sumanget, jeung teu dina hurup; anu pujina lain ti manusa, tapi ti Allah. "

1 Korinta 7:19 Sunat mah lain nanaon, jeung teu disunat mah lain nanaon, tapi nurut kana parentah-parentah Allah.

Paulus ngingetkeun urang Korinta yén sunat téh teu penting, tapi nuturkeun parentah Allah téh.

1. "Hirup Kahirupan Ta'at: Kakuatan Ngajaga Parentah Allah"

2. "Hartina Nyunat jeung Teu Nyunatan"

1. Mateus 22:35-40 - Yesus ngajarkeun ngeunaan parentah greatest

2. Deuteronomy 6: 1-5 - The Shema: The Core tina Kapercayaan Yahudi

1 Korinta 7:20 Hayu unggal lalaki abide dina panggero sarua wherein anjeunna disebut.

Saban jalma kedah tetep dina peran atanapi padamelan anu sami nalika aranjeunna ditelepon nalika mimiti.

1. Atuh dina Panggero: Manggihan Kasugemaan dina Pagawean Anu Dipasihan

2. Pentingna Tetep Satia kana Telepon Anjeun

1. Pandita 9:10 - Naon waé anu didamel ku panangan anjeun, laksanakeun kalayan kakuatan anjeun, sabab teu aya padamelan atanapi pamikiran atanapi pangaweruh atanapi hikmah di Sheol, anu anjeun badé angkat.

2. Pilipi 3:14 - Kuring pencét on nuju gawang pikeun hadiah tina panggero luhur Allah di Kristus Yesus.

1 Korinta 7:21 Naha anjeun disebut hamba? teu paduli keur eta: tapi lamun Anjeun bisa dijieun bébas, make eta rada.

Urang Kristen kudu ngamangpaatkeun kasempetan naon waé pikeun bébas tina pangabdian.

1. Kabebasan Kristus: Ngartos Tempat Urang dina Rencana Abadi Allah

2. Kakuatan Pilihan: Manggihan Jalan Urang Sorangan pikeun Merdika

1. Galata 5: 1 - "Kanggo kamerdikaan Kristus geus diatur urang bébas; nangtung teguh kituna, sarta ulah ngalebetkeun deui kana yoke perbudakan."

2. Yesaya 61: 1 - "Roh Gusti Allah aya dina kuring, sabab PANGERAN geus anointed kuring pikeun mawa warta alus ka nu miskin; Anjeunna geus dikirim kuring pikeun meungkeut nepi brokenhearted, pikeun ngumumkeun kamerdikaan ka tawanan, jeung dibukana panjara pikeun jalma-jalma anu kabeungkeut."

1 Korinta 7:22 Pikeun saha anu disebut dina Gusti, jadi hamba, nyaéta freeman Gusti urang; kitu ogé manéhna nu disebut, bébas, nyaéta hamba Kristus.

Petikan éta ngajelaskeun yén jalma-jalma anu disauran kana palayanan Gusti, naha hamba atanapi merdéka, tungtungna dina jasa ka Kristus.

1. Kabébasan janten hamba Kristus.

2. Pentingna disebut dina layanan Gusti urang.

1. Galata 5: 1 - "Pikeun kamerdikaan Kristus geus ngabebaskeun urang; Ku sabab eta kudu teguh, sarta ulah nepi ka tunduk deui kana kuk perbudakan.”

2. Rum 12: 1 - "Kuring nanya ka anjeun kituna, baraya, ku mercies Allah, nampilkeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung ditarima ka Allah, nu ibadah spiritual Anjeun."

1 Korinta 7:23 Aranjeun geus dibeuli ku harga; ulah jadi hamba manusa.

Kristen Passage teu jadi enslaved ka mana wae master manusa, sabab geus dibeuli ku harga pupusna Yesus.

1. Kami Sanes Budak Tapi Ngabébaskeun Lalaki jeung Awéwé dina Kristus

2. Biaya Luhur Panebusan Urang: Sabaraha Yesus Dibayar Pikeun Urang

1. Kolosa 3:24-25 - Jeung naon bae anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sakumaha ka Gusti, henteu ka lalaki; Nyaho yén ti Gusti anjeun bakal nampi ganjaran tina warisan: pikeun anjeun ngawula ka Gusti Kristus.

2. Mateus 20:28 - Malah salaku Putra Manusa sumping teu keur ministered ka, tapi pikeun mentri, sarta méré nyawa-Na pikeun tebusan pikeun loba.

1 Korinta 7:24 Dulur-dulur, hayu unggal lalaki, wherein manéhna disebut, therein abide jeung Allah.

Mu'min kudu tetep dina kaayaan atawa pagawean di mana maranéhna disebut jeung ngawula ka Allah di dinya.

1. Abide dina panggero anjeun sarta ngawula ka Allah.

2. Maksimalkeun dimana wae Gusti parantos nempatkeun anjeun pikeun ngawula ka Anjeunna.

1. Rum 12: 1-2 - Ku sabab eta, kuring pangjurung anjeun, baraya jeung sadulur, dina panempoan rahmat Allah, kurban awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pleasing ka Allah-ieu ibadah anjeun leres tur ditangtoskeun. Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun. Teras anjeun bakal tiasa nguji sareng nyatujuan naon pangersa Allah — pangersa-Na anu saé, pikaresepeun sareng sampurna.

2. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala ieu ngaliwatan anjeunna anu masihan kuring kakuatan.

1 Korinta 7:25 Ayeuna ngeunaan parawan kuring henteu ngagaduhan paréntah Gusti, tapi kuring masihan kaputusan kuring, salaku jalma anu parantos nampi rahmat Gusti pikeun satia.

Paulus ngajurung urang Kristen pikeun tetep lajang nepi ka siap kawin, tapi ngaku yén éta téh kaputusan pribadi.

1. "Kanugrahan Lajang: Ngartos Berkah tina Hirup Kahirupan Selibat"

2. "Cinta sareng Nikah: Ngabédakeun Pangersa Pangéran pikeun Kahirupan Sadérék"

1. Mateus 19:12 "Kanggo aya sababaraha eunuchs, anu jadi lahir ti kandungan indungna urang"

2. Epesus 5: 21-33 "Tundukkeun diri ka nu séjén dina sieun Allah".

1 Korinta 7:26 Ku kituna kuring nyangka yén ieu téh alus keur marabahaya ayeuna, ceuk kuring, éta hadé pikeun lalaki kitu.

Rasul Paulus ngajurung urang Kristen anu nyanghareupan kasangsaraan ayeuna pikeun tetep lajang.

1. "Kaberkahan Hirup Lajang"

2. "Kakuatan Anu Dipanggihan ku Matuh sareng Gusti"

1. Mateus 19: 10-12 - pangajaran Yesus ngeunaan berkah singleness

2. Yesaya 41:10 - jangji Allah kakuatan ka jalma anu abide di Anjeunna

1 Korinta 7:27 Naha anjeun kabeungkeut ku pamajikan? neangan teu leupas. Naha anjeun leupas tina pamajikan? teu neangan pamajikan.

Paulus naséhat urang Kristen pikeun tetep kawin lamun geus nikah, jeung tetep lajang lamun lajang.

1. Karunia Nikah: Rencana Allah pikeun Kahirupan Anu Digentos

2. Lajang: Manggihan Kabungahan jeung Kasugemaan di Allah wungkul

1. Epesus 5: 22-33 - Nikah salaku cerminan Kristus jeung Garéja

2. Mateus 19: 3-12 - pangajaran Yesus ngeunaan nikah jeung cerai

1 Korinta 7:28 Tapi lamun nikah, anjeun teu dosa; jeung lamun parawan kawin, manéhna hath teu dosa. Najan kitu, jalma-jalma sapertos kitu bakal ngalaman kasusah dina daging: tapi kuring nyéépkeun anjeun.

Henteu dosa kawin, tapi tiasa nyababkeun kasusah.

1. Nikah téh Rahmat Sanajan Poténsi Masalah

2. Neangan Hikmah Allah Waktu Nganggap Nikah

1. Jabur 127:3 - Behold, barudak téh warisan ti Gusti, buah rahim ganjaran.

2. Pandita 4: 9 - Dua leuwih hade tinimbang hiji, sabab maranéhna boga ganjaran alus pikeun gawé maranéhanana.

1 Korinta 7:29 Tapi ieu kuring nyebutkeun, dulur-dulur, waktuna sakeudeung;

Waktuna sakeudeung, jadi nu boga pamajikan kudu kalakuan saolah-olah henteu.

1. "Hirup Kahirupan dina Momen: Mangpaatkeun Waktos Urang"

2. "Hirup Kahirupan kalawan Tujuan: Prioritas Naon Nu Pangpentingna"

1. Rum 13: 11-14 - Jieun paling waktos, sabab poé téh jahat.

2. Pandita 3: 1-8 - Aya waktuna pikeun sagalana, jeung usum pikeun unggal kagiatan di handapeun langit.

1 Korinta 7:30 Jeung nu weep, saolah-olah teu wept; jeung nu girang, saolah-olah teu girang; jeung nu meuli, saolah-olah teu boga;

Petikan nyarioskeun hirup di dunya tanpa janten dunya.

1. Hirup di Dunya teu aya di Dunya

2. Narékahan pikeun Kasugemaan sareng Kabungahan di Gusti

1. 2 Korinta 6:14-18

2. Pilipi 4:11-13

1 Korinta 7:31 Jeung jalma-jalma anu ngagunakeun dunya ieu, saolah-olah henteu nyiksa éta: pikeun pantun dunya ieu musna.

Dunya téh samentara sarta teu kudu disalahgunakeun.

1. Nangkeup Kaayeunakeun jeung Hirup Abadi

2. The Transience of Kahirupan jeung Kabutuhan pikeun Prepared

1. Yakobus 4:14, “Aranjeun teu nyaho naon nu bakal kajadian isukan. Keur naon hirup anjeun? Ieu malah uap, anu muncul pikeun sakedap waktu, lajeng ngaleungit."

2. Mateus 6:19-20, “Ulah ngumpulkeun harta pikeun diri sorangan di bumi, tempat renget jeung keyeng ngaruksak, jeung maling ngabongkar jeung maling: Tapi ngumpulkeun pikeun diri anjeun harta di sawarga, dimana renget atawa keyeng doth ngaruksak . , jeung dimana maling henteu ngabobol atawa maling."

1 Korinta 7:32 Tapi kuring hoyong anjeun tanpa ati-ati. Anu can kawin merhatikeun hal-hal anu kagungan Gusti, kumaha carana nyenangkeun Gusti.

Paulus ngajurung jalma-jalma anu teu kawin pikeun museurkeun nyenangkeun Yéhuwa tanpa kabeurat ku urusan dunya.

1. "Hirup pikeun Pangéran: Panggero pikeun Umat-umat anu Henteu Nikah"

2. "Berkah Lajang: Fokus kana Pangersa Gusti"

1. 1 Peter 1:13 - "Ku sabab eta gird up the loins of pikiran anjeun, jadi sober, sarta miharep nepi ka ahir pikeun rahmat anu bakal dibawa ka anjeun dina wahyu Yesus Kristus."

2. Mateus 6:33 - “Tapi neangan heula Karajaan Allah, jeung kaadilan-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.”

1 Korinta 7:33 Tapi nu geus kawin, paduli kana hal-hal dunya, kumaha carana nyenangkeun pamajikanana.

Paulus ngajurung jalma-jalma nu geus kawin merhatikeun kabutuhan salaki dina nyieun putusan.

1. Pentingna mertimbangkeun pasangan urang dina kaputusan urang nyieun.

2. Hirup sauyunan ku merhatikeun pangabutuh salaki urang.

1. Epesus 5: 21-33: Patuh ka nu séjén pikeun hormat ka Kristus.

2. Kolosa 3:18-19: Istri, tunduk ka salaki, sakumaha pantesna di Gusti.

1 Korinta 7:34 Aya ogé bédana antara pamajikan jeung parawan. Wanoja unmarried careth pikeun hal Gusti, yén manéhna bisa jadi suci boh dina awak jeung dina sumanget: tapi manéhna nu geus nikah careth pikeun hal dunya, kumaha manéhna bisa nyenangkeun salakina.

Petikan éta ngabahas bédana antara awéwé anu kawin sareng anu henteu kawin dina hubunganana sareng bakti ka Gusti.

1. "Hirup pikeun Gusti: Jantung Awéwé Tunggal"

2. "Panggihan Kasaimbangan: Jantung Awéwé Nikah"

1. Siloka 31:10-31

2. Mateus 6:33-34

1 Korinta 7:35 Jeung ieu kuring nyarita keur kauntungan sorangan; lain yén kuring bisa matak a snare kana anjeun, tapi pikeun nu comely, sarta yén anjeun bisa hadir kana Gusti tanpa gangguan.

Paulus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngawula Yéhuwa tanpa gangguan atanapi gangguan.

1. Kakuatan Ibadah Fokus: Kumaha Ngawula ka Gusti Tanpa Ngaganggu

2. Kabungahan Ngawula ka Allah Tanpa Ngaganggu

1. Kolosa 3: 23-24 - Naon waé anu anjeun laksanakeun, damel sareng sadayana haté anjeun, sapertos damel pikeun Gusti, sanés pikeun tuan manusa, sabab anjeun terang yén anjeun bakal nampi warisan ti Gusti salaku ganjaran. Ieu Gusti Kristus anjeun ngawula.

2. Jabur 46:10 - Tetep tenang, sarta nyaho yen Kami Allah; Kuring bakal Maha Agung diantara bangsa, Kuring bakal Maha Agung di bumi.

1 Korinta 7:36 Tapi lamun aya lalaki mikir yén manéhna behaveth dirina uncomely arah parawan-Na, lamun manéhna lulus kembangan nya, jeung perlu jadi merlukeun, hayu manéhna ngalakukeun naon manéhna bakal, manéhna teu sinneth: hayu aranjeunna nikah.

Paul advises yén lamun hiji lalaki yakin anjeunna meta inappropriately arah pasangan unmarried na, anjeunna kedah nikah nya lamun manehna geus umur nikah sarta eta moal dianggap dosa.

1. Harti Nikah - Ngartos Naséhat Paulus ka urang Korinta

2. Nyieun Pilihan Katuhu - Heeding Ajaran Paul ngeunaan Nikah

1. Ibrani 13:4 - Nikah téh menak dina sakabéh, jeung ranjang undefiled: tapi whoremongers jeung adulterers Allah bakal nangtoskeun.

2. Epesus 5: 21-33 - Submitting ka silih kaluar tina reverence ka Kristus.

1 Korinta 7:37 Najan kitu, sing saha anu teguh dina haténa, teu boga kawajiban, tapi boga kakawasaan kana kahayangna sorangan, sarta geus maréntahkeun dina haténa sangkan ngajaga parawanna, lampahna hadé.

Paulus ngajurung jalma-jalma nu geus milih teu kawin pikeun tetep tabah dina putusanna, sabab éta téh putusan tina kahayangna sorangan.

1. The Power of Self-Control: Kumaha Milih tetep Jomblo mangrupa Act of Kakuatan.

2. Kaéndahan Bujang: Ngarangkul Lajang sareng Ngenalkeun Ajénna.

1. 1 Korinta 6: 12-13 - "Sagala hal anu halal pikeun kuring, tapi sagala hal teu expedient: sagala hal anu halal pikeun kuring, tapi kuring moal dibawa dina kakawasaan nanaon."

2. 1 Peter 5:8 - "Kudu sober, jadi waspada; sabab musuh anjeun Iblis, salaku singa roaring, walketh ngeunaan, néangan saha manéhna bisa devour."

1 Corinthians 7:38 Ku kituna, saha anu mere kawin ka manehna ngalakukeun alus; tapi anu masihan anjeunna henteu kawin langkung saé.

Paulus ngajurung jalma-jalma mukmin pikeun mikirkeun kaunggulan jeung kalemahan perkawinan saacan asup kana éta, sarta nyarankeun yén teu kawin bisa jadi leuwih mangpaat.

1. "Manfaat Ngajauhan Nikah"

2. "Nyieun Pilihan anu Katuhu: Nalika Nikah mangrupikeun Jawaban"

1. Mateus 19:12 - "Kanggo aya sababaraha eunuchs, anu jadi lahir ti rahim indungna urang: jeung aya sababaraha eunuchs, anu dijieun eunuchs lalaki, sarta aya eunuchs, anu geus nyieun dirina eunuchs pikeun Karajaan Demi sawarga. Sing saha anu bisa narima, kudu narima."

2. 1 Timoteus 5:14 - "Kuring bakal kituna yén awéwé ngora nikah, ngasuh barudak, pituduh imah, teu masihan kasempetan ka musuh nyarita reproachfully."

1 Korinta 7:39 Pamajikan kabeungkeut ku Toret salami salakina hirup; tapi lamun salakina maot, manéhna geus di kamerdikaan nikah ka saha manéhna bakal; ngan dina Gusti.

Hiji awéwé kabeungkeut ka salakina salila manéhna hirup, tapi lamun manéhna maot manéhna bébas nikah saha manéhna wishes, salami maranehna aya dina Gusti.

1. Pentingna komitmen ka Allah dina nikah

2. Kabébasan nu datang jeung percanten ka Allah

1. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Mateus 19: 4-6 - Anjeunna ngawaler, "Naha anjeun henteu maca yén Anjeunna anu nyiptakeun aranjeunna ti mimiti ngadamel aranjeunna lalaki sareng awéwé, sareng saurna, 'Ku sabab éta, lalaki bakal ngantunkeun bapa sareng indungna, teras nahan ka dirina. pamajikan, sarta duanana bakal jadi hiji daging'? Janten aranjeunna henteu deui dua tapi hiji daging. Jadi naon anu geus dihijikeun ku Allah, ulah dipisahkeun ku manusa."

1 Corinthians 7:40 Tapi manéhna téh happier lamun manéhna abide, sanggeus judgment kuring: jeung kuring ogé mikir yén kuring boga Roh Allah.

Paul nyorong awéwé Kristen lajang tetep sakumaha aranjeunna, sarta yakin anjeunna boga Roh Allah.

1. Kakuatan Awéwé Kristen Tunggal

2. Roh Allah Pangjurung

1. Rum 8:26-27 - Kitu ogé Roh ogé mantuan dina kalemahan urang. Pikeun urang henteu terang naon anu kedah urang doakeun sakumaha anu kedah urang lakukeun, tapi Roh nyalira ngadamel syafaat pikeun urang kalayan groanings anu teu tiasa diucapkeun.

2. 1 Petrus 3: 3-4 - Ulah ngantep adornment anjeun ngan luar - ngatur buuk, maké emas, atawa maké pakéan alus - tinimbang hayu jadi jalma disumputkeun tina haté, jeung kageulisan incorruptible tina lemah lembut. jeung roh tenang, nu pohara berharga di payuneun Allah.

1 Korinta 8 nyaéta bab kadalapan tina Surat Kahiji Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paulus ngabahas masalah dahar kadaharan anu dikurbankeun ka brahala sareng masihan pituduh ngeunaan kumaha jalma-jalma mukmin kedah ngadeukeutan masalah ieu.

Ayat 1: Paul dimimitian ku ngaku yén jalma-jalma percaya gaduh pangaweruh yén brahala sanés allah anu nyata sareng ngan aya hiji Allah anu leres (1 Korinta 8: 4-6). Sanajan kitu, anjeunna cautions ngalawan hayu pangaweruh nyalira ngakibatkeun sombong, sabab bisa puff up jalma kalawan bangga (1 Corinthians 8: 1-2). Anjeunna ngécéskeun yén bari brahala téh euweuh nanaon, sababaraha urang anu baheulana nyembah brahala bisa kénéh dipangaruhan ku asosiasi kaliwat maranéhanana sarta nganggap dahar kadaharan kurban ka brahala salaku partisipasi dina nyembah brahala (1 Korinta 8:7-10). Paul ngadesek jalma-jalma anu gaduh pangaweruh pikeun ngalaksanakeun cinta sareng tinimbangan pikeun jalma-jalma anu langkung lemah ieu ku cara ngahindarkeun tuangeun sapertos kitu upami nyababkeun aranjeunna titajong (1 Korinta 8: 9-13).

Ayat ka-2: Paulus negeskeun yén pangaweruh wungkul teu ngajadikeun hiji jalma leuwih deukeut atawa leuwih ditarima ku Allah. Manéhna ngécéskeun yén pangaweruh sajati dibarengan ku kanyaah, nu ngawangun batur sacara rohani (1 Korinta 8:1-3). Anjeunna ngingetkeun supaya henteu ngagunakeun kabébasan atanapi pangaweruh salaku halangan pikeun batur, khususna anu langkung lemah iman (1 Korinta 8: 9-12). Gantina, mukmin kudu prioritas cinta leuwih hak pribadi sarta preferensi.

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku pangajak pikeun jalma-jalma nu percaya pikeun nyonto conto Kristus ngeunaan kanyaah pangorbanan diri. Paul nyorong aranjeunna mertimbangkeun kumaha lampah maranéhanana mangaruhan well-mahluk spiritual batur tinimbang fokus solely on kahayang atawa kabebasan sorangan (1 Corinthians 8:13). Anjeunna ngadesek aranjeunna pikeun rela ngabatesan kabébasan demi ngajaga persatuan dina awak Kristus.

Kasimpulanana, Bab dalapan tina Korintus Kahiji ngabahas masalah dahar kadaharan anu dikurbankeun ka brahala. Paul ngaku yén brahala sanés déwa nyata, tapi anjeunna ngingetkeun kana kasombongan sareng nekenkeun pentingna kanyaah sareng pertimbangan pikeun jalma-jalma anu langkung lemah. Mantenna ngajurung jalma-jalma anu boga pangaweruh pikeun ngajauhan tuangeun sapertos kitu upami nyababkeun batur titajong. Paul nyorot yén pangaweruh anu leres dibarengan ku kanyaah sareng ngingetkeun supaya henteu ngagunakeun kabébasan pribadi salaku halangan pikeun batur. Anjeunna ngajurung jalma-jalma mukmin pikeun ngutamakeun kanyaah anu ngorbankeun diri sareng mikirkeun dampak tindakanna kana karaharjaan rohani dulur saiman. Bab ieu nekenkeun pentingna asih, persatuan, sareng nimbang-nimbang kabutuhan batur dina hal-hal anu aya hubunganana sareng kabébasan sareng prakték pribadi.

1 Korinta 8:1 Ayeuna ngeunaan hal-hal anu diserahkeun ka brahala, urang terang yén urang sadayana gaduh pangaweruh. Pangaweruh ngagedekeun, tapi amal ngagedékeun.

Pangaweruh mangrupa hal anu hébat, tapi kudu dibarengan ku amal atawa bisa jadi sombong.

1. Kakuatan Pangaweruh jeung Amal

2. Kakuatan Cinta leuwih Sombong

1. Rum 12:9-10 Hayu cinta jadi tulus. Aborsi naon jahat; cekel anu hade. Silih asih ku kaasih duduluran. Silih éléhkeun dina némbongkeun kahormatan.

2. Kolosa 3: 12-14 Ku kituna, salaku umat pilihan Allah, anu suci sareng dipikacinta, manah welas asih, kahadean, rendah haté, lemah lembut, sareng kasabaran, silih asuh, sareng, upami aya anu ngadu’a, silih hampura. ; sakumaha Gusti geus ngahampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura. Sarta di luhur sadayana ieu ditunda cinta, nu ngiket sagalana babarengan dina harmoni sampurna.

1 Korinta 8:2 Sareng upami aya anu nyangka yén anjeunna terang naon-naon, anjeunna henteu acan terang naon-naon sakumaha anu kedahna terang.

Paulus ngingetkeun urang Korinta pikeun rendah haté, sabab panginten aranjeunna terang hiji hal tapi kanyataanna aranjeunna henteu terang sakumaha anu kedahna.

1. Humility: Konci pikeun Pangaweruh Sajati

2. Sombong Ngahalangan Pamahaman

1. Paribasa 11: 2 - Lamun kareueus datang, lajeng asalna aib, tapi kalawan humility asalna hikmah.

2. James 4: 6 - Tapi manéhna méré leuwih rahmat. Ku sabab kitu eta nyebutkeun, "Allah ngalawan kareueus, tapi maparin rahmat ka nu hina."

1 Korinta 8:3 Tapi lamun aya nu mikanyaah ka Allah, eta oge dipikawanoh ku manéhna.

Jalma-jalma anu mikacinta ka Allah dikenal ku Anjeunna.

1. "A Heart for God," fokus kana pentingna asih Allah.

2. "Dipikanyaah ku Allah," fokus kana kumaha Allah terang jalma anu nyaah ka Anjeunna.

1. Rum 8:27-29, nu speaks kumaha Roh Suci intercedes pikeun urang jeung kumaha Allah weruh hate urang.

2. Jabur 139:1-4, nu nyebutkeun ngeunaan kumaha Allah nyaho urang intimately jeung aya jeung urang dimana wae urang indit.

1 Korinta 8: 4 Ngeunaan dahar eta hal anu ditawarkeun pikeun kurban ka brahala, urang terang yén brahala téh euweuh nanaon di dunya, sarta yén teu aya Allah sejen tapi hiji.

Paul ngajarkeun yén brahala téh euweuh sarta ngan aya hiji Allah.

1: Urang kudu sadar yen Allah teh ngan hiji, jeung brahala-brahala teh lain nanaon.

2: Urang henteu kedah ngarep-ngarep sareng percanten ka dewa-dewa atanapi brahala palsu, tapi langkung difokuskeun kana Allah anu sajati.

1: Deuteronomy 32:39 - "Ayeuna tingali yén Kami, malah Kami, anjeunna, sareng teu aya allah salian ti Kami; Kuring maéhan jeung kuring nyieun hirup; Kuring tatu jeung kuring dudung; sareng teu aya anu tiasa nyalametkeun tina panangan abdi."

2: Yesaya 44:6-8 - “Kieu timbalan PANGERAN, Raja Israil jeung Panebus-Na, PANGERAN Nu Maha Kawasa: ‘Kami nu pangheulana jeung nu pamungkas; salian ti kuring teu aya allah. Saha anu siga kuring? Hayu anjeunna ngumumkeun eta. Hayu anjeunna dibewarakeun tur nyetel eta saméméh kuring, saprak kuring diangkat hiji jalma baheula. Hayu aranjeunna dibewarakeun naon anu bakal datang, sarta naon anu bakal kajadian. Ulah sieun, atawa sieun; Naha Kami henteu nyarioskeun ka anjeun ti baheula sareng nyatakeun éta? Sareng anjeun saksi kuring! Naha aya Allah salian ti kuring? Teu aya Batu; Abdi henteu terang.'”

1 Korinta 8:5 Pikeun sanajan aya nu disebut dewa, boh di sawarga atawa di bumi, (sakumaha aya loba dewa, jeung Lords loba,)

Passage Paul ngaku yén aya loba dewa jeung Lords, boh di sawarga jeung di bumi.

1. Gusti Nu Luhur Sadayana: Kumaha Hirup pikeun Allah Nu Tunggal

2. Ngartos Multiplicity of Dewata: Naon Alkitab nyebutkeun Ngeunaan Dewata lianna

1. Jabur 97: 9 - "Kanggo Gusti, Gusti, luhur luhureun sakabeh bumi: Anjeun exalted jauh luhureun sakabeh dewa."

2. Rasul 14: 11-15 - "Jeung lamun jalma nempo naon Paul geus dipigawé, maranéhna diangkat nepi voices maranéhanana, paribasa dina ucapan Licaonia, The dewa geus turun ka urang dina sasaruaan manusa. Jeung maranéhna disebut Barnabas, Jupiter; jeung Paul, Mercurius, sabab anjeunna lulugu speaker. Saterusna imam Yupiter, nu aya di hareupeun kota maranéhanana, mawa oxent jeung garlands ka Gerbang, jeung bakal geus ngalakonan kurban jeung jalma. Barnabas jeung Paulus ngadarenge hal eta rasul-rasul, tuluy nyuruwuk pakeanana, tuluy lumpat ka jero jalma rea, bari sasambat, pokna, "Juragan, naha aranjeun ngalakukeun kitu?" Kami ogé jalma-jalma anu sami sareng anjeun, sareng ngawartosan ka anjeun yén anjeun kedah murtad tina kamulyaan ieu ka Allah anu hirup, anu ngadamel langit, bumi, laut, sareng sagala rupa anu aya di jerona.

1 Korinta 8:6 Tapi pikeun urang aya ngan hiji Allah, Rama, nu aya sagala hal, jeung urang di Anjeunna; jeung hiji Gusti Yesus Kristus, ku saha sagala hal, jeung urang ku Anjeunna.

Aya ngan hiji Allah, Rama, anu nyiptakeun sagala hal, jeung hiji Gusti Yesus Kristus, anu Jurusalamet sadaya hal.

1. "Kaunikan Allah sareng Yesus Kristus"

2. "Kakuatan Ngahijikeun Allah jeung Yesus Kristus"

1. Epesus 4:4-6 - Aya hiji awak jeung hiji Roh, sagampil anjeun geus disebut ka hiji harepan nu milik panggero Anjeun, hiji Gusti, hiji iman, hiji baptisan, hiji Allah jeung Rama sadaya, anu leuwih sadayana sareng sadayana sareng sadayana.

2. Yesaya 45:22 - “Balik ka Kami sarta disalametkeun, sakabeh tungtung bumi! Pikeun Kami Allah, sarta euweuh séjén.

1 Korinta 8: 7 Tapi teu aya dina unggal jalma anu pangaweruh: pikeun sababaraha jeung nurani brahala nepi ka jam ieu dahar eta salaku hiji hal ditawarkeun ka brahala; jeung nurani maranéhanana keur lemah ieu najis.

Paul ngingetkeun yén teu sadaya jelema boga pangaweruh ngeunaan implikasi tina dahar kadaharan kurban ka brahala, sarta yén jalma anu teu ngarti bisa najis consciences.

1. "Naon Hartosna Boga Nurani Lemah?"

2. "Kakuatan Pangaweruh: Kumaha Nyaho Implikasi Dahar Kadaharan Anu Dikurbankeun Pikeun Berhala Bisa Ngabantosan Ngajagi Nurani anjeun"

1. Rum 14:21-23

2. Titus 1:15-16

1 Korinta 8:8 Tapi daging teu commendeth urang ka Allah: pikeun komo, lamun urang dahar, urang teu leuwih alus; teu, lamun urang teu dahar, urang nu goréng.

Petikan éta nekenkeun yén naon anu urang tuang henteu ngajantenkeun urang langkung saé atanapi goréng di mata Allah.

1. Urang teu ditilik ku naon urang dahar, tapi ku cara urang hirup urang nurutkeun bakal Allah.

2. Lampah jasmani urang henteu langkung penting tibatan tindakan rohani urang di payuneun Allah.

1. John 6:63-65 - Kecap Yesus ngeunaan kumaha rezeki spiritual urang leuwih penting batan rezeki fisik.

2. Galata 5:16-17 - kecap Paul ngeunaan pentingna nuturkeun Roh tinimbang kahayang urang sorangan.

1 Korinta 8:9 Tapi sing ati-ati, supaya kamerdikaan aranjeun ieu ku cara naon-naon jadi jungkrang ka nu lemah.

Paulus ngingetkeun urang Kristen supaya sadar yén kabébasan maranéhna dina hal-hal nu tangtu bisa jadi halangan pikeun jalma-jalma nu percaya nu leuwih lemah.

1. Hirup Iman Anjeun di Dunya Anu Teu Ngarti

2. Kakuatan Saksi Urang: Kumaha Urang Bisa Ngaruhkeun Batur Pikeun Kaasih

1. Epesus 4: 1-3 - Pikeun leumpang dina ragam pantes nelepon ka nu geus disebut, jeung sagala humility jeung gentleness, jeung kasabaran, bearing ku karana dina cinta, hayang pisan ngajaga kahijian Roh di. beungkeutan karapihan.

2. Mateus 5:14-16 - Anjeun cahaya dunya. Kota anu aya dina pasir teu tiasa disumputkeun. Jalma-jalma ogé teu nyaangan lampu terus disimpen dina karanjang, tapi dina stand, sarta eta mere caang ka sadaya di imah. Dina cara nu sarua, hayu caang anjeun caang saméméh batur, ku kituna maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun sarta masihan kamulyaan ka Rama anjeun anu di sawarga.

1 Korinta 8:10 Pikeun lamun saha ningali anjeun nu boga pangaweruh linggih dina dahareun di kuil brahala urang, moal hate nurani jalma nu lemah jadi emboldened dahar eta anu ditawarkeun ka brahala;

Lalaki anu terang ngeunaan kuil brahala kedah terang kumaha tindakanna tiasa mangaruhan jalma anu langkung lemah.

1. Hirup cinta anu nganggap dampak ka batur.

2. Jadi pangaruh positif sanajan lingkungan urang.

1. Epesus 4:32 - Kudu bageur jeung welas asih ka silih, forgiving silih, sakumaha dina Kristus Allah forgave anjeun.

2. Galata 5:13-14 - Aranjeun, dulur-dulur, geus disebut merdika. Tapi ulah make kabebasan Anjeun pikeun indulge daging; tinimbang, ngawula karana humbly dina cinta. Pikeun sakabéh hukum geus kaeusi dina ngajaga hiji parentah ieu: "Cinta tatangga anjeun sakumaha diri sorangan."

1 Korinta 8:11 Jeung ku pangaweruh Anjeun bakal dulur lemah binasa, pikeun saha Kristus pupus?

Passage Paul patarosan naha pangaweruh bisa ngakibatkeun karuksakan spiritual sadulur urang lemah, sanajan Kristus maot keur maranehna.

1. Kakuatan Pangaweruh: Kumaha Nyaho Teuing Bisa Nimbulkeun Karusakan Spiritual

2. Biaya Panebusan: Harga Anu Dibayar Yesus Pikeun Nyalametkeun Urang tina Karusakan Rohani

1. Rum 8:37-39 - No, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta urang. Pikeun kuring yakin yén boh maot, boh kahirupan, boh malaikat, boh panguasa, boh nu ayeuna boh nu bakal datang, boh nu kawasa, boh nu jangkung boh nu jero, boh nu lian dina sagala ciptaan, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah di Kristus Yesus Gusti urang.

2. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya, nepi ka masihan ngan Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng. Sabab Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya, tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna.

1 Korinta 8:12 Tapi lamun anjeun dosa jadi ngalawan baraya, jeung tatu nurani lemah maranéhanana, anjeun dosa ngalawan Kristus.

Paulus ngingetkeun urang Korinta yén nalika aranjeunna ngalakukeun dosa ka sasama mu'min, aranjeunna ogé dosa ka Kristus.

1. Kalakuan Urang Penting: Balukar tina Dosa Ka Batur

2. Nurani Lemah: Kumaha Laku lampah Urang Bisa Ngaruhan Anu Rentan

1. James 4:17 - Jadi sakur anu nyaho hal katuhu pikeun ngalakukeun jeung gagal pikeun ngalakukeunana, pikeun manéhna éta dosa.

2. Mateus 18: 6-7 - "Lamun aya anu nyababkeun salah sahiji budak leutik ieu — jalma anu percaya ka Kami — titajong, bakal langkung saé pikeun aranjeunna digantungkeun batu panggilingan anu ageung dina beuheungna sareng dilelepkeun di jero. ti laut.

1 Korinta 8:13 Ku sabab eta, lamun daging ngajadikeun dulur kuring nyigeung, kuring moal ngadahar daging salila dunya nangtung, lest kuring nyieun adi kuring nyigeung.

Paulus ngajurung urang Kristen pikeun émut kana kalakuanana sareng kumaha éta mangaruhan dulur-dulur saderek Kristus, sareng ngajauhan hiji hal upami éta tiasa nyababkeun aranjeunna titajong.

1. Hirup Kahirupan Pertimbangan: Ngalarapkeun Asih ngaliwatan Pangorbanan Diri

2. Kakuatan Ngingkaran Diri: Nahan Diri Pikeun Mangpaat Batur

1. Epesus 4: 2-3 - "Kalayan sagala lowliness jeung meekness, kalawan longsuffering, forbearing karana dina cinta; Usaha pikeun ngajaga persatuan Roh dina beungkeutan katengtreman."

2. Kolosa 3: 14-15 - "Jeung luhureun sakabeh hal ieu ditunda amal, nu beungkeutan kasampurnaan. Jeung hayu karapihan Allah aturan dina hate anjeun, nu ogé anjeun disebut dina hiji awak; jeung kudu bersyukur.”

1 Korinta 9 nyaéta bab kasalapan tina Surat Kahiji Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paulus ngabéla kalungguhanana sarta ngabahas hak-hakna salaku rasul, nyorotkeun kahayangna pikeun ngaleungitkeun hak-hak istiméwa pribadi demi Injil.

Ayat 1: Paul dimimitian ku negeskeun otoritas apostolikna sareng ngabéla hakna pikeun nampi dukungan ti Korinta (1 Korinta 9:1-3). Anjeunna nampilkeun dalil pikeun ngadukung klaim ieu, nyarios conto sapertos prajurit, patani, sareng jalma-jalma anu ngawula di Bait Allah anu ngagaduhan hak pikeun kompensasi pikeun padamelan na (1 Korinta 9: 4-14). Nanging, anjeunna ngajelaskeun yén anjeunna henteu ngagunakeun hak ieu di antara aranjeunna supados henteu ngahalangan atanapi ngabeungbeuratan aranjeunna ku kawajiban kauangan (1 Korinta 9:12). Gantina, anjeunna geus milih pikeun ngandelkeun da'wah Injil salaku layanan sukarela tanpa néangan kauntungan pribadi.

Ayat 2: Paul teras ngajelaskeun kumaha anjeunna nyaluyukeun dirina kana rupa-rupa konteks budaya pikeun ngahontal kelompok anu béda kalayan pesen Injil. Anjeunna janten "sagala hal" ka sadaya jalma supados ku sagala cara mungkin, sababaraha tiasa disalametkeun (1 Korinta 9: 19-23). Manéhna negeskeun yén sanajan manéhna bébas jeung boga hak salaku rasul, manéhna rela nyerah hak-hak demi kasalametan batur. Tujuan pamungkasna nyaéta meunang jalma pikeun Kristus sareng ngabagi berkah spiritualna.

Alinea 3: Bab ieu dipungkas ku panggero pikeun disiplin diri jeung ketekunan dina ngajalankeun lomba iman. Paul ngagunakeun imagery athletic pikeun ngagambarkeun kumaha percaya kudu ngalatih diri spiritual na narékahan pikeun hadiah imperishable (1 Korinta 9:24-27). Anjeunna ngajurung aranjeunna pikeun henteu lumpat tanpa tujuan atanapi gelut sapertos anu neunggeul hawa, tapi ngadisiplinkeun awakna sareng ngontrolana supados aranjeunna tiasa ngalaksanakeun tujuan Allah sacara efektif.

Ringkesanna, Bab salapan tina Korintus Pertama museurkeun kana mertahankeun Paulus ngeunaan jabatanana sareng kahayangna pikeun ngaleungitkeun hak-hak istimewa pribadi demi Injil. Anjeunna ngabéla hakna pikeun nampi dukungan tapi ngajelaskeun yén anjeunna milih henteu ngalaksanakeun hak ieu di antara urang Korinta supados henteu ngabeungbeuratan aranjeunna. Paul nyaluyukeun dirina kana kontéks budaya anu béda-béda pikeun ngahontal sababaraha kelompok kalayan pesen Injil, nekenkeun tujuanana pikeun meunang jalma pikeun Kristus. Anjeunna nyauran pikeun disiplin diri jeung Persib, ngagunakeun imagery athletic pikeun ngagambarkeun kabutuhan latihan spiritual jeung mawa awak hiji dina kontrol. Bab ieu nyorot pola pikir Paulus anu ngorbankeun, dedikasina pikeun nyebarkeun Injil, sareng pentingna disiplin diri dina ngalaksanakeun tujuan Allah.

1 Korinta 9:1 Naha kuring lain rasul? abdi teu bebas? Naha kuring henteu ningali Yesus Kristus Gusti urang? Naha anjeun henteu padamelan abdi di Gusti?

Paulus rasul naroskeun ka urang Korinta naha anjeunna rasul, gratis, sareng upami anjeunna ningali Yesus Kristus, sareng upami urang Korinta mangrupikeun padamelan na ka Gusti.

1. Kabebasan Janten Anak Allah

2. Kaberkahan Ngawula ka Gusti

1. John 8:36 - Jadi lamun Putra set you free, you will be free indeed.

2. Galata 5:13 - Aranjeun, dulur-dulur, geus disebut merdika. Tapi ulah make kabebasan Anjeun pikeun indulge daging; tinimbang, ngawula karana humbly dina cinta.

1 Korinta 9:2 Lamun kuring lain rasul ka batur, can cangcaya kuring ka anjeun: pikeun segel tina apostleship abdi anjeun dina Gusti.

Paulus nyatakeun yén anjeunna mangrupikeun rasul pikeun urang Korintus, sareng yén aranjeunna mangrupikeun bukti yén anjeunna janten rasul.

1. Allah nelepon urang ngawula dina sababaraha cara; Urang Korintus mangrupikeun bukti yén Paulus janten rasul.

2. Urang sadaya palayan injil jeung boga tanggung jawab pikeun jadi saksi rahmat Allah.

1. Rum 1:16 - Pikeun Kami teu isin tina injil, pikeun éta kakawasaan Allah pikeun kasalametan ka dulur anu percaya.

2. 1 Peter 2: 9 - Tapi anjeun hiji lomba dipilih, a priesthood karajaan, hiji bangsa suci, hiji jalma pikeun milik sorangan, nu bisa ngumumkeun excellences anjeunna anu disebut anjeun kaluar tina gelap kana lampu marvelous-Na.

1 Korinta 9:3 Jawaban kuring ka anu ngariksa kuring kieu:

Petikan éta nyarioskeun jawaban Paulus ka jalma-jalma anu naroskeun anjeunna ngeunaan hakna pikeun dirojong ku gereja.

1. Pentingna Ngarojong Da'i

2. Urang Bisa Diajar tina Jawaban Paulus

1. Rum 15:27 - ? 쏷 hey éta pleased pikeun ngalakukeunana, jeung memang maranehna ngahutang ka maranehna. Pikeun lamun kapir geus datang ka bagian dina berkah spiritual maranéhanana, maranéhanana ogé kudu ngawula ka maranehna dina berkah material.??

2. 2 Korinta 11:7-9 - ? Naha kuring ngalakukeun dosa nalika ngarendahkeun diri supados anjeun diluhurkeun, sabab kuring ngawartakeun Gusti? 셲 Injil ka anjeun gratis? Kami ngarampog jamaah-jamaah sejen ku cara narima pangrojong ti maranehna supaya bisa ngawula ka maraneh. Sareng nalika kuring aya sareng anjeun sareng peryogi, kuring henteu ngabeungbeuratan saha waé, sabab dulur-dulur anu sumping ti Makédonia nyayogikeun kabutuhan kuring. Ku kituna kuring nahan jeung bakal nahan diri tina burdening anjeun dina sagala cara.??

1 Korinta 9:4 Naha urang teu boga kakawasaan dahar jeung nginum?

Petikan éta ngabahas rasul Paulus ngagunakeun hakna pikeun nampi dukungan kauangan ti gareja.

1. Kakuatan Hak Urang - Ngajalajah kumaha urang tiasa ngagunakeun hak urang pikeun ngawula ka batur.

2. Ngalayanan Kaluar Cinta - Ngartos naha urang ngawula ka batur sanajan urang boga hak pikeun nampa rojongan.

1. Pilipi 2:3-4 - ? 쏡 o nanaon kaluar tina ambisi egois atawa kasombongan sia. Sabalikna, dina karendahan diri hargakeun batur di luhur diri anjeun, henteu ningali kapentingan sorangan tapi masing-masing pikeun kapentingan batur.??

2. Mateus 6:2-4 - ? 쏶 o lamun anjeun masihan ka malarat, ulah dibewarakeun ku tarompet, sakumaha anu dilakukeun ku jalma-jalma munafik di sinagoga sareng di jalan-jalan, supados dihormat ku batur. Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, maranehna geus narima ganjaranana pinuh. Tapi nalika anjeun masihan ka malarat, ulah ngantep leungeun kénca anjeun terang naon anu dilakukeun ku leungeun katuhu anjeun, supados masihan anjeun rahasia. Teras Bapa anjeun, anu ningali naon anu dilakukeun sacara rahasia, bakal ngaganjar anjeun.??

1 Corinthians 9:5 Naha urang teu boga kakuatan pikeun mingpin adina, pamajikan, kitu ogé rasul-rasul sejen, jeung salaku baraya Gusti, jeung Kefas?

Paulus naroskeun naha anjeunna sareng rasul-rasul sanésna diidinan nyandak istri atanapi sadulur dina perjalanan, sapertos lanceukna Yesus sareng Pétrus.

1. ? Kakuatan 쏥 od pikeun Pimpin Perjalanan Urang??

2. ? 쏷 anjeunna Ngadukung Sahabat anu Satia??

1. Kajadian 2:18-24, Allah nyiptakeun awéwé salaku pendamping pikeun lalaki.

2. Siloka 18:24 , Jalma nu loba baturna bisa jadi ruksak, tapi aya sobat nu leuwih deukeut batan dulur.

1 Korinta 9:6 Atawa ngan kuring jeung Barnabas, urang teu boga kakuatan pikeun forbear gawé?

Petikan éta nunjukkeun yén Paulus sareng Barnabas ngagaduhan hak pikeun henteu damel sareng dirojong ku gareja.

#1: Urang sadayana ngagaduhan hak pikeun dirojong ku kulawarga garéja nalika urang peryogi.

#2: Gusti masihan urang sumber daya pikeun salamet dina waktos peryogi.

#1: Galata 6:2 - Nanggung kawajiban masing-masing, sareng ngalaksanakeun hukum Kristus.

# 2: Pilipi 4:19 - Tapi Allah kuring bakal nyayogikeun sagala kabutuhan anjeun nurutkeun kabeungharan-Na dina kamulyaan ku Kristus Yesus.

1 Korinta 9: 7 Saha anu angkat perang iraha waé kalayan tanggung jawab sorangan? Saha anu melak kebon anggur, sareng henteu ngadahar buahna? atanapi saha anu ngangon domba, sareng henteu tuang tina susu domba?

Paul naroskeun patarosan rétoris pikeun ngantebkeun pentingna nyayogikeun finansial nalika saurang ngawula Yéhuwa.

1. Pentingna Dukungan Keuangan pikeun Kamentrian

2. Ngalayanan Allah kalawan Integritas: Kumaha Éta Sigana?

1. Ulangan 25:4 - ? 쏽 anjeun teu kedah munding munding sapi nalika keur ngirik gandum.??

2. Lukas 10:7 - ? 쏶 tay di imah eta, dahar jeung nginum naon maranéhna nyadiakeun, pikeun kuli pantes upah na.??

1 Korinta 9:8 Kuring nyebutkeun hal ieu salaku lalaki? atawa saith teu hukum sarua ogé?

Paul boga pamadegan yén hukum nu sarua lumaku pikeun anjeunna sakumaha ogé pikeun sakabéh jalma séjén.

1. Urang bisa diajar tina conto Paulus jeung inget pikeun nuturkeun hukum-hukum nu sarua jeung berlaku pikeun sarerea.

2. Sanajan urang boga wewenang, urang kudu inget kana hukum nu sarua jeung dulur sejenna.

1. Mateus 22: 16-21 - Yesus reminds listeners-Na yén hukum Allah kudu diturut ku sadayana.

2. Yakobus 2: 10-11 - Yakobus ngingetkeun jalma-jalma anu percaya pentingna ngarawat sadayana sami sareng henteu ngabeda-bedakeun.

1 Korinta 9:9 Sabab dina hukum Musa geus kaungel, “Maneh teu meunang muzzle sungut sapi nu keur ngirik gandum. Naha Allah ngurus sapi?

Paul ngagunakeun cutatan tina Perjanjian Old mun ngajawab yén Allah paduli keur ciptaan-Na, sanajan sato, sarta éta sahingga luyu pikeun jalma anu ngahutbah injil dirojong finansial.

1. Allah Peduli: Éksplorasi 1 Korinta 9:9

2. Hukum Musa: Mariksa Konteks 1 Korinta 9:9

1. Jabur 147: 9 - "Anjeunna masihan ka sato galak dahareun-Na, jeung ka gagak ngora anu ceurik."

2. Mateus 10: 9-10 - "Nyadiakeun euweuh emas, atawa pérak, atawa kuningan dina dompet anjeun, atawa kantong keur lalampahan anjeun, ngayakeun dua jas, atawa sapatu, atawa acan staves: pikeun workman anu pantes daging-Na."

1 Korinta 9:10 Atawa manéhna nyebutkeun eta sakabehna demi urang? Pikeun sake kami, teu ragu, ieu ditulis: yén manéhna nu plough kudu bajak dina harepan; sarta yén anjeunna thresheth dina harepan kudu partaker tina harepan-Na.

Paulus ngajelaskeun yén Allah geus nuliskeun hal-hal dina Kitab Suci pikeun kapentingan urang, sangkan urang bisa ngaharep jeung jadi bagian tina harepan éta.

1. Harepan Yéhuwa: Kumaha Ngandelkeun Jangji-Na

2. Ngembangkeun Haté Harepan: Tumuwuh Iman dina Jaman Hésé

1. Rum 8:24-25 - Pikeun dina harepan ieu kami disimpen. Ayeuna harepan nu katémbong lain harepan. Pikeun saha ngarepkeun naon anu anjeunna tingali? Tapi upami urang ngarepkeun naon anu teu katingali, urang ngantosan kalayan sabar.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

1 Korinta 9:11 Lamun kami geus sown ka anjeun hal spiritual, éta hiji hal hébat lamun urang bakal metik hal daging anjeun?

Paul naroskeun naha salah pikeun pamimpin garéja nampi dukungan kauangan pikeun padamelan anu aranjeunna lakukeun pikeun gareja.

1. Kaberkahan Méré jeung Narima di Garéja

2. Pentingna Stewardship dina Awak Kristus

1. 2 Korinta 9:7 - "Unggal lalaki nurutkeun sakumaha anjeunna purposeth dina haténa, jadi hayu anjeunna masihan; teu grudgingly, atawa tina kabutuhan: pikeun Allah mikanyaah a giver riang."

2. Mateus 10: 8-10 - "Cageur nu gering, cleanse nu lepras, ngangkat nu maraot, nundung setan: kalawan bébas anjeun geus narima, kalawan bébas masihan. Nyadiakeun teu emas, atawa pérak, atawa kuningan dina dompet anjeun ... Atawa dompet pikeun lalampahan anjeun, ulah dua jas, teu sapatu, atawa acan tongkat: pikeun workman pantes daging na."

1 Corinthians 9:12 Lamun batur jadi partakers tina kawasa ieu leuwih anjeun, teu kami leuwih? Sanaos kitu kami henteu nganggo kakuatan ieu; tapi sangsara sagala hal, lest urang kudu ngahalangan Injil Kristus.

Paul ngingetkeun urang Korinta yén anjeunna henteu narékahan pikeun ngagunakeun otoritasna pikeun aranjeunna tapi malah milih sangsara pikeun mastikeun yén Injil Kristus henteu ngahalangan.

1. Kakuatan Pangorbanan Diri: Conto Paulus

2. Ganjaran tina Kahirupan Nyarita

1. Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Rada, dina humility nilai batur luhureun yourselves, teu pilari ka kapentingan sorangan tapi unggal anjeun pikeun kapentingan batur."

2. Rum 12:10 - "Cinta karana jeung sayang brotherly. Outdo karana dina némbongkeun ngahargaan."

1 Korinta 9:13 Naha anjeun henteu terang yén anu ngalayanan hal-hal suci hirup tina hal-hal Bait Allah? jeung nu ngadagoan altar, anu milu kana altar?

Jalma anu ngawula di garéja dibéré bekel ti Bait Allah.

1. Ngartos Kumaha Allah Ngaganjar Jalma Anu Ngawula di Garéja

2. Kaberkahan tina Ngalayanan di Karajaan Allah

1. Malachi 3:10 - ? 쏝 ngirining perpuluhan pinuh kana gudang, supaya aya dahareun di imah kuring. Jeung kukituna nempatkeun kuring ka uji, nyebutkeun Gusti tina sarwa, lamun kuring moal muka jandéla langit pikeun anjeun sarta tuang handap pikeun anjeun berkah nepi ka euweuh deui perlu.??

2. Ibrani 13:17 - ? 쏰 pamimpin anjeun sareng tunduk ka aranjeunna, sabab aranjeunna ngajagaan jiwa anjeun, sakumaha anu kedah dipertanggungjawabkeun. Hayu aranjeunna ngalakukeun ieu kalawan kabagjaan, teu kalawan groaning, pikeun éta moal aya kauntungan pikeun anjeun.??

1 Korinta 9:14 Malah kitu geus Gusti odained yén maranéhanana anu ngahutbah Injil kudu hirup tina injil.

Yéhuwa parantos netepkeun yén jalma-jalma anu ngahutbah Injil kedah dirojong ku éta.

1. Berkah Gusti pikeun Pawarta Injil

2. Tanggung Jawab Para Pengkhotbah Injil

1. Mateus 10: 7-8 - Jeung anjeun indit, ngumumkeun pesen ieu:? 쁔 Karajaan Sawarga teh geus deukeut.??8 Cageur nu gering, hudangkeun nu maraot, bersihkeun nu kaserang lepra, nundung setan. Gratis anjeun nampi; bebas masihan.

2. 2 Corinthians 9: 8 - Jeung Allah bisa ngaberkahan anjeun abundantly, ku kituna dina sagala hal sepanjang waktos, ngabogaan sagala nu peryogi, anjeun bakal abound dina unggal karya alus.

1 Korinta 9:15 Tapi kuring henteu nganggo nanaon ieu: sareng kuring henteu nyerat hal-hal ieu, yén éta kedah dilakukeun ka kuring: sabab langkung saé kuring maot, tibatan saha waé anu ngajantenkeun kamulyaan kuring batal.

Paul nyatakeun yén anjeunna henteu nganggo hak-hakna salaku rasul pikeun nampi kauntungan finansial, sabab éta bakal ngabatalkeun sombongna ka Allah.

1. Tong Ngidinan Kabanggaan Anjeun Sia-sia: A on 1 Corinthians 9:15

2. Nilai Pangorbanan Diri: A dina 1 Korinta 9:15

1. Pilipi 2: 5-8 - "Hayu pikiran ieu di anjeun, nu ieu ogé dina Kristus Yesus: Anu, keur dina wujud Allah, panginten eta teu rampog janten sarua jeung Allah: Tapi dijieun dirina tina no reputation. sarta nyandak kana wujud hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, anjeunna humbled dirina, sarta jadi taat kana maot, komo maot tina salib.

2. 2 Korinta 12: 9 - "Jeung ceuk kuring, kurnia abdi cukup pikeun anjeun: pikeun kakuatan kuring dijieun sampurna dina kalemahan. Paling gladly ku kituna kuring bakal rada kamulyaan di infirmities abdi, yén kakuatan Kristus bisa beristirahat kana. abdi."

1 Korinta 9:16 Pikeun sanajan kuring ngahutbah Injil, kuring teu boga nanaon kamulyaan: pikeun kabutuhan diteundeun kana kuring; enya, cilaka kuring, lamun kuring henteu ngahutbah Injil!

Paul nyarioskeun kabutuhan pikeun ngahutbah Injil sareng nyatakeun kasedihna upami anjeunna henteu ngalakukeunana.

1. "Hirup Kabutuhan: Ngawawarkeun Injil"

2. "Taat ka Allah: Ngawawarkeun Injil"

1. Rum 1: 14-16 - "Kanggo kuring henteu isin Injil Kristus: sabab éta kakawasaan Allah pikeun kasalametan pikeun unggal anu percaya; pikeun urang Yahudi heula, sareng ogé ka Yunani. Kabeneran Allah diungkabkeun tina iman kana iman: sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Nu adil bakal hirup ku iman. Pikeun murka Allah diturunkeun ti sawarga ngalawan sagala kadorakaan sareng kadorakaan manusa, anu nyekel bebeneran dina kajahatan."

2. 1 John 4:19 - "Urang bogoh ka Anjeunna, sabab anjeunna mimiti dipikacinta kami."

1 Korinta 9:17 Pikeun lamun kuring ngalakukeun hal ieu willingly, Kuring boga ganjaran: tapi lamun ngalawan kahayang mah, a dispensation Injil geus komitmen ka kuring.

Petikan éta nyarioskeun kahayang Paulus pikeun ngahutbah Injil, sanaos éta mangrupikeun kawajiban sareng sanés pilihan.

1. Kakuatan Kahayang: Kumaha Ngalaksanakeun Kawajiban Anu Pangsaéna

2. Hiji Perspéktif Anyar on Kawajiban: Embracing Telepon anjeun

1. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal anu Kuring geus paréntah ka anjeun. "

2. Rum 1: 14-16 - "Kami hutang boh ka Yunani boh ka barbarians, boh ka wijaksana boh ka teu wijaksana. Jadi, saloba aya dina kuring, Kami siap ngahutbah Injil ka anjeun anu aya di Roma. oge. Kaula henteu isin kana Injil Kristus, sabab eta teh kakawasaan Allah pikeun nyalametkeun sakur anu percaya."

1 Korinta 9:18 Naon ganjaran kuring? Verily yén, nalika kuring ngahutbah Injil, abdi tiasa ngadamel Injil Kristus tanpa biaya, yén kuring teu nyiksa kakuatan kuring dina Injil.

Paul ngajelaskeun yén nalika anjeunna ngahutbah Injil, anjeunna henteu meryogikeun biaya atanapi bayaran pikeun mulang.

1. Kakuatan Injil: Naon Cinta

2. Nyebarkeun Injil: Hadiah Gratis kanggo Sadayana

1. 1 Korinta 13: 4-7 - Cinta téh sabar, cinta téh alus. Teu sirik, teu sombong, teu reueus. Teu ngahina batur, teu nyiar sorangan, teu gampang ambek, teu nyimpen catetan kasalahan. Cinta henteu resep kana kajahatan, tapi girang ku bebeneran. Salawasna ngajaga, salawasna percanten, salawasna miharep, salawasna pengkuh.

2. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng. Sabab Allah ngutus Putra-Na ka dunya lain pikeun ngahukum dunya, tapi pikeun nyalametkeun dunya ku jalan Anjeunna.

1 Corinthians 9:19 Pikeun sanajan kuring bébas tina sagala lalaki, acan Kuring geus nyieun sorangan hamba ka sadaya, supaya kuring bisa meunang leuwih.

Paul nyatakeun yén, sanajan anjeunna bébas tina sakabeh lalaki, anjeunna geus nyieun dirina hamba ka sadaya ku kituna manéhna bisa meunang leuwih.

1. Kakuatan Ngalayanan Batur: Ngartos Conto Paulus dina 1 Korinta 9:19

2. Manggihan Kamerdikaan Ngaliwatan Dines: Naon Kecap Paulus dina 1 Korinta 9:19 Bisa Diajar Urang

1. Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Rada, dina humility nilai batur luhureun yourselves, teu pilari ka kapentingan sorangan tapi unggal anjeun pikeun kapentingan batur."

2. Mateus 20: 25-28 - "Yesus disebut aranjeunna babarengan jeung ngadawuh, 'Anjeun nyaho yén pamingpin kapir Lords eta leuwih aranjeunna, sarta pajabat luhur maranéhna laksana otoritas leuwih aranjeunna. Teu kitu jeung anjeun. Gantina, sakur anu hayang. jadi gede di antara anjeun kudu jadi abdi Anjeun, jeung saha-saha nu hayang jadi kahiji kudu jadi budak Anjeun??sakumaha ogé Putra Manusa datang teu dilayanan, tapi ngawula, jeung pikeun masrahkeun nyawa-Na salaku tebusan pikeun loba jelema.' "

1 Korinta 9:20 Jeung ka urang Yahudi kuring jadi salaku urang Yahudi, supaya kuring bisa meunangkeun urang Yahudi; ka jalma anu aya dina hukum, sakumaha dina hukum, supaya kuring bisa meunangkeun eta anu aya dina hukum;

Paul diadaptasi pesenna pikeun nyocogkeun panongton pikeun meunangkeun leuwih pengikut.

1. Nyaluyukeun Pesen Urang Pikeun Nyocogkeun Pamirsa Urang

2. Ngahontal ka Jalma anu Béda kalayan Injil

1. Rum 12:2 ? 쏡 o ulah conformed ka dunya ieu, tapi jadi robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus, ditarima jeung sampurna.??

2. Mateus 9:36-38 ? 쏻 anjeunna ningali jalma-jalma, anjeunna welas asih ka aranjeunna, sabab aranjeunna diganggu sareng teu daya teu upaya, sapertos domba anu teu aya angon. Lajeng anjeunna nyarios ka murid-murid-Na, ? 쁔 panénna loba, tapi buruhna saeutik; ku sabab kitu neneda pisan ka Gusti nu boga panen, supaya dikirim kaluar kuli kana panén-Na.? 쇺 €?

1 Korinta 9:21 Pikeun maranéhanana anu tanpa hukum, sakumaha tanpa hukum, (sabab lain tanpa hukum ka Allah, tapi di handapeun hukum Kristus,) supaya kuring bisa meunangkeun maranéhanana anu tanpa hukum.

Paul ngajelaskeun yén anjeunna daék meta salaku jalma tanpa hukum pikeun ngahontal ka jalma anu teu boga hukum, tapi anjeunna tetep dina hukum Kristus.

1. Diajar Ngahontal: Conto Paulus dina 1 Korinta 9:21

2. Jadi Dibekelan Pikeun Ngahontal Batur: Hirup Dina Hukum Kristus dina 1 Korinta 9:21

1. Rum 10:14-15 - Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Sareng kumaha aranjeunna kedah percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna bakal ngadangu tanpa da'wah?

15 Na kumaha aranjeunna bakal ngahutbah lamun teu diutus? Sakumaha anu kaserat: ? 쏦 ow geulis éta suku jalma anu ngahutbah injil katengtreman, Anu mawa warta gumbira hal alus!??

2. Kolosa 4: 5-6 - Leumpang dina hikmah ka jalma anu di luar, redeeming waktu. 6 Biantara aranjeun salawasna kudu kurnia, dibumbuan ku uyah, supaya aranjeun terang kumaha kuduna ngawaler ka tiap-tiap jalma.

1 Corinthians 9:22 Pikeun lemah kuring jadi lemah, supaya kuring bisa meunangkeun lemah: Kuring dijieun sagala hal ka sadaya jelema, supaya kuring bisa sagala cara nyalametkeun sababaraha.

Paul nyorong mukmin jadi sagala hal pikeun sakabéh jalma guna nyalametkeun sababaraha.

1. Kakuatan Adaptasi: Kumaha Ngahontal Jalma-jalma tina sagala lapisan kahirupan

2. Hikmah jeung Welas Asih: Panggero Paulus pikeun Asih Sarerea

1. Mateus 5:44-45 - "Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, Cinta musuh anjeun sarta neneda pikeun maranéhanana anu persecute anjeun, ku kituna anjeun bisa jadi putra Rama anjeun anu aya di sawarga."

2. Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna."

1 Korinta 9:23 Sareng ieu anu kuring lakukeun pikeun Injil Injil, supados kuring tiasa nyandak bagian sareng anjeun.

Paul speaks ngeunaan digawé demi Injil ku kituna manéhna bisa boga bagian dina eta jeung Korinta.

1. Kakuatan Tujuan Dibagi: Gawé Babarengan pikeun Injil

2. Gawé pikeun Injil: Conto Paul ngeunaan Dedikasi

1. Pilipi 2: 5-7 "Gugakeun pikiran ieu diantara yourselves, anu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan anjeunna dina wujud Allah, teu nganggap sarua jeung Allah hiji hal pikeun grasped, tapi ngajadikeun dirina euweuh nanaon. Nyandak wujud hamba, anu lahir dina sasaruaan manusa."

2. Kolosa 1: 28-29 "Anjeunna urang ngumumkeun, warning dulur jeung ngajarkeun dulur kalawan sagala hikmah, yén urang bisa nampilkeun dulur dewasa di Kristus. Pikeun ieu kuring toil, berjuang kalawan sakabeh énergi-Na yén anjeunna powerfully dianggo dina kuring."

1 Korinta 9:24 Naha anjeun henteu terang yén anu lumpat dina balapan lumpat sadayana, tapi hiji anu nampi hadiah? Jadi ngajalankeun, nu Anjeun bisa meunangkeun.

Kitab Suci ngajurung urang pikeun narékahan pikeun unggul dina sagala hal, sabab ngan hiji anu tiasa nampi hadiah.

1. "The Pursuit of Excellence: Strive for the Prize"

2. "The Christian Race: Run to Win"

1. Pilipi 3:14 - Kuring pencét on nuju tujuan meunang hadiah pikeun nu Allah geus disebut kuring heavenward di Kristus Yesus.

2. Ibrani 12: 1 - Ku alatan éta, saprak urang geus dikurilingan ku méga badag saperti saksi, hayu urang buang sagalana nu hinders jeung dosa nu jadi gampang entangles. Sarta hayu urang ngajalankeun kalawan Persib lomba ditandaan kaluar pikeun urang.

1 Korinta 9:25 Sareng unggal lalaki anu narékahan pikeun ngawasaan nyaéta sedeng dina sagala hal. Ayeuna maranehna ngalakukeun eta pikeun meunangkeun makuta corruptible; tapi urang hiji incorruptible.

Paul nyorong urang Kristen pikeun narékahan pikeun ngawasaan sareng janten sederhana dina sagala hal, sabab aranjeunna narékahan pikeun makuta anu teu rusak ti Allah tibatan anu rusak ti dunya.

1. "Unggul Perlombaan: Narékahan Pikeun Ngawasaan Kalayan Temperance"

2. "Hadiah Kamurnian: Mahkota Anu Teu Karusakan"

1. 1 Corinthians 10:31 - "Naha ku kituna anjeun dahar, atawa inuman, atawa naon bae eusina, ngalakukeun sagala pikeun kamulyaan Allah."

2. Mateus 5: 8 - "Bagja anu beresih haténa: pikeun maranéhna bakal ningali Allah."

1 Korinta 9:26 Ku sabab kitu kuring ngajalankeun, teu sakumaha uncertainly; Ku kituna kuring ngalawan, lain salaku hiji nu neunggeul hawa:

Paul nekenkeun pentingna teu wasting énergi dina lampah euweuh hartina jeung gantina striving pikeun tujuan dimaksudkeun.

1. Gusti Nyauran Urang Pikeun Kaunggulan - Kakuatan Hirup Ngahaja

2. Don? 셳 Sieun Nyandak Résiko - Wani Ngudag Telepon anjeun

1. Mateus 5:14-16 - Anjeun cahaya dunya.

2. Pandita 9:10 - Naon waé anu dipendakan ku tangan anjeun, laksanakeun kalayan kakuatan anjeun.

1 Corinthians 9:27 Tapi kuring tetep dina awak kuring, jeung mawa kana subjecting: lest yén ku cara naon baé, lamun kuring geus diajarkeun ka batur, kuring sorangan bakal castaway.

Paul ngadesek dirina pikeun ngajaga awakna dina kontrol sareng tunduk supados anjeunna henteu janten kabuang saatos ngawawarkeun Injil ka batur.

1. Disiplin kaluman

2. Kakuatan Ngadalikeun Diri

1. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, longsuffering, gentleness, kahadean, iman, Meekness, temperance: ngalawan misalna teu aya hukum.

2. Rum 12: 1-2 - Kuring menta anjeun kituna, baraya, ku mercies Allah, nu anjeun nampilkeun awak anjeun kurban hirup, suci, ditarima ka Allah, nu layanan lumrah Anjeun. Jeung ulah conformed ka dunya ieu: tapi jadi ye transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon nu alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah.

1 Korinta 10 nyaéta bab kasapuluh tina Surat Kahiji Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paulus nyarioskeun pangalaman urang Israil di gurun keusik sareng nyandak palajaran tina sajarahna pikeun masihan pituduh pikeun umat Kristen di Korinta.

Ayat 1: Paul dimimitian ku ngingetkeun urang Korinta ngeunaan warisan spiritual maranéhanana jeung kumaha karuhun maranéhanana, sanajan dipingpin ku ayana Allah jeung ngalaman mujijat, murag kana idolatry jeung immorality (1 Korinta 10:1-7). Anjeunna ngingetkeun aranjeunna ngalawan kapercayaan kaleuleuwihan, ngajurung aranjeunna pikeun diajar tina conto-conto ieu sareng nyingkahan ragrag kana dosa anu sami (1 Korinta 10: 11-12). Paul nekenkeun yen Allah nyadiakeun jalan kaluar nalika nyanghareupan godaan sangkan nu percaya bisa endure eta (1 Corinthians 10:13).

Paragrap 2: Paulus ngabahas masalah dahar kadaharan anu dikorbankeun ka brahala. Anjeunna ngaku yén brahala teu aya anu nyata, tapi ati-ati pikeun henteu milu kana prakték musyrik sabab tiasa nyababkeun batur sesat atanapi kompromi ka nurani sorangan (1 Korinta 10: 14-22). Anjeunna advises mukmin kabur ti idolatry jeung partake dina komuni salaku sarana ukhuwah jeung Kristus tinimbang kalibet dina ritual pagan (1 Corinthians 10:16-17).

Alinea 3: Bab ieu dipungkas ku parentah praktis pikeun interaksi jeung nu teu percaya. Paul nyorong jalma-jalma mukmin pikeun bebas ngadahar naon waé anu dijual di pasar tanpa naroskeun asal-usulna kecuali aya anu sacara khusus nunjukkeun hubunganana sareng nyembah brahala (1 Korinta 10: 25-26). Nanging, upami aya anu ngawartosan yén tuangeun parantos diserahkeun ka brahala, aranjeunna kedah henteu ngadahar éta pikeun kapentingan nurani sareng henteu pikeun kapentingan sorangan tapi pikeun karaharjaan spiritual batur (1 Korinta 10: 27-30). Anjeunna mamatahan jalma-jalma mukmin pikeun henteu nyababkeun ngalanggar anu teu perlu atanapi ngahalangan iman batur, tapi milarian kasempetan pikeun nginjil bari ngajaga sikep cinta ka sadaya jalma.

Ringkesna, Bab sapuluh tina Korintus Kahiji narik palajaran tina pangalaman urang Israil di gurun keusik pikeun masihan pituduh pikeun umat Korintus. Paulus ngingetkeun supaya teu percaya diri jeung ngajurung maranéhna pikeun diajar tina kasalahan karuhunna. Anjeunna nekenkeun kasatiaan Allah dina nyayogikeun jalan kaluar tina godaan sareng ngadorong jalma-jalma mukmin pikeun ngungsi tina nyembah berhala. Paul ngabahas masalah dahar kadaharan kurban ka brahala, nasehat ati-ati demi nurani jeung tinimbangan pikeun karaharjaan spiritual batur. Anjeunna maréntahkeun jalma-jalma mukmin pikeun sacara bébas nyandak bagian dina kahirupan sapopoe tapi émut pikeun nyababkeun nyinggung atanapi badé ngaganggu iman sorangan atanapi batur. Bab ieu negeskeun pentingna diajar tina sajarah, ngahindarkeun nyembah berhala, sareng ngalaksanakeun kaasih sareng pertimbangan dina interaksi sareng anu mukmin sareng anu sanés.

1 Korinta 10:1 Sumawona, dulur-dulur, kuring henteu hoyong anjeun henteu terang, kumaha karuhun urang aya dina méga, sareng sadayana ngalangkungan laut;

Paulus ngingetkeun urang Korintus ngeunaan kumaha karuhun maranéhna ngalaman panyalindungan jeung pituduh Allah.

1. Kasatiaan Allah ka Umat-Na - Kumaha Urang Israil Ngalaman Perlindungan sareng Pituduh Gusti

2. Kakuatan Panginget - Diajar tina Conto Paul pikeun Ngadorong Batur

1. Budalan 13:21-22 - Gusti indit saméméh maranéhna ku beurang dina pilar awan mingpin jalan, jeung peuting dina pilar seuneu pikeun masihan aranjeunna caang, ku kituna pikeun indit beurang jeung peuting.

2. Deuteronomy 1: 30-31 - PANGERAN Allah anjeun, anu indit saméméh anjeun, sorangan bakal perang pikeun anjeun, sagampil anjeunna dipigawé pikeun anjeun di Mesir saméméh panon anjeun, jeung di gurun, dimana anjeun geus katempo kumaha Gusti anjeun. Allah mawa anjeun, sakumaha lalaki mawa anakna, sagala cara nu geus ngumbara nepi ka anjeun sumping ka ieu tempat.

1 Korinta 10:2 Sareng sadaya dibaptis ka Musa dina méga sareng di laut;

Petikan éta ngajelaskeun kumaha urang Israil dibaptis kana Musa nalika aranjeunna ngalangkungan méga sareng laut.

Ka-1: Hirup hirup iman - Kumaha carana nyandak terjun sareng Gusti

Ka-2: Kakuatan ta'at - Diajar percanten kana rencana Allah

1: Ibrani 11: 1-2 - Ayeuna iman mangrupikeun hakekat tina hal-hal anu dipiharep, bukti tina hal-hal anu teu katingali.

2: Mateus 14:22-23 - Geuwat Yesus maréntahkeun murid-murid naek kana parahu, miheulaan Anjeunna ka peuntas, bari ngusir jalma rea. Jeung nalika Anjeunna geus dikirim multitudes jauh, Anjeunna naék ka gunung sorangan mun solat.

1 Korinta 10:3 Jeung teu sakabeh dahar daging spiritual sarua;

Petikan nyarioskeun kumaha sadayana tuang daging spiritual anu sami.

1. Pentingna gizi spiritual dina kahirupan urang.

2. Sadayana urang gaduh aksés kana rezeki spiritual anu sami.

1. Ibrani 5:14 Tapi kadaharan padet milik maranéhanana anu geus cukup umur, nyaeta, maranéhanana anu ku alesan pamakéan geus indra maranéhanana exercised pikeun discern boh alus jeung jahat.

2. Jabur 34:8 Oh, rasakeun jeung tingali yen Gusti teh hade! Bagja jalma anu nyalindung ka Anjeunna!

1 Korinta 10:4 Sareng sadaya nginum inuman spiritual anu sami: sabab aranjeunna nginum tina Batu spiritual anu nuturkeun aranjeunna, sareng Batu éta Kristus.

Petikan éta ngajelaskeun yén urang Israil nginum tina Rock spiritual anu nuturkeun aranjeunna, sareng éta Batu nyaéta Kristus.

1. Allah maparin rezeki jeung hidayah ka umat-Na.

2. Yesus teh Rock spiritual urang, nyadiakeun urang kalawan kakuatan jeung stabilitas.

1. Jabur 18:2 - PANGERAN teh batu kuring jeung bénténg kuring jeung deliverer kuring; Allah abdi, kakuatan abdi, di saha abdi bakal percanten; tameng abdi sareng tanduk kasalametan abdi, benteng abdi.

2. Yesaya 26:4 - Percaya ka PANGERAN salamina, sabab di YAH, PANGERAN, aya kakuatan anu langgeng.

1 Korinta 10:5 Tapi ku loba di antarana, Allah henteu resep, sabab aranjeunna digulingkeun di gurun keusik.

Dina 1 Korinta 10: 5 kaungkabkeun yén seueur urang Israil anu henteu resep ka Allah sareng henteu suksés di gurun.

1. Ngungkulan Kuciwa: Diajar ti Bani Israil??Kasalahan di Gurun

2. Tumuwuh dina Iman: Ngartos Balukar tina Teu Taat ka Allah

1. Budalan 16:2-3 ? Jeung sakabeh jamaah urang Israil murmud ngalawan Musa jeung Harun di gurun keusik: Jeung urang Israil ngomong ka maranehna, “Aduh Gusti urang maot ku panangan PANGERAN di tanah Mesir, waktu urang diuk deukeut. pot daging, jeung lamun urang dahar roti nepi ka full; pikeun anjeun geus dibawa kami mudik ka ieu gurun, maehan sakabeh assembly ieu ku kalaparan.??

2. Ulangan 8:2-3 ? Sarta anjeun bakal inget sagala cara nu Gusti Allah anjeun dipingpin anjeun opat puluh taun ieu di gurun, pikeun ngahinakeun anjeun, sarta pikeun nguji anjeun, uninga naon dina haté anjeun, naha anjeun bakal tetep parentah-Na, atawa henteu. Sarta anjeunna humbled anjeun, sarta ngidinan Anjeun ka lapar, jeung fed anjeun kalawan manna, nu anjeun teu terang, atawa teu bapa anjeun terang; supaya manehna bisa mere nyaho yen manusa teu hirup ku roti wungkul, tapi ku unggal kecap nu proceeded kaluar tina sungut Gusti doth manusa hirup.??

1 Korinta 10: 6 Ayeuna hal-hal ieu mangrupikeun conto urang, supados urang henteu kedah mikahayang kana hal-hal anu jahat, sapertos aranjeunna ogé narékahan.

Petikan Kajadian-kajadian dina Perjanjian Lama kudu dijadikeun conto pikeun ngajarkeun urang supaya ulah napsu kana hal-hal nu jahat, saperti urang Israil baheula.

1. Diajar tina kasalahan urang Israil: ulah nyerah kana godaan jahat.

2. Perjanjian Old nyadiakeun kami kalayan conto naon anu kudu dihindari dina kahirupan.

1. 2 Timoteus 3:16?? 7 - Sadaya Kitab Suci dirumuskeun ku ilham Allah, sarta mangpaat pikeun doktrin, pikeun reproof, pikeun koreksi, pikeun instruksi dina amal saleh.

2. Rum 15: 4 - Pikeun naon wae anu ditulis sateuacanna ditulis pikeun diajar urang, ku kituna urang ngaliwatan kasabaran jeung kanyamanan tina Kitab Suci bisa boga harepan.

1 Korinta 10:7 Ulah jadi nyembah brahala, saperti sababaraha di antarana; Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Jelema-jelema calik keur dahar jeung nginum, tuluy ulin.

Paulus ngingetkeun urang Korinta supaya teu nyonto nyembah brahala urang Israil, nyebatkeun conto Alkitab tina kitab Budalan.

1. "Hirup Kahirupan Iman: Ngahindarkeun Nyembah Berhala"

2. "Kakuatan Conto: Kumaha Kalakuan Urang Mangaruhan Ka Batur"

1. Budalan 32: 6 - Jeung maranéhna gugah up isukna, jeung kurban kurban beuleuman, jeung mawa kurban karapihan; jeung jalma-jalma calik keur dahar jeung nginum, tuluy ulin.

2. Rum 12: 2 - Jeung teu conformed ka dunya ieu: tapi jadi ye transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon nu alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah.

1 Korinta 10:8 Urang ogé ulah cabul, sakumaha sababaraha di antarana, nepi ka murag dina hiji poé dua puluh tilu rebu.

Paul ngingetkeun urang Korinta ngalawan cabul, nyarios conto urang Israil anu murag dina hiji dinten kusabab dosana.

1. "Hindarkeun Godaan: Tingali kana Immorality Seksual."

2. " Balukar tina Maksiat: Carita Urang Israil."

1. Galata 5: 19-21 - "Ayeuna karya daging geus dibuktikeun: immorality seksual, najis, sensuality, nyembah brahala, sorcery, enmity, strike, jealousy, fits of amarah, rivalries, dissensions, divisions, dengki, mabok, pesta-pesta, jeung hal-hal anu sarupa kitu. Kami ngingetkeun ka maraneh, sakumaha Kami geus ngingetkeun ka maraneh ti baheula, yen jelema-jelema anu ngalakukeun hal-hal kitu moal meunang warisan Karajaan Allah."

2. Ibrani 13: 4 - "Hayu nikah dilaksanakeun di ngahargaan diantara sakabeh, sarta ngantep ranjang nikah jadi undefiled, pikeun Allah bakal nangtoskeun nu cabul jeung adulterous séksual."

1 Korinta 10:9 Urang ogé ulah ngagoda Kristus, sakumaha anu digoda ku sababaraha urang, nepi ka ditumpes ku oray.

Petikan ieu tina 1 Korinta 10: 9 ngingetkeun urang pikeun henteu nguji kasabaran Allah ku ngagoda Anjeunna sapertos sababaraha urang Israil baheula, nyababkeun karusakan ku oray.

1. Ngagoda Allah: Ngartos Balukarna

2. Ngenalkeun Nalika Urang Nguji Kasabaran Gusti

1. Yakobus 1:13-14 - Ulah aya anu nyebutkeun lamun manéhna cocoba,? Kuring keur digoda ku Allah, sabab Allah teu bisa cocoba ku nu jahat, jeung manéhna sorangan teu cocoba ka saha. Tapi masing-masing jalma kagoda nalika kagoda sareng kagoda ku kahayangna sorangan.

2. Ibrani 3:7-8 - Ku alatan éta, salaku Roh Suci nyebutkeun,? Oday , lamun ngadéngé sora-Na, ulah harden hate anjeun saperti dina pemberontakan, dina poé ujian di gurun.

1 Corinthians 10:10 Ulah murmur anjeun, sakumaha sababaraha di antarana ogé murmured, sarta ancur ku destroyers.

Petikan éta ngingetkeun yén teu aya murmuring, sabab sababaraha jalma anu murmuring baheula dirusak ku anu ngancurkeun.

1. "Gusti nyalindung urang: Hindarkeun murmur tur ngandelkeun kakuatan-Na"

2. "Bahaya Murmuring: Percaya ka Allah, Henteu ka Diri Urang"

1. Rum 8:31 - "Naon lajeng urang kudu ngomong ka hal ieu? Lamun Allah aya pikeun urang, anu bisa ngalawan urang?"

2. Jabur 46:1 - "Gusti teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasulitan."

1 Korinta 10:11 Ayeuna sagala hal ieu kajantenan ka aranjeunna pikeun conto: sareng aranjeunna diserat pikeun peringatan urang, anu parantos dugi ka tungtung dunya.

Wawacan Kajadian-kajadian nu geus kaliwat dituliskeun minangka conto-conto pikeun urang diajar dina kahirupan urang sorangan.

1. Diajar ti baheula pikeun hirup di jaman kiwari.

2. Ngalarapkeun Firman Allah dina kahirupan urang sorangan.

1. Rum 15:4 ??Sabab sagala hal anu ditulis baheula ditulis pikeun diajar urang, supaya urang ku kasabaran jeung kanyamanan Kitab Suci bisa boga harepan.

2. Yakobus 1:22 ??Tapi sing laksanakeun pangandika teh, ulah ngadenge wungkul, anu nipu diri sorangan.

1 Korinta 10:12 Ku sabab eta, sing saha anu nganggap manehna nangtung, kudu ati-ati supaya ulah ragrag.

Urang kudu ati-ati dina judgment urang sorangan jeung nyandak heed ulah ragrag kana dosa.

1. Kareueus indit saméméh karuksakan.

2. Janten waspada anjeun ngalawan complacency spiritual.

1. Rum 12:3 Pikeun kuring nyebutkeun, ngaliwatan rahmat dibikeun ka kuring, ka unggal lalaki nu aya di antara anjeun, teu mikir dirina leuwih luhur ti manéhna halah mikir; tapi kudu mikir soberly, nurutkeun sakumaha Allah geus diurus ka unggal lalaki ukuran iman.

2. Lukas 21:34-36 Jeung take heed ka yourselves, lest iraha wae hate Anjeun jadi overcharged jeung surfeiting, jeung mabok, jeung paduli ngeunaan kahirupan ieu, sarta jadi poé nu datang ka anjeun tanpa disadari. Pikeun salaku snare bakal eta datang ka sakabeh jalma anu Huni dina beungeut sakabeh bumi. Ku sabab kitu awas, sareng neneda salawasna, supados anjeun tiasa dianggap pantes pikeun luput tina sagala hal anu bakal kajantenan, sareng nangtung di payuneun Putra Manusa.

1 Corinthians 10:13 Aya hath no godaan dicokot anjeun tapi saperti ilahar pikeun manusa: tapi Allah satia, anu moal ngidinan Anjeun pikeun tempted leuwih nu anjeun sanggup; tapi ku gogoda ogé bakal nyieun jalan kabur, nu bisa nanggung eta.

Teu aya godaan anu ageung teuing pikeun urang sabab Allah janji bakal masihan jalan pikeun urang kabur, sareng mastikeun yén urang sanggup nanggung éta.

1. Kasatiaan Allah bakal salawasna nyadiakeun urang jalan kabur.

2. Teu aya godaan anu ageung teuing pikeun urang kalayan pitulung Gusti.

1. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring.

2. 1 John 4: 4 - Anjeun tina Allah, barudak leutik, jeung geus overcome eta, sabab Anjeunna anu aya dina anjeun leuwih gede ti manéhna nu aya di dunya.

1 Korinta 10:14 Ku sabab eta, dulur-dulur anu dipikacinta, jauh tina nyembah brahala.

Petikan éta mangrupikeun peringatan pikeun ngahindarkeun ibadah berhala.

1. Kakuatan Nyembah Berhala jeung Cara Ngungkulanana

2. Bahaya Musyrik Jeung Ganjaran Taat

1. Budalan 20: 3-5 - "Anjeun teu kudu boga dewa séjén saméméh kuring. Anjeun teu kudu nyieun pikeun diri hiji gambar dina bentuk nanaon di langit luhur atawa di bumi handap atawa di cai handap. Anjeun teu kudu ruku. turun ka maranehna atawa nyembah ka maranehna; sabab Kami, PANGERAN Allah maraneh, teh Allah anu timburu.”

2. Kolosa 3: 5 - "Pareuman, kituna, naon milik alam earthly Anjeun: immorality seksual, impurity, nafsu, kahayang jahat jeung karanjingan, nu idolatry."

1 Korinta 10:15 Kuring nyarita salaku ka lalaki wijaksana; hakim ye naon kuring ngomong.

Ayat: Paulus ngajurung urang Korintus pikeun ngagunakeun hikmat sareng katerangan dina ngaevaluasi kecap sareng ajaranana.

1. Ngagunakeun Hikmah Urang Pikeun Ngaevaluasi Firman Allah

2. Diajar Discern dina Kahirupan Urang

1. paribasa 2: 6-9 - Pikeun Gusti méré hikmah; tina sungut-Na datang pangaweruh jeung pamahaman.

2. James 1: 5 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna ménta Allah, anu masihan generously ka sadaya tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

1 Korinta 10:16 Cangkir berkah anu ku urang diberkahan, naha éta sanés persekutuan getih Kristus? Roti anu urang pegat-pegat, sanes nyarengan awak Kristus?

Kristen ilubiung dina komuni, nu melambangkan awak jeung getih Kristus.

1. Harti Komuni: Ngartos Pentingna Awak sareng Getih Kristus

2. Ngalaman Rahmat Komuni: Kumaha Narima Anugrah Panebusan Gusti

1. 1 Korinta 11: 23-26 - Pikeun kuring narima ti Gusti nu kuring ogé dikirimkeun ka anjeun: yen Gusti Yesus dina peuting sarua nu Anjeunna betrayed nyandak roti;

24 Saparantos muji sukur, Anjeunna ngarecah sareng ngadawuh, ? 쏷 ake, dahar; ieu awak Kami anu direcah pikeun anjeun; ngalakukeun ieu dina zikir ka Kami.??

25 Dina cara anu sami Anjeunna nyandak cangkir saatos tuang, saurna, ? 쏷 cangkir-Na nyaéta perjangjian anyar dina getih Kami. Ieu ngalakukeun, sakumaha sering anjeun inuman eta, dina dzikir ka Kami.??

26 Sabab iraha-iraha maraneh ngadahar roti ieu jeung nginum ieu cangkir, maraneh ngawartakeun Pangeran? 셲 maot dugi Anjeunna sumping.

2. Lukas 22:19 - Jeung Anjeunna nyandak roti, muji sukur jeung peupeus, sarta dibikeun ka aranjeunna, paribasa, ? 쏷 nya awak Kami anu dibikeun pikeun anjeun; ngalakukeun ieu dina zikir ka Kami.??

1 Korinta 10:17 Pikeun urang, sanajan loba, hiji roti, jeung hiji awak: pikeun urang sadaya partakers tina hiji roti.

Urang Kristen sadayana bagian tina awak anu sami, sareng sadayana nyandak roti anu sami, ngalambangkeun persatuan.

1. "Ngahiji dina Kristus", Ngajalajah konsép persatuan dina awak Kristus.

2. "Partaker Roti Hirup", fokus kana pentingna Yesus salaku sumber rezeki jeung kahirupan.

1. John 17: 20-21 - Yesus ngado'a pikeun persatuan diantara mu'min.

2. Rum 12: 5 - Unggal anggota awak Kristus ngabogaan bagian sorangan maén.

1 Korinta 10:18 Behold Israel nurutkeun daging: teu maranéhanana anu dahar tina kurban partakers tina altar?

Paulus ngingetkeun urang Korintus yén maranéhna masih kénéh milu kana altar ku cara ngadahar kurban.

1. "Ngabagéakeun Altar: Naha Urang Kudu Ngarayakeun Pesta Kurban"

2. "Makna Spiritual Dahar Kurban"

1. Ibrani 13: 10-16 - Pentingna ngajaga feasts kurban

2. Deuteronomy 12: 5-7 - Parentah pikeun kurban jeung dahar kurban

1 Korinta 10:19 Janten naon anu kuring nyarioskeun? yen brahala teh naon bae, atawa naon bae anu dikurbankeun ka brahala?

Paul naroskeun naha brahala sareng kurban ka aranjeunna ngagaduhan nilai.

1. Kakuatan Nyembah Berhala dina Kahirupan Urang

2. Kakawasaan Gusti Nu Maha Kawasa

1. Yesaya 44:9-20 - Kadaulatan Gusti sabalikna brahala

2. Jabur 115: 3-8 - The foolishness nyembah brahala dibandingkeun jeung kamulyaan Allah

1 Korinta 10:20 Tapi kuring nyebutkeun, yén hal anu kapir kurban, maranehna kurban ka setan, jeung teu ka Allah: jeung Abdi teu hoyong nu kudu ukhuwah jeung setan.

Bangsa-bangsa sanés ngorbankeun sétan-sétan sanés ka Allah, sareng Paulus ngingetkeun urang Korintus supados henteu sekutu sareng aranjeunna.

1. Allah nelepon urang pikeun misahkeun diri tina jahat jeung leumpang di jalan-Na.

2. Urang teu kudu katipu ku tipu daya Iblis jeung tetep bener kana bebeneran Allah.

1. Epesus 5:11 - Sarta teu boga ukhuwah jeung karya unfruitful tina gelap, tapi rada reprove aranjeunna.

2. James 4: 7 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

1 Corinthians 10:21 Anjeun teu bisa nginum cangkir Gusti, jeung cangkir setan: Anjeun teu bisa jadi partakers meja Gusti, jeung tabel of setan.

Petikan éta nekenkeun yén jalma mukmin teu tiasa ngiringan kagiatan anu aya hubunganana sareng Gusti sareng kagiatan anu aya hubunganana sareng Iblis.

1. Urang kudu tetep iman jeung teu kompromi kapercayaan urang pikeun pleasures dunya.

2. Urang kudu salawasna narékahan pikeun ngajénan Yéhuwa jeung ngajauhan kagiatan nu bertentangan jeung ajaran-Na.

1. 1 John 2: 15-17 - Teu bogoh ka dunya, atawa hal nu aya di dunya. Lamun aya lalaki cinta dunya, cinta Rama teu aya dina anjeunna.

2. Rum 12: 2 - Ulah conformed ka dunya ieu: tapi jadi ye transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon nu alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah.

1 Korinta 10:22 Naha urang ngahudangkeun timburu Gusti? naha urang leuwih kuat ti manéhna?

Paulus ngingetkeun urang Korinta yén aranjeunna henteu gaduh kakuatan pikeun nangtang ka Allah, sabab Anjeunna langkung ageung tibatan aranjeunna.

1. Kasia-siaan Nangtang Gusti - Urang moal pernah meunang perang ngalawan Nu Maha Kawasa.

2. Mikawanoh Kaagungan Allah - Urang kudu salawasna inget saha nu ngatur.

1. Yesaya 40:12-17 - Anu geus diukur cai dina kerung leungeun-Na, atawa jeung breadth leungeun-Na ditandaan kaluar langit? Saha anu nahan lebu bumi dina karanjang, atanapi anu beuratna gunung-gunung dina timbangan sareng pasir-pasir dina timbangan?

2. Jabur 115:3 - Allah urang aya di sawarga; manéhna ngalakukeun naon baé pleases anjeunna.

1 Korinta 10:23 Sagala hal anu halal pikeun kuring, tapi sagala hal teu mangpaat: sagala hal anu halal pikeun kuring, tapi sagala hal teu edify.

Paulus ngajurung urang Kristen pikeun ngagunakeun pertimbangan nu hade jeung mikirkeun batur waktu nyieun putusan.

1: Penting pikeun émut kumaha kaputusan urang mangaruhan batur.

2: Urang teu kudu dipingpin ku kahayang sorangan, tapi pertimbangkeun kumaha pilihan urang bisa ngagedékeun batur.

1: Pilipi 2: 3-4 - "Ulah dilakukeun ku pasea atawa vainglory; tapi dina lowliness of pikiran hayu unggal esteem séjén leuwih hadé ti dirina . ."

2: Rum 14:19 - "Ku kituna hayu urang nuturkeun sanggeus hal-hal anu nyieun karapihan, sarta hal wherewith hiji bisa edify sejen."

1 Corinthians 10:24 Ulah aya lalaki neangan sorangan, tapi unggal lalaki kabeungharan batur.

Urang Kristen kudu difokuskeun nulungan batur tinimbang néangan harta sorangan.

1. Haté Kabagéan: Hirup pikeun Batur

2. Kakuatan Selflessness: Méré ka Batur

1. Pilipi 2:4 - Hayu unggal anjeun kasampak teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur.

2. Lukas 6:38 - Masihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. Ukuran anu saé, dipencet, digoncang sareng dijalankeun, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun ukuran anu anjeun anggo, éta bakal diukur ka anjeun.

1 Korintus 10:25 Naon waé anu dijual di toko-toko, tuangeun, ulah naroskeun pikeun ati nurani:

Urang Kristen teu kudu nanya waktu meuli kadaharan ti pasar.

1. Nempatkeun Allah Kahiji: Hirup hiji Kahirupan Iman jeung Taat

2. Kakuatan Kontrol Diri: Nyieun Pilihan Wijaksana

1. Rum 14:14-23 - sawala Paul ngeunaan pentingna nurani pribadi dina urusan iman.

2. Epesus 5: 15-17 - admonition Paul urang jadi wijaksana jeung redeem waktu.

1 Korinta 10:26 Pikeun bumi kagungan Gusti sareng saeusina.

Pangéran anu gaduh bumi sareng sadaya anu aya di dinya.

1. Gusti nu Maha Kawasa ka sakuliah bumi jeung saeusina.

2. Urang kedah émut kana kapamilikan Gusti sareng ngakuan katergantungan urang ka Anjeunna.

1. Jabur 24: 1 - Bumi téh Gusti urang, jeung fulness dinya; dunya, sarta maranéhanana anu Huni therein.

2. Jabur 115:16 - Langit, malah langit, kagungan Gusti, tapi bumi geus dibikeun ka anak manusa.

1 Korinta 10:27 Lamun salah sahiji jalma anu teu percaya ngajak anjeun ka salametan, jeung anjeun disposed indit; naon waé anu disanghareupan ku anjeun, tuang, ulah naroskeun patarosan pikeun ati nurani.

Jalma-jalma anu percaya henteu kedah naroskeun perkawis tuangeun anu disayogikeun ka aranjeunna dina pesta anu sanés, sareng kedah nampi naon waé anu dipasihkeun ka aranjeunna pikeun kapentingan nurani.

1. Urang Kristen kudu prak silaturahmi jeung narima ondangan kana pésta, teu sual kaayaanana.

2. Kadé laksana caution lamun dining jeung non-mukmin, tapi pamustunganana narima naon dilayanan kaluar hormat keur silaturahmi maranéhanana.

1. Rum 14:2 - ? 쏰 jalma percaya yén anjeunna tiasa tuang naon waé, sedengkeun jalma anu lemah ngan ukur tuang sayuran.??

2. Mateus 22:39 - ? 쏽 anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sakumaha ka diri sorangan.??

1 Korinta 10:28 Tapi lamun aya nu nyebutkeun ka anjeun: Ieu kurban pikeun brahala, ulah dahar pikeun demi manéhna nu nembongkeun eta, jeung demi hate nurani: pikeun bumi ieu kagungan Gusti jeung fullness eta.

Urang Kristen Passage teu kudu dahar kadaharan ditawarkeun dina kurban ka brahala lamun maranehna sadar eta, sakumaha Gusti owns bumi jeung sagala rupa nu ngandung.

1. Kumaha Mibanda Nurani Kristus: Nyaah ka Allah sareng Ngaladénan ka Batur

2. Ngajaga Kahadéan Allah di Puseur: Kudu Ngahormatan Panguasaan Allah

1. Epesus 5: 1-2 - Jadi imitators Allah, ku kituna, salaku barudak dearly dipikacinta, sarta hirup hiji kahirupan cinta, sagampil Kristus dipikacinta urang jeung masihan dirina nepi ka urang salaku kurban seungit jeung kurban ka Allah.

2. Rum 12: 1 - Ku alatan éta, kuring pangjurung anjeun, nadya jeung sadulur, dina panempoan Allah? 셲 rahmat, pikeun nawiskeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pikaresepeun ka Allah? 봳 anjeunna mangrupikeun ibadah anjeun anu leres sareng leres.

1 Corinthians 10:29 Nurani, kuring ngomong, lain milik anjeun, tapi nu séjén: pikeun naha kamerdikaan kuring judged tina nurani batur?

Paulus nulis yén saurang kudu merhatikeun hate nurani batur waktu nyieun putusan sabab nu dianggap kabébasan sorangan bisa ditilik ku batur.

1. "Kabebasan & Nurani: Ngahargaan Pendapat Batur"

2. "Persatuan dina Karagaman: Ngagungkeun Béda Urang"

1. Galata 5: 13-14, "Kanggo anjeun disebut kamerdikaan, baraya. Ngan ulah make kabebasan anjeun salaku kasempetan pikeun daging, tapi ngaliwatan cinta ngawula karana. Pikeun sakabeh hukum geus kaeusi dina hiji kecap: ? 쏽 anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sakumaha ka diri sorangan.??

2. Rum 14:13-15, "Ku sabab eta, hayu urang saling ngahukum deui, tapi mutuskeun pikeun henteu ngahalangan atanapi ngahalangan ka dulur. Abdi terang sareng yakin di Gusti Yesus yén Henteu aya anu najis dina dirina sorangan, tapi éta najis pikeun saha waé anu nganggap éta najis. Sabab upami lanceuk anjeun duka ku tuangeun anjeun, anjeun henteu deui cinta. ."

1 Corinthians 10:30 Pikeun lamun kuring ku rahmat jadi partaker, naha kuring diucapkeun jahat pikeun hal anu kuring muji sukur?

Paul patarosan naha anjeunna dikritik pikeun masihan nuhun pikeun rahmat anjeunna geus narima.

1. Narima Rahmat Allah: Kumaha Narima jeung Bersyukur

2. Kakuatan Syukur: Diajar Ngahargaan Anu Mibanda Urang

lintas-

1. James 1:17 - "Unggal kado alus tur sampurna nyaeta ti luhur, turun ti Rama lampu sawarga, anu teu robah kawas shifting kalangkang."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

1 Korinta 10:31 Ku sabab eta, naha maraneh dahar, nginum, atawa naon bae anu maraneh laksanakeun, lampahkeun kabeh pikeun kamulyaan Allah.

Jalma-jalma anu percaya kedah ngajantenkeun tujuanana pikeun ngamulyakeun ka Allah dina sagala hal anu aranjeunna lakukeun.

1. Hayu lampah anjeun jadi cerminan Allah? 셲 kamulyaan

2. Ngagungkeun Allah ngaliwatan kahirupan urang sapopoé.

1. Kolosa 3:17 - "Jeung naon anu anjeun lakukeun, dina kecap atawa amal, ngalakukeun sagalana dina nami Gusti Yesus, mere nuhun ka Allah Rama ngaliwatan anjeunna."

2. Rum 12: 1-2 - "Ku sabab kitu, dulur-dulur, ku rahmat Allah, pikeun nampilkeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung ditarima ka Allah, nu ibadah spiritual anjeun. Ulah jadi conformed kana. dunya ieu, tapi kudu robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon kahayang Allah, naon alus, ditarima jeung sampurna."

1 Korinta 10:32 Ulah ngahinakeun, boh ka urang Yahudi, boh ka nu lain Yahudi, boh ka jamaah Allah.

Paulus ngajurung urang Korintus pikeun ngalakukeun cara anu henteu nyinggung saha waé, kalebet urang Yahudi, kapir, sareng jamaah Allah.

1. "Cinta tatangga anjeun: Némbongkeun Hormat sareng Pertimbangan ka Sadayana"

2. "Hirup kalayan Hormat: Conto Paulus ka Urang Korinta"

1. Rum 12: 14-16 - "Berkahan ka jalma anu nyiksa anjeun; ngaberkahan jeung ulah kutuk. gaul jeung jalma-jalma nu handap kadudukan. Ulah sombong."

2. Epesus 4:25-32 - "Ku sabab eta masing-masing kudu nunda palsu jeung nyarita truthfully ka tatangga anjeun, pikeun urang sadaya anggota hiji awak. Dina ambek anjeun ulah dosa: Ulah ngantep panonpoé turun bari anjeun ambek-ambekan keneh, jeung ulah mere tempat ka setan.Saha-saha anu geus maling ulah maling deui, tapi kudu gawe, migawe anu mangpaat ku leungeunna sorangan, supaya maraneh boga naon-naon anu bisa dibagikeun ka anu butuh. Omong-omong anu jahat anu kaluar tina sungut anjeun, tapi ngan ukur anu mangpaat pikeun ngawangun batur saluyu sareng kabutuhanna, supados tiasa nguntungkeun jalma anu ngadangukeun. Panebusan. Leupaskeun sagala kanyeri, amarah jeung amarah, tawuran jeung fitnah, katut sagala rupa kajahatan. Sing silih asih jeung silih asih, silih hampura, sakumaha anu geus dihampura ku Allah dina Kristus."

1 Korinta 10:33 Sapertos sim kuring nyenangkeun ka sadaya jalmi dina sagala hal, sanes nyiar kameunangan abdi sorangan, tapi kauntungan seueur jalma, supados aranjeunna salamet.

Paul nyorong sadayana pikeun milarian kahadéan batur tibatan ngan ukur dirina, supados seueur anu salamet.

1. "Kauntungan tina Loba" - Kumaha jadi berehan jeung selfless bisa nguntungkeun loba.

2. "Neangan Kasalametan" - Ngartos pentingna nempatkeun batur munggaran dina urutan nyalametkeun maranéhna.

1. Mateus 22:37-39 - Cinta tatangga anjeun sakumaha diri.

2. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia, tapi dina humility mertimbangkeun batur leuwih hade tinimbang yourselves.

1 Korinta 11 nyaéta bab sabelas tina Surat Kahiji Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paulus ngabahas sagala rupa masalah anu aya hubunganana sareng prakték ibadah, khususna ngeunaan tutup sirah sareng Perjamuan Gusti.

Ayat 1: Paulus mimiti ngabahas kalungguhan génder jeung tutup sirah salila ibadah. Anjeunna negeskeun yén lalaki kedah ngadoa atanapi nubuat kalayan sirahna teu ditutupan, sabab dilakukeun dina gambar Allah sareng ngagambarkeun kamulyaan-Na (1 Korinta 11: 3-7). Di sisi séjén, awéwé kudu nutupan sirah maranéhanana salaku tanda kaluman ka otoritas (1 Korinta 11: 5-6). Paul banding ka alam jeung tradisi pikeun ngarojong argumen-Na pikeun distinctions gender dina ibadah.

Ayat ka-2: Paulus terus ngabahas masalah kalakuan nu teu bener dina Perjamuan Yéhuwa. Anjeunna criticizes mukmin Corinthian pikeun ngarobahna kana salametan timer indulgent dimana sababaraha dahar kaleuleuwihan bari batur lapar (1 Corinthians 11: 17-22). Anjeunna ngingetkeun aranjeunna ngeunaan lembaga Yesus ngeunaan sakramen ieu dina wengi sateuacan disalib-Na sareng nekenkeun pentingna salaku peringatan pangorbanan-Na (1 Korinta 11: 23-26). Paul warns ngalawan partaking dina ragam unworthy, tanpa discerning awak Kristus, nu bisa ngakibatkeun judgment ti Allah (1 Corinthians 11:27-32).

Ayat ka-3: Bab éta dipungkas ku pituduh-pituduh ngeunaan cara ngalaksanakeun Perjamuan Yéhuwa anu bener. Paul advises mukmin pikeun nalungtik diri saméméh partaking, confessing dosa naon jeung reconciling jeung batur ambéh maranéhanana bisa ngadeukeutan dina manner pantes (1 Corinthians 11:28-29). Anjeunna nyorong aranjeunna pikeun ngadagoan hiji-hiji nalika ngumpul pikeun tuangeun ieu tibatan ngalaksanakeun kabiasaan egois anu ngaluarkeun atanapi éra batur (1 Korinta 11: 33-34). Paul nekenkeun yén parentah ieu teu dimaksudkeun pikeun mawa panghukuman tapi rada koreksi ambéh ibadah maranéhanana bisa dipigawé dina ragam tartib jeung reverent.

Kasimpulanana, Bab sabelas tina Korinta Kahiji ngabahas masalah anu aya hubunganana sareng prakték ibadah. Paul ngabahas kalungguhan génder jeung pentingna panutup sirah salila ibadah, panyorot pentingna kaluman jeung ngahargaan desain Allah. Anjeunna teras ngalihkeun perhatianna ka Perjamuan Gusti, nyéépkeun urang Korintus pikeun kalakuanana anu teu pantes sareng ngingetkeun aranjeunna ngeunaan sifat sucina salaku pangéling-ngéling kana pangorbanan Kristus. Paul ngingetkeun supaya henteu nyandak bagian dina cara anu teu pantes sareng ngadesek jalma-jalma mukmin pikeun mariksa diri sateuacan milu. Anjeunna nekenkeun kabutuhan persatuan, tinimbangan pikeun batur, sarta pendekatan reverent kana sacrament ieu. Bab ieu nyayogikeun pitunjuk ngeunaan prakték ibadah anu leres anu ngagambarkeun kahormatan ka Gusti sareng kaasih ka sasama dina komunitas Kristen.

1 Corinthians 11: 1 Janten anjeun nurutan kuring, sakumaha kuring ogé Kristus.

Paulus ngajurung urang Korintus pikeun nyonto conto anjeunna pikeun nuturkeun Kristus.

1. "Niru Kristus: Nuturkeun Conto Paulus"

2. "Conto Paulus: Nuturkeun Kristus"

1. 1 Corinthians 11: 1 - Jadi Anjeun followers kuring, sanajan kuring ogé am of Kristus.

2. Mateus 16:24 - Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, Lamun saha bakal nuturkeun kuring, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na, sarta nuturkeun kuring.

1 Corinthians 11: 2 Ayeuna kuring muji anjeun, dulur-dulur, nu anjeun inget kuring dina sagala hal, sarta tetep ordinances, sakumaha kuring dikirimkeun ka anjeun.

Paulus muji jalma-jalma mukmin di Korinta pikeun nyepeng ajaran anu dipasihkeun ku anjeunna.

1. Pentingna nginget jeung nurut kana Firman Allah.

2. Ajén satia nuturkeun ajaran anu dipasihkeun ka urang.

1. Yosua 1:8 - "Ieu Kitab Hukum teu kudu indit ti sungut anjeun, tapi anjeun bakal tapa di dinya beurang jeung peuting, ku kituna anjeun bisa ati-ati pikeun ngalakukeun nurutkeun sagala rupa nu ditulis di dinya."

2. Kolosa 2: 6-7 - "Ku alatan éta, anjeun nampi Kristus Yesus Gusti, jadi leumpang di anjeunna, rooted jeung diwangun nepi di anjeunna jeung ngadegkeun dina iman, sagampil anjeun diajarkeun, abounding di sukur."

1 Korinta 11:3 Tapi abdi hoyong anjeun terang, yén kapala unggal lalaki nyaéta Kristus; jeung kapala awewe teh lalaki; sareng kapala Kristus nyaéta Allah.

Ayat ieu tina 1 Korinta 11:3 nekenkeun hubungan hirarki antara lalaki, awéwé, sareng Allah.

1. Kumaha Hubungan Urang jeung Kristus Mangaruhan Interaksi Urang jeung Batur

2. Signifikansi kaluman dina Hirup Kristen

1. Epesus 5:22-33 - Istri, tunduk ka salaki sorangan, sakumaha ka Gusti.

2. Kolosa 3:18-19 - Istri, tunduk ka salaki, sakumaha pantesna di Gusti.

1 Korinta 11:4 Unggal lalaki ngadoa atawa nubuat, bari nutupan sirah, ngahinakeun sirahna.

Lalaki teu kudu nutupan sirah maranéhna lamun solat atawa prophesying, sabab katempona tanda teu hormat.

1. Diajar Ngahargaan Gusti dina Sagala Anu Anjeun Laksanakeun

2. Hormat ka Pangéran dina Ibadah Anjeun

1. 1 Petrus 2:17 - Tembongkeun hormat ditangtoskeun ka dulur, cinta kulawarga percaya, sieun Allah, ngahargaan kaisar.

2. Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, boh dina kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, hatur nuhun ka Allah Rama ngalangkungan anjeunna.

1 Korinta 11: 5 Tapi unggal awéwé anu ngadoa atanapi prophesied kalawan sirah nya uncovered dishonoured sirah nya: pikeun éta malah sakabéh hiji salaku lamun manéhna dicukur.

Awéwé kudu nutupan sirah nalika solat atawa prophesying pikeun ngajaga kahormatan maranéhanana.

1. Ngahargaan Allah Ku Ngahargaan Diri Anjeun: Hiji Pangajaran dina 1 Korinta 11:5

2. Kakuatan Modesty: Kumaha Awewe Bisa Ngawakilan Allah Jeung Martabat

1. 1 Peter 3: 3-4 - "Kaéndahan anjeun teu kudu datangna tina adornment luar, kayaning hairstyles elaborate jeung maké perhiasan emas atawa pakéan rupa. Gantina, éta kudu nu diri batin anjeun, kageulisan unfading of a. roh anu lemah lembut sareng tenang, anu penting pisan di payuneun Allah."

2. 1 Timoteus 2: 9-10 - "Kuring ogé hayang awéwé pakéan modestly, kalawan kasopanan jeung propriety, adorning diri, teu make hairstyles elaborate atawa emas atawa mutiara atawa pakéan mahal, tapi ku amal hade, luyu pikeun awéwé anu ngaku. pikeun ibadah ka Allah.”

1 Korinta 11: 6 Pikeun lamun awéwé teu ditutupan, hayu anjeunna ogé jadi shorn;

Petikan ieu nyorong awéwé pikeun nutupan sirah di tempat umum, nunjukkeun yén éta éra pikeun aranjeunna tanpa panutup.

1. "Kaéndahan Modesty: Éksplorasi Definisi Alkitabiah ngeunaan Pakéan Awéwé"

2. "Pentingna Jilbab: Ngartos Pentingna Alkitabiah Nutupan Sirah"

1. 1 Timoteus 2: 9-10 - "Salaku kitu ogé, yén awéwé ngahias diri dina apparel modest, jeung shamefacedness jeung sobriety; teu jeung braided bulu, atawa emas, atawa mutiara, atawa Asép Sunandar Sunarya mahal; Tapi (anu pantes awéwé professing. taqwa) kalayan amal soleh."

2. Siloka 11:22 - "Sakumaha permata emas dina snout babi urang, kitu ogé awéwé geulis nu tanpa discretion."

1 Korinta 11:7 Pikeun lalaki memang teu kudu nutupan sirah na, sabab anjeunna gambar jeung kamulyaan Allah, tapi awéwé téh kamulyaan lalaki.

Lalaki teu kudu nutupan huluna maranéhanana, sabab dijieun dina gambar Allah, sedengkeun awewe nu kamulyaan lalaki.

1. Ciptaan Allah: Gambar Allah dina Lalaki jeung Awéwé 2. Kamulyaan Lalaki jeung Awéwé

1. Kajadian 1:26-27 (Jeung Allah ngadawuh, Hayu urang nyieun manusa dina gambar urang, nurutkeun sasaruaan urang: jeung hayu aranjeunna boga Dominion leuwih lauk laut, jeung leuwih manuk tina hawa, jeung leuwih sapi. jeung sakuliah bumi, jeung leuwih unggal hal creeping nu creepeth di bumi.) 2. Epesus 5:21-33 (Tundukkeun diri anjeun ka nu séjén dina sieun Allah. Istri, pasrahkeun yourselves ka salaki sorangan, sakumaha ka nu Gusti. Sabab salaki teh kapala pamajikan, sakumaha Kristus teh kapala jamaah, jeung Jurusalamet awak. Ku sabab kitu sakumaha jamaah tunduk ka Kristus, pamajikan kudu tunduk ka salaki sorangan. sagala hal.)

1 Korinta 11:8 Pikeun lalaki teu awéwé; tapi awéwé lalaki.

Awéwé diciptakeun tina lalaki sahingga aya dina otoritas lalaki.

1. Manusa nyaéta otoritas pangluhurna Allah dina unit kulawarga.

2. Awéwé kudu ngajénan jeung ngajénan kakawasaan lalaki.

1. Epesus 5:22-33 - Hubungan antara salaki jeung pamajikan.

2. Kajadian 2:18-25 - Allah nyiptakeun awéwé ti lalaki.

1 Korinta 11:9 Sanes lalaki diciptakeun pikeun awéwé; tapi awéwé pikeun lalaki.

Lalaki sareng awéwé diciptakeun pikeun tujuan anu béda, sareng awéwé diciptakeun pikeun lalaki.

1. Allah boga rencana pikeun unggal urang - 1 Corinthians 11: 9

2. Awéwé diciptakeun pikeun tujuan anu khusus - 1 Korinta 11: 9

1. Kajadian 2:18-25 - Allah nyiptakeun lalaki jeung awewe pikeun tujuan.

2. Epesus 5:21-33 - Silih hormat dina perkawinan.

1 Korinta 11:10 Ku sabab kitu eta awewe kudu boga kakawasaan dina sirahna lantaran malaikat-malaikat.

Awéwé kudu boga otoritas kana sirah sorangan alatan malaikat.

1. Kakuatan Otoritas: Panaliti ngeunaan 1 Korinta 11:10

2. Harti Nyumputkeun tina 1 Korinta 11:10

1. Epesus 5:22-24 - Istri, tunduk ka salaki sorangan, sakumaha ka Gusti. Pikeun salaki teh kapala pamajikan, sakumaha Kristus teh kapala gareja, awak-Na, jeung dirina Jurusalamet na. Ayeuna sakumaha gareja submits ka Kristus, kitu ogé pamajikan kudu nyerah dina sagalana ka salaki maranéhanana.

2. Kajadian 3:16 - Ka awewe cenah, "Kuring pasti bakal ngalikeun nyeri anjeun dina childbearing; dina nyeri anjeun bakal ngalahirkeun murangkalih. Kahayang anjeun bakal ka salaki anjeun, sareng anjeunna bakal ngawasa anjeun."

1 Korinta 11:11 Sanajan kitu, teu aya lalaki tanpa awéwé, boh awéwé tanpa lalaki, dina Gusti.

Lalaki jeung awéwé duanana penting dina panon Yéhuwa.

1. Kasaruaan Lalaki jeung Awéwé dina Panon Pangéran

2. Ajén Lalaki jeung Awéwé dina Pangéran

1. Genesis 1:27 - Jadi Allah nyiptakeun manusa dina gambar sorangan, dina gambar Allah dijieun manéhna manéhna; lalaki jeung awewe nu nyiptakeun maranehna.

2. Galata 3:28 - Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi gratis, teu aya lalaki atanapi awéwé: sabab anjeun sadayana aya dina Kristus Yesus.

1 Korinta 11:12 Pikeun sakumaha awéwé ti lalaki, kitu ogé lalaki ogé ku awéwé; tapi sagala hal ti Allah.

Alkitab ngajarkeun yén lalaki jeung awéwé téh sarua di mata Allah.

1. Kasaruaan Lalaki jeung Awéwé - Ngajalajah 1 Korinta 11:12

2. Ngajalajah Rencana Allah pikeun Lalaki jeung Awéwé - Tilikan Jero dina 1 Korinta 11:12

1. Galata 3:28 - Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi gratis, teu aya lalaki atanapi awéwé: sabab anjeun sadayana aya dina Kristus Yesus.

2. Epesus 5:21 - Submitting yourselves karana dina sieun Allah.

1 Corinthians 11:13 Hakim dina yourselves: naha éta pantes yén awéwé ngadoa ka Allah tanpa ditutupan?

Passage Paul patarosan naha éta pantes pikeun awéwé solat tanpa nutupan sirah nya.

1. Hirup Dina Ta'at kana Firman Allah - Ngajalajah implikasi tina 1 Korinta 11:13 pikeun kahirupan modern.

2. Hiasan Hormat - Kumaha ngahormat ka Allah nalika ngadoa sareng ngahadiran ibadah.

1. 1 Timoteus 2: 9-10 - "Salaku kitu ogé, yén awéwé ngahias diri dina apparel modest, kalawan shamefacedness jeung sobriety; teu jeung bulu broided, atawa emas, atawa mutiara, atawa Asép Sunandar Sunarya mahal; Tapi (anu pantes awéwé professing. taqwa) kalayan amal soleh."

2. 1 Peter 3: 3-4 - "Saha adorning hayu eta teu jadi nu adorning luar tina plaiting bulu, jeung maké emas, atawa tina putting on apparel; Tapi hayu éta lalaki disumputkeun tina haté, dina. Anu henteu rusak, malah hiasan tina roh lemah lembut sareng tenang, anu hargana di payuneun Allah."

1 Korinta 11:14 Naha alam sorangan henteu ngajarkeun anjeun yén, upami lalaki rambut panjang, éta éra pikeun anjeunna?

Paulus ngingetkeun urang Korinta yén alam sorangan ngajarkeun yén éta éra pikeun lalaki gaduh rambut panjang.

1. Kakuatan Alam: Kumaha Alam Bisa Ngajarkeun Urang Kabeneran Alkitabiah

2. Desain Allah: Kumaha Urang Kudu Taat kana Desain Allah pikeun Peran Gender

1. 1 Korinta 11:14

2. Genesis 1:27 - Jadi Allah nyiptakeun manusa dina gambar sorangan, dina gambar Allah manéhna nyiptakeun manéhna; jalu jeung nu bikang Anjeunna nyiptakeun aranjeunna.

1 Korinta 11:15 Tapi lamun hiji awewe boga buuk panjang, eta mangrupakeun kamulyaan pikeun manéhna: pikeun buukna dibikeun manéhna pikeun panutup.

Paul instructs yén buuk panjang awéwé urang téh kamulyaan, sarta yén éta dibikeun ka dirina salaku panutup a.

1. "Kaéndahan sareng Tujuan Rambut Awéwé"

2. "Tutupan anu dipasihkeun ku Gusti: Ngamangpaatkeun Rambut salaku Tanda Hormat"

1. 1 Peter 3: 3-4 - "Ulah milik anjeun jadi adorning jaba jeung braiding tina bulu, hiasan tina emas, jeung maké tina robes, tapi hayu eta jadi jalma disumputkeun tina haté jeung kageulisan imperishable tina lemah lembut jeung roh anu tenang, anu di payuneun Allah pohara berharga."

2. Yesaya 61:10 - "Kuring bakal greatly girang di Gusti; jiwa kuring bakal exult di Allah kuring, pikeun Anjeunna geus dipakena kuring jeung garments kasalametan; Anjeunna geus nutupan kuring jeung robe tina kaadilan, sakumaha bridegroom decks dirina. Sapertos imam anu ngagem sirah anu geulis, sareng sapertos panganten awewe ngahias dirina ku perhiasan-perhiasanna."

1 Korinta 11:16 Tapi lamun aya lalaki sigana contentious, urang teu boga adat kitu, boh jamaah Allah.

Kabiasaan jamaah-jamaah Allah henteu matak pasea.

1. "Kahiji dina Garéja"

2. "Kakuatan pasatujuan"

1. Kolosa 3:14-15 - Sarta di luhur sagala hal ieu ditunda amal, nu beungkeut kasampurnaan. Jeung hayu karapihan Allah aturan dina hate anjeun, nu ogé anjeun disebut dina hiji awak; jeung kudu bersyukur.

2. Epesus 4:1-3 - Ku sabab kitu, nu tawanan Gusti, neneda anjeun nu leumpang pantes tina vocation wherewith Anjeun disebut, Jeung sagala lowliness jeung meekness, jeung longsuffering, forbearing karana dina cinta; Endeavoring ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

1 Korinta 11:17 Ayeuna, dina hal ieu kuring nyatakeun ka anjeun, kuring henteu muji ka anjeun, yén anjeun kumpul sanés pikeun langkung saé, tapi langkung parah.

Rasul Paulus ngécéskeun urang Korintus pikeun henteu ngumpul pikeun hadé, tapi pikeun goréng.

1. Kakuatan Komunitas: Ngartos Dampak Ngahiji dina Ngahiji.

2. Kurangna persatuan: Kakurangan mun teu ngumpul dina silaturahmi.

1. Ibrani 10:25 - "Teu forsaking assembling tina diri urang babarengan, sakumaha ragam sababaraha; tapi silih nalingakeun: sarta leuwih-leuwih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-leuwih-leuwih-leuwih-leuwih.

2. Rasul 2: 42-47 - "Jeung maranehna terus stedfastly dina doktrin rasul 'jeung ukhuwah, jeung dina megatkeun roti, jeung di solat….Jeung Gusti ditambahkeun ka gareja unggal poé saperti kudu disimpen.”

1 Korinta 11:18 Pikeun kahiji sadaya, lamun Anjeun ngumpul di gareja, kuring ngadéngé yén aya division diantara anjeun; sarta kuring sabagean yakin eta.

Di garéja, aya perpecahan diantara anggota-anggota, anu dipercaya ku Paulus leres.

1. Ngahiji dina Garéja: Pentingna Datang Babarengan

2. Ngungkulan Divisi: Manggihan Kakuatan dina Persatuan

1. Epesus 4: 3 - Nyieun unggal usaha pikeun ngajaga persatuan Roh ngaliwatan beungkeut karapihan.

2. Rum 12:16 - Hirup rukun saling. Ulah reueus, tapi kudu daek gaul jeung jalma-jalma nu handap kalungguhanana. Ulah sombong.

1 Korinta 11:19 Pikeun kudu aya ogé heresies diantara anjeun, yén maranéhanana anu disatujuan bisa dijieun manifest diantara anjeun.

Pikeun nguji iman jalma-jalma anu percaya, Paulus ngadorong ayana bid'ah di antara urang Korinta.

1. Pentingna nguji iman ngaliwatan bid'ah.

2. Kumaha tetep kuat dina nyanghareupan bid’ah.

1. James 1:12 - "Rahayu nyaéta lalaki anu tetep steadfast handapeun percobaan, pikeun nalika anjeunna geus ngadeg test anjeunna bakal nampa makuta kahirupan, nu geus jangji Allah ka jalma anu mikanyaah anjeunna."

2. 1 Peter 1: 7 - "supaya genuineness diuji tina iman anjeun-leuwih mulia ti emas anu perishes sanajan diuji ku seuneu-bisa kapanggih hasil dina pujian jeung kamulyaan jeung ngahargaan dina wahyu Yesus Kristus."

1 Korinta 11:20 Ku kituna lamun anjeun kumpul jadi hiji tempat, ieu teu dahar dahar peuting Gusti.

Lamun urang Kristen ngumpul, maranéhna teu kudu partaking dina Jamuan Gusti urang.

1. "Hirup Perjamuan Gusti: Ngalatih Ngadalikeun Diri dina Pakumpulan Urang"

2. "Pentingna Perjamuan Gusti: Émut Pangorbanan Kristus"

1. Mateus 26:26-29 - Yesus institutes jamuan Gusti urang

2. 1 Petrus 1:18-19 - Ngenalkeun biaya panebusan urang ngaliwatan Jamuan Gusti.

1 Corinthians 11:21 Pikeun dina dahar unggal hiji nyokot saméméh séjén dahar peuting sorangan: jeung nu saurang lapar, jeung nu saurang deui mabok.

Dina dahar, dulur nyokot dahar peuting sorangan saméméh batur, sarta sababaraha ditinggalkeun lapar sedengkeun nu sejenna ditinggalkeun leuwih-kaeusi.

1: Urang kedah émut pikeun ngabagi tuangeun ka batur, sareng sadar kana jalma anu teu cekap.

2: Urang kudu ngahatur nuhun kana dahareun anu urang gaduh sareng ulah boros, sabab aya jalma anu teu cekap.

1: Galata 6:10 - Ku kituna, sakumaha urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sarerea, sarta hususna ka jalma-jalma anu iman.

2: Siloka 22:9 - Sing saha anu boga panon bountiful bakal diberkahan, pikeun manéhna babagi roti-Na jeung nu miskin.

1 Korinta 11:22 Naon? Naha maraneh teu boga imah keur dahar jeung nginum? atawa ngahina ka gereja Allah, jeung éra ka nu teu boga? Naon anu kuring bakal nyarios ka anjeun? Dupi abdi muji anjeun dina ieu? Abdi henteu muji anjeun.

Paul rebukes Korinta pikeun disregarding gereja Allah jeung shaming jalma nu boga saeutik.

1. Garéja Allah Suci jeung Kudu Dihargaan

2. Tong Éra Anu Saeutik

1. Epesus 4: 1-3 - Ku kituna kuring, hiji tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun leumpang dina ragam pantes panggero nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing ku karana dina cinta, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

2. Galata 6:10 - Ku kituna, sakumaha urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka dulur, sarta hususna ka jalma anu ti rumah tangga iman.

1 Corinthians 11:23 Pikeun kuring geus narima ti Gusti naon ogé kuring dikirimkeun ka anjeun, yen Gusti Yesus dina peuting nu sarua di mana manéhna betrayed nyokot roti.

Passage Gusti Yesus, dina peuting Anjeunna ngahianat, nyandak roti.

1. Roti Panghianatan: A Refleksi dina Jamuan Panungtungan Yesus

2. Sabar Ngaliwatan Panghianatan: Palajaran tina Jamuan Terakhir Yesus

1. John 13: 21-30 - Yesus Washes suku jeung Foretells panghianatan

2. Jabur 41: 9 - Panghianatan ka babaturan deukeut

1 Korinta 11:24 Saparantos muji sukur, anjeunna nyentak, saurna, "Candak, tuang: ieu badan Kami, anu direcah pikeun anjeun.

Yesus meupeuskeun roti sareng maréntahkeun murid-murid-Na pikeun ngadahar éta pikeun ngémutan anjeunna sareng pangorbanan-Na.

1: Urang kudu inget ka Yesus jeung kurban-Na pikeun urang.

2: Yesus masihan urang cara pikeun nginget-Na, nya eta dahar roti pikeun ngélingan Anjeunna.

1: Lukas 22:19 - Anjeunna nyandak roti, muji sukur, dipegatkeun, sareng masihan ka aranjeunna, saurna, "Ieu awak Kami anu dipasihkeun pikeun anjeun.

2: 1 Petrus 2:24 - Anjeunna nyalira nanggung dosa-dosa urang dina awakna sorangan dina tangkal, supaya urang, anu maot ku dosa, kedah hirup kana kabeneran: ku belang-Na anjeun cageur.

1 Corinthians 11:25 Saatos cara anu sami anjeunna nyandak cangkir, saatos tuang, saurna, "Cawan ieu mangrupikeun perjangjian anyar dina getih Kami.

Petikan ieu ngajelaskeun Yesus nyandak cangkir nalika Perjamuan Terakhir sareng nyatakeun éta simbol tina perjanjian énggal anu dilakukeun dina getih-Na.

1. Harti Piala: Ngajalajah Perjangjian Anyar dina Getih Yesus

2. Inget Yesus: Reflecting on Jamuan Tukang jeung Significance na

1. Lukas 22:19-20 - Anjeunna nyandak roti, muji sukur, meupeuskeun, sareng masihan ka aranjeunna, saurna, Ieu mangrupikeun awak kuring anu dipasihkeun pikeun anjeun. Kitu ogé cangkir sanggeus dahar peuting, nyebutkeun, cangkir ieu teh perjangjian anyar dina getih Kami, anu ditumpahkeun pikeun anjeun.

2. 2 Corinthians 3: 6 - Anu ogé geus dijieun kami mentri bisa tina perjangjian anyar; sanes tina hurup, tapi tina roh: pikeun hurup maéhan, tapi sumanget masihan kahirupan.

1 Korinta 11:26 Pikeun sering anjeun ngadahar roti ieu, sareng nginum cangkir ieu, anjeun nunjukkeun pupusna Gusti dugi ka sumping.

Urang Kristen miéling pupusna Yéhuwa ku cara ngayakeun Perjamuan Pangéran.

1. Harti Jamuan Pangéran: Naon Nu Ngagambarkeun?

2. Ilubiung dina Jamuan Pangéran: Waktos Refleksi sareng Pangémutan.

1. Lukas 22:19-20 - Anjeunna nyandak roti, muji sukur, meupeuskeun, sareng masihan ka aranjeunna, saurna, Ieu mangrupikeun awak kuring anu dipasihkeun pikeun anjeun.

2. 1 Peter 1: 18-19 - Nyaho yén anjeun teu ditebus ku hal corruptible, kawas pérak atawa emas, tina kalakuan aimless Anjeun narima ku tradisi ti fathers Anjeun, tapi ku getih adi Kristus, salaku anak domba tanpa cacad. sarta tanpa titik.

1 Korinta 11:27 Ku sabab eta sakur anu ngadahar roti ieu, jeung nginum cangkir ieu Gusti, unworthily, bakal kaliru kana awak jeung getih Gusti.

Dahar jeung nginum roti jeung cangkir Gusti unworthily ngajadikeun hiji kaliru ngeunaan awak jeung getih Gusti.

1. The Eucharist: Kakuatan Partaking Pantes

2. Ngaberkahan jeung Kutukan tina Méja Gusti

1. Mateus 26:26-28: Jeung bari maranéhanana dahar, Yesus nyokot roti, ngaberkahan jeung megatkeun eta, jeung dibikeun ka murid-murid jeung ngadawuh, “Candak, dahar; ieu awak Kami.”

2. Ibrani 10: 28-29: Saha waé anu nampik hukum Musa maot tanpa karunya dina kasaksian dua atanapi tilu saksi. Sabaraha langkung parah saur anjeun jalma anu pantes dihukum anu ngajajaki Putra Allah di handapeun suku, anu nganggap getih tina perjangjian anu nyucikeun aranjeunna salaku hal anu teu suci?

1 Korinta 11:28 Tapi sing saha jalma kudu mariksa dirina sorangan, tuluy ngadahar roti eta, jeung nginum tina cangkir eta.

Urang Kristen kedah mariksa diri sateuacan nyandak komuni.

1. Hirup dina Kasucian: Mariksa Diri Saméméh Nyaah dina Komuni

2. Jantung Komuni: Nyandak Waktos pikeun Muhasabah Diri

1. 2 Korinta 13: 5 - Mariksa yourselves ningali naha anjeun dina iman; nguji diri. Naha anjeun henteu sadar yén Kristus Yesus aya dina anjeun-kecuali, tangtosna, anjeun gagal dina ujian?

2. Jabur 51:10 - Nyiptakeun dina kuring haté anu murni, ya Allah, sareng énggalkeun sumanget anu teguh dina kuring.

1 Korinta 11:29 Pikeun saha eates jeung drinketh unworthily, eates and drinketh damnation ka dirina, teu discerning awak Gusti urang.

Perjamuan Gusti kedah dilaksanakeun kalayan pantes, kalayan ati anu ati-ati supados ngahindarkeun diri.

1. Kakuatan Discernment dina Jamuan Gusti

2. Balukar tina Ilubiung Teu pantes dina Jamuan Pangéran

1. 1 Korinta 11:29

2. Ibrani 5:14 - Tapi dahareun solid milik maranéhanana anu geus umur pinuh, nyaeta, jalma anu ku alesan pamakéan geus itungan maranéhna exercised mun discern duanana alus jeung jahat.

1 Korinta 11:30 Ku sabab kitu loba anu lemah jeung gering di antara anjeun, sarta loba saré.

Loba di garéja Corinthian éta lemah jeung gering sarta sababaraha geus maot alatan disregard maranéhanana Perjamuan Gusti urang.

1. Jamuan Gusti: A Sacrament of Care

2. Ngahormatan Perjamuan Gusti: Komitmen Perjanjian

1. Mateus 26: 26-29 - Institusi Yesus tina Jamuan Gusti

2. Ibrani 10: 24-25 - aduk ka batur pikeun Cinta jeung amal alus

1 Korinta 11:31 Pikeun lamun urang bakal nangtoskeun diri urang sorangan, urang teu kudu judged.

Urang kedah nganilai diri urang supados henteu dihukum ku batur.

1. muhasabah diri: konci pikeun ngahindarkeun judgment

2. Nyandak Tanggung Jawab pikeun Lampah Urang

1. paribasa 28:13 - "Saha conceals transgressions na moal makmur, tapi anjeunna anu confesses na forsakes aranjeunna bakal ménta rahmat."

2. Rum 2: 1-3 - "Ku sabab kitu anjeun teu boga alesan, O man, unggal salah sahiji nu judges. Pikeun dina ngalirkeun judgment on sejen anjeun ngahukum diri, sabab anjeun, hakim, latihan hal pisan sarua. Urang terang. yen hukuman Allah teh bener tumiba ka jalma-jalma anu ngalakukeun hal-hal anu kitu. Naha anjeun nyangka, eh manusa — anjeun anu ngahukum jalma-jalma anu ngalakukeun hal-hal kitu, tapi anjeun ngalakukeunana sorangan — anjeun bakal luput tina hukuman Allah?"

1 Korinta 11:32 Tapi lamun urang judged, urang chastened Gusti, nu urang teu kudu dikutuk jeung dunya.

Urang dihukum ku Allah supaya urang teu dihukum jeung saalam dunya.

1. Dina Rahmat-Na, Allah Ngahukum Urang Pikeun Nyalametkeun Urang

2. Panggero Papisah ti Dunya

1. Galata 6:1-2 - Dulur-dulur, lamun aya anu bray dina transgression nu mana wae nu, anjeun anu spiritual kudu mulangkeun manéhna dina sumanget gentleness. Tetep jaga diri anjeun, supados anjeun ogé henteu kagoda.

2. James 4: 7-8 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun. Tarik deukeut ka Allah, sarta anjeunna bakal ngadeukeutan ka anjeun. Bersihkeun leungeun anjeun, anjeun jalma-jalma dosa, sareng bersihkeun haté anjeun, anjeun anu duaan.

1 Korinta 11:33 Ku sabab eta, dulur-dulur, lamun ngumpul dahar, silih antosan.

Urang Kristen kudu silih antosan waktu ngumpul pikeun tepung.

1. "Kasabaran dina Méja: Ngalatih Ngahiji dina Awak Kristus"

2. "Megatkeun Roti Babarengan: Kudu Perhatian Ka Sasama Dulur Urang"

1. Rum 15: 5-7 - "Muga-muga Allah anu kasabaran sareng pangjurung masihan anjeun hirup rukun sareng anu sanés, saluyu sareng Kristus Yesus, supados anjeun sareng hiji sora ngamulyakeun ka Allah sareng Rama Gusti urang Yesus. Kristus."

2. Epesus 4: 2-3 - "kalayan sagala humility na gentleness, kalawan kasabaran, bearing ku karana cinta, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

1 Korinta 11:34 Jeung lamun aya jalma lapar, hayu manéhna dahar di imah; supaya maraneh ulah ngariung kana panghukuman. Jeung sésana bakal Kuring diatur dina urutan nalika kuring datang.

Paulus maréntahkeun urang Korintus pikeun henteu ngumpul pikeun tuangeun upami aya anu lapar, sareng anjeunna bakal ngatur sésana nalika anjeunna sumping.

1. Pentingna Ukhuwah di Garéja

2. Kaberkahan Pangorbanan Diri di Masarakat

1. Rasul 2: 42-47 - Garéja mimiti devoted diri ka ukhuwah, megatkeun roti, jeung solat.

2. Pilipi 2:1-4 - Paul nyorong urang Pilipi pikeun ngahiji dina humility jeung timer kurban.

1 Korinta 12 nyaéta bab dua belas tina Surat Kahiji Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul ngabahas hadiah spiritual sareng peranna dina awak Kristus.

Ayat 1: Paulus ngamimitian ku nyarioskeun kaanekaragaman karunia rohani anu dipasihkeun ku Roh Suci. Anjeunna negeskeun yén kado ieu mangrupikeun manifestasi tina Roh Allah sareng dipasihkeun pikeun kapentingan umum (1 Korinta 12: 4-7). Anjeunna daptar rupa-rupa karunia saperti hikmah, pangaweruh, iman, penyembuhan, mujijat, nubuat, discernment, basa, jeung interpretasi basa (1 Korinta 12:8-10). Paul highlights yén sanajan aya kado béda jeung ministries dina awak Kristus, aranjeunna sadayana asalna ti Roh sarua jeung ngawula ka ngawangun up na ngahijikeun mukmin (1 Corinthians 12: 11-13).

Ayat ka-2: Paulus teras ngajelaskeun kumaha rupa-rupa kado rohani ieu fungsina dina awak. Anjeunna ngagunakeun analogi ngabandingkeun mukmin kana bagian-bagian anu béda dina awak jasmani anu fungsina béda tapi aya hubunganana (1 Korinta 12:14-20). Anjeunna negeskeun yén unggal anggota ngagaduhan peran anu unik pikeun nyumbang kana kaséhatan sareng fungsi awak sadayana (1 Korinta 12: 21-26). Taya hadiah atawa individu kudu dianggap unggul atawa inferior sabab unggal anggota penting pisan pikeun silih rojongan tur tumuwuh.

Alinea ka-3: Bab ieu dipungkas ku tekenan kana cinta salaku ngalangkungan sagala kado spiritual. Paul ngenalkeun Bab 13 ku nyatakeun yén sanajan saurang ngagaduhan kamampuan spiritual anu luar biasa tapi teu aya kanyaah, éta henteu aya nanaon (1 Korinta 13: 1-3). Anjeunna ngajelaskeun ciri-ciri cinta - kasabaran, kahadean, karendahan haté - sareng sifat anu langgeng dibandingkeun sareng manifestasi samentawis sapertos nubuat atanapi basa (1 Korinta 13: 4-8). Asih disayogikeun salaku dasar pikeun ngagunakeun kado spiritual dina cara anu ngagedékeun batur tinimbang ngamajukeun kapentingan diri.

Kasimpulanana, Bab dua belas tina Korinta Pertama museurkeun kana kado spiritual sareng peranna dina awak Kristus. Paul nekenkeun rupa-rupa kado anu dipasihkeun ku Roh Suci pikeun kapentingan umum. Anjeunna illustrates kumaha kado ieu fungsi dina awak, ngagunakeun analogi bagian béda gawé bareng pikeun persatuan sarta tumuwuhna. Paul negeskeun yén unggal mukmin ngagaduhan peran anu unik sareng henteu aya hadiah atanapi individu anu punjul atanapi inferior. Bab éta disimpulkeun kalayan tekenan anu jero kana cinta salaku ngalangkungan sadaya kado spiritual, nyorot peran pentingna dina ngagunakeun kado ieu pikeun kapentingan batur. Bab ieu nyayogikeun pitunjuk ngeunaan nangkep karagaman, ngakuan kontribusi anu unik, sareng ngalaksanakeun kado spiritual cinta dina konteks komunitas Kristen.

1 Korinta 12: 1 Ayeuna ngeunaan hadiah spiritual, dulur-dulur, kuring henteu hoyong anjeun henteu terang.

Paul ngingetkeun urang Korintus pikeun henteu terang ngeunaan kado spiritual.

1. Ngaku Kado Rohani Anjeun: Nangkeup Berkah Gusti

2. Hadiah Rohani Ti Allah: Leumpang dina Kakuatan Roh

1. Rum 12: 6-8 - Ngabogaan lajeng hadiah béda nurutkeun rahmat anu dibikeun ka urang, hayu urang ngagunakeun aranjeunna: lamun nubuat, hayu urang nubuat saimbang jeung iman urang; atawa mentri, hayu urang ngagunakeun eta dina ministering urang; anjeunna anu ngajarkeun, dina pangajaran; he who exhorts, di exhortation; anjeunna anu masihan, kalawan liberality; anjeunna anu mingpin, kalawan karajinan; anjeunna anu nembongkeun rahmat, kalawan cheerfulness.

2. Epesus 4:7-8 - Tapi ka unggal urang kurnia dibikeun nurutkeun ukuran kado Kristus urang. Ku sabab kitu Anjeunna nyarios: "Nalika Anjeunna naék ka luhur, Anjeunna mingpin tawanan, sareng masihan hadiah ka manusa."

1 Korinta 12:2 Aranjeun terang yen aranjeun tadina kapir, dibawa kabur ka brahala-brahala bisu ieu, sakumaha kabawa aranjeun.

Bangsa-bangsa kapir dileungitkeun tina kapercayaanana baheula sareng disesatkan pikeun ngawula ka brahala palsu.

1. Kumaha Nyaho Lamun Urang Dipimpin Sesat

2. Bahaya Musyrik

1. Epesus 4:17-19 - Ku kituna kuring ngabejaan ka maneh ieu, sarta keukeuh kana eta dina Gusti, nu teu kudu deui hirup salaku kapir do, dina futility pamikiran maranéhanana. Maranéhna jadi poek dina pangartina jeung papisah jeung kahirupan Allah lantaran kabodoan anu aya dina diri maranéhna alatan karasa haténa. Geus leungit sagala sensitipitas, maranéhanana geus nyerah kana sensuality jadi indulge dina sagala rupa najis, jeung maranehna pinuh ku karanjingan.

2. 1 John 5:21 - barudak Dear, ngajaga yourselves ti brahala.

1 Korinta 12:3 Ku sabab eta, kuring mere nyaho ka aranjeun, yen teu aya anu ku Ruh Allah nyebut Yesus dikutuk, jeung teu aya anu bisa nyebutkeun yen Isa teh Gusti, tapi ku Roh Suci.

Ayat: Paul ngingetkeun urang Korinta yén teu aya anu tiasa nyebat Yesus Gusti atanapi nyatakeun yén anjeunna dilaknat tanpa dipandu ku Roh Suci.

1. Kakuatan Roh Suci dina Kahirupan Urang

2. Hirup Out Kapercayaan urang ka Yesus Kristus

1. Rasul 2:4 - Sarta maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci, sarta mimiti nyarita ku basa sejen, sakumaha Roh masihan aranjeunna utterance.

2. John 16: 8-11 - Jeung lamun manéhna datang, manéhna bakal reprove dunya dosa, jeung kabeneran, jeung judgment: Dosa, sabab teu percaya ka Kami; Kabeneran, sabab kuring nyaah ka Rama, sareng anjeun moal ningali deui kuring; Ngeunaan judgment, sabab pangeran dunya ieu judged.

1 Korinta 12:4 Ayeuna aya rupa-rupa karunia, tapi Roh anu sami.

Roh Allah ngabagikeun kado anu béda-béda ka sadaya umat-Na.

1. Ngagungkeun Keragaman Anugrah Anu Dipasihan Gusti

2. Muka konci Kakawasaan Roh Suci dina Kahirupan Anjeun

1. Epesus 4:7-8 - Tapi kurnia ieu dibikeun ka unggal urang nurutkeun ukuran kado Kristus urang. Ku sabab eta nyebutkeun, "Nalika anjeunna naék ka luhur anjeunna mingpin host tawanan, sarta anjeunna masihan hadiah ka lalaki."

2. Rum 12: 6-8 - Ngabogaan hadiah anu béda-béda dumasar kana rahmat anu dipasihkeun ka urang, hayu urang nganggo aranjeunna: upami nubuat, saimbang kana iman urang; lamun jasa, dina porsi urang; anu ngajar, dina pangajaranana; jalma nu exhorts, dina exhortation na; hiji anu nyumbang, dina generosity; nu mingpin, kalawan getol; jalma anu ngalakukeun lampah welas asih, kalawan cheerfulness.

1 Korinta 12:5 Jeung aya béda administrasi, tapi hiji Gusti.

Petikan tina 1 Korinta 12: 5 nekenkeun persatuan Gusti sanaos aya administrasi anu béda.

1. Urang kabéh nyambung ka Yéhuwa, teu sual naon bédana urang.

2. Najan béda-béda, urang sadaya tetep iman ka Yéhuwa.

1. Kolosa 3:11 - "Di dieu teu aya Yunani jeung Yahudi, disunat jeung uncircumcised, urang barbar, Scythian, budak, bebas; tapi Kristus téh sadayana, sarta dina sagala."

2. Galata 3:28 - "Aya teu Yahudi atawa Yunani, aya ngayakeun budak atawa bébas, euweuh jalu jeung nu bikang, pikeun anjeun sadayana hiji di Kristus Yesus."

1 Corinthians 12: 6 Jeung aya diversity of operasi, tapi ieu Allah sarua nu worked sadayana dina sakabéh.

Kitab Suci ngajarkeun yén sanajan aya loba kalungguhan jeung tanggung jawab nu béda, Allah anu gawé ngaliwatan sarta dina unggal sahijina.

1. Unity in Diversity: Kumaha Allah Gawé ngaliwatan Bedana Urang

2. Allah Sarua dina Gawé: Ngartos Peran Ilahi dina Kahirupan Urang

1. Epesus 4: 1-6 - Ngahiji dina Awak Kristus

2. Kolosa 1:17 - Sagala Hal Tahan Babarengan dina Kristus

1 Korinta 12: 7 Tapi manifestasi Roh dipasihan ka unggal jalma pikeun kauntungan.

Manifestasi Roh dipasihkeun ka sadaya jalma pikeun kapentinganana.

1. Kakuatan Roh Suci: Kumaha Mangpaatna pikeun Urang

2. Nangkeup Anugrah Roh Suci

1. Rasul 2:4 - Sarta maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci, sarta mimiti nyarita ku basa sejen, sakumaha Roh masihan aranjeunna utterance.

2. Rum 12: 6-8 - Ngabogaan lajeng hadiah béda nurutkeun rahmat anu dibikeun ka urang, naha nubuat, hayu urang nubuat nurutkeun proporsi iman; Atawa mentri, hayu urang antosan on ministering urang: atanapi anjeunna nu ngajar, dina pangajaran; Atawa manéhna nu exhorteth, on exhortation: manéhna nu méré, hayu manéhna ngalakukeun eta kalawan kesederhanaan; anjeunna nu marentah, kalawan karajinan; manéhna nu némbongkeun rahmat, kalawan cheerfulness.

1 Korinta 12:8 Pikeun hiji geus dibikeun ku Roh kecap hikmah; ka nu sejen kecap pangaweruh ku Roh sarua;

Ayat: Dina 1 Korinta 12, Paulus ngajarkeun ngeunaan karunia Roh. Anjeunna ngajelaskeun yén Roh masihan kado anu béda pikeun jalma anu béda-béda, sapertos kecap hikmah atanapi kecap pangaweruh.

Paul ngajarkeun yén Roh masihan kado anu béda-béda pikeun unggal jalma, sapertos kecap hikmah sareng pangaweruh.

1. Anugrah Roh: Ngartos Rupa-rupa Cara Allah Maparin Berkah-Na

2. Ngetok kana Karunia Roh: Ngamangpaatkeun Anu Dipasihan Ku Gusti

1. Epesus 4: 7-16 - Ngahijikeun Awak Kristus

2. Rum 12: 3-8 - Kado Roh jeung Mangpaat Tiap Hadiah dina Awak Kristus

1 Korinta 12:9 Ka nu sejen iman ku Roh nu sarua; ka nu sejen teh hadiah nyageurkeun ku Roh nu sarua;

Roh Suci masihan kado spiritual anu béda-béda pikeun anu percaya.

1. Uniqueness of Kado Spiritual

2. Hadiah Rohani: A Berkah Ti Roh Suci

1. Rum 12:4-8

2. Epesus 4:7-12

1 Korinta 12:10 Ka nu sejen migawe mujijat; ka nubuat sejen; mun discerning sejen tina roh; ka nu sejen rupa-rupa basa; ka nu sejen napsirkeun basa:

petikan speaks ngeunaan hadiah spiritual dibikeun ka garéja ku Roh Suci, nu ngawengku miracles, nubuat, discerning roh, diomongkeun dina rupa-rupa basa, sarta napsirkeun basa.

1. Pentingna Hadiah Rohani di Garéja

2. Ngalaman Karya Roh Suci di Garéja

1. Rum 12: 6-8 - Ngabogaan lajeng hadiah béda nurutkeun rahmat anu dibikeun ka urang, naha nubuat, hayu urang nubuat nurutkeun proporsi iman;

2. Epesus 4: 7-13 - Tapi ka unggal urang dibere rahmat nurutkeun ukuran tina kurnia Kristus.

1 Korinta 12:11 Tapi sadayana ieu damel anu hiji sareng Roh anu sami, ngabagi ka unggal jalma masing-masing sakumaha anu dipikahoyong.

Roh Suci dianggo pikeun mikeun kado ilahi ka jalma-jalma mukmin numutkeun kahayang-Na sorangan.

1. Ngagungkeun Kakawasaan Roh Suci dina Kahirupan Urang

2. Ngartos Wasiat Roh Suci

1. Rum 12:3-8

2. Epesus 4:7-13

1 Korinta 12:12 Pikeun sakumaha awak hiji, sarta ngabogaan loba anggota, sarta sakabeh anggota nu hiji awak, sanajan loba, mangrupakeun hiji awak: kitu ogé Kristus.

Awak Kristus ngahiji sareng masing-masing anggotana nyambung sareng penting.

1: Gusti nyauran urang janten bagian tina awak-Na, sareng salaku anggota awak-Na, urang kedah damel babarengan pikeun nunjukkeun kanyaah Kristus ka dunya.

2: Urang sadaya anggota badan Kristus anu sami, sareng masing-masing urang gaduh karunia sareng kamampuan anu béda-béda. Urang kudu ngagunakeun kado urang pikeun ngawangun nepi garéja jeung ngawula karana.

1: Epesus 4:16 - Ti saha sakabeh awak fitly ngagabung babarengan jeung compacted ku unggal joint supplyed, nurutkeun gawé éféktif dina ukuran unggal bagian, ngajadikeun nambahan awak pikeun edifying sorangan dina cinta.

2: Kolosa 3:14-15 - Sarta di luhur sagala hal ieu nempatkeun dina amal, nu beungkeutan kasampurnaan. Jeung hayu karapihan Allah aturan dina hate anjeun, nu ogé anjeun disebut dina hiji awak; jeung kudu bersyukur.

1 Korinta 12:13 Pikeun ku hiji Roh urang sadaya dibaptis kana hiji awak, boh urang Yahudi atawa kapir, boh urang budak atawa bébas; jeung geus kabeh dijieun nginum kana hiji Roh.

Passage Sadaya mukmin, paduli ras, status sosial, atawa kasang tukang, anu ngahiji dina Kristus ngaliwatan kakawasaan Roh Suci.

1. Kakuatan Roh Suci: Ngahijikeun Garéja

2. Hiji dina Kristus: Embracing Diversity Urang

1. Galata 3:28 - "Aya teu Yahudi atawa Yunani, aya euweuh budak atawa bebas, aya teu jalu atawa bikang: pikeun anjeun sadayana hiji dina Kristus Yesus."

2. Epesus 2: 14-15 - "Kanggo anjeunna teh karapihan urang, anu geus nyieun duanana hiji, sarta geus ngarecah tembok tengah partisi antara urang; Sanggeus dileungitkeun dina daging-Na nu enmity, sanajan hukum parentah dikandung dina ordinances. ; pikeun nyieun dina dirina dua hiji lalaki anyar, jadi nyieun karapihan ".

1 Korinta 12:14 Pikeun awak teh lain hiji anggota, tapi loba.

Awak Kristus diwangun ku seueur anggota, masing-masing gaduh kado sareng fungsi anu unik.

1. Pentingna Ngahiji dina Awak Kristus

2. Embracing Individuality Urang di Garéja

1. Rum 12: 4-5 - Pikeun sakumaha dina hiji awak urang boga loba anggota, sarta anggota teu kabeh boga fungsi anu sarua, jadi urang, sanajan loba, mangrupakeun hiji awak dina Kristus, sarta individual anggota hiji sejen.

2. Epesus 4:11-16 - Sarta anjeunna masihan rasul-rasul, nabi-nabi, nu evangelists, anu angon jeung guru, pikeun ngalengkepan para wali pikeun karya mentri, pikeun ngawangun nepi awak Kristus, nepi ka urang sadayana attain ka persatuan iman jeung pangaweruh ngeunaan Putra Allah, nepi ka dewasa manhood, nepi ka ukuran tina stature of fullness Kristus, ku kituna urang moal deui jadi murangkalih, tossed ka mudik ku ombak jeung kabawa ombak. unggal angin doktrin, ku licik manusa, ku craftiness dina schemes tipu daya.

1 Korinta 12:15 Lamun suku bakal nyebutkeun, Ku sabab kuring lain leungeun, Kami lain awak; naha éta lain tina awak?

Suku teu kudu ngarasa inferior jeung leungeun sabab, sanajan aranjeunna béda, duanana bagian tina awak sarua.

1. Sarerea penting jeung boga hal unik nyumbangkeun.

2. Urang sadaya disambungkeun jeung bagian tina awak badag sarua.

1. Epesus 4:16 - "Ti saha sakabeh awak, ngagabung jeung knit babarengan ku naon unggal joint suplai, nurutkeun karya éféktif ku nu unggal bagian teu babagi na, ngabalukarkeun tumuwuhna awak pikeun edifying sorangan dina cinta. "

2. Rum 12: 5 - "jadi urang, keur loba, hiji awak di Kristus, sarta individual anggota karana."

1 Korinta 12:16 Jeung lamun ceuli bakal nyebutkeun, Ku sabab kuring lain panon, Kami lain awak; naha éta lain tina awak?

Dina 1 Korinta 12:16, Paulus naroskeun naha aya hiji bagian tina awak upami teu gaduh atribut fisik anu sami sareng anggota awak sanés.

1. Teu sual kumaha bédana urang kasampak, urang sadayana tetep bagian tina awak sarua.

2. Urang teu kudu nangtoskeun batur dumasar kana béda fisik maranéhanana, tinimbang urang kedah nampi aranjeunna keur saha aranjeunna.

1. Rum 12: 4-5 - Pikeun salaku urang boga loba anggota dina hiji awak, sarta sakabeh anggota boga kantor sarua: Jadi urang, keur loba, mangrupakeun hiji awak di Kristus, sarta unggal hiji anggota hiji sejen.

2. Galata 3: 26-28 - Pikeun anjeun sadaya barudak Allah ku iman ka Kristus Yesus. Pikeun saloba anjeun salaku geus dibaptis kana Kristus geus ngagem Kristus. Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi merdéka, teu aya lalaki atanapi awéwé: sabab anjeun sadayana hiji dina Kristus Yesus.

1 Korinta 12:17 Lamun sakabeh awak teh panon, mana pangdengena? Lamun sakabeh anu dédéngéan, dimana éta smelling?

Petikan éta nekenkeun pentingna unggal bagian awak sareng kumaha aranjeunna ngandelkeun masing-masing.

1. Urang sadaya disambungkeun salaku hiji awak Kristus.

2. Urang kabéh boga kado béda jeung bakat nu bisa dipaké pikeun ngawula ka Allah.

1. Rum 12: 4-5 - Pikeun sakumaha dina hiji awak urang boga loba anggota, sarta anggota teu kabeh boga fungsi anu sarua, jadi urang, sanajan loba, mangrupakeun hiji awak dina Kristus, sarta individual anggota hiji sejen.

2. Epesus 4:16 - Ti saha sakabeh awak, ngagabung jeung diayakeun babarengan ku unggal joint jeung nu eta dilengkepan, lamun unggal bagian gawéna bener, ngajadikeun awak tumuwuh jadi eta ngawangun sorangan nepi di cinta.

1 Korinta 12:18 Tapi ayeuna Allah parantos netepkeun anggota-anggotana masing-masing dina awak, sakumaha anu dipikahoyong ku Anjeunna.

Allah geus nunjuk unggal anggota gareja hiji tempat dina awak nurutkeun kahayang-Na.

1. Wasiat Allah pikeun Garéja-Na: Ngartos Tempat Urang dina Awak

2. Ngalayanan dina Persatuan: Kumaha Garéja Mangpaat tina Kontribusi Unggal Anggota

1. Epesus 4:11-16 - Kurnia rahmat pikeun ngawangun awak jeung ngalengkepan anggotana pikeun mentri

2. Rum 12: 3-8 - Masing-masing anggota gaduh kado anu béda pikeun nyumbang kana badan garéja

1 Korinta 12:19 Sareng upami aranjeunna sadayana hiji anggota, dimana awak?

petikan:

Paul ngabantah dina 1 Korinta 12:19 yén éta moal mungkin pikeun gareja janten hiji badan upami sadayana anggotana sami. Anjeunna nunjukkeun kumaha awak garéja dikuatkeun nalika diwangun ku anggota anu béda-béda kalayan kado sareng kamampuan anu béda.

Paul ieu arguing yén awak gareja ieu strengthened lamun diwangun ku anggota béda jeung hadiah jeung abilities béda.

1. Kakuatan Diversity: Kumaha Béda Anggota Garéja Ningkatkeun Awak

2. The Power of Unity: Kumaha Datang Babarengan di Garéja Brings Kakuatan

1. Epesus 4:11-16 - Sarta anjeunna masihan rasul-rasul, nabi-nabi, nu evangelists, anu angon jeung guru, pikeun ngalengkepan para wali pikeun karya mentri, pikeun ngawangun nepi awak Kristus.

2. Rum 12: 4-8 - Pikeun sakumaha dina hiji awak urang boga loba anggota, sarta anggota teu kabeh boga fungsi anu sarua, jadi urang, sanajan loba, mangrupakeun hiji awak Kristus, sarta individual anggota hiji sejen.

1 Korinta 12:20 Tapi ayeuna aranjeunna seueur anggota, tapi hiji badan.

Petikan éta ngajelaskeun yén sanajan aya seueur bagian, aranjeunna sadayana ngawangun hiji awak.

1. Ngahiji dina Karagaman: Kumaha Béda Urang Ngahijikeun Urang

2. Kakuatan Komunitas: Kumaha Gawé Babarengan Ngahasilkeun Kasuksesan

1. Epesus 4: 3-6 - Jieun unggal usaha pikeun ngajaga kahijian Roh ngaliwatan beungkeut karapihan.

2. Rasul 2: 42-47 - Jeung maranéhna devoted diri kana pangajaran rasul 'jeung ukhuwah, mun megatkeun roti jeung solat.

1 Korinta 12:21 Jeung panon teu bisa ngomong ka leungeun, Kuring teu butuh anjeun, atawa deui sirah kana suku, Kuring teu butuh anjeun.

Awak Kristus aya hubunganana, sareng unggal bagian dipikabutuh pikeun awak tiasa dianggo leres.

1. Embracing Interconnectedness urang dina Awak Kristus

2. Pentingna Unggal Anggota di Garéja

1. Epesus 4:16 - "Ti saha sakabeh awak fitly ngagabung babarengan jeung compacted ku nu mana unggal joint supplied, nurutkeun gawé effectual dina ukuran unggal bagian, maketh ngaronjat awak kana edifying sorangan dina cinta. ”

2. Rum 12: 3-5 - "Kanggo kuring nyebutkeun, ngaliwatan kurnia dibikeun ka kuring, ka unggal lalaki nu aya diantara anjeun, ulah mikir dirina leuwih luhur ti anjeunna halah pikir; tapi kudu mikir soberly, nurutkeun sakumaha Allah geus diurus ka unggal lalaki ukuran iman. Pikeun sakumaha urang boga loba anggota dina hiji awak, sarta sakabeh anggota boga kalungguhan anu sarua: Jadi urang, sanajan loba, mangrupakeun hiji awak dina Kristus, sarta unggal hiji anggota hiji séjén ".

1 Korinta 12:22 Nya kitu deui anggota-anggota badan anu saenyana beuki leuleus, anu diperlukeun.

Anggota-anggota awak anu katingalina langkung lemah sami pentingna sareng anu katingalina langkung kuat.

1. Pentingna Jalma Lemah: Kumaha Gusti Ngagunakeun Urang Sadaya pikeun Kamulyaan-Na

2. Unity in Diversity: Rencana Allah pikeun Garéja-Na

1. Yesaya 40:28-31 - Allah teh kakuatan lemah

2. Epesus 4: 11-13 - The hadiah Anjeunna masihan pikeun ngawangun up awak Kristus

1 Korinta 12:23 Jeung anggota awak, nu urang anggap kurang terhormat, kana ieu urang bestow ngahargaan leuwih loba pisan; jeung bagian uncomely urang boga comeliness leuwih loba pisan.

Urang kudu ngajénan jeung ngajénan kana bagian-bagian awak nu mindeng dipopohokeun atawa dianggap kurang penting.

1. "Bagian-bagian anu teu pikaresepeun" - A reflecting on 1 Corinthians 12:23 ngabahas pentingna honoring malah bagian overlooked awak.

2. "A Awak Geulis" - A Ngalanglang kumaha unggal bagian awak penting jeung kudu dibikeun ngahargaan jeung hormat.

1. Epesus 4:16 - Ti saha sakabeh awak fitly ngagabung babarengan jeung compacted ku nu mana unggal joint supplyed, nurutkeun gawé effectual dina ukuran unggal bagian, maketh ngaronjat awak kana edifying sorangan dina cinta.

2. Rum 12: 4-5 - Pikeun sakumaha urang boga loba anggota dina hiji awak, sarta sakabeh anggota boga kantor sarua: Jadi urang, keur loba, hiji awak di Kristus, sarta unggal hiji anggota hiji sejen.

1 Corinthians 12:24 Pikeun bagian geulis urang teu butuh, tapi Allah geus tempered awak babarengan, sanggeus méré kahormatan leuwih loba pisan ka bagian nu kakurangan.

Gusti parantos nyiptakeun sadaya anggota awak kalayan tujuan sareng masihan langkung ngahargaan ka jalma anu kakurangan.

1.Desain Allah pikeun Ngahiji - Kumaha Allah ngahijikeun bédana urang pikeun kamulyaan-Na

2. The Honor of Diversity - Kumaha Allah celebrates uniqueness urang

1.Epesus 4:1-7 - Ngahiji dina Awak Kristus

2.Roma 12:3-8 - Pentingna Humility jeung Service dina Awak Kristus

1 Korinta 12:25 Nu teu kudu aya schism dina awak; tapi anu anggota kudu boga care sarua hiji pikeun sejen.

Anggota-anggota badan Kristus kudu silih asuh jeung gawé bareng tanpa ngabagi.

1: Ngahiji dina Awak Kristus

2: Gawé Babarengan dina Harmoni

1: Pilipi 2:2-4 - Pinuh kabungah Kami, supaya maraneh sarumping, boga kanyaah anu sarua, satuju, satunggal pikiran. Hayu nanaon dipigawé ngaliwatan pasea atawa vainglory; tapi dina lowliness pikiran hayu unggal ngajen batur leuwih hadé ti dirina.

2: Rum 12:10 - Kudu bageur nawaran reureuh di asih ka dulur; dina ngahormat silih pikaresep.

1 Korinta 12:26 Sareng upami hiji anggota sangsara, sadaya anggota sangsara sareng éta; atawa hiji anggota jadi ngahormatan, sadaya anggota girang jeung eta.

Dina 1 Korinta 12:26, Paul nekenkeun solidaritas gareja, nyorot kumaha anggota gareja sangsara atanapi girang babarengan.

1. "Solidaritas dina Kasangsaraan: Kumaha Garéja Bisa Ngarojong Kahiji Ngaliwatan Kasangsaraan"

2. "Ngahiji dina Bungah: Ngagungkeun Kasuksesan Sasama Umat Urang"

1. Rum 12:15 - "Gumbira jeung jalma nu ngalakukeun girang, jeung ceurik jeung nu weep."

2. Rasul 2: 44-45 - "Jeung sakabeh anu percanten éta babarengan, sarta miboga sagala hal umum; Jeung dijual possessions jeung barang maranéhanana, sarta parted aranjeunna ka sadaya lalaki, sakumaha unggal lalaki geus perlu."

1 Korinta 12:27 Ayeuna aranjeun teh badan Kristus, khususna anggota-anggotana.

Sadaya mukmin mangrupikeun bagian tina awak Kristus sareng gaduh peran masing-masing.

1. Urang Sadayana Bagian tina Awak Kristus: Panggero pikeun persatuan sareng tujuan dina Kristus.

2. Anggota Badan Khusus: Ngajalajah sareng nangkeup kado individu urang di Garéja.

1. Epesus 4: 1-6 - Ngahiji jeung tujuan dina awak Kristus.

2. Rum 12: 3-8 - Ngajalajah sareng ngagunakeun kado anu dipasihkeun ku Allah ka urang.

1 Korinta 12:28 Jeung Allah geus diatur sababaraha di jamaah, kahiji rasul, secondarily nabi, thirdly guru, sanggeus éta mujijat, saterusna hadiah healing, mantuan, pamaréntah, diversity of basa.

Allah geus nunjuk rupa-rupa kalungguhan di gareja kaasup rasul, nabi, guru, mujijat, penyembuhan, pitulung, pamaréntah, jeung basa.

1. Rupa-rupa Kado Service di Garéja

2. Ngahiji Ngaliwatan Diversity di Garéja

1. Epesus 4:11-12 - Sarta anjeunna masihan sababaraha, rasul; jeung sababaraha, nabi; jeung sababaraha, evangelist; jeung sababaraha, pendeta jeung guru; Pikeun nyampurnakeun para wali, pikeun padamelan pelayanan, pikeun ngawangun awak Kristus.

2. Rum 12: 4-5 - Pikeun sakumaha urang boga loba anggota dina hiji awak, sarta sakabeh anggota boga kantor sarua: Jadi urang, keur loba, hiji awak di Kristus, sarta unggal hiji anggota hiji sejen.

1 Korinta 12:29 Naha sadayana rasul? Naha sadayana nabi? sadayana guru? Naha sadayana tiasa ngadamel mujijat?

Petikan Paul nangtang urang Korinta ku naroskeun upami sadayana di garéja ngagaduhan kado sareng kamampuan anu sami.

1. The Power of Béda Hadiah - Ngajalajah pentingna variatif hadiah na abilities di gareja.

2. Unity in Diversity - Ngajalajah kabutuhan persatuan diantara jalma-jalma anu ngagaduhan kado sareng kamampuan anu béda.

1. Epesus 4: 11-13 - Ngajalajah kabutuhan gareja pikeun ngahiji dina tujuan sareng kado.

2. Rum 12: 3-8 - Ngajalajah rupa-rupa kado jeung abilities dibikeun ka unggal jalma di gareja.

1 Korinta 12:30 Naha sagala karunia nyageurkeun? Naha sadayana nyarios ku basa? sadayana nafsirkeun?

Petikan explores diversity of kado spiritual di gareja.

1. Nangkeup Kado Rohani Urang salaku Garéja

2. Milarian Tempat Urang dina Awak Kristus

1. Rum 12:4-8

2. 1 Petrus 4:10-11

1 Corinthians 12:31 Tapi covet earnestly kurnia nu panghadéna: jeung can nembongkeun ka anjeun cara leuwih alus teuing.

petikan stresses pentingna desiring kado pangalusna, tapi nyorong pamiarsa fokus kana cara nu leuwih alus teuing.

1. Cara nu leuwih alus teuing: Ngudag Kasucian Leuwih Hadiah

2. Coveting Kado Pangalusna: Néangan Pangersa Allah pikeun Kahirupan Urang

1. 1 Yohanes 2:15-17 - Ulah bogoh ka dunya atawa hal di dunya.

2. Rum 12: 1-2 - Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun.

1 Korinta 13 nyaéta bab katilu belas tina Epistle Mimiti Paul ka Korinta, mindeng disebut salaku "Cinta Bab". Dina bab ieu, Paul eloquently ngajelaskeun kaunggulan jeung sipat cinta.

Ayat ka-1: Paulus ngamimitian ku ngantebkeun yén kanyaah ngaleuwihan sagala kado sareng tindakan spiritual anu sanés. Anjeunna ngajelaskeun rupa-rupa kamampuan anu pikaresepeun sapertos nyarios dina basa, nubuat, iman, sareng tindakan amal, tapi nyatakeun yén tanpa cinta, aranjeunna henteu aya gunana (1 Korinta 13: 1-3). Asih dibere salaku yayasan penting pikeun sagala lampah Kristen.

Ayat ka-2: Paulus terus ngajelaskeun ciri-ciri jeung sipat-sipat cinta nu tulus. Anjeunna masihan gambaran anu jelas ngeunaan naon anu katingalina cinta dina aksi. Cinta téh sabar jeung bageur; teu sirikna atawa sombong. Éta henteu sombong atanapi kurang ajar, tapi malah hoyong ngahormatan batur (1 Korinta 13: 4-5). Cinta téh teu pamrih, teu boga niat jahat atawa ambek-ambekan ka batur. Ieu rejoices dina bebeneran jeung ngajaga, trusts, harepan, jeung perseveres ngaliwatan tantangan (1 Corinthians 13:6-7).

Alinea ka-3: Bab ieu dipungkas ku réfléksi ngeunaan sipat cinta anu langgeng dibandingkeun sareng kado samentawis anu sanés. Paul negeskeun yén nubuat bakal lirén, basa bakal dilempengkeun, pangaweruh bakal sirna (1 Korinta 13: 8). Manifestasi samentara ieu teu sampurna jeung teu lengkep dibandingkeun jeung alam sampurna cinta. Anjeunna negeskeun yén iman, harepan, sareng cinta tetep aya, tapi nyatakeun yén diantara aranjeunna sadayana, cinta anu paling luhur (1 Korinta 13:13). Cinta endures saluareun hirup earthly ieu ka kalanggengan.

Kasimpulanana, Bab tilu belas tina Korintus Pertama sacara saé ngarebut hakekat sareng pentingna cinta anu tulus. Paul highlights nilai surpassing na leuwih hadiah spiritual sejen tur lampah. Anjeunna ngajelaskeun ciri-cirina - kasabaran, kahadean - sareng ngabedakeun aranjeunna sareng sipat négatip sapertos sirik atanapi sombong. Asih dibere salaku selfless jeung enduring, rejoicing dina bebeneran jeung persevering ngaliwatan tantangan. Paul nyimpulkeun ku nekenkeun sipat langgeng cinta dibandingkeun hadiah samentara, affirming pentingna pangluhurna diantara iman, harepan, jeung cinta. Bab ieu janten panginget anu jero ngeunaan kakuatan transformatif sareng peran sentral cinta dina kahirupan mukmin.

1 Korinta 13: 1 Sanaos kuring nyarios ku basa manusa sareng malaikat, sareng teu gaduh kaasih, kuring janten sapertos kuningan anu hurung, atanapi cymbal anu ngageter.

petikan ieu nekenkeun pentingna amal luhureun sakabeh sejenna, sanajan hiji boga abilities séjén.

1. "Kakuatan Cinta: Ngartos Pentingna Amal"

2. "Kaunggulan Cinta: Ngagunakeun 1 Korinta 13: 1 salaku Guide a"

1. 1 John 4: 7-8 "Kakasih, hayu urang silih pikanyaah, sabab cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah sarta nyaho ka Allah. Sakur anu teu bogoh teu nyaho ka Allah, sabab Allah cinta. ."

2. Rum 12: 9-10 "Hayu cinta jadi tulus. Abhor naon jahat; nyekel pageuh kana naon alus. Silih asih jeung sayang duduluran. Outdo karana dina némbongkeun ngahargaan."

1 Korinta 13:2 Jeung sanajan kuring boga kado nubuat, jeung ngarti sagala mysteries, jeung sagala pangaweruh; sarta sanajan kuring boga sagala iman, ku kituna kuring bisa miceun gunung, sarta teu boga amal, abdi nanaon.

Tanpa cinta, sadaya kamampuan sanés henteu aya gunana.

1. Kakuatan Asih: Ngartos Anu Ngajadikeun Urang Saleresna Manusa

2. Kabutuhan Asih: Kumaha Numuwuhkeun Karep dina Kahirupan Urang

1. 1 Yohanes 4:7-12

2. Galata 5:22-26

1 Korinta 13:3 Sarta sanajan kuring bestower sagala harta kuring keur dahar nu miskin, sarta sanajan kuring mere awak kuring pikeun dibeuleum, sarta teu boga amal, éta kauntungan kuring nanaon.

Perkara teu sabaraha hiji masihan atawa ngalakukeun pikeun batur, tanpa cinta éta euweuh hartina.

1. Kakuatan Asih: Kumaha Témbongkeun Asih sareng Naha Éta Penting

2. Teu aya amal kahadean anu teu diganjar: Pentingna Kahadean sareng Berehan

1. 1 John 4: 7-12 - tercinta, hayu urang silih cinta, pikeun cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun Allah jeung nyaho Allah.

2. Mateus 22:35-40 - Jeung salah sahijina, a ahli hukum, nanya ka manéhna pertanyaan pikeun nguji manéhna. "Guru, parentah mana anu agung dina Toret?" Jeung cenah manéhna, "Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.

1 Korinta 13:4 Kaasih sangsara panjang, tur bageur; amal henteu sirik; amal henteu sombong, henteu sombong,

Cinta téh sabar jeung bageur; teu sirik, teu sombong, teu reueus.

1. Asih Sabar, Asih Asih - 1 Korinta 13:4

2. Kakuatan Cinta - 1 Korinta 13: 4

1. Galata 5: 22-23 - "Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti euweuh hukum."

2. 1 John 4: 7-11 - "Kakasih, hayu urang silih pikanyaah, sabab cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah sarta nyaho ka Allah. Sakur anu teu bogoh teu nyaho ka Allah, sabab Allah teh. Ieu cinta Allah dibuktikeun di antara urang, yen Allah ngutus Putra tunggal-Na ka dunya, supaya urang bisa hirup ngaliwatan Anjeunna. Putra-Na jadi panebus dosa-dosa urang. Dulur-dulur, upama Allah mikaasih ka urang, urang oge kudu silih pikanyaah."

1 Korinta 13:5 Doth teu kalakuanana unseemly, teu néangan sorangan, teu gampang provoked, thinketh teu jahat;

Petikan ieu nyarioskeun sifat-sifat cinta, sapertos henteu pamrih sareng henteu gampang ambek.

1. "Kaasih Teu Egois: Palajaran tina 1 Korinta 13:5"

2. "Kakuatan Sabar: Ngartos 1 Korinta 13: 5"

1. Rum 12: 9-10 - "Cinta kudu ikhlas. Hate naon jahat; nempel kana naon alus. Jadi devoted ka silih di cinta. Ngahargaan karana luhureun yourselves."

2. Kolosa 3: 12-13 - "Ku sabab eta, salaku umat pilihan Allah, suci tur dipikacinta dipikacinta, pakean ka asih, kahadean, humility, lemah lembut jeung kasabaran. Silih asuh jeung silih hampura lamun aya di antara anjeun boga grievance. ngalawan batur. Hampura sakumaha Gusti ngahampura anjeun."

1 Corinthians 13: 6 Rejoiceth teu dina iniquity, tapi rejoiceth dina bebeneran;

Asih henteu gumbira dina kalakuan anu salah tapi butuh kabagjaan dina bebeneran.

1. Asih sareng Kabungah: Milarian Kabagjaan dina Kaleresan

2. Milih Kabeneran: Milarian Kabungahan dina Kahirupan Integritas

1. Siloka 12:20, "Cipu aya dina manah jalma-jalma anu ngabayangkeun kajahatan;

2. Jabur 1:1-3, "Bagja jalma anu henteu leumpang dina naséhat jalma jahat, henteu nangtung dina jalan jalma-jalma dosa, atanapi linggih dina korsi jalma-jalma anu hina. Gusti, sareng dina hukum-Na anjeunna muhasabah siang sareng wengi. Sareng anjeunna bakal sapertos tangkal anu dipelak di sisi walungan cai, anu ngahasilkeun buah dina usumna, daunna ogé moal layu, sareng naon waé anu didamelna bakal makmur. "

1 Korinta 13:7 Nanggung sagala hal, percaya kana sagala hal, ngarep-ngarep kana sagala hal, sabar dina sagala hal.

Passage Cinta téh sabar jeung enduring, percanten sarta miharep dina sagala hal.

1. Cinta Nanggung Sadayana: Ngartos Kasabaran sareng Ketabahan dina Hubungan urang

2. Percaya, Harepan, sareng Sabar: Kumaha Ngadamel Iman sareng Asih Awéwé

1. Rum 5: 3-5 - "Henteu ngan éta, tapi urang girang di sufferings urang, nyaho yén sangsara ngahasilkeun daya tahan, jeung daya tahan ngahasilkeun karakter, sarta karakter ngahasilkeun harepan, sarta harepan teu nempatkeun urang éra."

2. Kolosa 3: 12-14 - "Salaku umat pilihan Allah, anu suci sareng dipikacinta, manah welas asih, kahadean, rendah haté, lemah lembut, sareng kasabaran, silih asah, sareng upami aya anu ngawadul ka anu sanés, dihampura. masing-masing; sakumaha Gusti parantos ngahampura ka anjeun, anjeun ogé kedah ngahampura. Sareng di luhur sadayana ieu kedahna cinta, anu ngahijikeun sadayana dina harmoni anu sampurna."

1 Korinta 13: 8 Amal teu pernah gagal: tapi naha aya prophecies, aranjeunna bakal gagal; naha aya basa, aranjeunna bakal eureun; naha aya pangaweruh, éta bakal sirna.

Cinta téh langgeng bari hadiah temporal kawas nubuat, diomongkeun dina basa, jeung pangaweruh bakal maot.

1: Cinta téh leuwih gede ti sagala kado temporal.

2: Cinta moal pernah gagal urang.

1: 1 John 4: 8 - Saha anu teu mikanyaah teu nyaho ka Allah; pikeun Allah cinta.

2: 1 John 4:16 - Sareng urang parantos terang sareng percanten kana kanyaah Allah ka urang. Allah téh cinta; jeung manéhna nu dwelleth asih dwelleth di Allah, jeung Allah di manéhna.

1 Korinta 13:9 Pikeun urang nyaho sabagian, jeung urang nubuat sabagian.

Urang ngan ukur terang sareng ngartos hal-hal sawaréh, sareng nubuat urang ngan ukur sawaréh.

1. Asih Nyaéta Sabar sareng Saé: Panaliti ngeunaan Kasabaran sareng Kahadean tina 1 Korinta 13

2. Ningali Ngaliwatan Kaca Gelap: Ngartos Watesan Urang di Dunya anu Fallen

1. Yakobus 1: 2-4 - 2 Anggap éta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur, iraha wae anjeun nyanghareupan cobaan rupa-rupa, 3 sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun Persib. 4 Sangkan tabah ngaréngsékeun pagawéanana, sangkan aranjeun asak jeung lengkep, taya kakurangan nanaon.

2. Rum 12: 3 - Pikeun ku rahmat anu dipasihkeun ka kuring, kuring nyarioskeun ka dulur di antawis anjeun pikeun henteu mikirkeun dirina langkung luhur tibatan anu kedah dipikirkeun, tapi kedah dipikiran kalayan pertimbangan anu sober, masing-masing dumasar kana ukuran iman anu dipikagaduh ku Allah. ditugaskeun.

1 Korinta 13:10 Tapi lamun nu sampurna geus datang, mangka nu sabagian bakal dileungitkeun.

Ayat ieu tina 1 Korinta ngarujuk kana kanyataan yén nalika anu sampurna datang, sawaréh bakal dileungitkeun.

1. "Jalan anu Langkung Saé: Kasampurnaan"

2. "Telepon ka Kasampurnaan"

1. Rum 8:28, "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2. Yesaya 64:8, “Tapi ayeuna, nun PANGERAN, Gusti teh Rama kami; kami liat, jeung anjeun potter kami; Kami sadaya karya panangan anjeun."

1 Korinta 13:11 Nalika kuring murangkalih, kuring nyarios sapertos murangkalih, ngartos sapertos murangkalih, panginten sapertos murangkalih;

Nalika urang dewasa, urang kedah nyingkirkeun hal-hal budak leutik sareng mikir salaku déwasa.

1. Tumuwuh Up: Pindah saluareun Gagasan budak leutik

2. Maturing dina Iman: Ninggalkeun Kabiasaan Budak leutik

1. Siloka 22:6 ”Ngalatih murangkalih kana jalan anu sakuduna dilampahkeun, sareng nalika anjeunna sepuh, anjeunna moal nyimpang."

2. Galata 4:1-2 “Ayeuna Kami nyebutkeun, yen ahli waris, salami anjeunna murangkalih, teu aya bedana sareng abdi, sanaos anjeunna kagungan sadayana; Tapi di handapeun pangajar sareng gupernur dugi ka waktos anu ditunjuk ku bapa."

1 Korinta 13:12 Pikeun ayeuna urang ningali ngaliwatan kaca, darkly; tapi lajeng nyanghareupan: ayeuna kuring nyaho sabagian; tapi lajeng bakal Kuring nyaho malah sakumaha ogé kuring dipikawanoh.

Urang ngan ukur tiasa ningali pamahaman anu terbatas ngeunaan bebeneran sareng kanyaah Gusti pikeun urang, tapi hiji dinten urang bakal ningali jelas sareng gaduh pangaweruh anu lengkep ngeunaan Anjeunna.

1. Nyaho Asih Allah dina Pamahaman Urang Kawatesanan

2. Ngalaman Kasampurnaan Gusti Lamun Urang Ningali Anjeunna Pateuteup

1. Jabur 119:18 - Buka thou panon abdi, nu kuring bisa behold hal wondroous kaluar tina hukum thy.

2. John 17: 3 - Jeung ieu hirup langgeng, yen maranehna bisa nyaho thee hiji-hijina Allah sajati, jeung Yesus Kristus, whom thou hast dikirim.

1 Korinta 13:13 Jeung ayeuna abideth iman, harepan, amal, tilu ieu; tapi anu pangageung-ageungna nyaéta sedekah.

Paul nyatakeun yén iman, harepan, sareng amal mangrupikeun tilu unsur anu paling penting dina kahirupan, sareng yén amal mangrupikeun anu paling hébat.

1. "Pangageungna ieu: Ngartos Harti sareng Pentingna Amal"

2. "Kakuatan Iman, Harepan, sareng Amal: Tilu Rukun Kahirupan Anu Makna"

1. Rum 12: 9-13 - "Hayu cinta jadi tanpa dissimulation. Abhor nu jahat; nempel kana nu alus. Jadi bageur nawaran reureuh di affectioned karana kalayan cinta baraya; dina ngahargaan preferring karana; Teu slothful dina bisnis; sumanget sumanget; ngawula ka Gusti; gumbira dina harepan; sabar dina kasusah; neraskeun sakedap dina doa. ”

2. James 2: 14-17 - "Naon mangpaatna, Dulur-dulur kuring, sanajan lalaki nyebutkeun anjeunna boga iman, sarta teu boga gawé? Dupi iman nyalametkeun anjeunna? Lamun lanceukna atawa sadulur jadi taranjang, sarta destitute dahareun sapopoé, ". Sarta salah sahiji ti anjeun ngomong ka aranjeunna, "Bunga dina karapihan, anjeun haneut tur pinuh; sanajan anjeun teu masihan aranjeunna naon anu diperlukeun pikeun awak; naon gunana? Nya kitu iman, lamun teu boga pagawean, bakal maot. keur sorangan."

1 Korinta 14 mangrupikeun bab kaopat belas tina Surat Kahiji Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul alamat pamakéan ditangtoskeun jeung urutan hadiah spiritual, utamana fokus kana kado basa jeung nubuat dina konteks ibadah perusahaan.

Ayat 1: Paul negeskeun kaunggulan nubuat ti batan nyarita dina basa roh pikeun ngagedékeun gereja. Anjeunna nyorong jalma-jalma mukmin pikeun mikahayang kado spiritual, khususna nubuat, sabab nguntungkeun sadayana (1 Korinta 14: 1-5). Manéhna ngajéntrékeun yén sanajan nyarita dina basa roh bisa jadi ekspresi pribadi antara hiji jalma jeung Allah, nubuat bisa ngawangun jeung ngadorong sakumna sidang. Paul ngadesek jalma-jalma mukmin pikeun milarian pamahaman sareng kajelasan dina pidatona supados batur tiasa digedékeun.

Ayat ka-2: Paulus nyayogikeun pedoman pikeun ibadah anu teratur nalika sababaraha jalma gaduh kado spiritual pikeun dibagikeun. Manéhna advises yén lamun batur speaks dina ibu salila gathering, kudu aya juru hadir; disebutkeun, maranéhanana kudu tetep jempé (1 Korinta 14:27-28). Anjeunna negeskeun yén sadayana kedah dilakukeun kalayan sopan sareng ngahindarkeun kabingungan atanapi huru-hara salami ibadah (1 Korinta 14:33).

Alinea ka-3: Bab éta dipungkas ku pituduh-pituduh ngeunaan cara awéwé kudu milu dina pasamoan ibadah umum. Paul nyatakeun yén awéwé kedah cicingeun nalika ngajar atanapi prophesying tapi tiasa ngadoa atanapi nubuat sareng sirahna ditutupan salaku tanda kaluman (1 Korinta 14: 34-35). Kadé dicatet yén parentah ieu geus tunduk kana rupa interpretasi jeung konteks budaya sapanjang sajarah.

Kasimpulanana, Bab opat belas tina Korintus Pertama museurkeun kana pedoman pikeun ngagunakeun kado spiritual dina setélan ibadah perusahaan. Paul highlights pentingna prioritizing hadiah kawas nubuat ti diomongkeun dina ibu pikeun ngawangun up komunitas garéja. Anjeunna nekenkeun kajelasan jeung pamahaman dina komunikasi pikeun edification éféktif. Salaku tambahan, anjeunna nyayogikeun pituduh pikeun ngajaga katertiban nalika rapat-rapat dimana sababaraha jalma gaduh kontribusi spiritual ku ngantebkeun interpretasi nalika nyarios dina basa anu aya. Anu pamungkas, Paul alamat peran awéwé dina ibadah umum, advising aranjeunna pikeun ngajaga sikep kaluman tur ilubiung dina cara luyu nurutkeun konteks budaya. Bab ieu nawiskeun pitunjuk praktis pikeun ngajaga tatanan, edification, sareng persatuan dina rapat-rapat ibadah gereja Corinthian.

1 Corinthians 14: 1 Tuturkeun sanggeus amal, jeung mikahayang hadiah spiritual, tapi leuwih ti nu bisa nubuat.

Paulus ngajurung urang Korinta pikeun ngutamakeun kanyaah jeung kado rohani, utamana kado nubuat.

1. Kakuatan Cinta: Ngembangkeun Roh Amal di Garéja

2. Kaagungan Nubuat: Ngartos Hadiah Nubuat di Garéja

1. 1 John 4: 7-12 - tercinta, hayu urang silih cinta: pikeun cinta téh ti Allah; jeung unggal hiji nu mikanyaah téh dilahirkeun ti Allah, jeung knoweth Allah.

2. Rasul 2: 17-21 - Sarta eta bakal datang ka lulus dina poé panungtungan, nyebutkeun Allah, Kuring bakal tuang kaluar Roh abdi kana sakabeh daging: jeung putra anjeun sarta putri anjeun bakal nubuat, sarta lalaki ngora anjeun bakal ningali visions. , sarta lalaki heubeul anjeun bakal ngimpi impian.

1 Korinta 14:2 Pikeun manéhna nu speaks dina basa kanyahoan speaks teu ka lalaki, tapi ka Allah: for teu saurang understands manéhna; Tapi dina sumanget anjeunna nyarioskeun misteri.

Babasan Nyarita dina basa roh nyaéta salah sahiji bentuk doa dimana panyatur komunikasi langsung sareng Gusti, nyarioskeun misteri anu teu kaharti ku batur.

1. Rahasia Allah: Kakuatan nyarita ku basa roh

2. Kakuatan doa: Komunikasi sareng Gusti ngalangkungan basa

1. Rasul 2:4 - Sarta maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci, sarta mimiti nyarita ku basa sejen, sakumaha Roh masihan aranjeunna utterance.

2. 1 John 4: 7 - tercinta, hayu urang silih cinta: pikeun cinta téh ti Allah; jeung unggal hiji nu mikanyaah téh dilahirkeun ti Allah, jeung knoweth Allah.

1 Corinthians 14:3 Tapi manéhna nu prophesith speaks ka lalaki pikeun edification, jeung exhortation, jeung kanyamanan.

Petikan éta nyarioskeun kakawasaan nubuat pikeun ngagedékeun, ngajurung, sareng kanyamanan.

1. Kakuatan Kecap-kecap Nabi pikeun Méré Harepan sareng Panglipur

2. Dampak Nu Ngahirupkeun Wawacan Nabi

1. Yesaya 61: 1-2 - Roh Gusti aya kana kuring, sabab anjeunna hath anointed kuring ngahutbah beja alus ka meek; Mantenna ngutus Kami pikeun meungkeut nu patah hati, ngembarkeun kamerdikaan ka para tawanan, jeung muka panjara pikeun nu kabeungkeut.

2. James 3: 2-4 - Pikeun dina loba hal urang nyigeung sadayana. Upami aya jalma anu henteu nyinggung ku kecap, éta ogé jalma anu sampurna, sareng tiasa ogé ngahalangan sakujur awak. Behold, kami nempatkeun bit dina sungut kuda ', ambéh maranéhanana bisa nurut kami; jeung urang balikkeun sakuliah awak maranéhanana. Lah ogé kapal-kapal, anu najan kacida gedéna, diusir ku angin ganas, tapi dibalikkeun ku kemudi anu leutik pisan, ka mana waé anu ku gupernur daptar.

1 Korinta 14:4 Sing saha nu nyarita ku basa nu teu dipikanyaho, ngagedékeun dirina; tapi manéhna nu prophesieth edifies gareja.

Nyarita dina basa roh bisa mangpaat pikeun panyatur, tapi prophesying leuwih mangpaat pikeun gereja.

1. Nyarita Kahirupan: Kakuatan Prophesying di Garéja

2. Ngagunakeun Karunia Basa pikeun Ngadeudeul Diri

1. Rasul 2: 1-4 - Nalika Poé Pentecost geus pinuh datang, maranéhanana kabéh kalawan hiji accord di hiji tempat. Sarta ujug-ujug datang sora ti sawarga, kawas angin kuat rushing, sarta eta ngeusi sakabeh imah dimana maranéhna diuk. Lajeng aya mucunghul mun aranjeunna basa dibagi, kawas seuneu, sarta hiji diuk dina unggal sahijina. Jeung maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci jeung mimiti nyarita jeung basa séjén, salaku Roh méré eta utterance.

2. Rum 8:26-27 - Kitu ogé Roh ogé mantuan dina kalemahan urang. Pikeun urang henteu terang naon anu kedah urang doakeun sakumaha anu kedah urang lakukeun, tapi Roh nyalira ngadamel syafaat pikeun urang kalayan groanings anu teu tiasa diucapkeun. Ayeuna Anjeunna anu maluruh hate terang naon pikiran Roh, sabab Anjeunna ngajadikeun syafaat pikeun para wali nurutkeun wasiat Allah.

1 Corinthians 14: 5 Abdi hoyong anjeun sadayana nyarios ku basa, tapi langkung saé yén anjeun ngaramalkeun: sabab anu nganubuatkeun langkung ageung tibatan anu nyarios ku basa, kecuali anjeunna napsirkeun, supados jamaah nampi edifying.

Paul nyorong gareja fokus kana nubuat ti diomongkeun dina basa, sabab leuwih mangpaat pikeun edification sahiji gareja.

1. Kakuatan Nubuat: Kumaha Ngartos Peranna dina Garéja Bisa Nguatkeun Iman Sadérék

2. Nyarita dina Basa Roh: Mangpaat jeung Watesan di Garéja

1. Rasul 2: 2-4 - Datangna Roh Suci jeung Nyarita dina Basa Roh

2. 1 Tesalonika 5:19-21 - Dorongan pikeun Nyarita jeung Nubuat di Garéja

1 Korinta 14: 6 Ayeuna, dulur-dulur, lamun kuring datang ka anjeun diomongkeun ku basa, naon anu kuring bakal nguntungkeun anjeun, iwal kuring bakal nyarita ka anjeun boh ku wahyu, atawa ku pangaweruh, atawa ku prophesying, atawa ku doktrin?

Paulus naroskeun ka urang Korintus naon kauntungan anu bakal aranjeunna nampi ti anjeunna nyarios dina basa-basa upami anjeunna sumping ka aranjeunna, kecuali anjeunna nyarios ka aranjeunna ngalangkungan wahyu, pangaweruh, prophesying, atanapi doktrin.

1. Kakuatan Nyaritakeun Firman Allah: Kumaha Mangpaatkeun Biantara Urang

2. Mangpaat Nyarita dina Basa Roh jeung Ngaramal

1. Yesaya 55:11 - "Jadi bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta. "

2. James 3: 2-12 - "Kanggo dina loba hal urang nyigeung sadayana. Lamun saha wae nyigeung teu kecap, anu sarua nyaéta lalaki sampurna, sarta bisa ogé bridle sakabeh awak."

1 Korinta 14:7 Jeung komo hal-hal tanpa hirup mere sora, boh suling atawa kacapi, kajaba maranéhanana méré bédana dina sora, kumaha bakal eta dipikawanoh naon piped atawa harped?

Paul patarosan kumaha jalma bisa ngabedakeun antara sora pipa atawa kacapi lamun euweuh bédana dina sora.

1. The Power of Discernment: Kumaha ngakuan Bedana antara bener jeung salah

2. Kado Musik: Kumaha Ngahargaan sareng Nyambung ka Gusti ngalangkungan Sora

1. Rum 12: 2 - Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun.

2. Jabur 19:1 - Langit ngumumkeun kamulyaan Allah; langit ngumumkeun karya leungeun-Na.

1 Korinta 14:8 Sabab lamun tarompet sorana teu pasti, saha anu baris nyiapkeun diri pikeun perang?

Paul nyorong urang Korinta ngagunakeun hadiah spiritual maranéhanana dina cara nu éféktif jeung mantuan gareja.

1. Kakuatan Sora Ngahiji: Muka konci Poténsi Garéja

2. Sora Tarompet: Ngagunakeun Hadiah Rohani pikeun mingpin Garéja

1. Epesus 4:11-16 - Pentingna persatuan Garéja di Kristus.

2. Rum 12: 4-8 - Pentingna ngagunakeun hadiah spiritual di Garéja pikeun kapentingan batur.

1 Corinthians 14: 9 Kitu ogé anjeun, iwal anjeun ngucapkeun ku létah kecap anu gampang kahartos, kumaha cara terang naon anu diucapkeun? pikeun anjeun bakal nyarita kana hawa.

Paulus ngajurung para mukmin di gereja Korinta pikeun nyarios sacara jelas supados batur tiasa ngartos aranjeunna.

1. Kakuatan Komunikasi di Garéja

2. Pamahaman jeung keur dipikaharti di Garéja

1. Epesus 4:29 - Hayu euweuh omongan corrupting kaluar tina mouths anjeun, tapi ngan sapertos anu alus pikeun ngawangun up, sakumaha fits kasempetan, éta bisa masihan rahmat ka jalma anu ngadangu.

2. 2 Timoteus 2:15 - Naha pangalusna anjeun nampilkeun diri ka Allah salaku hiji disatujuan, a worker anu geus teu kudu isin, rightly nanganan kecap bebeneran.

1 Korinta 14:10 Aya, bisa jadi, jadi loba jenis sora di dunya, sarta taya sahijina anu tanpa signification.

Aya rupa-rupa jenis sora di dunya, sarta unggal sahijina boga harti.

1. Unggal jalma boga sora anu penting - 1 Korinta 14:10

2. Kakuatan nyarita nepi - 1 Korinta 14:10

1. Rum 10: 8-15 - The kakuatan confessing kalawan sungut anjeun sarta percanten dina haté anjeun

2. Jabur 19:1-4 - Kakawasaan Firman Allah jeung kaéndahan ciptaan-Na

1 Korinta 14:11 Ku sabab kitu lamun kuring teu nyaho harti sora, kuring bakal ka nu nyarita urang babari, jeung nu nyarita mah bakal jadi urang babari.

Jalma anu teu ngarti kana basa anu diomongkeun ku batur, moal bisa ngarti, kitu ogé sabalikna.

1. Daya Basa: Maham jeung Ngahargaan Béda

2. Ngawangun Sasak Silih Pamahaman kalawan Silih Asih

1. Yakobus 1:19 - Nyaho ieu, dulur kuring tercinta: hayu unggal jalma gancang ngadéngé, slow mun nyarita, slow kana anger.

2. Kolosa 3: 12-15 - Ditunda lajeng, salaku leuwih dipilih Allah, suci tur tercinta, hate welas asih, kahadean, humility, meekness, jeung kasabaran, bearing kalawan karana jeung, lamun hiji boga keluhan ngalawan batur, forgiving unggal. séjén; sakumaha Gusti geus ngahampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura. Sarta di luhur sadayana ieu ditunda cinta, nu ngiket sagalana babarengan dina harmoni sampurna.

1 Korinta 14:12 Nya kitu deui aranjeun, sabab aranjeun getol kana karunia-karunia rohani, narékahan sangkan bisa unggul dina ngagedékeun jamaah.

Paul nyorong urang Korinta neangan hadiah spiritual pikeun edify gareja.

1. "Nalika Kado Spiritual Dilaksanakeun pikeun Kahadéan Garéja"

2. "The Zeal of the Spiritual Gifts"

1. Rum 12:6-8; "Gaduh kado anu béda-béda dumasar kana kurnia anu dipasihkeun ka urang, hayu urang dianggo: upami nubuat, saimbang kana iman urang; upami jasa, dina ngalayanan urang; anu ngajar, dina pangajaran-Na; anu ngajurung, dina ajaran-Na. naséhat; anu nyumbang, kalayan loma; anu mingpin, kalayan sumanget; anu ngalakukeun tindakan welas asih, kalayan riang."

2. Epesus 4:11-12; "Sareng anjeunna masihan rasul-rasul, nabi-nabi, evangelists, angon sareng guru-guru, pikeun ngalengkepan para wali pikeun padamelan pelayanan, pikeun ngawangun awak Kristus."

1 Korinta 14:13 Ku sabab kitu sing saha anu nyarita ku basa nu teu dipikanyaho kudu neneda supaya bisa napsirkeun.

Paul maréntahkeun jalma-jalma mukmin pikeun ngadoakeun kamampuan pikeun napsirkeun basa anu teu dipikanyaho.

1. Neneda pikeun kamampuhan pikeun ngarti kersa Allah.

2. Tanya Allah pikeun masihan anjeun kamampuhan pikeun napsirkeun basa nu teu dipikanyaho.

1. James 1: 5 - Lamun salah sahiji anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, nu mere ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

2. Epesus 3:16-19 - Éta anjeunna bakal masihan anjeun, nurutkeun riches kamulyaan-Na, bisa strengthened kalawan kakuatan ku Roh-Na dina lalaki batin; Nu Kristus bisa Huni di hate anjeun ku iman; nu ye, keur rooted jeung grounded cinta, Bisa ngarti jeung sakabeh wali naon breadth, jeung panjang, jeung jero, jeung jangkungna; Jeung nyaho asih Kristus, nu ngaliwatan pangaweruh, nu bisa jadi ngeusi sakabeh fulness Allah.

1 Korinta 14:14 Pikeun lamun kuring neneda dina basa nu teu dipikanyaho, sumanget kuring ngadoa, tapi pamahaman abdi unfruitful.

Paul nyatakeun yén ngadoa dina basa anu teu dipikanyaho nyaéta mangpaat pikeun sumanget, tapi henteu ngahasilkeun hasil anu nyata.

1. Ngandelkeun Roh: Kakuatan Doa dina Kanyahoan

2. Fokus kana Intangible: Metik Mangpaat Solat Rohani

1. Rum 8: 26-27 ??Roh syafaat pikeun urang

2. 1 Tesalonika 5:16-18 ??Salawasna neneda jeung sukur salawasna

1 Korinta 14:15 Naon kitu? Kuring bakal neneda kalayan sumanget, sareng kuring bakal neneda kalayan pangertian ogé: Kuring bakal nyanyi kalayan sumanget, sareng kuring ogé bakal nyanyi kalayan pangertian.

Paul nyorong urang Kristen pikeun ngadoa sareng nyanyi kalayan sumanget sareng pamahaman.

1. Ngartos Kakuatan Doa sareng Lagu

2. Ngado'a jeung Nyanyi kalayan Paham Rohani

1. Pilipi 4:6-7 - ? 쏝 e hariwang pikeun nanaon, tapi dina sagala hal ku doa jeung supplication, jeung sukur, hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah; jeung katengtreman Allah, nu surpasses sakabeh pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun ngaliwatan Kristus Yesus.??

2. Kolosa 3:16 - ? 쏬 et Firman Kristus cicing di anjeun richly dina sagala hikmah, ngajarkeun jeung admonishing karana dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung rahmat dina hate anjeun ka Gusti.??

1 Korinta 14:16 Upami anjeun ngaberkahan ku roh, kumaha jalma anu nyicingan kamar jalma anu teu diajar ngucapkeun Amin dina hatur nuhun anjeun, sabab anjeunna henteu ngartos naon anu anjeun ucapkeun?

Urang Kristen kudu ati-ati waktu nyarita ku basa roh, sabab jalma-jalma nu teu ngarti basana teu bisa ngabales nu bener.

1. Kakuatan Doa: Ngartos Mangpaat Nyarita dina Basa Roh

2. Ngabudayakeun Komunitas Spiritual: Pentingna Inklusi sareng Pamahaman

1. Rum 8:26-27, ? Kitu ogé, Roh ogé ngabantosan kalemahan urang: sabab urang henteu terang naon anu kedah urang nenedakeun sakumaha anu kedahna: tapi Roh nyalira ngadamel syafaat pikeun urang kalayan groanings anu teu tiasa diucapkeun. Jeung manéhna nu maluruh hate nyaho naon pikiran Roh, sabab manéhna maketh intercession pikeun wali nurutkeun bakal Allah.??

2. 1 Korinta 12:7-11, ? Janten manifestasi Roh dipasihkeun ka unggal jalma pikeun kauntungan. Pikeun hiji geus dibikeun ku Roh kecap hikmah; ka nu sejen kecap pangaweruh ku Roh sarua; Pikeun iman sejen ku Roh sarua; ka nu sejen teh hadiah nyageurkeun ku Roh nu sarua; Pikeun anu sanés damel mujijat; ka nubuat sejen; mun discerning sejen tina roh; ka nu sejen rupa-rupa basa; ka nu sejen interpretasi basa: Tapi kabeh ieu gawéna nu hiji jeung Roh nu sarua, ngabagi ka unggal lalaki sababaraha sababaraha sakumaha anjeunna bakal.??

1 Korinta 14:17 Pikeun anjeun leres-leres muji sukur, tapi anu sanés henteu digedékeun.

Paul nyorong urang Kristen pikeun ngahaturkeun nuhun ka Allah, tapi ogé pikeun mastikeun yén batur digedékeun.

1. Pentingna nganuhunkeun sareng ngadidik batur

2. Kumaha carana mastikeun yén ungkapan syukur urang ngawangun up batur

1. Epesus 4:29 - "Hayu euweuh komunikasi ngaruksak kaluar tina sungut anjeun, tapi nu alus pikeun pamakéan edifying, éta bisa ngawula rahmat ka hearers."

2. Kolosa 3:16 - "Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly dina sagala hikmah; ngajarkeun jeung admonishing karana dina psalms na hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung rahmat dina haté anjeun ka Gusti."

1 Corinthians 14:18 Abdi muji sukur ka Gusti, abdi nyarios ku basa langkung seueur tibatan anjeun sadayana.

Wacana Panyatur muji sukur ka Gusti pikeun mampuh nyarita ku basa-basa leuwih ti batur.

1. Daya Syukur: Diajar Ngahargaan Anu Mibanda Urang

2. Kurnia Roh Suci: Nangkeup Basa Ilahi Allah

1. Epesus 4:29-30 - "Hayu ulah aya omongan corrupting kaluar tina mouths anjeun, tapi ngan sapertos anu hade pikeun ngawangun up, sakumaha fits kasempetan, éta bisa masihan rahmat ka jalma anu ngadéngé. Jeung ulah grieve the Roh Suci Allah, anu ku anjeun disegel pikeun dinten panebusan."

2. Rasul 2: 4 - "Jeung maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci jeung mimiti nyarita dina basa séjén salaku Roh masihan aranjeunna utterance."

1 Korinta 14:19 Tapi di garéja mah leuwih hade nyarita lima kecap kalawan pamahaman kuring, ku sora kuring bisa ngajarkeun batur ogé, ti batan sapuluh rébu kecap dina basa nu teu dipikanyaho.

Paul prefers mun nyarita sababaraha kecap kalawan pamahaman di garéja ngajar batur, tinimbang loba kecap dina basa aneh.

1. The Power of Understanding: Ngagunakeun kurnia pamahaman kami di gareja

2. Ajén Pangajaran: Nangkeup tanggung jawab pikeun ngajar batur di garéja

1. James 3:17 - Tapi hikmah anu ti luhur mimitina murni, lajeng peaceable, lemah lembut, jeung gampang jadi entreated, pinuh ku rahmat jeung bungbuahan alus, tanpa partiality, sarta tanpa hypocrisy.

2. Paribasa 16:24 - Kecap-kecap anu pikaresepeun sapertos sayang madu, amis kana jiwa, sareng kaséhatan kana tulang.

1 Korinta 14:20 Dulur-dulur, ulah jadi murangkalih dina pangertian;

Mu'min kedah gaduh pamahaman anu dewasa ngeunaan iman, tapi tetep ngajaga kamurnian haté sapertos budak leutik.

1. Kasaimbangan hikmah jeung Innocence

2. Tumuwuh dina Iman jeung Humility

1. Mateus 18: 3-4 - "Jeung ceuk, Verily Kami nyebutkeun ka anjeun, iwal anjeun dirobah, sarta jadi kawas budak leutik, anjeun moal asup ka Karajaan Sawarga. Ku kituna saha-saha bakal ngarendahkeun dirina salaku budak leutik ieu. Anu pangageungna di Karajaan Sawarga."

2. Epesus 4:13-14 - "Nepi ka urang sadayana sumping dina persatuan iman, jeung pangaweruh ngeunaan Putra Allah, nepi ka manusa sampurna, nepi ka ukuran stature of fulness Kristus: Ti ayeuna moal aya deui murangkalih, digoyang-goyang, sareng kabawa ku unggal angin doktrin, ku tipu daya manusa, sareng kapinteran licik, dimana aranjeunna ngantosan pikeun nipu."

1 Corinthians 14:21 Dina hukum aya tulisan, jeung lalaki séjén basa jeung biwir séjén kuring bakal nyarita ka jalma ieu; sarta acan pikeun sakabéh éta maranéhna moal ngadéngé kuring, nyebutkeun PANGERAN.

Paul mengutip kitab suci tina hukum anu nyarioskeun yén Allah nyarios ka jalma-jalma dina sababaraha basa anu béda-béda, tapi aranjeunna tetep henteu ngadangukeun Anjeunna.

1. Kakuatan Kakafiran: Ngartos naon hartina mun teu ngadéngé panggero Allah.

2. Pentingna Basa: Nalungtik pentingna komunikasi jeung ngajembaran jurang antara jalma.

1. James 1: 22-25 - Examining pentingna jadi doers Firman teu ngan hearers.

2. Mateus 7:24-27 - Ngajalajah pentingna ngawangun yayasan padet pikeun iman jeung dédéngéan Firman Allah.

1 Korinta 14:22 Ku sabab eta basa basa teh jadi tanda, lain keur nu percaya, tapi keur nu teu percaya.

Karunia nyarios ku basa roh mangrupikeun tanda pikeun jalma-jalma kafir, sedengkeun nganubuat nyaéta pikeun jalma anu percaya.

1. Kakuatan Teu Percaya: Ngartos Pentingna Nyarita dina Basa Sunda

2. Tujuan Nubuat: Ngadorong Umat Iman

1. Markus 16:17, Jeung tanda ieu bakal nuturkeun maranéhanana anu percaya; Dina ngaran kuring bakal aranjeunna tuang kaluar devils; maranehna bakal nyarita ku basa anyar;

2. Rum 10:14-15, Kumaha lamun maranehna nganuhunkeun ka Anjeunna anu ku maranehna teu percaya? na kumaha maranéhna bakal percaya ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu acan uninga? na kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a? Na kumaha maranéhna bakal ngahutbah, iwal aranjeunna dikirim? Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Alusna suku jalma-jalma anu ngawawarkeun Injil Kasalametan, sareng ngawartakeun Injil Kasalametan!

1 Korinta 14:23 Jadi lamun sakabeh jamaah ngumpul ka hiji tempat, sarta sakabeh nyarita ku basa, sarta aya datang ka jalma anu unlearled, atawa teu palercaya, moal aranjeunna bakal nyebutkeun yén anjeun gélo?

Garéja kedah émut ka urang luar nalika nyarios ku basa, upami henteu aranjeunna panginten gareja gélo.

1. Nyarita ku basa ku cinta jeung pamahaman.

2. Kanyaah jeung ditampanan mangrupa pondasi pikeun nyarita ku basa.

1. Kolosa 3:12-14 - Ku alatan éta, salaku Allah? 셲 jalma-jalma anu dipilih, anu suci sareng anu dipikacinta, pakean diri anjeun ku welas asih, kahadean, hina, lemah lembut sareng kasabaran.

2. 1 Peter 4: 8-10 - Luhureun sadaya, cinta silih deeply, sabab cinta nyertakeun leuwih multitude dosa.

1 Corinthians 14:24 Tapi lamun kabeh nubuat, sarta datang ka hiji anu teu percaya, atawa hiji unlearled, manéhna yakin kabéh, manéhna judged sadaya.

Lamun sakabeh jalma di gareja nubuat, sanajan jalma anu kafir atawa uneducated ngartos tur disabit tina bebeneran.

1. Kakuatan Prophesying: Kumaha Komo Kafir jeung Untrained Bisa Ngartos

2. Kayakinan Roh: Kumaha Nubuat Anu Satia Ngawujudkeun Kayakinan

1. Rum 10:17 ??Jadi, iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ku pangandika Allah.

2. Mateus 7:24 ??Ku sabab eta sing saha anu ngadenge ieu omongan Kami jeung nurut kana eta, Kami bakal nyarupaan jelema anu wijaksana, anu ngadegkeun imahna di luhur batu.

1 Korinta 14:25 Jeung ku kituna rusiah haténa dijieun manifest; sarta jadi ragrag ka handap dina beungeutna anjeunna bakal nyembah ka Allah, sarta ngalaporkeun yén Allah aya dina anjeun tina hiji bebeneran.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha rahasia haté diungkabkeun nalika jalma sujud sareng nyembah ka Gusti, sareng ngaku yén Gusti leres-leres aya.

1. Kakuatan Ibadah: Kumaha Rubuh Sateuacan Gusti Nyingkabkeun Rahasia Haté

2. Ayana Allah: Ngaku Allah Aya Dina Dina Urang

1. Jabur 95:6 - "Aduh, hayu urang nyembah jeung sujud; hayu urang tuur payuneun Gusti nu nyieun urang."

2. Mateus 28:20 - "Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.??

1 Korinta 14:26 Janten kumaha, dulur-dulur? Nalika anjeun kumpul, unggal anjeun gaduh mazmur, gaduh doktrin, gaduh basa, gaduh wahyu, gaduh interpretasi. Hayu sagala hal dipigawé pikeun edifying.

Lamun mukmin ngumpul, masing-masing kudu mawa Jabur, ajaran, pesen dina basa asing, wahyu, atawa interpretasi pikeun silih ngawangun up.

1. Kakuatan Ngahiji dina Garéja

2. Ilubiung dina Ibadah

1. Rasul 2: 42-47 - bakti Garéja mimiti pikeun ukhuwah, megatkeun roti, jeung solat.

2. Epesus 4: 15-16 - Tumuwuh nepi di persatuan iman jeung pangaweruh ngeunaan Yesus Kristus.

1 Korinta 14:27 Upami aya anu nyarios ku basa anu teu dipikanyaho, kedah ku duaan, atanapi paling-paling ku tilu, sareng tangtosna; sarta ngantep hiji napsirkeun.

Paul maréntahkeun urang Kristen pikeun nyarita dina basa ukur pasangan atawa paling tilu, sarta kudu aya juru basa.

1. Kakuatan Nyarita dina Basa Roh: Kumaha Ngamangpaatkeun Kado anu Leres

2. Kabutuhan Interprétasi: Ngartos Pentingna Juru Basa

1. 1 Korinta 14:5-6, 27 - ? 쏧 kersa yen maraneh kabeh nyarita ku basa, tapi tinimbang nu Anjeun prophesied: pikeun leuwih gede nu prophesieth ti manéhna nu speaks ku basa, iwal manéhna napsirkeun, nu gareja bisa narima edifying. Lamun aya lalaki nyarita dina basa nu teu dipikanyaho, hayu eta ku dua, atawa paling ku tilu, sarta tangtu; na hayu hiji nafsirkeun.??

2. Rum 8:26-27 - ? Kitu ogé, Roh ogé ngabantosan kalemahan urang: sabab urang henteu terang naon anu kedah urang nenedakeun sakumaha anu kedahna: tapi Roh nyalira ngadamel syafaat pikeun urang kalayan groanings anu teu tiasa diucapkeun. Jeung manéhna nu maluruh hate nyaho naon pikiran Roh, sabab manéhna maketh intercession pikeun wali nurutkeun bakal Allah.??

1 Korinta 14:28 Tapi lamun euweuh juru, hayu anjeunna tetep tiiseun di gareja; jeung hayu manéhna nyarita ka dirina, jeung ka Allah.

Kadé dulur jempé di garéja, sarta lamun euweuh juru hadir, hiji kudu nyarita ka dirina jeung ka Allah.

1. The Power of tiiseun - Ngajalajah pentingna dengekeun Allah jeung batur di garéja.

2. Interpreting Garéja - Ngartos kabutuhan hiji juru dina layanan garéja.

1. Rum 8:26-27 - Kitu ogé Roh mantuan urang dina kalemahan urang. Pikeun urang henteu terang naon anu kedah urang nenedakeun sakumaha anu kedah urang lakukeun, tapi Roh nyalira ngadoakeun pikeun urang kalayan groanings jero teuing pikeun kecap.

2. Yakobus 1: 19-20 - Nyaho ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah.

1 Korinta 14:29 Nabi-nabi kudu nyarita dua atawa tilu, sedengkeun nu sejenna kudu ngahukum.

Rasul Paulus nyauran nabi-nabi pikeun nyarios dua atanapi tilu sakaligus, sareng anu sanés ngahukum.

1. The Power of Discernment: Kumaha Mutuskeun Naon Percaya

2. Karunia Nubuat: Nyarioskeun Kaleresan dina Asih sareng Karendahan Hati

1. Ibrani 4:12 - Pikeun firman Allah hirup jeung aktip, seukeut batan pedang dua-edged, piercing ka division jiwa jeung sumanget, tina sendi jeung sumsum, jeung discerning pikiran jeung karsa jantung. .

2. 1 John 4: 1 - tercinta, ulah percanten unggal roh, tapi nguji roh ningali naha aranjeunna ti Allah, pikeun loba nabi palsu geus Isro kaluar ka dunya.

1 Korinta 14:30 Upami aya anu diungkabkeun ka anu sanés anu linggih, hayu anu mimiti cicing waé.

Paulus maréntahkeun urang Korintus pikeun sopan santun sareng henteu ngaganggu batur nalika nuju nubuat.

1. Diajar Seni Ngaregepkeun: Pangajaran ngeunaan 1 Korinta 14:30

2. Kakuatan Ngajempékeun: Kumaha Némbongkeun Hormat ku Tetep Tenang

1. Yakobus 1:19 - Nyaho ieu, dulur kuring tercinta: hayu unggal jalma gancang ngadéngé, slow mun nyarita, slow kana anger.

2. Siloka 17:28 - Malah hiji fool anu tetep jempé dianggap wijaksana; nalika anjeunna nutup biwirna, anjeunna dianggap calakan.

1 Korinta 14:31 Pikeun anjeun sadayana tiasa nubuat hiji-hiji, supados sadayana tiasa diajar, sareng sadayana tiasa ngalipur.

Sadaya anu percaya tiasa nganubuat hiji-hiji supados sadayana kelompok tiasa diajar sareng dihibur.

1. Kakuatan Nubuat Babarengan - Kumaha ngagunakeun prophesying pikeun nguatkeun iman anjeun sareng ngawangun komunitas.

2. Kanyamanan jeung Diajar Ngaliwatan Prophesying - Kumaha ngagunakeun prophesying pikeun manggihan kanyamanan sarta diajar ti unggal lianna.

1. Rasul 2:17 "Jeung eta bakal datang ka lulus dina poé panungtungan, nyebutkeun Allah, Kuring baris tuang kaluar Roh abdi kana sakabeh daging: jeung putra anjeun sarta putri anjeun bakal nubuat."

2. Epesus 4:11 "Jeung anjeunna masihan sababaraha, rasul; jeung sababaraha, nabi; jeung sababaraha, evangelists; jeung sababaraha, pastor jeung guru;"

1 Korinta 14:32 Jeung roh para nabi tunduk ka nabi.

Roh para nabi tunduk kana kadali para nabi.

1. Kakuatan Nubuat: Ngartos sareng Ngamangpaatkeun Anugrah Nubuat

2. Ngadangukeun Firman Gusti: Tanggung Jawab Ngadangukeun Nubuat

1. Yermia 23: 21-22 - "Kuring henteu ngutus nabi-nabi ieu, tapi aranjeunna parantos ngajalankeun pesenna; Kuring henteu nyarios ka aranjeunna, tapi aranjeunna parantos ngaramal. Kecap-kecap Kami ka umat Kami sareng bakal nyingkirkeun aranjeunna tina jalan-jalanna anu jahat sareng tina kalakuan jahatna.

2. James 1:5-6 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, Anjeun kudu ménta Allah, anu méré generously ka sadaya tanpa manggihan kasalahan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. Tapi lamun nanya, anjeun kudu percaya jeung ulah ragu, sabab jalma anu mamang téh kawas ombak laut, ditiup jeung tossed ku angin.

1 Korinta 14:33 Sabab Allah teh lain anu ngaruntuykeun kabingungan, tapi karapihan, saperti di sakabeh jamaah para wali.

Gusti sanes anu nyababkeun huru-hara sareng karusuhan, tapi hoyong katengtreman sareng persatuan diantara umat-Na.

1. ? 쏥 od Nelepon Urang Ngahiji jeung Damai??

2. ? 쏥 od urang Will pikeun Garéja-Na??

1. Jabur 133:1 - ? 쏝 ehold, kumaha alus tur pikaresepeun éta lamun baraya cicing dina persatuan.??

2. Rum 12:16 - ? Kuring saluyu sareng sasama. Ulah sombong, tapi gaul jeung nu hina. Pernah jadi bijaksana dina pandangan sorangan.??

1 Korinta 14:34 Hayu awéwé anjeun tetep tiiseun di jamaah: pikeun eta teu diijinkeun pikeun nyarita; tapi aranjeunna maréntahkeun janten dina ta'at, sakumaha ogé nyebutkeun hukum.

Awéwé di garéja diparéntahkeun pikeun cicingeun, sakumaha anu diparéntahkeun ku hukum.

1. Tempat Awéwé di Garéja: Taat kana Firman Allah

2. Kakuatan Tiiseun: Ngadangukeun, Diajar, sareng Tumuwuh dina Iman

1. Siloka 31:10-31 - Hiji conto awéwé Godly

2. 1 Peter 3: 1-6 - Nilai sumanget tenang jeung lemah lembut

1 Korinta 14:35 Sareng upami aranjeunna hoyong diajar naon waé, hayu aranjeunna naroskeun ka salaki di bumi, sabab éta éra pikeun awéwé nyarios di jamaah.

Awéwé henteu kedah nyarios di garéja sareng kedah naroskeun ka salaki naon waé anu aranjeunna gaduh ngeunaan .

1. Pentingna Salaki salaku Pamimpin Rohani

2. Peran Awéwé dina Garéja

1. Epesus 5:22-33 - kaluman pamajikan ka salaki maranéhanana

2. 1 Timoteus 2: 11-14 - kalungguhan awéwé di Garéja

1 Korinta 14:36 Naon? sumping firman Allah ti anjeun? atanapi sumping ka anjeun wungkul?

Petikan Paulus naroskeun ka urang Korinta, naroskeun ka aranjeunna naha firman Allah ngan ukur sumping ka aranjeunna sanés ti aranjeunna.

1. Allah nyauran urang pikeun jadi caang pikeun dunya, babagi warta alus tina injil ka jalma sabudeureun urang.

2. Urang kudu ati mun teu ngan ngadangu Firman Allah, tapi sabenerna nempatkeun kana aksi dina kahirupan urang.

1. Mateus 5: 14-16 - "Anjeun teh caang dunya. Hiji kota diwangun dina pasir teu bisa disumputkeun. Ngayakeun jalma lampu lampu sarta nempatkeun eta handapeun mangkok. Gantina aranjeunna nempatkeun eta dina stand na, sarta. nyaangan ka sarerea di jero imah. Nya kitu deui, kudu caang maraneh ka batur, supaya maraneh narenjo kalakuan maraneh anu hade, sarta ngamulyakeun Rama maraneh di sawarga."

2. James 1:22 - "Ulah saukur ngadangukeun kecap, sarta jadi nipu yourselves. Ngalakukeun naon eta nyebutkeun."

1 Korinta 14:37 Upami aya anu nganggap dirina nabi, atanapi spiritual, hayu anjeunna ngaku yén hal-hal anu kuring nyerat ka anjeun mangrupikeun paréntah Gusti.

Paulus ngajurung jalma-jalma anu nganggap dirina sacara rohani pikeun nampi pangajaran anu disayogikeun dina surat-suratna salaku paréntah Yéhuwa.

1. "Kakuatan Surat Paulus: Ngartos Paréntah Gusti"

2. "Hirup Kahirupan Spiritual: Nganut Ajaran Paul salaku Pangersa Allah"

1. Jabur 119:11 - "Sabda anjeun geus kuring nyumput dina haté kuring, supaya kuring teu dosa ngalawan Anjeun."

2. Paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka PANGERAN kalawan sakabeh haté anjeun; jeung teu lean kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal ngarahkeunnana jalur thy."

1 Korinta 14:38 Tapi lamun aya nu teu nyaho, hayu manéhna jadi goblog.

Paulus nyorong urang Korinta pikeun terbuka kana karunia Roh, tapi upami aya anu henteu daék nampi éta, aranjeunna henteu kedah dipaksa.

1. Ngabagéakeun Karunia Roh: Dorongan Paulus pikeun Urang Korinta

2. Jahiliah jeung Openness: Ngartos Pesen Paul dina 1 Korinta 14:38

1. Rum 12: 6-8 - Ngabogaan hadiah béda nurutkeun kurnia dibikeun ka urang.

2. 1 Peter 4:10 - Masing-masing anjeun kedah nganggo kado naon anu anjeun nampi pikeun ngalayanan batur, salaku pangurus anu satia tina rahmat Allah dina sagala rupa bentukna.

1 Korinta 14:39 Ku sabab eta, dulur-dulur, cove pikeun nubuat, sarta ulah ngalarang nyarita ku basa.

Paul ngadorong urang Kristen pikeun nubuat sareng henteu ngalarang nyarios dina basa roh.

1. Nyarita dina iman: Kumaha embracing kurnia spiritual urang bisa mawa urang ngadeukeutan ka Allah.

2. Kakuatan nubuat: Ngajalajah sareng ngagunakeun kado rohani urang pikeun ngamajukeun Karajaan Allah.

1. Rum 12: 6-8 - Ngabogaan hadiah anu béda-béda dumasar kana rahmat anu dipasihkeun ka urang, hayu urang dianggo.

2. Rasul 2: 1-4 - Datangna Roh Suci jeung murid diomongkeun dina ibu.

1 Korinta 14:40 Sadayana kedah dilakukeun kalayan sopan sareng teratur.

Paulus ngajurung urang Korintus pikeun ngalaksanakeun diri sacara teratur sareng hormat.

1. Ngadegkeun Katertiban jeung Hormat dina Kahirupan Urang

2. Hirup Santun Nurutkeun Parentah Paulus

1. Epesus 5:15-17 - Ku kituna, kudu ati-ati kumaha hirup anjeun? 봭 ot sakumaha teu wijaksana tapi sakumaha wijaksana, ngamangpaatkeun unggal kasempetan, sabab poé téh jahat. Ku sabab eta ulah jadi foolish, tapi ngarti naon bakal Gusti urang.

2. Titus 2:11-12 - Pikeun rahmat Allah geus mucunghul nu nawarkeun kasalametan ka sadaya jalma. Éta ngajarkeun urang nyarios? 쏯 o??to ungodliness jeung hawa nafsu duniawi, jeung hirup kontrol diri, hirup jujur jeung taqwa di jaman kiwari.

1 Korinta 15 nyaéta bab kalima belas tina Surat Kahiji Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul alamat topik jadian, emphasizing significance na dina iman Kristen jeung koréksi sababaraha salah paham diantara mukmin Corinthian.

Ayat 1: Paul dimimitian ku negeskeun deui pesen Injil salaku anu paling penting: yén Kristus pupus pikeun dosa-dosa urang, dikubur, sareng digugahkeun dina dinten katilu numutkeun Kitab Suci (1 Korinta 15: 3-4). Anjeunna nyayogikeun daptar saksi mata anu ningali Yesus saatos kebangkitan-Na, kalebet Petrus, Yakobus, sareng langkung ti lima ratus anu sanés (1 Korinta 15: 5-8). Paul negeskeun yén lamun Kristus teu dihudangkeun ti nu maraot, iman maranéhanana bakal sia-sia sarta maranéhanana masih dina dosa maranéhanana (1 Corinthians 15:17). Anjeunna nampilkeun Yesus salaku hasil pangheulana pikeun jalma-jalma anu saré, ngajamin para mukmin yén sapertos Kristus dihirupkeun deui, aranjeunna ogé bakal diangkat kana kahirupan anu langgeng.

Ayat ka-2: Paulus nyarioskeun sababaraha kasalahpahaman ngeunaan kabangkitan di antara urang percaya di Korinta. Anjeunna ngabales jalma-jalma anu mungkir atanapi naroskeun kabangkitan jasmani ku ngajelaskeun yén sapertos aya rupa-rupa daging — manusa, sato — aya ogé rupa-rupa awak — badan bumi sareng badan sawarga (1 Korinta 15: 35-40). Anjeunna ngagunakeun analogi tina alam pikeun ngagambarkeun kumaha siki kedah maot sateuacan tiasa ngahasilkeun kahirupan anyar. Nya kitu, awak urang anu rusak bakal dirobih janten anu henteu rusak dina waktos kabangkitan (1 Korinta 15: 42-44).

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku deklarasi anu suksés ngeunaan kameunangan tina maot ngaliwatan Yesus Kristus. Paul memproklamirkan yén maot geus swallowed up dina meunangna jeung moyok kakuatan na ku quoting tina Yesaya (1 Corinthians 15: 54-55). Anjeunna nyorong jalma-jalma mukmin pikeun nangtung teguh dina imanna sabab pagawéanana dina ngalayanan Allah henteu sia-sia (1 Korinta 15:58). Pesen Paulus mangrupikeun harepan sareng kayakinan, negeskeun kanyataan kebangkitan sareng pentingna langgeng tina kameunangan Kristus ngalawan maot.

Kasimpulanana, Bab lima belas tina Korintus Pertama museur kana topik kebangkitan. Paul negeskeun pentingna kebangkitan Kristus salaku pondasi iman Kristen. Anjeunna nyarioskeun kasalahpahaman ngeunaan kabangkitan jasmani sareng ngajamin para mukmin yén sapertos Kristus dibangkitkeun tina maot, aranjeunna ogé bakal ngalaman kebangkitan pikeun hirup anu langgeng. Paulus ngagunakeun analogi pikeun ngajelaskeun transformasi tina badan anu rusak ka badan anu teu rusak dina waktos dihudangkeun. Anjeunna nyimpulkeun ku deklarasi anu suksés ngeunaan kameunangan tina maot ngaliwatan Yesus Kristus, ngadorong jalma-jalma mukmin pikeun nangtung teguh dina imanna sareng ngajamin yén pagawéanana dina ngalayanan Allah henteu sia-sia. Bab ieu nyorot peran sentral kebangkitan dina teologi Kristen sareng masihan harepan pikeun anu percaya ngeunaan kamulyaan kahareupna.

1 Korinta 15:1 Sumawona, dulur-dulur, kuring ngumumkeun ka anjeun Injil anu ku kuring diwartakeun ka anjeun, anu ku anjeun parantos nampi, sareng dimana anjeun nangtung;

Paulus ngingetkeun urang Korintus ngeunaan Injil anu anjeunna parantos diajarkeun ka aranjeunna, anu aranjeunna nampi sareng ngadeg.

1. Kakuatan Injil: Naha Urang Ngadeg kana Kaleresanna

2. Injil Kristus: Yayasan Urang Pikeun Kahirupan

1. 1 Corinthians 15: 3-4 - Pikeun kuring dikirimkeun ka anjeun mimiti sagala nu kuring ogé narima, kumaha Kristus pupus pikeun dosa urang nurutkeun Kitab Suci; Sareng anjeunna dikubur, sareng anjeunna gugah deui dina dinten katilu numutkeun Kitab Suci:

2. Rum 10:9 - Nu lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

1 Corinthians 15: 2 Ku anu ogé anjeun disimpen, upami anjeun tetep dina mémori naon anu kuring diajarkeun ka anjeun, kecuali anjeun henteu percanten.

Paulus ngajurung urang Korintus pikeun nginget ajaran-ajaranna, sabab éta mangrupikeun jalan pikeun nyalametkeun aranjeunna.

1. Kakuatan Émut: Kumaha Ngajaga Iman Hirup

2. Berkah Kasalametan: Narima jeung Inget Kurnia Allah

1. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

1 Corinthians 15: 3 Pikeun kuring dikirimkeun ka anjeun mimiti sagala nu kuring ogé narima, kumaha Kristus pupus pikeun dosa urang nurutkeun Kitab Suci;

Rasul Paulus ngajarkeun yén Yesus pupus pikeun dosa urang nurutkeun Kitab Suci.

1. Pentingna Pupusna Yesus: Ngartos Kakuatan Salib

2. Kakuatan Injil: Kumaha Pupusna Yesus Ngarobih Sadayana

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Yesaya 53: 5-6 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

1 Korinta 15:4 Sareng anjeunna dikurebkeun, sareng anjeunna gugah deui dina dinten katilu numutkeun Kitab Suci:

Rasul Paul ngingetkeun gereja Corinthian yén Yesus dikubur sarta Anjeunna gugah tina maot dina dinten katilu, sakumaha Kitab Suci geus prophesied.

1. "Hirup Kahirupan Kabangkitan: Conto Yesus"

2. "Kakuatan Kitab Suci: Pentingna Kabangkitan Yesus"

1. Rum 6:4-5 - Ku sabab kitu urang dikubur jeung Anjeunna ku baptisan kana maot, nu sagampil Kristus geus diangkat ti nu maraot ku kamulyaan Rama, sanajan kitu urang ogé kudu leumpang di newness tina kahirupan.

5 Sabab upama urang geus ngahiji dina saibarat pupusna-Na, tangtu urang oge bakal sarua jeung gugah-Na.

2. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan paeh, tangtu hirup. Sareng saha waé anu hirup sareng percaya ka Kami moal pernah maot. Naha anjeun percaya ieu?”

1 Corinthians 15: 5 Sareng anjeunna katingali ku Kepas, teras ka dua belas.

Ayat: Paul nyatakeun yén Yesus katingali ku Kepas sareng dua belas saatos gugahna.

1. Kanyataanana kiamat: Kepas jeung nu dua welas nyaksian eta

2. Kakuatan Kristus: Kabangkitan-Na Diproklamasikeun ku Pangikut-Na

1. Rasul 1: 3 Anjeunna dibere dirina hirup ka aranjeunna sanggeus sangsara-Na ku loba bukti, nembongan ka aranjeunna salila opat puluh poé sarta diomongkeun ngeunaan Karajaan Allah.

2. Yohanes 20:26 Ti dinya, dalapan poe, murid-murid-Na arindit deui di jero, jeung Tomas jeung maranehna. Sanajan panto-pantona dikonci, Yesus sumping sarta ngadeg di tengah-tengah maranehna sarta ngadawuh, "Karapihan aya di anjeun."

1 Korinta 15:6 Sanggeus éta, manéhna katempo leuwih lima ratus baraya sakaligus; anu sabagian ageung tetep dugi ka ayeuna, tapi aya anu sare.

Paul nyarioskeun patepangna sareng Yesus anu dihirupkeun deui sareng patepang salajengna langkung ti 500 jalma sareng Gusti anu gugah.

1: Pangharepan urang dina Kabangkitan Kristus

2: Kakuatan Komunitas dina Nyaksian Pangéran anu Gugah

1: Rum 6:4-5 , "Ku sabab eta urang dikubur kalawan anjeunna ku baptisan kana maot: sakumaha sakumaha Kristus geus digugakeun tina maot ku kamulyaan Rama, kitu ogé urang ogé kudu leumpang dina newness tina kahirupan."

2: Rasul 1: 3, "Ka saha anjeunna ogé némbongkeun dirina hirup sanggeus markisa na ku loba bukti infallible, geus katempo aranjeunna opat puluh poé, sarta ngomong ngeunaan hal pertaining ka Karajaan Allah."

1 Korinta 15:7 Sanggeus éta, manéhna katempo James; lajeng sadaya rasul.

Passage Yesus nembongan ka Yakobus lajeng ka sakabeh rasul.

1. Percaya Anu Teu Bisa Dipercaya: Kebangkitan Yesus

2. Ayana Yesus: Ngalaman Anjeunna dina Kahirupan Urang

1. Rum 10: 9-10 - "Lamun anjeun nyatakeun kalawan sungut anjeun, 'Yesus teh Gusti,' jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna tina maot, anjeun bakal disimpen. Sabab ku haté anjeun anu percaya jeung diyakinkeun, sarta ku sungut anjeun anu ngaku iman anjeun sarta disalametkeun."

2. John 20: 19-21 - Dina malem eta poe kahiji dina saminggu, nalika murid-murid keur babarengan, jeung panto dikonci sabab sieun pamingpin Yahudi, Yesus sumping sarta ngadeg di antara aranjeunna sarta ngadawuh, "Peace jadi kalawan. anjeun!” Sanggeus ngomong kitu, manéhna némbongkeun leungeun jeung sisi-Na. Murid-murid kacida bungahna waktu ningali Gusti. Isa ngadawuh deui, “Salam kasalametan! Sakumaha Rama ngutus Kami, Kami ogé ngutus anjeun."

1 Korinta 15: 8 Sareng anu terakhir anjeunna katingali ku kuring ogé, sapertos anu lahir di luar waktosna.

Rasul Paulus nyaritakeun pangalaman ningali Yésus Kristus dihirupkeun deui ti nu maraot, sanajan manéhna lahir dina waktu nu teu disangka-sangka.

1: Urang kudu tetep satia kana kapercayaan ka Yésus Kristus, sanajan éta teu kaduga atawa luar biasa.

2: Kebangkitan Yesus Kristus mangrupikeun panginget anu kuat yén Allah salawasna aya sareng urang sareng tiasa dianggo dina cara anu kuat dina kahirupan urang.

1: Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupikeun kapastian ngeunaan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali.

2: Rum 10: 9 - Lamun ngaku kalawan sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

1 Korinta 15:9 Pikeun kuring anu pangleutikna di antara rasul-rasul, anu henteu pantes disebut rasul, sabab kuring nganiaya jamaah Allah.

Rasul Paulus rendah hati nyatakeun dirina salaku pangleutikna di antara rasul-rasul, kusabab jaman baheula nyiksa gereja Allah.

1. Nangkeup Karendahan Hati: Urang bisa diajar tina tuladan Paulus ngeunaan kasadaran diri jeung karendahan diri waktu urang ngeunteung kana kahirupan urang sorangan jeung sabaraha jauh urang geus ngahontal.

2. Kakuatan Panghampura: Sajauh mana urang geus nyimpang, rahmat jeung pangampura Allah salawasna bisa mawa urang balik deui ka Anjeunna.

1. Lukas 1:37 - "Kanggo euweuh moal mungkin jeung Allah."

2. 1 John 2: 1-2 - "Barudak mah, Kuring keur nulis hal ieu ka anjeun ku kituna anjeun moal dosa. Tapi lamun saha ngalakukeun dosa, urang boga hiji ngajengkeun jeung Rama, Yesus Kristus nu soleh. Anjeunna teh. panebusan pikeun dosa-dosa urang, sareng sanes pikeun dosa urang wungkul, tapi ogé pikeun dosa-dosa saalam dunya."

1 Korinta 15:10 Tapi ku kurnia Allah kuring jadi naon Kami: jeung rahmat-Na anu bestowed ka kuring teu sia-sia; tapi kuring labored leuwih abundantly ti maranéhanana kabéh: acan teu kuring, tapi kurnia Allah anu geus jeung kuring.

Paulus nganuhunkeun kana kurnia Allah anu dipaparinkeun ka anjeunna, sahingga anjeunna tiasa nyambut damel langkung seueur tibatan sadayana.

1. Ngandelkeun Rahmat Allah dina Usaha Urang

2. Luhurna Rahmat Allah

1. Pilipi 4:13 - Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus nu strengthens kuring

2. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun disimpen ngaliwatan iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

1 Korinta 15:11 Ku sabab eta, naha kuring atawa maranehna, kitu we ngahutbah, jeung kitu maneh percaya.

Paulus jeung rasul-rasul séjénna nguarkeun warta nu sarua, sarta urang Korinta percaya.

1. Kakuatan Pesen Sarua: Kumaha Da'wah Pesen Sarua Ngahijikeun Urang

2. Kakuatan Iman: Kumaha Iman Dikuatkeun Ku Ngahiji

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. Pilipi 1: 27-28 - Ngan hayu manner Anjeun hirup jadi pantes Injil Kristus, ku kituna naha kuring datang jeung ningali anjeun atanapi am absen, kuring bisa ngadéngé anjeun nu nangtung teguh dina hiji sumanget, jeung hiji pikiran striving side by side for iman injil.

1 Korinta 15:12 Ayeuna upami Kristus diwartakeun yén Anjeunna gugah tina anu maraot, kumaha saur sababaraha diantara anjeun yén teu aya kebangkitan anu maot?

Sababaraha urang Korinta nolak kahudangkeun deui anu maraot, sareng Paulus naroskeun naha, nganggap yén Kristus parantos diajarkeun salaku parantos gugah tina maot.

1. Éta foolish mun mungkir jadian tina maot nalika Kristus sorangan geus gugah tina maot.

2. Urang kudu inget jeung ulah poho yén Yésus geus dihirupkeun deui ti nu maraot, jadi nu pangheulana jalma-jalma nu bakal dihirupkeun deui.

1. Rum 8:11 - "Lamun Roh anjeunna anu diangkat Yesus ti nu maraot dwells di anjeun, anjeunna anu diangkat Kristus Yesus tina maot ogé bakal masihan kahirupan ka awak fana anjeun ngaliwatan Roh-Na anu dwells di anjeun."

2. John 11: 25-26 - "Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Saha anu percaya ka Kami, sanajan anjeunna maot, acan anjeunna bakal hirup, sarta sakur anu hirup jeung percaya ka Kami moal maot. "

1 Korinta 15:13 Tapi lamun euweuh jadian nu maraot, mangka Kristus teu gugah.

Paul negeskeun kebangkitan Kristus, sareng ngingetkeun yén tanpa éta, teu aya iman Kristen.

1. Pangharepan anu teu goyah tina kiamat

2. Kakuatan Al Masih

1. Rum 10:9 - Nu lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

2. Mateus 28: 6 - Anjeunna teu di dieu: pikeun manéhna geus risen, sakumaha cenah. Hayu, tingali tempat di mana Gusti iklas.

1 Korinta 15:14 Sareng upami Kristus henteu dibangkitkeun, maka da'wah kami sia-sia, sareng iman anjeun ogé sia-sia.

Rasul Paulus nyatakeun yén lamun Kristus teu gugah, da'wah téh euweuh hartina jeung iman ogé tanpa nilai.

1. Kakuatan Kabangkitan: Kumaha Kebangkitan Kristus Nyangking Makna sareng Nilai pikeun Kahirupan Urang

2. Dakwah jeung Iman: Nangkeup Kakawasaan Kristus Risen

1. Rum 10: 9-10 - "Lamun ngaku kalawan sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. Sabab ku iman dina jero haté anjeun, anjeun dibenerkeun ku Allah, jeung ku cara ngaku-ngaku sungut anjeun, anjeun disalametkeun."

2. 1 Peter 1: 3-5 - "Sagala puji ka Allah, Rama Gusti urang Yesus Kristus. Nya ku rahmat-Na anu agung urang geus dilahirkeun deui, sabab Allah ngangkat Isa Al Masih ti nu maraot. Ayeuna kami hirup kalayan harepan anu ageung, sareng kami ngagaduhan warisan anu teu dihargaan - warisan anu disimpen di sawarga pikeun anjeun, murni sareng teu najis, teu tiasa dihontal ku robih sareng buruk. Sareng ku iman anjeun, Gusti nangtayungan anjeun ku kakawasaan-Na dugi ka anjeun nampi kasalametan ieu, anu siap diungkabkeun dina dinten terakhir pikeun sadayana ningali. ”

1 Korinta 15:15 Enya, sarta kami kapanggih saksi palsu Allah; sabab kami geus kasaksian Allah yen Anjeunna diangkat nepi Kristus: saha Anjeunna henteu diangkat, lamun kitu jadi nu maot moal gugah.

Petikan ieu nyarioskeun jalma-jalma anu nyaksian palsu ku nyarios yén Allah ngangkat Yesus tina anu maraot, padahal ieu henteu leres upami anu maot henteu tiasa gugah.

1. Kakuatan Saksi Palsu jeung Balukar tina Percaya

2. Pentingna Panginten sareng Naliti Bukti

1. Rum 10:17 - Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah.

2. Mateus 7:15-20 - “Waspada ku nabi-nabi palsu, anu datang ka aranjeun dina pakean domba, tapi di jerona teh ajag rakus. Anjeun bakal mikawanoh aranjeunna ku bungbuahan maranéhanana. Naha buah anggur dikumpulkeun tina rungkun cucuk, atanapi buah ara tina jukut? Jadi, unggal tangkal séhat ngahasilkeun buah anu alus, tapi tangkal anu gering ngahasilkeun buah anu goréng. Tangkal anu séhat moal tiasa ngahasilkeun buah anu goréng, ogé tangkal anu gering moal tiasa ngahasilkeun buah anu saé. Unggal tangkal anu teu ngahasilkeun buah alus bakal ditegor sarta dialungkeun kana seuneu. Ku kituna anjeun bakal mikawanoh aranjeunna tina buahna."

1 Korinta 15:16 Sabab lamun nu maraot teu dihudangkeun deui, Kristus mah moal dihudangkeun deui.

Paul boga pamadegan yén lamun nu maot teu dihudangkeun, teras Kristus moal bisa geus dihudangkeun ogé.

1. Kakuatan Kabangkitan: Ngartos Implikasi tina Kabangkitan Kristus

2. Bukti Kabangkitan: Ngabuktikeun Kaaslian Kabangkitan Kristus

1. Yesaya 53:10-12 - Tapi éta wasiat Gusti pikeun naksir manéhna sarta ngabalukarkeun manéhna sangsara, sarta sanajan Gusti ngajadikeun hirupna kurban pikeun dosa, manéhna baris nempo turunan-Na jeung manjangkeun poé-Na, jeung wasiat Gusti bakal makmur dina panangan-Na.

11 Saparantos sangsara, anjeunna bakal ningali caangna hirup sareng sugema; ku pangaweruh-Na hamba abdi soleh bakal menerkeun loba, sarta anjeunna bakal nanggung iniquities maranéhanana.

2. Rum 8:11 - Jeung lamun Roh manéhna anu diangkat Yesus ti nu maraot hirup di anjeun, manéhna anu diangkat Kristus ti nu maraot oge bakal mere hirup ka awak fana anjeun alatan Roh-Na anu hirup di anjeun.

1 Korinta 15:17 Jeung lamun Kristus teu diangkat, iman anjeun sia; anjeun can aya dina dosa anjeun.

Upami Yesus Kristus henteu digugahkeun tina pupusna, maka iman urang moal aya gunana sareng urang tetep dina dosa.

1. "Kakuatan Kabangkitan"

2. "Janji Kasalametan"

1. Rum 10:9 - Nu lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

2. Jabur 103:12 - Salaku sajauh wétan ti kulon, jadi jauh hath anjeunna dihapus transgressions urang ti urang.

1 Korinta 15:18 Saterusna maranéhanana ogé anu fallen saré di Kristus anu perished.

Passage Jalma anu geus maot dina Kristus geus perished.

1. Urang teu kudu poho jalma anu geus Isro saméméh urang di Kristus jeung dampak maranéhanana dina kahirupan urang.

2. Harepan urang pikeun hirup langgeng aya dina Yesus, sarta urang kudu nempel ka Anjeunna salaku sumber kanyamanan jeung kabagjaan urang.

1. Pilipi 3:20 - Tapi kawarganagaraan urang aya di sawarga, sarta ti dinya urang await Jurusalamet, Gusti Yesus Kristus.

2. Rum 14:8 - Pikeun lamun urang hirup, urang hirup ka Gusti, jeung lamun urang maot, urang maot ka Gusti. Janten, naha urang hirup atanapi naha urang maot, urang kagungan Gusti.

1 Korinta 15:19 Lamun ngan dina kahirupan ieu urang boga harepan Kristus, urang téh paling sangsara ti sakabeh jalma.

Paul negeskeun yén tanpa harepan ka Kristus, hirup pinuh ku kasangsaraan.

1. "Tetep Harapan dina Kristus: Nolak Kahirupan Kasangsaraan"

2. "Janji Harapan dina Kristus: Nolak Kahirupan Kasangsaraan"

1. Rum 8:25 - "Tapi lamun urang ngaharepkeun naon urang teu ningali, urang ngantosan eta kalawan kasabaran."

2. Yesaya 40:31 - "Tapi maranéhanana anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal Gunung nepi jeung jangjang sakumaha garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, sarta moal pingsan."

1 Korinta 15:20 Tapi ayeuna Kristus geus gugah ti nu maraot, sarta jadi firstfruits maranéhanana anu saré.

Kahirupan Kristus: Kristus geus gugah tina pupus sarta jadi nu pangheulana pikeun jalma-jalma anu geus maot.

1. Pangharepan Kahudangna: Allah parantos masihan urang harepan hirup langgeng ngalangkungan kebangkitan Kristus.

2. Kakawasaan Kristus: Yesus geus ngéléhkeun maot sarta méré urang kakuatan pikeun nungkulan sagala halangan.

1. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh.

2. Rum 6: 9-10 - Urang terang yen Kristus, keur diangkat ti nu maraot, moal maot deui; maot teu aya deui kakawasaan ka anjeunna. Pikeun maot manéhna maot manéhna maot ka dosa, sakali pikeun sakabéh, tapi hirup manéhna hirup manéhna hirup ka Allah.

1 Korinta 15:21 Kusabab ku manusa maot, ku manusa sumping ogé hudangna anu maraot.

Pupusna disababkeun ku manusa, tapi kitu ogé kebangkitan anu maot.

1. Kakuatan manusa pikeun ngahudangkeun.

2. Kaéndahan panebusan dina maot.

1. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi paeh.

2. Rum 5:18 - Ku alatan éta, salaku hiji trespass ngarah ka panghukuman pikeun sakabéh lalaki, jadi hiji kalakuan amal saleh ngabalukarkeun leresan jeung kahirupan pikeun sakabéh lalaki.

1 Korinta 15:22 Pikeun sakumaha dina Adam sadayana maot, kitu ogé dina Kristus sadayana bakal jadi hirup.

Kabéh jalma bakal maot tapi dina Kristus maranéhna bakal jadi hirup.

1. "Hirup di Kristus: The Hope of Hirup Langgeng"

2. "The Power of Kasalametan: Overcoming Death Through Christ"

1. Rum 6:23, "Kanggo upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang."

2. John 11: 25-26, "Yesus ngadawuh ka dirina, "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan anjeunna maot, acan bakal hirup, sarta sakur anu hirup jeung percaya ka Kami moal maot. Anjeun percanten ieu?""

1 Korinta 15:23 Tapi unggal lalaki dina urutan sorangan: Kristus nu firstfruits; saterusna maranéhanana anu Kristus dina datangna-Na.

Paul speaks tina urutan jadian, nu Kristus teh firstfruits jeung jalma anu milik Anjeunna bakal nuturkeun dina datangna-Na.

1. Tarekat Kabangkitan: Kumaha Kameunangan Kristus Ngajamin Milik Urang

2. Harepan Kabangkitan: Kumaha Balikna Kristus Méré Kakuatan Urang

1. Rum 8:23-25 - Jeung teu ngan maranehna, tapi diri urang sorangan oge, nu boga firstfruits Roh, komo urang sorangan groan dina diri urang sorangan, nungguan nyoko, pikeun wit, panebusan awak urang.

2. Pilipi 3:20-21 - Pikeun paguneman urang di sawarga; ti mana ogé urang néangan Jurusalamet, Gusti Yesus Kristus: Anu bakal ngarobah awak vile urang, éta bisa jadi fashionable kawas kana awak glorious, nurutkeun karya whereby anjeunna bisa malah subdue sagalana kana dirina.

1 Korinta 15:24 Saterusna datang ahir, nalika anjeunna bakal geus dibikeun nepi karajaan ka Allah, malah Rama; nalika anjeunna bakal nempatkeun sagala aturan jeung sagala otoritas jeung kakuatan.

Ahir dunya bakal datang nalika Yesus nyerahkeun karajaan ka Allah Rama sareng ngancurkeun sadaya pamaréntahan, kakawasaan, sareng kakawasaan.

1. Ahir Anu Datang: Naha Anjeun Siap?

2. Wewenang Pamungkas: Kadaulatan Allah

1. Rum 14:11-12 (Kanggo aya tulisan, "Salaku Kami hirup, nyebutkeun Gusti, unggal dengkul bakal sujud ka Kami, sarta unggal basa bakal ngaku ka Allah. Ku kituna unggal urang bakal masihan akun dirina ka Allah. .)

2. Epesus 1:20-21 (Anu anjeunna didamel di Kristus, nalika anjeunna diangkat anjeunna ti nu maraot, sarta nempatkeun anjeunna di leungeun katuhu sorangan di tempat sawarga, Jauh luhureun sakabeh kapangéranan, jeung kakuatan, jeung kakuatan, jeung Dominion, jeung unggal ngaran anu ngaranna, lain ngan di dunya ieu, tapi ogé dina nu bakal datang.)

1 Corinthians 15:25 Pikeun manéhna kudu maréntah, nepi ka manéhna geus nempatkeun sakabeh musuh dina suku-Na.

Paulus nyatakeun yén Yésus kudu maréntah nepi ka ngéléhkeun kabéh musuh-musuhna.

1. Yesus Reigns: The Power of meunangna-Na

2. Pamaréntahan Kristus: Percanten ka Otoritas-Na

1. Pilipi 2: 9-11 - Ku sabab eta Allah exalted anjeunna ka tempat pangluhurna sarta masihan anjeunna ngaran anu luhur unggal ngaran, yén dina nami Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama .

2. Epesus 1: 20-22 - mana anjeunna exerted Kristus nalika anjeunna diangkat anjeunna ti nu maraot sarta seated anjeunna di leungeun katuhu-Na di realms sawarga, tebih luhureun sakabeh aturan jeung otoritas, kakuatan jeung Dominion, sarta unggal judul nu bisa jadi. dibikeun, teu ngan di jaman kiwari tapi ogé dina hiji datang. Jeung Allah nempatkeun sagala hal dina suku-Na jeung diangkat manéhna jadi kapala leuwih sagalana pikeun gareja.

1 Korinta 15:26 Musuh anu terakhir anu bakal ditumpes nyaéta maot.

Maot nyaéta musuh pamungkas anu bakal diéléhkeun.

1. Tanpa Sieun - Hiji Éksplorasi meunangna leuwih maot

2. Kakuatan Kabangkitan - Ngalangkungan Panangan Pamungkas

1. 1 Corinthians 15: 54-57 - "Maot geus swallowed up dina meunangna. Dimana, O maot, meunangna anjeun? Dimana, O maot, nyaeta nyeureud anjeun?"

2. John 11: 25-26 - "Kami teh jadian jeung hirup. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan anjeunna maot, acan anjeunna bakal hirup"

1 Korinta 15:27 Pikeun anjeunna geus nempatkeun sagala hal dina suku-Na. Tapi nalika anjeunna nyarios yén sagala hal di handapeun anjeunna, jelas yén anjeunna dikecualian, anu parantos nempatkeun sagala hal dina kaayaan anjeunna.

Yesus geus dibere wewenang pikeun sagala hal, tapi wewenang-Na teu mutlak sabab Anjeunna sorangan tunduk ka Allah.

1. Kadaulatan Allah: Ngartos Saha Nu Ngawasa

2. Yesus: Conto Nu Maha Kawasa Nu Nyurahan Ka Allah

1. Rum 14: 7-8 - Pikeun euweuh urang hirup ka dirina, sarta teu saurang ogé maot ka dirina. Pikeun naha urang hirup, urang hirup ka Gusti; jeung naha urang maot, urang maot ka Gusti: naha urang hirup, atawa maot, urang teh Gusti.

2. Pilipi 2: 5-11 - Hayu pikiran ieu jadi di anjeun, nu ieu ogé dina Kristus Yesus: Anu, keur dina wujud Allah, panginten teu rampog mun sarua jeung Allah: Tapi dijieun dirina tina no reputation, jeung nyandak kana anjeunna bentuk hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, manéhna humbled dirina, sarta jadi taat kana maot, komo maot salib.

1 Korinta 15:28 Jeung lamun sagala hal bakal subdued ka manéhna, mangka Putra ogé bakal tunduk kana manéhna nu nempatkeun sagala hal di handapeun manéhna, supaya Allah bisa jadi sagala di sadaya.

Petikan éta ngajelaskeun yén Allah tungtungna bakal janten sadayana nalika sagala hal ditundukkeun ka Anjeunna sareng Putra tunduk ka Anjeunna.

1. Gusti Nu Maha Kawasa

2. Kakawasaan Kadaulatan Allah

1. Ibrani 13:20-21 - Ayeuna muga-muga Allah katengtreman anu ngahirupkeun deui ti anu maraot, Gusti urang Yesus, angon anu agung domba, ku getih tina perjangjian anu langgeng, ngalengkepan anjeun kalayan sagala anu hadé anu anjeun tiasa laksanakeun. bakal, damel di anjeun naon anu pikaresepeun dina paningal-Na, ngaliwatan Yesus Kristus, ka saha jadi kamulyaan salamina. Amin.

2. Rum 11:33-36 - Oh, jerona riches jeung hikmah jeung pangaweruh Allah! Kumaha unsearchable judgments-Na jeung kumaha incrutable jalan-Na! "Kanggo saha anu terang pikiran Gusti, atanapi saha anu parantos naséhat?" "Atawa saha anu masihan hadiah ka anjeunna supados anjeunna tiasa dibales?" Pikeun ti anjeunna sareng ngalangkungan anjeunna sareng ka anjeunna mangrupikeun sagala hal. Mantenna kamulyaan salamina. Amin.

1 Korinta 15:29 Lain naon anu kudu dilakukeun ku maranehna anu dibaptis pikeun anu maraot, lamun anu paéh henteu gugah deui? naha aranjeunna lajeng dibaptis pikeun maot?

Petikan Paul raises patarosan naha jalma dibaptis lamun euweuh jadian.

1. Kakuatan Iman: Naon Tujuan Baptisan?

2. Kabangkitan Yesus: Nyebarkeun Harepan Urang.

1. Rum 6:3-4 - "Naha anjeun teu nyaho yen urang sadaya anu geus dibaptis kana Kristus Yesus, dibaptis kana pupusna-Na? Ku sabab kitu urang dikubur sareng anjeunna ku baptisan kana maot, supados, sapertos Kristus digugahkeun tina pupusna ku kamulyaan Rama, urang ogé tiasa hirup dina kahirupan anu anyar."

2. Kolosa 2:12 - "Geus dikubur kalawan anjeunna dina baptisan, nu anjeun ogé diangkat kalawan anjeunna ngaliwatan iman dina karya kuat Allah, anu diangkat anjeunna ti nu maraot."

1 Korinta 15:30 Jeung naha urang nangtung dina jeopard unggal jam?

Paul naroskeun naha urang Kristen terus-terusan dina bahaya kasusah sareng kasangsaraan.

1. "The Peril of Persekusi: Nangtung Strong Sanajan Résiko"

2. "Rahmat Gusti Dina Nyanghareupan Bahaya"

1. Ibrani 11: 32-40 - Iman para wali Perjanjian Old dina nyanghareupan bahaya.

2. Rum 8:31-39 - The jaminan cinta Allah di satengahing bahaya.

1 Korinta 15:31 Kuring protes ku kabungahan anjeun anu kuring gaduh dina Kristus Yesus Gusti urang, kuring maot unggal dinten.

Rasul Paulus ngungkabkeun kahayangna pikeun maot unggal dinten demi Kristus.

1. Biaya Nuturkeun Yesus: Daék Maot Sapopoé

2. Hirup Pangorbanan: Conto Paulus

1. Pilipi 3:10 - "Supaya abdi tiasa terang anjeunna sareng kakawasaan kabangkitan-Na, sareng tiasa ngabagi sangsara-Na, janten sapertos anjeunna dina pupusna."

2. Ibrani 13:13 - "Hayu urang balik ka anjeunna luar camp jeung nanggung hinaan anjeunna endured."

1 Korinta 15:32 Lamun di Epesus di Epesus, kuring geus gelut jeung sato-sato manusa, naon gunana lamun nu paeh teu hudang deui? hayu urang dahar jeung nginum; pikeun isukan urang maot.

Petikan Paul patarosan titik berjuang jeung tarung lamun maot teu hudang deui. Anjeunna nunjukkeun yén jalma kedah ngarasakeun hirup bari maranéhna mibanda eta.

1. Harti Hirup: Hirup Kalanggengan

2. Nangkeup Momen: Ngarasakeun Kahirupan Sawaktos Anjeun Bisa

1. Pandita 9:7-9 - Pindah, dahar roti anjeun kalawan kabagjaan, sarta inuman anggur anjeun kalawan haté gumbira, pikeun Allah geus narima karya anjeun. Anggoan anjeun salawasna bodas, sareng sirah anjeun henteu kakurangan minyak. Hirup bagja sareng pamajikan anu anjeun dipikacinta sapanjang dinten hirup anjeun.

2. Yakobus 4:13-14 - Hayu ayeuna, anjeun anu nyebutkeun, "Poé ieu atawa isukan urang bakal balik ka kota ieu jeung kitu jeung méakkeun sataun di dinya jeung dagang jeung untung" - acan anjeun teu nyaho naon isukan. mawa. Naon hirup anjeun? Pikeun anjeun halimun anu nembongan sakeudeung lajeng ngaleungit.

1 Corinthians 15:33 Ulah katipu: komunikasi jahat ngaruksak tata krama alus.

Petikan éta ngingetkeun supaya teu katipu ku pangaruh anu goréng, anu tiasa nyababkeun kalakuan korupsi.

1. "Bahaya Pangaruh Buruk"

2. "Kakuatan Nyieun Pilihan anu Saé"

1. paribasa 13:20 - Anjeunna anu walketh kalawan lalaki wijaksana bakal wijaksana: tapi hiji pendamping fools bakal ancur.

2. James 1:16 - Ulah jadi deceived, baraya mah tercinta.

1 Korinta 15:34 Hudang kana kabeneran, sareng ulah ngalakukeun dosa; keur sababaraha teu boga pangaweruh Allah: Kuring nyarita ieu éra Anjeun.

Paulus nyorong urang Korinta pikeun hudang kana kabeneran sareng henteu ngalakukeun dosa, sabab sababaraha diantara aranjeunna henteu terang ngeunaan Allah.

1. "Ngartos Anugrah Gusti: Kumaha Hirup Adil"

2. "Kabutuhan Pangetahuan: Tong Ngidinan Éra Ngadalikeun Anjeun"

1. Rum 6: 14-17 - Pikeun dosa moal boga Dominion leuwih anjeun: pikeun anjeun teu handapeun hukum, tapi dina rahmat.

2. Siloka 2: 6-8 - Pikeun Gusti masihan hikmah: tina sungut-Na datang pangaweruh jeung pamahaman.

1 Korinta 15:35 Tapi aya anu bakal nanya, Kumaha anu maot dihudangkeun deui? jeung awak naon maranéhna datang?

Paulus ngajukeun pananya ngeunaan pihudangeunana nu maot jeung kumaha maranéhna bakal dihirupkeun deui.

1. "Kebangkitan: Pangharepan Hirup Langgeng"

2. "Awak nu dihudangkeun deui: Kumaha bakal kasampak kawas?"

1. Proyék 19:25-27 - Pikeun kuring nyaho yén Redeemer mah hirup, jeung di ahir manéhna baris nangtung di bumi. Sarta sanggeus kulit kuring geus jadi ancur, acan dina daging kuring kuring bakal ningali Allah, saha kuring bakal ningali keur kuring sorangan, sarta panon kuring bakal behold, sarta lain. Jantung kuring pingsan dina jero kuring!

2. 1 Peter 1: 3-5 - Rahayu jadi Allah jeung Rama Gusti urang Yesus Kristus! Nurutkeun welas asih-Na anu agung, Anjeunna geus ngabalukarkeun urang dilahirkeun deui jadi harepan hirup ku jalan dihudangkeunana Yesus Kristus ti nu maraot, nepi ka hiji warisan anu langgeng, taya cacad, jeung teu luntur, disimpen di sawarga pikeun aranjeun, anu ku kakawasaan Allah. anu dijaga ku iman pikeun kasalametan anu siap diturunkeun dina waktos terakhir.

1 Korinta 15:36 Nu bodo, nu ditabur moal dihirupkeun, lamun teu paeh.

Passage Death diperlukeun pikeun hal bisa dibawa ka hirup.

1. Kakuatan Maot: Kumaha Maot Mawa Hirup

2. Kabutuhan Pangorbanan: Naon Anu Kudu Dipasrahkeun Pikeun Meunangkeun

1. John 12:24 - Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, iwal hiji jagong gandum ragrag kana taneuh jeung paeh, eta abideth nyalira: tapi lamun eta maot, eta brings mudik loba buah.

2. Rum 6:4-5 - Ku sabab kitu urang dikubur kalawan anjeunna ku baptisan kana maot: nu kawas sakumaha Kristus geus diangkat nepi ti nu maraot ku kamulyaan Rama, sanajan kitu urang ogé kudu leumpang di newness tina kahirupan. Pikeun lamun urang geus dipelak babarengan dina sasaruaan pupusna, urang bakal ogé dina sasaruaan kebangkitan-Na.

1 Korinta 15:37 Jeung nu Anjeun sown, Anjeun sown lain awak nu bakal jadi, tapi gandum bulistir, eta bisa jadi kasempetan gandum, atawa sababaraha sisikian séjén.

Penanaman siki teu hasil dina panén saharita, tapi antukna bakal tumuwuh jadi naon eta dipelak salaku.

1. Kaajaiban Tumuwuh: Ngartos Kumaha Ciptaan Allah Gawé

2. Melak Bibit Iman: Metik Mangpaat Asih Allah

1. Galata 6: 7-8 - Ulah jadi deceived: Allah teu moyok, pikeun naon sows hiji, éta ogé bakal Fedi. 8 Sing saha anu melak kana dagingna, tina dagingna bakal ngalakeun karusakan, tapi anu melak kana Ruh, tina Ruh, bakal nampi kahirupan anu langgeng.

2. James 1: 17-18 - Unggal kado alus sarta unggal kado sampurna nyaeta ti luhur, turun ti Rama cahaya kalayan saha euweuh variasi atawa kalangkang alatan robah. 18 Ku kersa-Na sorangan Anjeunna ngalahirkeun urang ku pangandika bebeneran, supaya urang janten jinis anu pangheulana tina mahluk-Na.

1 Korinta 15:38 Tapi Allah masihan eta awak sakumaha eta geus pleased anjeunna, sarta ka unggal siki awakna sorangan.

Gusti masihan unggal siki badan anu unik pikeun minuhan tujuanana, sakumaha anu diparentahkeun ku Anjeunna.

1. Kakuatan Desain Allah: Ngartos Tujuan Urang Ngaliwatan Ciptaan-Na

2. Kaéndahan Ciptaan Allah: Ngahargaan Karagaman Ciptaan-Na

1. Jabur 139:14 - Kuring bakal muji thee; keur Kami fearfully jeung wonderfully dijieun: endah pisan karya thy; sareng jiwa abdi terang leres.

2. Kajadian 1:11-13 - Lajeng Allah ngadawuh, "Hayu bumi bertunas vegetasi, pepelakan ngahasilkeun siki, jeung tangkal buah di bumi bearing buah nurutkeun jenis maranéhanana jeung siki di antarana"; sarta éta jadi. Bumi ngahasilkeun vegetasi, tatangkalan ngahasilkeun siki nurutkeun jenis maranéhanana, jeung tatangkalan bearing buah kalawan siki dina eta, nurutkeun jenis maranéhanana; jeung Allah nempo yén éta alus. Aya soré jeung aya isuk, poé katilu.

1 Corinthians 15:39 Sadaya daging teu sarua daging: tapi aya hiji jenis daging manusa, sejen daging beasts, sejen daging lauk, jeung hiji deui manuk.

Paulus ngantebkeun rupa-rupa ciptaan, nyebutkeun yén aya rupa-rupa daging di antara manusa, sato galak, lauk, jeung manuk.

1. Keanekaragaman Allah: Ngartos Ragam Ciptaan

2. Kaunikan Unggal Kahirupan: Ngagungkeun Kabédaan Manusa, Sato, Lauk, jeung Manuk.

1. Kajadian 1:21-25 - Allah nyiptakeun manuk, lauk, jeung sasatoan

2. Jabur 104:24-30 - Praising Allah pikeun sato Anjeunna geus dijieun

1 Korinta 15:40 Aya ogé awak celestial, jeung awak terestrial: tapi kamulyaan celestial hiji, jeung kamulyaan terestrial sejen.

Paul ngajelaskeun yén aya bédana dina kamulyaan benda langit jeung terestrial.

1. Kamulyaan Surga: Naon Hartosna sareng Kumaha Milarianna

2. Manggihan Harti dina Bedana Dunya ieu

1. Mateus 6:19-21 - "Ulah nyimpen up for yourselves harta di bumi, dimana renget jeung vermin ngaruksak, sarta dimana maling megatkeun di jeung maok. Tapi nyimpen up for yourselves harta di sawarga, dimana ngengat jeung vermin teu ngaruksak, jeung dimana maling teu megatkeun jeung maok. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya ogé bakal aya haté anjeun."

2. James 4: 13-15 - "Ayeuna dengekeun, anjeun anu nyebutkeun, 'Dinten ieu atawa isukan urang bakal balik ka ieu atawa éta kota, méakkeun sataun di dinya, mawa kana bisnis jeung nyieun duit.' Naha, anjeun malah teu terang naon anu bakal kajadian isukan. Naon hirup anjeun? Anjeun mangrupikeun halimun anu muncul sakedap teras ngaleungit. Sabalikna, anjeun kedah nyarios, 'Upami éta kersa Gusti, urang bakal hirup sareng ngalakukeun ieu atanapi éta.' ”

1 Korinta 15:41 Aya hiji kamulyaan panonpoe, hiji deui kamulyaan bulan, jeung hiji deui kamulyaan béntang-béntang: sabab hiji béntang béda jeung béntang séjén dina kamulyaan.

Kamulyaan panonpoé, bulan, jeung béntang téh unik tur rupa-rupa.

1. Ngahargaan Kaéndahan Ciptaan

2. Ngagungkeun Bedana Urang

1. Jabur 19:1-2 - Langit ngumumkeun kamulyaan Allah; langit ngumumkeun karya leungeun-Na. Poe-poe maranehna ngucapkeun pidato; peuting-peuting maranehna nembongkeun pangaweruh.

2. James 1:17 - Unggal kurnia alus tur sampurna nyaeta ti luhur, turun ti Rama lampu sawarga, anu teu robah kawas shifting kalangkang.

1 Korinta 15:42 Kitu ogé hudangna anu maraot. Ieu sown dina korupsi; eta diangkat dina incorruption:

Peupeujeuhna anu maot teh ibarat siki anu ditaburkeun dina ruksak, tuluy dihirupkeun deui dina kaayaan teu ruksak.

1. Kabangkitan Urang: A Hope of Incorruption

2. Kakuatan Kiamat: Hirup tina Maot

1. 1 Peter 1: 3-5 - Praising Allah pikeun harepan jadian

2. John 11: 25-26 - Yesus proclaiming kakawasaan jadian leuwih maot

1 Korinta 15:43 Ieu sown di dishonor; eta dibangkitkeun dina kamulyaan: eta sown dina kalemahan; eta diangkat dina kakawasaan:

Petikan ngajelaskeun yén naon anu ditaburkeun dina hinaan sareng kalemahan tiasa digedékeun dina kamulyaan sareng kakawasaan.

1. Kakuatan Panebusan: Kumaha Allah Bisa Ngarobah Kalemahan Urang Jadi Kakuatan

2. Kaasih Gusti Nu Teu Kapungkur: Kumaha Rahmat-Na ngarobah Kahirupan Urang

1. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring."

2. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu miharep ka PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana. Aranjeunna bakal soar on jangjang kawas garuda; maranéhna bakal lumpat jeung moal bosen, maranéhna bakal leumpang jeung teu jadi pingsan."

1 Korinta 15:44 Ieu sown awak alam; eta diangkat awak spiritual. Aya awak alam, sarta aya awak spiritual.

Petikan nyarioskeun ngeunaan transformasi awak manusa tina alam ka spiritual.

1. Awak urang mangrupikeun kuil Roh sareng tiasa dirobih ku iman ka Kristus.

2. Kakawasaan kabangkitan mawa kahirupan anyar pikeun nu percaya.

1. Rum 8:11 - Jeung lamun Roh Anjeunna anu diangkat Yesus ti nu maraot dwells di anjeun, Anjeunna anu diangkat Kristus Yesus ti nu maraot ogé bakal mere hirup ka awak fana anjeun ngaliwatan Roh-Na anu dwells di anjeun.

2. 2 Korinta 5:17 - Ku alatan éta, lamun saha aya dina Kristus, manéhna mangrupa ciptaan anyar; hal heubeul geus kaliwat; behold, sagala hal geus jadi anyar.

1 Korinta 15:45 Jeung kitu ieu dituliskeun, Manusa kahiji Adam dijieun jiwa hirup; Adam panungtungan dijieun roh quickening.

Alkitab nyebutkeun yén manusa kahiji, Adam, diciptakeun jiwa nu hirup, jeung Adam pamungkas dijieun roh nu nyegerkeun.

1. Bedana Adam jeung Yesus: Kumaha Adam Mimiti jeung Panungtungan ngagambarkeun Dosa jeung Kasalametan

2. Jadi Digancangkeun ku Ruh: Ngalaman Kakawasaan Yesus anu Nyaahkeun Kahirupan

1. Rum 5:12-19 - Konsékuansi tina dosa Adam jeung kado leresan ngaliwatan Yesus

2. Epesus 2: 1-10 - Kakawasaan rahmat Allah dina bringing sinners maot pikeun hirup di Kristus

1 Korinta 15:46 Tapi anu mimitina lain anu spiritual, tapi anu alami; sareng saatosna anu spiritual.

Alam asalna kahiji, dituturkeun ku spiritual.

1. Prioritas Alam: Ngartos Tempat Urang dina Penciptaan

2. The Interplay tina Alam jeung Spiritual: Ngajalajah Jalan Urang ka Kasucian

1. Mateus 6:33 - Tapi neangan heula karajaan-Na jeung amal saleh-Na, jeung sagala hal ieu bakal dibikeun ka anjeun ogé.

2. Jabur 19:1-2 - Langit ngumumkeun kamulyaan Allah; langit ngumumkeun karya leungeun-Na. Poe-poe maranehna ngucapkeun pidato; peuting-peuting maranehna nembongkeun pangaweruh.

1 Corinthians 15:47 Manusa kahiji tina bumi, earthy: manusa kadua nyaéta Gusti ti sawarga.

Ayat ieu nyarioskeun dua lalaki: anu kahiji ti bumi sareng anu kadua nyaéta Gusti ti sawarga.

1. Beda Antara Pola Pikiran Bumi sareng Surgawi

2. Hirup jadi Warga Sawarga

1. Pilipi 3:20-21 - "Tapi kawarganagaraan urang aya di sawarga, sarta ti dinya urang await Jurusalamet, Gusti Yesus Kristus, anu bakal ngarobah awak low urang jadi kawas awak glorious-Na, ku kakuatan nu nyandak anjeunna malah. pikeun matuhkeun sagala hal ka dirina."

2. Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna."

1 Korinta 15:48 Sapertos anu bumi, sapertos kitu ogé anu bumi, sareng anu sawarga, sapertos anu sawarga.

The earthly jeung sawarga téh béda jeung qualities masing-masing anu reflected di jalma anu nyicingan aranjeunna.

1: Urang kedah nampik nilai-nilai bumi sareng narékahan pikeun ngawujudkeun nilai-nilai sawarga.

2: Dina raraga jadi leuwih kawas Allah, urang kudu naek luhureun kahayang bumi urang.

1: Mateus 6:33 - Tapi neangan ye kahiji Karajaan Allah, jeung kaadilan-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

2: Rum 12: 2 - Jeung ulah conformed jeung dunya ieu: tapi jadi Anjeun transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon nu alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah.

1 Korinta 15:49 Jeung salaku urang geus ditanggung gambar tina earthy, urang ogé bakal nanggung gambar tina sawarga.

Passage Urang bakal nanggung gambar tina sawarga, sagampil urang geus ditanggung gambar earthly.

1. "Gambar Surga: Janten Langkung Kawas Kristus"

2. "Hirup dina Cahaya Gambar Surgawi"

1. Epesus 4:17-24 - Nunda lalaki heubeul jeung maké lalaki anyar.

2. Rum 8: 28-29 - Allah migawé sagala hal babarengan pikeun kahadean jalma anu nyaah ka Anjeunna jeung disebut nurutkeun tujuan-Na.

1 Korinta 15:50 Ayeuna kuring nyebutkeun, dulur-dulur, yén daging jeung getih teu bisa inherit Karajaan Allah; Korupsi ogé henteu ngawariskeun incorruption.

Karajaan Allah moal bisa diwariskeun ku daging jeung getih, atawa korupsi moal bisa inherit incorruption.

1. Urang kudu ngandelkeun iman, lain hal fisik, pikeun inherit Karajaan Allah

2. Nu korupsi moal meunang asup ka Karajaan Allah

1. Rum 8:17 - Jeung lamun barudak, mangka ahli waris; ahli waris Allah, sareng ahli waris sareng Kristus; lamun kitu jadi nu urang sangsara jeung manéhna, nu urang bisa ogé glorified babarengan.

2. Lukas 18:29-30 - Jeung cenah ka aranjeunna, Verily Kami nyebutkeun ka anjeun, Teu aya lalaki anu geus ninggalkeun imah, atawa kolot, atawa baraya, atawa pamajikan, atawa barudak, demi Karajaan Allah, Saha. moal nampi langkung seueur dina waktos ayeuna, sareng di dunya anu bakal datang hirup anu langgeng.

1 Korinta 15:51 Behold, Kuring némbongkeun Anjeun hiji misteri; Urang moal sadayana bobo, tapi urang sadayana bakal robih,

Passage Henteu sadayana jalma bakal maot, tapi sadayana bakal ngalaman transformasi.

1. Ngartos Misteri Transformasi

2. Nangkeup Jangji Parobahan

1. Rum 8:28-29 Sareng urang terang yén dina sagala hal Allah damel pikeun anu hadé pikeun jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu parantos disauran dumasar kana tujuanana.

2. Yesaya 43: 18-19 "Hilap hal-hal anu baheula; ulah ngungkit-ngungkit anu kapungkur. Tingali, kuring ngalakukeun hal anu anyar! Ayeuna muncul; naha anjeun henteu terang? Kuring ngadamel jalan di gurun sareng walungan di gurun."

1 Korinta 15:52 Dina sakedapan, dina sakedapan panon, dina tarompét anu terakhir: pikeun tarompét bakal disada, sareng anu maot bakal dihudangkeun teu rusak, sareng urang bakal robih.

Dina tarompet panungtungan, nu maot bakal dihudangkeun incorruptible jeung urang bakal robah dina momen.

1. Kakuatan Kiamat 2. Ahir Jaman

1. Rum 8:11 - Jeung lamun Roh manéhna nu diangkat Yesus ti nu maraot Huni di anjeun, manéhna nu diangkat nepi Kristus ti nu maraot ogé bakal quicken awak fana Anjeun ku Roh-Na nu dwelleth di anjeun. 2. 1 Tesalonika 4:16-17 - Pikeun Gusti sorangan bakal lungsur ti sawarga jeung ngagorowok, jeung sora tina archangel, jeung jeung trump Allah: jeung nu maot dina Kristus bakal gugah kahiji: Saterusna urang nu hirup. jeung tetep bakal bray up babarengan jeung maranehna dina awan, papanggih Gusti dina hawa: jeung saterusna urang bakal salawasna jeung Gusti.

1 Korinta 15:53 Pikeun anu ruksak ieu kedah ngagem kana anu teu rusak, sareng anu fana ieu kedah ngagem kalanggengan.

Nu ruksak kudu jadi incorruptible jeung fana kudu jadi abadi.

1. Harepan Hirup Langgeng: Kumaha Urang Bisa Ngungkulan Maot

2. Kakuatan Kabangkitan: Ngarobah Awak fana urang

1. Rum 6: 5-11 - The kakuatan tina kahirupan robah ngaliwatan jadian Yesus.

2. 1 Peter 1: 3-9 - The harepan hirup langgeng ngaliwatan jadian Yesus.

1 Corinthians 15:54 Jadi lamun corruptible ieu bakal geus maké incorruption, jeung fana ieu bakal maké kalanggengan, mangka bakal dibawa ka lulus paribasa anu ditulis: Maot geus swallowed up dina meunangna.

Anu ruksak jeung fana bakal diganti ku incorruption jeung kalanggengan, sarta maot bakal dielehkeun.

1: Kameunangan di Kristus - Henteu masalah naon anu urang hadapi dina kahirupan, Kristus parantos kéngingkeun kameunangan pamungkas tina maot.

2: Kakuatan Iman - Ku iman ka Allah, urang bisa yakin yén sanajan maot datang, urang boga jangji jadian jeung hirup langgeng.

1: Yesaya 25:8 Anjeunna bakal ngelek maot dina meunangna; jeung PANGERAN PANGERAN bakal ngusap cimata tina sagala rupa; jeung rebuke umat-Na bakal manéhna nyokot off off sakuliah bumi: pikeun PANGERAN geus spoke eta.

2: 1 Korinta 15:26 Musuh anu terakhir anu bakal ditumpes nyaéta maot.

1 Korinta 15:55 Eh maot, di mana nyeureud anjeun? O kuburan, dimana kameunangan anjeun?

Petikan Paul patarosan kakuatan maot urang jeung meunangna kuburan urang.

1: "Kameunangan Kahirupan: Nungkulan Maot"

2: "Kakuatan Harepan Urang: Henteu di Kubur"

1: Yesaya 25:8 - Anjeunna bakal ngelek maot salamina; sarta Gusti Allah bakal ngusap cimata tina sagala rupa.

2: Wahyu 1:18 - Kami anjeunna anu hirup, sarta geus maot; jeung, behold, Kami hirup salawasna, Amin; jeung boga konci naraka jeung maot.

1 Korinta 15:56 Nyeureud maot teh dosa; jeung kakuatan dosa teh hukum.

Pupusna disababkeun ku dosa, sareng Toret mangrupikeun kakuatan pikeun dosa.

1. Balukar tina Dosa nyaeta Maot

2. Kakuatan Hukum

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. James 2: 8-13 - Pikeun lamun minuhan hukum karajaan nurutkeun Kitab Suci, "Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sakumaha diri," anjeun lakukeun ogé. Tapi lamun némbongkeun partiality, anjeun committing dosa sarta disabit ku hukum salaku transgressors. Pikeun sing saha anu ngajaga sakabeh hukum tapi gagal dina hiji titik geus jadi akuntabel pikeun sakabéh éta. Pikeun anjeunna anu ngadawuh, "Ulah zinah," ceuk ogé, "Ulah maehan." Upami anjeun henteu zinah tapi maehan, anjeun parantos ngalanggar hukum. Jadi ngomong jeung jadi lampah salaku jalma anu bakal judged handapeun hukum kamerdikaan. Pikeun pangadilan téh tanpa karunya ka jalma anu geus ditémbongkeun euweuh rahmat. Mercy triumphs leuwih judgment.

1 Korinta 15:57 Tapi sukur ka Allah, anu maparin kameunangan ka urang ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus.

Dina 1 Korinta 15:57, Paul muji sukur ka Allah pikeun masihan kameunangan ngaliwatan Yesus Kristus.

1. "Kameunangan Ngaliwatan Yesus Kristus"

2. "Muji sukur ka Gusti"

1. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring.

2. Jabur 118:14 - Gusti teh kakuatan kuring jeung lagu kuring; anjeunna geus jadi kasalametan kuring.

1 Korinta 15:58 Ku sabab kitu, dulur-dulur anu dipikacinta, sing tabah, teu goyah, salawasna loba dina karya Gusti, sabab anjeun terang yen pagawean anjeun teu sia-sia di Gusti.

Jalma-jalma saiman kudu tetep tabah jeung komitmen pikeun ngawula Yéhuwa, sabab usaha maranéhna teu sia-sia.

1. Iman anu loba pisan: Jalan pikeun Komitmen Teguh

2. Service Unwavering: Buah tina Buruh Satia

1. Ibrani 10:23-24 - Hayu urang nyekel pageuh profési iman urang tanpa wavering; (sabab anjeunna satia anu jangji;) sarta hayu urang mertimbangkeun silih provoke kana cinta jeung karya alus.

2. James 1:22-25 - Tapi jadi ye doers tina kecap, jeung teu hearers wungkul, deceiving selves Anjeun sorangan. Pikeun lamun saha jadi hearer tina kecap, jeung teu migawé, manéhna kawas ka lalaki beholding beungeut alam-Na dina kaca: Pikeun manéhna beholdeth dirina, jeung indit jalan-Na, jeung straightway forgettets naon manner of man manéhna. Tapi sing saha anu ningali kana hukum kamerdikaan anu sampurna, sareng terus di dinya, anjeunna sanés ngadangukeun anu hilap, tapi ngalaksanakeun padamelan, ieu lalaki bakal rahayu dina kalakuanana.

1 Korinta 16 mangrupikeun bab genep belas sareng terakhir tina Surat Kahiji Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul nyadiakeun sagala rupa parentah jeung salam ka mukmin di Korinta.

Alinea 1: Paulus maréntahkeun ka umat Korintus ngeunaan cara ngumpulkeun kurban husus pikeun para wali di Yérusalém. Anjeunna naroskeun aranjeunna pikeun nyisihkeun sabagian tina panghasilanana unggal minggu dumasar kana kamakmuranna supados henteu peryogi koleksi-menit terakhir nalika anjeunna sumping (1 Korinta 16: 1-3). Paul expresses kahayang pikeun marengan wawakil ti Corinth nalika aranjeunna nganteurkeun hadiah berehan ieu, sakumaha anjeunna ngarencanakeun nganjang aranjeunna sanggeus ngaliwatan Makédonia (1 Corinthians 16:4-6).

Ayat ka-2: Paulus ngabahas rencana lalampahanana jeung ngungkabkeun niatna pikeun cicing di Epesus nepi ka Pentakosta sabab kasempetan pikeun palayanan nu éféktif geus dibuka di dinya (1 Korinta 16:8-9). Anjeunna ngajurung jalma-jalma anu percaya di Korinta pikeun waspada, nangtung teguh dina imanna, kalakuan siga lalaki, sareng kuat (1 Korinta 16:13). Anjeunna nyorong aranjeunna pikeun ngalakukeun sadayana kalayan cinta.

Alinea ka-3: Bab ieu dipungkas ku salam sareng parentah pribadi. Paul muji Stéfanas, Fortunatus, jeung Acaicus pikeun layanan satia maranéhanana sarta nyorong gareja di Corinth pikeun nyerah diri willingly ka pamingpin sapertos (1 Corinthians 16:15-18). Anjeunna ngirim salam ti gereja-gereja di Asia sareng Akwila sareng Priskila. Tungtungna, anjeunna menyimpulkan ku emphasizing yén cinta-Na jeung sakabeh jalma anu aya dina Kristus Yesus (1 Corinthians 16:19-24).

Kasimpulanana, Bab genep belas tina Korintus Pertama ngandung sagala rupa parentah praktis sareng salam ti Paulus. Anjeunna mamatahan pikeun ngumpulkeun kurban pikeun para wali Yerusalem sareng nyayogikeun pedoman pikeun ngumpulkeunana. Anjeunna ngabagi rencana perjalananna bari ngadesek jalma-jalma anu percaya di Korinta pikeun tetep tabah dina imanna. Bab éta ditungtungan ku pujian pribadi, salam ti gereja-gereja sanés, sareng ekspresi ahir cinta Paul pikeun sadayana anu aya dina Kristus Yesus. Bab ieu dijadikeun exhortation nutup, panyorot pentingna urusan praktis, persatuan dina awak mukmin, sarta nganyatakeun sayang Paul pikeun garéja Corinthian.

1 Korinta 16:1 Ayeuna ngeunaan ngumpulkeun pikeun para suci, sakumaha anu ku kuring parantos diparentahkeun ka jamaah-jamaah di Galatia, anjeun ogé kedah ngalakukeun.

Paul maréntahkeun gereja Corinth pikeun nyumbang kana koleksi pikeun para wali, nuturkeun instruksi anu sami anu anjeunna masihan ka gereja-gereja di Galatia.

1. Kakuatan Méré: Kumaha Méré ka Batur Bisa Ngabédakeun

2. Saha Anu Suci? Nalungtik Naon Hartosna Janten Suci

1. Rasul 20:35 - "Dina sagala hal Kami geus nembongkeun maneh yen ku cara kerja keras ku cara kieu urang kudu nulungan nu lemah sarta inget kecap Gusti Yesus, kumaha anjeunna sorangan nyebutkeun, 'Leuwih berkah mere ti batan mere. nampi.'”

2. Galata 6:10 - "Ku kituna, sakumaha urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sarerea, sarta hususna ka jalma-jalma anu iman."

1 Korinta 16:2 Dina poe kahiji dina saminggu hayu unggal salah sahiji anjeun iklas ku manéhna di toko, sakumaha Allah geus prospered manéhna, nu teu aya gatherings lamun kuring datang.

Ayat ieu nyorong urang Kristen pikeun nyisihkeun sabagian tina naon anu aranjeunna hasil dina dinten Minggu pikeun garéja, supados henteu kedah ngumpulkeun dana nalika Paul sumping.

1: Allah geus ngaberkahan urang ku kamampuhan pikeun digawé, jadi hayu urang ngagunakeun eta pikeun nyumbang ka gereja-Na.

2: Berehan dina masihan mangrupikeun tanda murid anu leres.

1: Lukas 6:38 - "Méré, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun; ukuran alus, dipencet handap, sarta shaken babarengan, sarta ngalir ngaliwatan, bakal lalaki masihan kana dada anjeun. Pikeun jeung ukuran sarua nu mete withal eta bakal diukur deui ka anjeun."

2: 2 Corinthians 9: 7 - "Unggal lalaki nurutkeun sakumaha anjeunna purposes dina haténa, jadi hayu anjeunna masihan; teu grudgingly, atawa tina kabutuhan: pikeun Allah mikanyaah hiji giver riang."

1 Korinta 16: 3 Sareng nalika kuring sumping, saha waé anu anjeun pikahoyong ku surat anjeun, aranjeunna bakal ku kuring dikirim pikeun mawa kabébasan anjeun ka Yerusalem.

Paul ngadesek urang Korinta ngirim hiji utusan jeung kontribusi finansial ka Yerusalem.

1. Pentingna masihan finansial pikeun karya Allah.

2. Tanggung jawab gereja pikeun ngurus kabutuhan batur.

1. 2 Korinta 9:7 - "Unggal lalaki nurutkeun sakumaha anjeunna purposeth dina haténa, jadi hayu anjeunna masihan; teu grudgingly, atawa tina kabutuhan: pikeun Allah mikanyaah a giver riang."

2. Rasul 2: 44-45 - "Jeung sakabeh anu percanten éta babarengan, sarta miboga sagala hal umum; Jeung dijual possessions jeung barang maranéhanana, sarta parted aranjeunna ka sadaya lalaki, sakumaha unggal lalaki geus perlu."

1 Korinta 16:4 Sareng upami kuring angkat ogé, aranjeunna bakal angkat sareng kuring.

Petikan Paulus nyarioskeun ka urang Korintus yén upami pantes anjeunna angkat ka mana waé, aranjeunna kedah ngiringan anjeunna.

1. Allah Nyauran urang janten sareng Anjeunna dina Karya-Na

2. Ngalayanan Babarengan pikeun Karajaan Allah

1. Yesaya 58:12 - Jeung maranéhna nu bakal of thee bakal ngawangun tempat runtah heubeul: thou shalt ngangkat yayasan loba generasi; jeung anjeun bakal disebut, The repairer tina breach, The restorasi jalur pikeun Huni di.

2. Mateus 25: 34-36 - Lajeng bakal Raja nyebutkeun ka aranjeunna dina leungeun katuhu-Na, Hayu, ye diberkahan Rama kuring, inherit karajaan disiapkeun keur anjeun ti yayasan dunya: Pikeun kuring éta hiji hungred, jeung anjeun. Pasihan abdi daging: Abdi haus, sareng anjeun masihan abdi inuman: Kuring éta muhrim, jeung anjeun nyandak kuring di.

1 Korinta 16:5 Ayeuna Kami bakal datang ka anjeun, nalika kuring ngaliwat Makedonia: sabab kuring ngaliwat Makedonia.

Paulus ngarencanakeun ngaliwat Makédonia pikeun nganjang ka Korinta.

1. Tabah Dina Nyanghareupan Kasangsaraan: Perjalanan Paulus ka Korinta

2. Nilai Tujuan jeung Rencana: Perjalanan Paul ka Korinta

1. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus nu strengthens kuring."

2. Rum 8:37 - "Nay, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta kami."

1 Korinta 16:6 Jeung bisa jadi kuring bakal abide, enya, jeung usum tiris jeung anjeun, nu bisa mawa kuring dina lalampahan kuring kamana wae kuring indit.

Paul nimbang-nimbang cicing di Korinta dina usum tiis, sareng aranjeunna kedah nyayogikeun anjeunna transportasi ka tujuan salajengna.

1. Allah nelepon urang pikeun silaturahmi jeung generosity, sanajan urang teu nyaho.

2. Urang kudu daék ngawula ka batur, sanajan merlukeun pangorbanan ti pihak urang.

1. Ibrani 13: 2 - "Ulah maranéh ngalalaworakeun kana silaturahmi ka strangers, pikeun thereby sababaraha geus entertained malaikat tanpa disadari."

2. Mateus 10:42 - "Jeung sakur anu masihan salah sahiji ieu leuwih saeutik malah sacangkir cai tiis sabab anjeunna murid, sabenerna mah nyebutkeun ka anjeun, anjeunna moal leungit ganjaran-Na."

1 Korinta 16:7 Pikeun kuring moal ningali anjeun ayeuna ku jalan; tapi abdi percanten bakal cicing bari jeung anjeun, lamun Gusti ngidinan.

Paul expresses kahayang na nganjang ka Korinta, tapi acknowledged yén éta pamustunganana nepi ka Allah.

1. Allah aya dina Control: Reflecting on kaluman Paul urang ka Gusti dina 1 Corinthians 16:7.

2. Kersa Gusti sareng Rencana Urang: Kumaha Ngahijikeun Impian Urang sareng Panyadia Gusti.

1. James 4:15 - Gantina Anjeun halah ngomong, "Lamun Gusti wills, urang bakal hirup jeung ngalakukeun ieu atawa éta."

2. paribasa 16: 9 - The heart of man plans jalan, tapi Gusti ngadegkeun léngkah-Na.

1 Korinta 16:8 Tapi kuring bakal tetep di Epesus nepi ka Pentakosta.

Paulus ngarencanakeun cicing di Epesus dugi ka Pentakosta: 2

1. Pentingna tetep dina kersa Allah, henteu paduli biaya.

2. Pentingna kasabaran sareng kasabaran dina ngawula ka Gusti.

2

1. Rum 8:25 - "Tapi lamun urang ngaharepkeun naon urang teu acan gaduh, urang ngantosan eta sabar."

2. James 1: 2-3 - "Anggap éta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur mah, iraha wae anjeun nyanghareupan cobaan tina rupa-rupa, sabab nyaho yén uji iman anjeun ngahasilkeun Persib."

1 Korinta 16:9 Pikeun panto gede jeung éféktif geus dibuka pikeun kuring, jeung aya loba adversaries.

Paul keur nyanghareupan loba halangan dina misi-Na, tapi kasempetan gede geus dibuka pikeun manéhna.

1. "Pencét Dina Najan Kasangsaraan"

2. "Kakuatan Sikep Positip"

1. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus nu strengthens kuring."

2. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun: ulah dismayed, sabab Kami Allah anjeun: Kuring baris nguatkeun anjeun, enya, kuring baris nulungan anjeun, enya, kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu. tina kabeneran abdi."

1 Corinthians 16:10 Ayeuna lamun Timoteus datang, pastikeun manéhna bisa jeung anjeun tanpa sieun: pikeun manéhna digawé karya Gusti, sakumaha kuring ogé ngalakukeun.

Paulus ngajurung urang Korintus pikeun ngabagéakeun Timoteus, anu digawé pikeun Yéhuwa, sapertos Paulus.

1. Kakuatan Narima: Ngabagéakeun Batur dina Palayanan Pangéran

2. Ngaronjatkeun Kakawasaan Migawé pikeun Pangéran

1. Ibrani 13: 2 Ulah lalawora pikeun nembongkeun silaturahmi ka urang asing, pikeun ku ngalakonan eta sababaraha geus entertained malaikat tanpa nyaho eta.

2. Kolosa 3:23 Naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos damel pikeun Gusti, sanés pikeun dunungan manusa.

1 Korinta 16:11 Ku sabab kitu ulah aya anu nganggap hina ka anjeunna;

Paul nyorong gareja pikeun ngabagéakeun Timoteus dina kadatanganana sareng ngarawat anjeunna kalayan hormat.

1 - Kumaha Interaksi Hormat Ngawangun Komunitas anu Kuat

2 - Pentingna Ngabagéakeun Batur

1 - Galata 6:10 , "Ku kituna, sakumaha urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sarerea, sarta hususna ka jalma-jalma anu iman."

2 - Epesus 4:32 , "Kudu bageur sareng welas asih ka anu sanés, silih hampura, sapertos Gusti Kristus ngahampura anjeun."

1 Corinthians 16:12 Ngeunaan dulur urang Apolos, kuring greatly miharep manéhna datang ka anjeun jeung dulur-dulur. tapi anjeunna bakal datang nalika anjeunna bakal gaduh waktos merenah.

Paul hayang Apolos datang ka garéja jeung dulur-dulur séjén, tapi Apolos milih datang dina waktu saterusna.

1. Rencana Allah Pikeun Urang Teu Salawasna Cocog jeung Urang

2. Waktu Allah Sampurna

1. Siloka 16:9 - Urang bisa nyieun rencana, tapi PANGERAN nangtukeun léngkah urang.

2. Yeremia 29:11 - Pikeun kuring terang rencana kuring pikeun anjeun, nyatakeun PANGERAN, rencana pikeun ngamakmurkeun anjeun sareng henteu ngabahayakeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan sareng masa depan.

1 Corinthians 16:13 Awas ye, nangtung teguh dina iman, kaluar anjeun kawas lalaki, jadi kuat.

Paulus ngajurung urang Korinta pikeun tetep waspada jeung tabah dina imanna, sangkan gagah jeung kuat.

1. Kudu Wani: Nangtung Teguh dina Iman Anjeun

2. Nungkulan Sieun jeung Karaguan Ngaliwatan Kakuatan di Gusti

1. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2. Epesus 6:10-18 - Tungtungna, jadi kuat di Gusti jeung dina kakuatan perkasa-Na. Anggoan pakarang Allah anu lengkep, supados anjeun tiasa nangtung ngalawan rencana Iblis.

1 Korinta 16:14 Hayu sagala hal anjeun dipigawé kalayan amal.

Paul admonishes urang Korintus pikeun meta kalawan cinta jeung amal dina sagala lampah maranéhanana.

1. Cinta teh parentah greatest - 1 Corinthians 16:14

2. Ngalakukeun sagalana ku cinta - 1 Korinta 16:14

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Galata 5: 13-14 - Pikeun anjeun disebut kamerdikaan, baraya. Ngan ulah make kabebasan anjeun salaku kasempetan pikeun daging, tapi ngaliwatan cinta ngawula karana. Pikeun sakabeh hukum kaeusi dina hiji kecap: "Anjeun kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan."

1 Corinthians 16:15 Kuring neneda ka anjeun, dulur-dulur, (anjeun terang imah Stephanas, yén éta téh firstfruits Achaia, sarta yén maranéhna geus addicted diri kana mentri para wali,)

Paulus ngajurung urang Korintus pikeun mikawanoh jeung ngajénan palayanan kulawarga Stéfanas.

1. Pentingna Ngahormatan Anu Didedikasikeun pikeun Kamentrian

2. Ngaku jeung Ngahargaan Kamentrian dina Kahirupan Urang

1. Kolosa 3:23-24 - Jeung naon bae anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sakumaha ka Gusti, henteu ka lalaki; Nyaho yén ti Gusti anjeun bakal nampi ganjaran tina warisan: pikeun anjeun ngawula ka Gusti Kristus.

2. Ibrani 13:7 - Inget eta nu boga aturan leuwih anjeun, anu geus diucapkeun ka anjeun firman Allah: anu iman nuturkeun, tempo tungtung paguneman maranéhanana.

1 Korinta 16:16 Sing tundukkeun diri ka nu kitu, jeung ka sakur nu nulungan jeung nu buburuh.

Paulus ngajurung urang Korintus pikeun tunduk ka jalma-jalma anu ngabantosan sareng damel sareng aranjeunna.

1. Pentingna kaluman ka jalma anu gawé bareng urang.

2. Ngahargaan pentingna gawé jeung gawé teuas.

1. Pilipi 2:3-4 - "Ulah ulah ku ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility count batur leuwih penting ti yourselves. Masing-masing urang ulah ngan ukur ningali kana kapentingan dirina, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

2. Epesus 6: 5-8 - "Budak, nurut Masters earthly anjeun kalawan sieun jeung trembling, kalawan haté tulus, sakumaha anjeun bakal Kristus, teu ku cara panon-service, salaku jalma-pleasers, tapi salaku pagawé Kristus. , ngalakonan pangersa Allah tina sanubari, ngabaktikeun pangbakti anu sae sakumaha ka Gusti, sanes ka manusa, terang yen naon bae anu hade anu dilampahkeun ku saha-saha, eta bakal ditampi deui ti Gusti, boh budak boh merdeka.”

1 Corinthians 16:17 Abdi bungah dina datangna Stephanas jeung Fortunatus jeung Acaicus: pikeun naon anu kakurangan dina bagian anjeun maranéhanana geus disadiakeun.

Paul muji ayana Stéfanas, Fortunatus, jeung Acaicus pikeun kontribusi berharga maranéhna pikeun garéja di Corinth.

1. Kakuatan Persatuan: Kontribusi Stéfanas, Fortunatus, sareng Akhaicus

2. Pentingna Masarakat: Gawé Babarengan Ngawangun Karajaan

1. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves. Hayu unggal anjeun kasampak teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur.

2. Paribasa 18:24 - A lalaki loba babaturan bisa datang ka uing, tapi aya hiji sobat anu lengket ngadeukeutan ti lanceukna.

1 Korinta 16:18 Pikeun aranjeunna parantos nyegerkeun sumanget kuring sareng anjeun;

Paulus ngajurung urang Korinta pikeun mikawanoh jalma-jalma nu geus ngawula ka maranéhna sacara rohani jeung ngaku usaha maranéhna.

1. Ngakuan Pamimpin Rohani dina Kahirupan Urang

2. Pentingna Aprésiasi jeung Syukur

1. Ibrani 13:17 - Taat ka pamingpin anjeun sarta tunduk ka aranjeunna, pikeun maranéhanana ngajaga lalajo leuwih jiwa anjeun, salaku jalma anu bakal kudu masihan hiji akun.

2. Rasul 20: 28-32 - Nengetan ati mun yourselves jeung sakabeh para, nu Roh Suci geus dijieun anjeun overseers, miara garéja Allah, anu anjeunna dicandak ku getih-Na sorangan.

1 Korinta 16:19 Jamaah-jamaah di Asia salam ka aranjeun. Akwila jeung Priskila salam pisan ka aranjeun di Gusti, jeung jamaah di imahna.

Paulus ngintun salam ti jamaah-jamaah di Asia, kitu deui ti Akwila jeung Priskila, anu boga garéja di imahna.

1. Pentingna Komunitas: Mariksa Salam Paulus ti Gereja-Gereja Asia

2. Akwila jeung Priskila: Model Silaturahmi jeung Kasatiaan

1. Rum 16:3-5 - Salam ka Priskila jeung Aquila, dulur-dulur kuring dina Kristus Yesus, anu geus nanggung beuheung kuring pikeun kahirupan kuring, anu henteu ngan ukur kuring nganuhunkeun, tapi ogé sadayana jamaah bangsa-bangsa sanés.

2. Rasul 2: 42-47 - Jeung maranéhna devoted diri kana pangajaran rasul 'jeung ukhuwah, mun megatkeun roti jeung solat. Jeung angen datang kana unggal jiwa, sarta loba keajaiban jeung tanda anu dipigawé ngaliwatan rasul. Sarta sakabeh anu percaya éta babarengan jeung boga sagala hal di umum.

1 Korinta 16:20 Dulur-dulur sadayana salam ka aranjeun. Salam ka batur ku ciuman suci.

Paulus ngajurung urang Korintus pikeun silih salam ku cium suci, sareng anjeunna ogé ngirim salam ka aranjeunna.

1. Kakuatan Cium: Ngajalajah Pentingna Saling Salam sareng Ciuman Suci

2. Asih, Ngahiji, jeung Ciuman Suci: Nalungtik Prinsip-prinsip Silaturahmi dina 1 Korinta 16:20

1. Rum 15: 5-6 - Muga-muga Allah tina kasabaran sareng pangjurung maparin anjeun hirup rukun sareng anu sanés, saluyu sareng Kristus Yesus, supados anjeun babarengan ngagungkeun Allah sareng Rama Gusti urang Yesus Kristus. .

2. Ibrani 13:1-2 - Terus silih pikanyaah salaku dulur sadulur. Tong hilap kaasih ka jalma-jalma anu teu dikenal, sabab ku cara kitu sababaraha jalma parantos ngabagéakeun malaikat tanpa disadari.

1 Korinta 16:21 Salam ti simkuring Paulus ku panangan simkuring sorangan.

Paulus ngintunkeun salam pribadina minangka tanda prihatin sareng prihatinna pikeun urang Korinta.

1) Kakuatan Panyambung: Kumaha Salam Paul urang Korintus Bisa Ngabantosan Urang Nguatkeun Ikatan Urang Kiwari

2) Harti Kapedulian: Naon Anu Bisa Diajarkeun ku Salam Paulus ka Urang Korinta Ngeunaan Pangabdian

1) Rum 16:16 - Salam ka batur ku ciuman suci.

2) 1 Yohanes 4:7 - Anu dipikacinta, hayu urang silih pikanyaah, sabab cinta éta ti Allah.

1 Korinta 16:22 Upami aya anu henteu nyaah ka Gusti Yesus Kristus, mugi anjeunna dikutuk Maranatha.

Paulus nyorong urang Kristen pikeun nyaah ka Gusti Yesus Kristus, sareng ngingetkeun supaya henteu nyaah ka Anjeunna.

1. Cinta Yesus: Naha Éta Penting.

2. Anathema Maranatha: Peringatan pikeun Maksiat.

1. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng."

2. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa setan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, atawa kakuatan mana wae, boh jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, bakal tiasa misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang."

1 Korinta 16:23 Sih kurnia Gusti urang Yesus Kristus nyarengan ka aranjeun.

petikan:

Paulus ngintun salam ka jamaah di Korinta, ngajurung aranjeunna ku rahmat Gusti Yesus Kristus.

Paul ngirim salam ka gereja Corinthian, wishing aranjeunna rahmat Yesus Kristus.

1. The Power of Grace: Ngajalajah Cinta Yesus Kristus

2. Rahmat Allah Tanpa Syarat: Narima Berkah Yesus

1. Rum 5:20-21 - "Tapi dimana dosa ngaronjat, rahmat ngaronjat sagala beuki, ku kituna, sagampil dosa reigned dina maot, jadi ogé rahmat bisa maréntah ngaliwatan amal saleh mawa hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang."

2. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-na ieu teu ti yourselves, éta kurnia Allah- teu ku karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast."

1 Korinta 16:24 Kaasih sim kuring nyarengan ka aranjeun sadayana dina Kristus Yesus. Amin.

Paul ngirimkeun asih-Na ka anggota gereja di Corinth jeung affirms iman ka Yesus Kristus.

1. Kakuatan Asih: Titingalian Naon Hartosna Nyaah Ka Batur dina Awak Kristus

2. Asih jeung Ngahiji: Peran Asih dina Ngahijikeun Garéja

1. 1 John 4: 7-8 - "Kakasih, hayu urang silih pikanyaah, pikeun cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah jeung nyaho ka Allah. Sakur anu teu bogoh teu nyaho ka Allah, sabab Allah teh. cinta."

2. Epesus 4: 2-3 - "kalayan sagala humility na gentleness, kalawan kasabaran, bearing ku karana cinta, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

2 Korinta 1 nyaéta bab kahiji tina Surat Kadua Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paulus nyarioskeun ka mukmin di Korinta sareng ngabagi pangalaman pribadi ngeunaan sangsara sareng kanyamanan, nunjukkeun kasatiaan Allah dina waktos kasulitan.

Ayat 1: Paulus ngamimitian ku cara ngucapkeun sukur ka Allah pikeun panglipur jeung pangjurung-Na dina mangsa kasangsaraan. Anjeunna ngaku yén anjeunna sareng para sahabatna nyanghareupan kasusah di Asia anu di luar kakuatanana pikeun nanggung (2 Korinta 1: 8). Sanajan kitu, anjeunna testifies yen Allah nyadiakeun aranjeunna kalayan kanyamanan ilahi ambéh maranéhanana bisa endure jeung nungkulan cobaan maranéhanana (2 Corinthians 1: 9). Paul negeskeun yén pangalaman ieu masihan anjeunna pamahaman anu langkung jero ngeunaan kasangsaraan sareng kumaha panglilipur Gusti seueur pisan dina kaayaan sapertos kitu.

Ayat ka-2: Paulus ngayakinkeun jalma-jalma mukmin di Korinta yén sakumaha anjeunna ngalaman panglipur Gusti dina kasangsaraan dirina, aranjeunna ogé tiasa mendakan panglipur di Anjeunna. Anjeunna nyorong aranjeunna ku nyatakeun yén kasangsaraan aranjeunna henteu sia-sia, tapi ngalayanan hiji tujuan. Anjeunna ngécéskeun yén ngaliwatan cobaan maranéhna, maranéhna bakal bisa nawiskeun kanyamanan asli ka batur anu ngalaman kasusah sarupa (2 Korinta 1: 4). Paul negeskeun yén sagampil Kristus sangsara demi umat manusa, kitu ogé urang mukmin bisa babagi dina sangsara-Na nyaho maranéhanana ogé bakal babagi dina kanyamanan-Na (2 Corinthians 1: 5).

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku katerangan ngeunaan parobahan Paulus dina rencana lalampahan ngeunaan kadatanganana ka Korinta. Anjeunna ngajamin aranjeunna yén anjeunna henteu nyandak kaputusan ieu enteng atanapi kaluar tina fickleness tapi kalayan tinimbangan pikeun kapentingan maranéhanana. Anjeunna hoyong nyéépkeun aranjeunna kasedih atanapi kabeungbeuratan salami kunjunganana (2 Korinta 1: 23-24). Sabalikna, anjeunna nyerat surat ieu minangka sarana pikeun ngarengsekeun masalah dina garéja sateuacan sumping pribadi.

Kasimpulanana, Bab hiji tina Korintus Kadua nunjukkeun pangalaman pribadi Paulus kalayan sangsara sareng kanyamanan ilahi. Manéhna ngucapkeun sukur pikeun kasatiaan Allah dina méré panglipur dina mangsa kasangsaraan. Paulus nyorong urang mukmin di Korinta pikeun milari panglipur dina kanyamanan Allah, ngajamin yén kasangsaraan aranjeunna ngagaduhan tujuan sareng ngamungkinkeun aranjeunna masihan kanyamanan anu asli ka batur. Anjeunna nyimpulkeun bab ku ngajelaskeun parobahanana dina rencana perjalanan, nekenkeun kahayangna pikeun nyéépkeun urang Korintus tina sagala beban poténsial sareng ngarengsekeun masalah garéja ngaliwatan surat ieu. Bab ieu nyorot téma pikeun milari kakuatan sareng dorongan ka Allah di tengah-tengah ujian bari ogé nekenkeun pentingna nawiskeun dukungan sareng empati ka sasama mu'min anu nyanghareupan kasusah.

2 Korinta 1:1 Paulus, rasul Isa Al Masih ku pangersa Allah, jeung Timoteus dulur urang, ka jamaah Allah di Korinta, jeung sakabeh umat suci anu aya di sakuliah Akaya.

Paulus, rasul Isa Al Masih, jeung Timoteus nulis surat ka jamaah Allah di Korinta jeung sakabeh umat suci di Akaya.

1. Kakawasaan Allah dina Aksi

2. Kakuatan Garéja

1. Epesus 5:19 - "Ngomong ka batur dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung nyieun melody dina haté anjeun ka Gusti"

2. Rum 12:12 - "Rejoicing dina harepan, sabar dina kasangsaraan, terus steadfastly dina solat"

2 Korinta 1:2 Mugia aya rahmat sareng katengtreman ti Allah Rama urang, sareng ti Gusti Yesus Kristus.

Paulus ngintunkeun salam rahmat sareng katengtreman ti Allah Rama sareng Gusti Yesus Kristus ka urang Korinta.

1. Kakuatan Rahmat sareng Damai dina Kahirupan urang

2. Sumber Ilahi Rahmat sareng Damai

1. Epesus 1: 2 - "Rahmat janten ka anjeun, jeung karapihan, ti Allah Rama urang, jeung ti Gusti Yesus Kristus."

2. Pilipi 1:2 - "Rahmat jadi ka anjeun, jeung karapihan, ti Allah Rama urang, jeung ti Gusti Yesus Kristus."

2 Corinthians 1:3 Maha Suci Allah, malah Rama Gusti urang Yesus Kristus, Rama mercies, jeung Allah sakabeh panglipur;

Allah dipuji pikeun jadi Rama Gusti urang Yesus Kristus, Rama welas asih, jeung Allah tina sagala panglipur.

1. "Gusti Nya Panglipur Urang Dina Jaman Kasusah"

2. "Gusti mangrupikeun Sumber Sadaya Welas Asih"

1. Yesaya 40: 1 - "Comfort ye, comfort ye umat Kami, nyebutkeun Allah anjeun."

2. Jabur 86: 5 - "Kanggo Anjeun, Gusti, anu alus, sarta siap ngahampura; sarta plenteous dina rahmat ka sakabeh jalma nu nelepon kana Thee."

2 Korinta 1:4 Anu ngalilipur urang dina sagala kasangsaraan urang, supaya urang tiasa ngalilipur jalma-jalma anu aya dina kasulitan naon waé, ku panglipur dimana urang sorangan dililipur ku Allah.

Allah ngalilipur urang dina sagala mangsa kasusahan sangkan bisa ngalilipur batur dina mangsa kasusahan.

1. Panglipur Pangéran dina Mangsa Kasulitan

2. Ngahontal Cinta: Ngalipur Batur dina Jaman Kasusah

1. Jabur 34:18 - Gusti téh deukeut ka brokenhearted jeung ngaheéat maranéhanana anu ditumbuk dina sumanget.

2. Yesaya 41:10 - Jadi teu sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh. Kami bakal nguatkeun anjeun sareng ngabantosan anjeun; Kami bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu kuring anu soleh.

2 Korinta 1:5 Pikeun sakumaha sangsara Kristus abound di urang, jadi consolation urang ogé aboundeth ku Kristus.

Sangsara di Kristus abounds di urang, tapi kitu teu consolation kapanggih dina Anjeunna.

1. "Kasangsaraan sareng Panglipur Kristus"

2. "Kalimpahan Rahmat dina Jaman Kasulitan"

1. Rum 8:18 - "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan anu bakal diungkabkeun ka urang."

2. Yesaya 43: 2 - "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal sareng anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun moal kaduruk, sarta seuneu moal meakeun anjeun. ."

2 Korinta 1:6 Jeung naha urang jadi afflicted, éta pikeun consolation jeung kasalametan Anjeun, nu effectual dina enduring tina sangsara sarua nu urang ogé sangsara: atawa naha urang jadi comforted, éta pikeun consolation jeung kasalametan Anjeun.

Kasangsaraan jeung kanyamanan hirup bisa mawa kasalametan jeung panglipur ka nu percaya.

1. Nahan Kasangsaraan Demi Kasalametan

2. Kanyamanan Ditawarkeun pikeun Kasalametan

1. Yesaya 61: 1-2 - Roh Gusti Allah aya kana kuring; sabab Gusti geus anointed kuring pikeun ngahutbah warta alus ka meek; Mantenna ngutus kuring pikeun ngabeungkeut nu patah hati, ngembarkeun kamerdikaan ka para tawanan, jeung muka panjara ka nu kabeungkeut;

2. Rum 8:28-29 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na. Pikeun saha manéhna foreknow, manéhna ogé predestinated jadi conformed kana gambar Putra-Na, yén manéhna bisa jadi firstborn diantara loba baraya.

2 Corinthians 1: 7 Jeung harepan kami anjeun téh stedfast, nyaho, yén sakumaha anjeun partakers tina sangsara, jadi anjeun bakal ogé tina consolation.

Paulus ngungkabkeun harepanana yén urang Korintus bakal ngabagéakeun panglipur Kristus, sabab aranjeunna parantos ngalaman sangsara.

1. Kakuatan Harepan dina Kasangsaraan - kumaha iman dina satengahing kanyeri

2. Kanyamanan dina Kasangsaraan - Kumaha pikeun manggihan harepan jeung katengtreman di kali susah

1. Jabur 34:18-19 - PANGERAN deukeut ka nu patah hati jeung nyalametkeun nu remuk dina sumanget.

2. Rum 8:18 - Pikeun kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan nu bakal diungkabkeun ka urang.

2 Corinthians 1: 8 Pikeun urang moal, dulur-dulur, boga anjeun goblog ngeunaan kasusah urang nu datang ka kami di Asia, nu urang dipencet kaluar tina ukuran, luhur kakuatan, insomous nu urang despaired komo hirup.

Paulus jeung batur-baturna ngalaman pacobaan gedé waktu di Asia, nu kacida ekstrimna nepi ka ngarasa moal salamet.

1. Kakuatan Allah dina Jaman Kasulitan

2. Nungkulan Kaputus asa dina Kaayaan Hésé

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Jabur 34: 17-19 - "Nalika jalma soleh ceurik pikeun pitulung, Gusti ngadangu tur delivers aranjeunna kaluar tina sagala troubles maranéhanana. Gusti téh deukeut ka brokenhearted sarta ngaheéat nu remuk dina sumanget. Loba anu afflictions tina soleh. , tapi Gusti nyalametkeun anjeunna tina eta sadayana."

2 Korinta 1: 9 Tapi urang ngagaduhan hukuman pati dina diri urang sorangan, yén urang henteu kedah percanten ka diri urang sorangan, tapi ka Allah anu ngahudangkeun anu maot.

Paulus ngingetkeun urang Korinta yén aranjeunna henteu kedah percanten ka dirina, tapi ka Allah anu tiasa ngahudangkeun anu maot.

1. Allah ngabangkitkeun nu maot: Neangan Harepan dina Jaman Hésé

2. Percaya ka Allah, Henteu Ka Diri Urang: Diajar Ngandelkeun Kakuatan Allah

1. Rum 8:11; "Tapi lamun Roh anjeunna anu diangkat nepi Yesus tina maot Huni di anjeun, manéhna anu diangkat nepi Kristus ti nu maraot ogé bakal quicken awak fana anjeun ku Roh-Na anu dwelleth di anjeun."

2. Yesaya 40:28-31; "Naha anjeun henteu terang? Naha anjeun henteu nguping, yén Gusti anu langgeng, PANGERAN, Nu Nyipta tungtung bumi, moal pingsan, henteu bosen? teu aya anu milarian pangertianna. Anjeunna masihan kakuatan ka anu pingsan; Jeung ka nu teu boga kakuatan anjeunna ngaronjatkeun kakuatan. Komo nonoman bakal pingsan jeung jadi capé, jeung nonoman bakal utterly ragrag: Tapi jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana, maranéhanana baris naek ka luhur jeung jangjang saperti garuda; bakal lumpat, moal bosen; jeung bakal leumpang, teu pingsan."

2 Korinta 1:10 Anu nyalametkeun urang tina maot anu sakitu ageungna, sareng anu nyalametkeun urang;

Gusti parantos nyalametkeun urang tina maot sareng teras-terasan ngalakukeunana, sareng urang percanten yén Mantenna bakal terus nyalametkeun urang ka hareup.

1. Kakuatan Deliverance ti Allah

2. Kumaha Nyepeng Harepan dina Jaman Hésé

1. Rum 8:37-39 - "Henteu, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta kami. Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa sétan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, boh kakuatan, boh jangkungna atawa jero, boh nu sejenna dina sadaya ciptaan, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah nu aya dina Kristus Yesus Gusti urang."

2. Yesaya 43:1-3 - “Tapi ayeuna, kieu timbalan PANGERAN — Anjeunna anu nyiptakeun anjeun, Yakub, anu ngawangun anjeun, Israil: "Ulah sieun, sabab Kami geus ditebus anjeun; Kuring geus ngagero anjeun ku ngaran; Anjeun milik abdi. Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; jeung lamun anjeun ngaliwatan walungan, aranjeunna moal nyapu leuwih anjeun. Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu, Anjeun moal kaduruk; Seuneu-seuneu moal ngaduruk anjeun. Sabab Kami teh PANGERAN Allah maraneh, Nu Mahasuci Israil, Jurusalamet maraneh.”

2 Korinta 1:11 Aranjeun oge silih tulungan ku cara ngadoa pikeun urang, supaya loba nu ngahaturkeun nuhun kana kurnia anu dipaparinkeun ka urang ku jalan loba jalma.

Urang Kristen kedah ngahiji pikeun silih ngadoakeun sareng nganuhunkeun pikeun kurnia anu dipasihkeun ti Gusti ngalangkungan jalma sanés.

1. Kakuatan Doa Babarengan: Kumaha Gotong royong Nguatkeun Iman Urang

2. Némbongkeun Rasa Syukur: Kumaha Nyaah ka Allah jeung Dulur-dulur

1. James 5:16 - Ngaku faults anjeun hiji ka nu sejen, sarta neneda hiji pikeun sejen, nu Anjeun bisa jadi healed.

2. Rasul 12: 5 - Peter kituna ieu diteundeun di panjara: tapi doa dijieun tanpa ceasing sahiji garéja ka Allah pikeun manéhna.

2 Korinta 1:12 Pikeun kabungahan urang ieu, kasaksian tina hate nurani urang, yén dina kesederhanaan jeung ikhlas Allah, lain ku hikmah daging, tapi ku rahmat Allah, urang geus kungsi paguneman urang di dunya, jeung leuwih abundantly ka anjeun. - bangsal.

Paul rejoices sabab geus ngalakonan dirina di dunya kalayan kesederhanaan jeung ikhlas, dipandu ku rahmat Allah.

1. Kakuatan Kesederhanaan: Kumaha Ngalakukeun Diri Urang kalayan Integritas Ilahi

2. Kakuatan Ikhlas: Nuturkeun Pimpin Anugrah Gusti

1. Mateus 6:25-34 - Pertimbangkeun manuk awang-awang sareng kembang bakung di lapangan.

2. Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan.

2 Korinta 1:13 Pikeun urang nulis euweuh hal séjén ka anjeun, ti naon maca atawa ngaku; sareng kuring percanten ka anjeun bakal ngaku dugi ka tungtungna;

Paulus nulis ka urang Korinta, ngingetkeun maranéhna ngeunaan bebeneran nu geus nyaho jeung dipercaya.

1. The Power of Acknowledgment - Kumaha recognizing bebeneran bisa ngakibatkeun pamahaman gede

2. Kasatiaan Allah dina Kahirupan urang - Kumaha Allah nungtun urang ngaliwatan kali susah

1. Pilipi 1: 6 - "Keur yakin ieu, yén anjeunna anu mimiti gawé alus di anjeun bakal mawa eta on nepi ka rengse nepi ka poé Kristus Yesus."

2. Rum 8:28 - "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu mikanyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na."

2 Corinthians 1:14 Salaku ogé anjeun geus ngaku kami sabagian, yén kami rejoicing anjeun, sakumaha ogé anjeun ogé kami dina dinten Gusti Yesus.

Urang Korinta némbongkeun panghargaan maranéhna pikeun Paulus jeung palayananana ku cara bungah jeung manéhna dina poé Gusti Yésus.

1. Girang di Gusti: Ngagungkeun panebusan jeung rezeki-Na

2. Ngaku Kasatiaan Allah: Kumaha Urang Némbongkeun Panghargaan

1. Pilipi 4: 4 - girang ka Gusti salawasna; deui kuring bakal nyebutkeun, girang!

2. 1 Tesalonika 5:18 - Ngahaturkeun nuhun dina sagala kaayaan; pikeun ieu téh wasiat Allah dina Kristus Yesus pikeun anjeun.

2 Korinta 1:15 Jeung dina kapercayaan ieu kuring ieu minded datang ka anjeun saméméh, nu Anjeun bisa meunangkeun benefit kadua;

Paulus hoyong nganjang deui ka Korinta supados aranjeunna tiasa nampi berkah kadua.

1. "Rencana Allah pikeun Berkah Urang: Dua kali Éta Nice"

2. "Kawelas sareng Welas Asih Gusti: Anugrah Anu Terus-terusan Masihan"

1. James 1:17 - Unggal kado alus sarta unggal kado sampurna nyaeta ti luhur, sarta cometh turun ti Rama.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2 Korinta 1:16 Sareng ngaliwat ka anjeun ka Makedonia, sareng sumping deui ka anjeun ti Makedonia, sareng anjeun bakal dibawa ka Yudea.

Paulus ngumbara ti Korinta ka Makédonia, tuluy balik deui ka Korinta saméméh nuluykeun lalampahanana ka Yudéa.

1. Ngungkulan Tantangan dina Kahirupan - Perjalanan Paulus ka Yudea

2. Tabah Ngaliwatan Jaman Hésé - Perjalanan Paulus ti Korinta ka Makédonia

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala ieu ngaliwatan anjeunna anu masihan kuring kakuatan.

2 Korinta 1:17 Ku sabab kitu, nalika kuring mikiran kitu, naha kuring nganggo enteng? atawa hal-hal anu Kami maksudkeun, naha kuring boga tujuan numutkeun daging, supaya jeung kuring aya enya, jeung henteu?

Paul patarosan naha anjeunna geus gancang teuing atawa teuing flippant dina nyieun kaputusan na, atawa lamun manehna geus nyieun kaputusan dumasar kana daging.

1. Diajar Hirup dina Pamikiran: Nyieun Putusan Bijaksana

2. Hirup Kahirupan Integritas: Hirup Anu Urang Percaya

1. James 1: 5 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta Allah, anu masihan generously ka sadaya tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

2. Siloka 14:12 - Aya jalan anu sigana bener pikeun manusa, tapi tungtungna nyaéta jalan ka maot.

2 Korinta 1:18 Tapi sakumaha Allah bener, kecap kami nuju anjeun teu enya jeung henteu.

Firman Allah ka urang salamina leres sareng henteu kantos goyah.

1. Kabeneran Gusti mangrupikeun sumber kakuatan anu tetep sareng teu robih.

2. Urang bisa ngandelkeun firman Allah salaku pondasi hirup urang.

1. Yesaya 40: 8 - "Jukut withers jeung kembang layu, tapi kecap Allah urang nangtung salawasna."

2. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén moal maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa nanaon sejenna dina sagala ciptaan, bakal aya. tiasa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

2 Korinta 1:19 Pikeun Putra Allah, Yesus Kristus, anu diwartakeun ka aranjeun ku urang, komo ku kuring jeung Silvanus jeung Timoteus, lain enya jeung henteu, tapi manéhna mah enya.

Paul, Silvanus jeung Timoteus ngahutbah Injil Yesus Kristus di antara Korinta, sarta aranjeunna nyatakeun yén dina Anjeunna aya ngan bebeneran.

1. The Unshakeable Yayasan Yesus Kristus

2. Sifat Teu Robah tina Injil Yesus Kristus

1. John 14: 6 - Yesus ngadawuh ka manéhna, "Kami jalan, bebeneran, jeung kahirupan. Moal aya anu datang ka Rama kajaba ngaliwatan Kami.

2. Mateus 7:24-27 - “Ku sabab eta, sing saha anu ngadenge ieu omongan Kami, jeung nurut kana eta, Kami bakal nyarupaan manehna jeung hiji jalma wijaksana, anu ngadegkeun imahna dina batu: jeung hujan turun, caah datang, jeung angin. niup jeung neunggeul eta imah; sarta eta henteu ragrag, pikeun eta diadegkeun dina batu.

2 Korinta 1:20 Pikeun sakabeh jangji Allah di Anjeunna enya, jeung di Anjeunna Amin, pikeun kamulyaan Allah ku urang.

Petikan negeskeun yén sadaya jangji Allah ditetepkeun dina Kristus sareng ngamulyakeun Allah.

1. Kapastian Jangji Allah

2. Kakawasaan Amin

1. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Mateus 6:13 - Jeung ngakibatkeun urang teu kana godaan, tapi nganteurkeun urang ti jahat.

2 Korinta 1:21 Ayeuna anjeunna anu stablisheet kami jeung anjeun dina Kristus, sarta geus anointed kami, nyaeta Allah;

Allah geus ngadegkeun tur anointed mukmin di Kristus.

1. Diurapi ku Allah: Naon Hartosna Dipisahkeun?

2. Ngalaman Cinta Teguh Allah dina Kristus.

1. Rum 8: 38-39: "Kanggo kuring yakin yén moal maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa nanaon sejenna dina sagala ciptaan, bakal aya. tiasa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

2. Jabur 89:20-22: "Kuring geus kapanggih Daud abdi Kami; ku minyak suci Kami Kuring geus anointed anjeunna, ku kituna leungeun Kami bakal ngadegkeun kalawan anjeunna; panangan abdi ogé bakal nguatkeun anjeunna. Musuh moal outwit anjeunna; Nu jahat moal ngarendahkeun manehna, musuh-musuhna ku Kami rek ditumpes dihareupeunana, jeung jelema-jelema anu ambek-ambekan ka Mantenna ku Kami ditumpes."

2 Korinta 1:22 Anu ogé geus disegel urang, jeung méré earnest Roh dina hate urang.

Allah geus disegel mukmin ngaliwatan Roh Suci jeung geus dibikeun aranjeunna hiji jaminan kasalametan.

1. Ngalaman Kakawasaan Roh Suci

2. Ngartos Jaminan Kasalametan Ngaliwatan Roh

1. Rum 8: 16-17 - Roh sorangan ngasuh saksi jeung sumanget urang yen urang barudak Allah.

2. Ibrani 6:13-20 - Allah geus dibikeun kami hiji jangji unchangeable jangji-Na.

2 Korinta 1:23 Sumawona kuring nyauran Gusti pikeun catetan ngeunaan jiwa kuring, yén pikeun nyéépkeun anjeun kuring henteu acan sumping ka Korinta.

Paulus henteu acan nganjang ka Korinta, sanaos anjeunna hoyong, pikeun nyéépkeun aranjeunna.

1. Paul's Unconditional Love: Diajar Asih Tanpa Syarat tina Conto Paul.

2. Kasatiaan Allah: Nyaho yen Allah teh satia kana jangji-Na.

1. Rum 5: 8 - "Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

2. John 13:35 - "Ku ieu dulur bakal nyaho yén anjeun murid Kami, lamun anjeun bogoh karana."

2 Korinta 1:24 Henteu pikeun ngawasa iman anjeun, tapi ngabantosan kabagjaan anjeun: sabab ku iman anjeun nangtung.

Paul negeskeun yén urang Korinta kedah ngandelkeun imanna, sanés otoritas garéja.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Kapercayaan Urang Méré Kakuatan sareng Kabungahan

2. Kakuatan Komunitas: Kumaha Pangrojong Batur Bisa Ngabantosan Urang Nangtung Jangkung

1. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

2. Epesus 2: 19-22 - "Jadi lajeng anjeun geus lain muhrim jeung asing, tapi anjeun sasama warga jeung wali jeung anggota kulawarga Allah, diwangun dina pondasi rasul jeung nabi, Kristus Yesus sorangan mahluk. batu cornerstone, di saha sakabeh wangunan, keur ngahiji babarengan, tumuwuh jadi hiji Bait Allah suci di Gusti. Dina Anjeunna Anjeun oge keur diwangun babarengan jadi dwelling Allah ku Roh."

2 Korinta 2 nyaéta bab kadua tina Surat Kadua Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paulus neruskeun korespondensi jeung jalma-jalma mukmin di Korinta, ngabahas hal-hal nu patali jeung hampura, rekonsiliasi, jeung palayanan.

Alinea 1: Paulus ngamimitian ngadiskusikeun kadatangan anu nyeri saméméhna anjeunna ka Korinta. Manéhna ngécéskeun yén manéhna nulis surat kaluar tina marabahaya gede jeung anguish, teu intending ngabalukarkeun kasedih saterusna tapi rada hoping pikeun pamahaman jeung rekonsiliasi maranéhanana (2 Corinthians 2: 4-5). Anjeunna ngadesek aranjeunna pikeun negeskeun deui kanyaah ka jalma anu tobat anu parantos nyababkeun kasedih di masarakat supados aranjeunna henteu ngaraos kasedih anu kaleuleuwihan tapi malah ngahampura sareng ngalilipur anjeunna (2 Korinta 2: 6-8).

Ayat ka-2: Paulus ngajelaskeun kaayaan émosional sorangan nalika nganjang ka Troas. Sanajan panto dibuka pikeun palayanan di dinya, manéhna teu bisa manggihan karapihan sabab teu manggihan Titus, anu sakuduna mawa warta ti Corinth (2 Korinta 2:12-13). Sanajan kitu, Paul muji sukur ka Allah pikeun salawasna mingpin anjeunna dina prosesi triumphal ngaliwatan Kristus jeung nyebarkeun seungit pangaweruh ngeunaan Anjeunna dimana wae aranjeunna indit (2 Corinthians 2:14-15).

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku réfléksi ngeunaan kaikhlasan dina palayanan. Paul negeskeun yén anjeunna henteu ngajajakeun firman Allah pikeun kauntungan atanapi ngamanipulasi batur tapi nyarios kalayan ikhlas sakumaha anu ditugaskeun ku Gusti. Anjeunna negeskeun yén kaaslianana asalna ti Allah sareng aranjeunna mangrupikeun menteri perjanjian anyar dumasar kana Roh tinimbang hurup atanapi legalisme (2 Korinta 3:1-6). Anjeunna ngabedakeun perjangjian anyar ieu sareng perjanjian anu lami anu dipasihkeun ku Musa anu nyababkeun maot bari nyorotkeun kumaha langkung mulya sareng masihan kahirupan palayanan kabeneran dina perjanjian anyar.

Kasimpulanana, Bab dua tina Korintus Kadua nyarioskeun panghampura, rekonsiliasi, kaributan émosional salami perjalanan palayanan, sareng ikhlas dina ngalaksanakeun firman Allah. Paul néangan pamahaman jeung rekonsiliasi ngeunaan datangna nyeri ka Corinth, urging panghampura jeung kanyamanan pikeun individu tobat. Manéhna expresses marabahaya emosi sorangan antukna na di Troas sarta pentingna manggihan karapihan ngaliwatan warta ti Corinth. Paul nekenkeun kajembaran mentri maranéhanana, panyorot kaaslian maranéhanana salaku menteri tina covenant anyar dumasar kana Roh. Anjeunna ngabedakeun ieu sareng perjanjian lami sareng pendekatan legalistikna, negeskeun kaunggulan sareng sifat palayanan anu masihan kahirupan dina perjanjian anyar. Bab ieu nekenkeun panghampura, kaaslian dina pelayanan, sareng kakuatan transformatif tina rahmat Allah dina hubungan sareng jasa.

2 Korinta 2: 1 Tapi kuring ditangtukeun ku sorangan, yén kuring moal datang deui ka anjeun dina heaviness.

Paul geus mutuskeun yén manéhna moal datang ka Korinta jeung haté beurat.

1. "Ngaringankeun Beban: Kumaha Ngaleungitkeun Kahariwang sareng Kahariwang"

2. "A Heart of Joy: Kumaha Hirup kalawan Syukur jeung Pangajén"

1. Rum 12:12 - Rejoicing dina harepan; sabar dina kasusah; neraskeun instan dina solat;

2. Pilipi 4:4-7 - Girang salawasna dina Gusti: jeung deui kuring ngomong, girang. Hayu moderation anjeun dipikawanoh ka sadaya lalaki. Gusti geus deukeut. Ati-ati pikeun nanaon; tapi dina unggal hal ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu ngaliwatan sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun ngaliwatan Kristus Yesus.

2 Korinta 2: 2 Pikeun lamun kuring nganyenyerikeun hate aranjeun, saha deui nu ngageuingkeun kuring, nya kitu deui anu dipikarunya ku kuring?

Paul nyoba nunjukkeun yén lamun manéhna geus nyieun batur bagja, saha nu bisa nyieun manéhna ngarasa leuwih alus tapi jalma nu sarua manéhna geus ngarasa goréng?

1. Kakuatan Rekonsiliasi: Kumaha Ngungkulan Tindakan Nganyenyeri

2. Kaéndahan Panghampura: Kumaha Nyuhunkeun Hapunten sareng Milarian Damai

1. Epesus 4:32 - "Kudu bageur ka batur, tenderhearted, forgiving karana, sakumaha Allah di Kristus forgave anjeun."

2. Mateus 6:14-15 - "Kanggo lamun ngahampura batur trespasses maranéhanana, Rama sawarga anjeun ogé bakal ngahampura anjeun, tapi lamun anjeun teu ngahampura batur trespasses maranéhanana, Rama anjeun moal ngahampura trespasses Anjeun."

2 Korinta 2:3 Jeung kuring nulis ieu sarua ka anjeun, lest, lamun kuring datang, kuring kudu boga kasedih ti maranéhanana anu kuring halah girang; gaduh kapercayaan ka anjeun sadayana, yén kabagjaan abdi mangrupikeun kabagjaan anjeun sadayana.

Paulus nulis ka urang Korintus pikeun méré nyaho yén manéhna percaya ka maranéhna jeung kabagjaan maranéhna téh kabagjaan maranéhna.

1. Ngagungkeun Kabungahan Allah dina Manunggal

2. Kakuatan Kapercayaan ka Batur

1. Pilipi 2: 2-4 - Ngalengkepan kabagjaan abdi ku mahluk tina pikiran sarua, ngabogaan cinta sarua, keur di atos pinuh sarta hiji pikiran.

2. Rum 15:13 - Muga Allah harepan ngeusi anjeun kalayan sagala kabagjaan jeung karapihan dina percanten, ku kituna ku kakawasaan Roh Suci anjeun bisa abound dina harepan.

2 Korinta 2:4 Pikeun kaluar loba kasangsaraan jeung anguish jantung kuring nulis ka anjeun kalawan loba lawon; lain yén anjeun kudu grieved, tapi anjeun bisa nyaho cinta nu kuring geus leuwih abundantly ka anjeun.

Paulus nulis surat ka urang Korintus bari ceurik balilihan, ngagambarkeun kanyaahna anu jero ka maranéhna.

1. Jerona Kaasih Allah - Cimata Kaasih Paul pikeun Urang Korinta

2. Kanyamanan dina Kasangsaraan: Nyaho Kaasih Gusti anu Luhur

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

2 Korinta 2:5 Tapi lamun aya nu geus ngabalukarkeun grief, manéhna geus lain grieved kuring, tapi sabagian: supaya kuring teu overcharge anjeun sadaya.

Paulus mamatahan urang Korinta pikeun henteu ngabeungbeuratan diri ku kasedih anu disababkeun ku batur, sabab anjeunna ngan ukur sawaréh duka.

1. Duka: Kumaha Move On - Diajar nampi kanyeri tina kasedih sareng teraskeun kahirupan urang.

2. Panghampura: The Path to Healing - Naha panghampura penting pisan pikeun penyembuhan emosi.

1. Yakobus 5:16 - "Ku sabab eta, ngaku dosa anjeun karana jeung neneda keur karana, nu bisa healed. Doa hiji jalma taqwa boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

2. Rum 12:19 - "Kakasih, ulah males kanyeri, tapi pasrahkeun kana murka Allah, sabab geus ditulis, ? 쏺 engeance milik kuring, Kuring bakal males, nyebutkeun Gusti.??

2 Korinta 2: 6 Cukup pikeun jalma sapertos ieu hukuman ieu, anu ditimpa seueur jalma.

Paul nyatakeun yén hukuman anu dijatuhkeun ka jalma kedah cekap sareng kedah disatujuan ku seueur jalma.

1. Kaadilan Allah salawasna adil tur adil.

2. Urang kudu salawasna neangan kasapukan koléktif dina punishing jalma.

1. Rum 12:19 - "Kakasih, ulah males kanyeri, tapi serahkeun kana murka Allah, sabab geus ditulis, ? 쏺 engeance milik kuring, Kuring bakal males, nyebutkeun Gusti.??

2. Siloka 19:11 - "Akal alus ngajadikeun hiji slow kana anger, sarta éta kamulyaan pikeun mopohokeun hiji ngalanggar."

2 Korinta 2:7 Janten sabalikna anjeun kedah ngahampura anjeunna, sareng ngalipur anjeunna, supados jalmi sapertos kitu bakal ditelan ku kasedih anu ageung.

Urang Kristen kudu ngahampura jeung ngalilipur jalma nu geus dosa, sabab kaleuwihan kasedihan bisa ngarugikeun.

1. Kakuatan Panghampura - Pentingna nunjukkeun rahmat sareng rahmat dina kahirupan urang.

2. Kanyamanan dina Kali Percobaan - Kumaha nyadiakeun solace di kali kasusah.

1. Lukas 6:37 "Ulah nangtoskeun, sareng anjeun moal dihukum: ulah ngahukum, sareng anjeun moal dihukum: ngahampura, sareng anjeun bakal dihampura."

2. Rum 12:15 "Gumbira jeung jalma nu ngalakukeun girang, jeung ceurik jeung nu weep."

2 Korinta 2:8 Ku sabab eta, sim kuring nyuhunkeun ka aranjeun supaya maparin kanyaah ka Anjeunna.

Paul naros ka urang Korinta pikeun nunjukkeun kanyaah ka anjeunna.

1. Asih Sanes Rarasaan, Tapi Hiji Aksi - 2 Korinta 2:8

2. The Power of Demonstrating Love - 2 Korinta 2: 8

1. 1 John 3:18 - "Barudak, hayu urang teu cinta dina kecap, atawa dina basa; tapi dina amal jeung dina bebeneran."

2. Rum 12: 9-10 - "Hayu cinta jadi tanpa dissimulation. Abhor nu jahat; nempel kana nu alus. Jadi bageur nawaran reureuh di affectioned karana kalayan cinta baraya; dina ngahargaan preferring karana ".

2 Korinta 2:9 Pikeun tujuan ieu ogé kuring nulis, supaya kuring bisa nyaho bukti anjeun, naha anjeun taat dina sagala hal.

Paulus nulis ka urang Korinta pikeun nguji kasatiaan maranéhanana jeung ngabuktikeunana.

1. Buktina Ta'at - Kumaha Urang Ngabuktikeun Iman Urang

2. Uji Kamuridan - Hirup Luhur kana Parentah Allah

1. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna .

2. James 1:22-25 - Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves. Pikeun upami saha anu ngadangukeun kecap sareng sanés ngalaksanakeun, anjeunna sapertos jalma anu neuteup wajah alamina dina eunteung. Pikeun manéhna nempo dirina jeung indit jauh jeung sakaligus poho kumaha manéhna kawas. Tapi anu ningali kana hukum anu sampurna, hukum kamerdikaan, sareng terus-terusan, sabab henteu aya anu ngadenge anu poho, tapi anu migawé anu ngalakukeun, anjeunna bakal rahayu dina ngalakukeunana.

2 Corinthians 2:10 Pikeun saha anjeun ngahampura nanaon, kuring ogé ngahampura: pikeun lamun kuring forgave nanaon, ka saha I forgave eta, demi Anjeun forgave eta dina pribadi Kristus;

Paulus ngajarkeun urang Korinta yén maranéhna kudu ngahampura batur, sakumaha Yésus geus ngahampura maranéhna.

1. Kakuatan Panghampura: Diajar Narima sareng Méré Rahmat

2. Kumaha Yesus Model Panghampura: Nuturkeun Conto-Na

1. Kolosa 3:13 - "Tega saling jeung silih hampura lamun salah sahiji anjeun boga grievance ngalawan batur. Hampura sakumaha Gusti forgave anjeun."

2. Mateus 6: 14-15 - "Kanggo lamun ngahampura jalma sejen lamun maranehna ngalakukeun dosa ngalawan anjeun, Rama sawarga anjeun ogé bakal ngahampura anjeun. Tapi lamun anjeun teu ngahampura batur dosa maranéhanana, Rama anjeun moal ngahampura dosa anjeun."

2 Korinta 2:11 Lest Iblis bakal meunang kauntungan tina urang: pikeun urang teu nyaho alat-alat na.

Paul ngingetkeun ngalawan skéma Sétan, ngingetkeun jalma-jalma mukmin yén maranéhna teu linglung kana taktikna.

1. "Kasadaran nyaéta Konci: Ngartos Skéma Iblis"

2. "Kudu Rajin: Tetep Lengkah Dihareupeun Musuh"

1. Epesus 6:11 - "Pake kana sakabeh armor Allah, ambéh anjeun bisa nangtung ngalawan wiles Iblis."

2. 1 Peter 5:8 - "Kudu sober, jadi waspada; sabab musuh anjeun Iblis, salaku singa roaring, walketh ngeunaan, néangan saha manéhna bisa devour."

2 Korinta 2:12 Saterusna, nalika kuring datang ka Troas pikeun ngahutbah Injil Kristus, sarta panto dibuka pikeun kuring ti Gusti,

Paulus dibéré kasempetan ku Yéhuwa pikeun ngawawarkeun Injil Kristus di Troas.

1. Panto Allah Buka: Ngaku jeung Ngarebut Kasempetan pikeun Kamentrian

2. Dakwah Injil: Panggero Ilahi pikeun Aksi

1. Yesaya 45: 2 "Kuring bakal indit saméméh anjeun sarta nyieun tempat-tempat bengkung lempeng: Kuring baris megatkeun dina potongan Gerbang kuningan, sarta motong di sunder bar tina beusi."

2. Ibrani 13: 20-21 "Ayeuna Allah katengtreman, anu ngaliwatan getih tina covenant langgeng dihirupkeun deui ti nu maraot Gusti urang Yesus, éta Angon hébat domba, ngalengkepan anjeun kalayan sagala alus pikeun ngalakonan kahayang-Na, Jeung muga-muga Mantenna damel di urang naon anu pikaresepeun ka Anjeunna, ku jalan Yesus Kristus, anu kamulyaan salamina salamina. Amin."

2 Corinthians 2:13 Abdi henteu gaduh istirahat dina sumanget kuring, sabab kuring henteu mendakan Titus lanceuk kuring .

Paulus ngalaman karusuhan sumangetna nalika Titus teu aya sareng anjeunna, janten anjeunna angkat ti Korintus ka Makédonia.

1. Kakuatan Babaturan: Kumaha Gaduh Babaturan Bisa Nyangking Katengtreman sareng Kanyamanan

2. Nungkulan Pundung: Diajar Néangan Kakuatan jeung Harepan dina Jaman Hésé

1. Rum 15: 5-6 - Muga-muga Allah tina kasabaran sareng pangjurung maparin anjeun hirup rukun sareng anu sanés, saluyu sareng Kristus Yesus, supados anjeun babarengan ngagungkeun Allah sareng Rama Gusti urang Yesus Kristus. .

2. Siloka 17:17 - Babaturan mikanyaah sepanjang waktos, sareng lanceukna dilahirkeun pikeun waktos kasulitan.

2 Korinta 2:14 Puji sinareng sukur ka Allah, anu salawasna maparin kameunangan ka urang dina Kristus, jeung nganyatakeun seungit pangaweruh-Na ku urang di unggal tempat.

Allah ngabalukarkeun urang triumph dina Kristus jeung ngajadikeun pangaweruh-Na dipikawanoh ngaliwatan urang madhab.

1. Kakawasaan Allah: Kumaha Mantenna Maparin Urang Kameunangan jeung Nyebarkeun Pangaweruh-Na

2. Ngalaman Triumph Allah: Kumaha Anjeunna Ngajadikeun Urang Saksi tina Pangaweruh-Na

1. Rum 8:37 - "Nay, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta kami."

2. Epesus 6:10-13 - "Tungtungna, dulur-dulur, sing kuat di Gusti, jeung dina kakawasaan kakuatan-Na. Pasang kana sakabeh armor Allah, nu bisa nangtung ngalawan wiles of Iblis. . Pikeun urang wrestling lain ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan kapala, ngalawan kakuatan, ngalawan pangawasa nu poek dunya ieu, ngalawan wickedness spiritual di luhur tempat. tahan dina poé jahat, sarta sanggeus rengse sagala, pikeun nangtung".

2 Korinta 2:15 Pikeun ka Allah urang teh seungit amis Kristus, dina jalma anu disalametkeun, jeung nu binasa.

Urang Kristen kudu narékahan pikeun jadi ambu anu pikaresepeun pikeun Allah sareng jalma-jalma di sabudeureunana, henteu paduli hasilna.

1. Ambu Kristus: Kumaha Janten Amis Amis ka Allah jeung Batur

2. Kamungkinan binasa: Ngamangpaatkeun Saban Kasempetan

1. Yesaya 6:8 ? 쏷 hen kuring ngadéngé sora Gusti ngadawuh, ? Iraha kuring ngirim? Jeung saha nu bakal balik pikeun urang???Jeung ceuk kuring, ? 쏦 abdi abdi. Kirim abdi!??

2. Kolosa 4:5-6 ? 쏞 jadi bijaksana ka jalma luar, ngamangpaatkeun waktu nu pangalusna. Biantara anjeun salawasna kudu kahadean, dibumbui ku uyah, sangkan anjeun terang kumaha kudu ngajawab unggal jalma.??

2 Korinta 2:16 Pikeun hiji urang teh seungit maot nepi ka maot; jeung ka nu séjén rasa hirup kana kahirupan. Sareng saha anu cekap pikeun hal-hal ieu?

Paul ngungkabkeun kahariwangna yén pangajaranana bakal mangaruhan jalma-jalma anu béda-béda, sahingga anjeunna ngarasa teu cekap pikeun tantangan éta.

1. Hirup jeung omongan urang bisa boga akibat anu gedé dina kahirupan batur, jeung urang kudu sadar kana tanggung jawab ieu.

2. Allah maparinkeun kakawasaan anu agung ka urang pikeun ngahirupkeun atawa maot, sarta urang kudu ngagunakeunana kalawan bijaksana.

1. Siloka 10:19 - Lamun kecap loba, dosa teu absen, tapi saha nyepeng létah nya wijaksana.

2. 1 Corinthians 4: 2 - Ayeuna eta diperlukeun yen jalma anu geus dibikeun trust kudu ngabuktikeun satia.

2 Korinta 2:17 Pikeun urang teu saloba, anu ngaruksak pangandika Allah: tapi sakumaha tina ikhlas, tapi sakumaha Allah, di payuneun Allah urang nyarita dina Kristus.

Paulus ngingetkeun urang Korinta supaya henteu ngaruksak firman Allah, sareng nyarios kalayan ikhlas saolah-olah aya dina payuneun Allah dina Kristus.

1. Kecap Uncorrupted - Hiji Study dina 2 Corinthians 2:17

2. Paningal Allah - Hirup dina Hadir Kristus

1. Jabur 119:140 Pangandika Gusti suci pisan;

2. Mateus 5:8 Bagja jalma anu beresih haténa: sabab bakal ningali ka Allah.

2 Korinta 3 nyaéta bab katilu tina Surat Kadua Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul ngabahas kaunggulan tina covenant anyar Kristus dibandingkeun covenant heubeul dibikeun ngaliwatan Musa. Anjeunna negeskeun kakuatan transformatif Roh sareng ngabedakeunana sareng legalisme sareng pelayanan dumasar kana surat.

Ayat 1: Paul dimimitian ku negeskeun yén urang percaya mangrupikeun surat anu hirup, dipikanyaho sareng dibaca ku sadayana jalma, hiji wasiat pikeun transformasi aranjeunna dina Kristus (2 Korinta 3: 2-3). Anjeunna highlights kumaha kompetensi maranéhanana asalna ti Allah anu geus dijieun aranjeunna menteri tina covenant anyar, teu hiji dumasar kana kode ditulis tapi dina Roh (2 Corinthians 3: 4-6). Paul kontras ieu jeung covenant heubeul nu mawa panghukuman jeung pati sabab ieu engraved dina papan batu.

Ayat 2: Paul ngajelaskeun yén sanajan palayanan Musa sumping kalayan kamulyaan — rarayna bersinar saatos patepang sareng Gusti — éta samentawis sareng luntur (2 Korinta 3: 7-11). Anjeunna negeskeun yén upami aya kamulyaan dina palayanan anu nyababkeun panghukuman, teras langkung mulyana palayanan kabeneran dina perjanjian énggal? Kamulyaan perjangjian anyar ieu ngaleuwihan naon anu dialaman ku Musa. Ieu brings kabebasan, transformasi, jeung kamulyaan langgeng ngaliwatan Kristus.

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku ilustrasi maké jilbab Musa. Paul ngajelaskeun kumaha Musa biasa ngagem kerudung pikeun nyumputkeun beungeutna bersinar ti urang Israil nalika kamulyaan na luntur (2 Korinta 3:13). Sanajan kitu, ayeuna di Kristus, mukmin bisa ngadeukeutan ka Allah tanpa veils atawa halangan. Nalika aranjeunna malik ka Anjeunna kalayan muka anu teu diungkabkeun, aranjeunna dirobih janten gambar-Na tina hiji gelar kamulyaan ka anu sanés ku Roh-Na (2 Korinta 3:18).

Kasimpulanana, Bab tilu tina Kadua Korinta museurkeun kana kontras perjanjian anu lami sareng énggal. Paul highlights kumaha mukmin nu kasaksian hirup salaku robah individu dina covenant anyar. Anjeunna negeskeun yén kompeténsi sareng palayanan aranjeunna asalna ti Gusti ngalangkungan Roh, sanés ngalangkungan patuh hukum kana kode anu ditulis. Paul ngabedakeun kamulyaan samentara tina palayanan Musa jeung kamulyaan surpassing tina covenant anyar Kristus, nu brings kaadilan, kabebasan, jeung transformasi langgeng. Anjeunna nyimpulkeun ku illustrating kumaha mukmin bisa ngadeukeutan ka Allah tanpa veils atawa halangan, keur robah jadi gambar-Na ku Roh-Na. Bab ieu nekenkeun kaunggulan tina covenant anyar jeung kakuatan transformative na ngaliwatan Roh.

2 Korinta 3:1 Naha urang mimiti deui muji diri sorangan? atawa kami kudu, sakumaha sababaraha batur, epistles pujian ka anjeun, atawa surat pujian ti anjeun?

Paulus naroskeun ka gereja di Korinta upami aranjeunna peryogi surat pujian ti anjeunna atanapi ti saha waé pikeun percanten ka anjeunna.

1. "Ngandelkeun Firman Allah nyalira"

2. "The Power of Commendation"

1. Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun nyalira. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun.

2. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2 Corinthians 3: 2 Anjeun surat kami ditulis dina hate urang, dipikawanoh jeung maca sakabeh jalma:

Urang Korinta lir ibarat surat anu ditulis dina jero hate jalma-jalma, dipikawanoh jeung dibaca ku sadayana.

1. Kakuatan Conto Taqwa: Hirup Hirup Anu Nyarita Leuwih Nyaring batan Kecap

2. Nulis Carita Anjeun: Kumaha Transformasi Kahirupan Anjeun jadi Kasaksian Kuat

1. Siloka 12:28 - Dina jalan kabeneran aya kahirupan, sareng dina jalanna teu aya maotna.

2. Rum 12: 2 - Ulah conform kana pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun.

2 Corinthians 3: 3 Forasmuch salaku anjeun manifestly dinyatakeun jadi epistle Kristus ministered ku urang, ditulis teu make mangsi, tapi jeung Roh Allah nu hirup; lain dina tabel batu, tapi dina tabel daging jantung.

The Corinthians geus dinyatakeun jadi epistle Kristus, ditulis teu ku mangsi tapi ku Roh Allah nu hirup, teu dina tabel batu tapi dina tabel daging jantung.

1. Hirup Hurup Kristus: The Power of Roh

2. Ditulis dina Hati Urang: Kakuatan Cinta

1. Rum 2:15-16 - Pikeun nalika kapir, nu teu boga hukum, ngalakukeun ku alam hal anu dikandung dina hukum, ieu, ngabogaan teu hukum, hukum ka dirina: Nu nembongkeun karya hukum. ditulis dina hate maranéhanana, nurani maranéhanana ogé bearing saksi, jeung pikiran maranéhanana hartina bari tuduh atawa sejenna excusing hiji sarua séjén.

2. Jabur 119:11 - Kecap Thy geus I nyumput dina haté kuring, supaya kuring teu dosa ngalawan Anjeun.

2 Korinta 3:4 Sareng kapercayaan sapertos kitu parantos kami percaya ka Allah ku Kristus:

Paul expresses kapercayaan ka Kristus pikeun ngakses Allah.

1. Kakuatan Iman ka Kristus: Kumaha Aksés Ayana Allah

2. Berkah tina Amanah: Kumaha Nguatkeun Hubungan Urang jeung Allah

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Yeremia 29:13 - Anjeun bakal neangan kuring jeung manggihan kuring mun anjeun neangan kuring kalayan sagala haté anjeun.

2 Korinta 3:5 Henteu cekap ku diri urang sorangan pikeun nganggap naon-naon sapertos diri urang sorangan; tapi kacukupan urang ti Allah;

Jalma anu percaya kedah ngandelkeun kacukupan Allah pikeun kakuatan sareng kamampuanana.

1. Ngandelkeun Kakuatan Allah - 2 Korinta 3:5

2. Percanten kana Panyadiaan Allah - Pilipi 4:19

1. 2 Corinthians 3: 5 - Teu yén urang geus cukup diri urang mikir nanaon salaku diri urang sorangan; tapi kacukupan urang ti Allah;

2. Pilipi 4:19 - Jeung Allah mah bakal nyadiakeun sagala kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan ku Kristus Yesus.

2 Korinta 3: 6 Anu ogé geus dijieun kami menteri bisa tina perjangjian anyar; sanes tina hurup, tapi tina roh: pikeun hurup maéhan, tapi sumanget masihan kahirupan.

Paul nyorong mukmin jadi menteri tina covenant anyar, jeung Roh jeung teu hurup hukum, salaku hurup bisa deadly tapi Roh méré kahirupan.

1. Kakuatan Roh Suci: Kumaha Roh Suci Brings Hirup ka Covenant Anyar

2. Surat sareng Roh: Kumaha Cara Ngabédakeun sareng Nuturkeun Jalan Sajati tina Perjangjian Anyar

1. Rum 8: 2-4 - Pikeun hukum Roh hirup di Kristus Yesus geus dijieun kuring bébas tina hukum dosa jeung maot.

2. Galata 5:16-18 - Ieu kuring nyebutkeun lajeng, Walk di Roh, jeung anjeun moal minuhan nafsu daging.

2 Korinta 3:7 Tapi lamun mentri maot, ditulis jeung engraven dina batu, éta glorious, jadi urang Israil teu bisa stedfastly behold beungeut Musa pikeun kamulyaan beungeut-Na; kamulyaan anu bakal dileungitkeun:

Beungeut Musa kacida mulyana nepi ka urang Israil teu bisa neuteup langsung, tapi kamulyaan teh saheulaanan.

1: Kamulyaan Musa luntur, tapi kamulyaan Allah langgeng.

2: Urang kudu ningali saluareun kamulyaan samentara dunya pikeun kamulyaan Allah.

1: Jabur 27:4 - Hiji hal anu kuring miharep ti Gusti, anu bakal kuring neangan sanggeus; supaya kuring bisa Huni di imah Gusti sapanjang poé hirup abdi, ningali kaéndahan Gusti, sarta inquire di Bait Allah.

2: Yesaya 43:7 - Malah unggal hiji anu disebut ku ngaran kuring: pikeun Kuring geus dijieun anjeunna pikeun kamulyaan kuring, Kuring geus kabentuk anjeunna; enya, kuring geus nyieun manéhna.

2 Corinthians 3: 8 Kumaha moal palayanan roh jadi rada glorious?

Paul nekenkeun yén mentri Roh leuwih glorious ti mentri surat.

1. Kakuatan Roh: Ngajalajah Kamentrian Roh Suci

2. Kaagungan Roh anu teu kaduga: Ngabeberkeun Kaagungan Injil

1. Rum 8:26-27 - "Kitu oge Roh nulungan urang dina kalemahan urang. Pikeun urang henteu terang naon anu kedah urang nenedakeun sakumaha anu kedah urang lakukeun, tapi Roh nyalira ngadoakeun pikeun urang kalayan groanings jero teuing pikeun kecap. Jeung saha anu maluruh hate nyaho naon pikiran Roh, sabab Roh intercedes pikeun para wali nurutkeun bakal Allah.

2. John 3: 8 - "Angin blows mana eta wishes, jeung anjeun ngadéngé sora na, tapi anjeun teu nyaho ti mana asalna atawa dimana eta indit. Kitu deui satiap jalma anu dilahirkeun ku Ruh.”

2 Corinthians 3:9 Pikeun lamun mentri panghukuman téh kamulyaan, leuwih doth mentri kabeneran ngaleuwihan dina kamulyaan.

Pelayanan kabeneran jauh langkung mulya tibatan palayanan panghukuman.

1) The Power of Righteousness: Kumaha leumpang jeung Allah ngabalukarkeun kamulyaan sajati

2) The Shadow of Condemnation: Kumaha pandangan dunya ngeunaan kasuksésan anu sakedapan sareng sesat

1) Rum 5:17 - Pikeun lamun ku ngalanggar hiji lalaki maot maréntah ku hiji; langkung-langkung anu nampi limpah kurnia sareng kurnia kabeneran bakal marentah dina kahirupan ku hiji, Yesus Kristus.

2) Mateus 6:33 - Tapi neangan ye kahiji Karajaan Allah, jeung kaadilan-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

2 Korinta 3:10 Pikeun malah nu dijieun glorious teu boga kamulyaan dina hal ieu, ku alesan tina kamulyaan nu excellent.

Kamulyaan Allah jauh langkung ageung tibatan naon waé anu tiasa dipasihkeun ku manusa sareng éta ngaleuwihan kamulyaan anu dipasihkeun ku manusa.

1. Kaagungan Kaagungan Allah

2. Kaéndahan Kaagungan Gusti Nu Maha Agung

1. Yesaya 6:3 - "Jeung hiji ngajerit ka nu sejen, sarta ngomong: "Suci, suci, suci nyaeta Gusti sarwa; sakabeh bumi pinuh ku kamulyaan-Na!"

2. Jabur 19: 1 - "Langit ngumumkeun kamulyaan Allah; Jeung cakrawala nembongkeun karya-Na.”

2 Korinta 3:11 Sabab upama anu geus musna teh geus mulya, leuwih-leuwih deui anu tetep jadi mulya.

Kamulyaan anu dileungitkeun teu aya nanaon dibandingkeun sareng kamulyaan anu tetep.

1. Kamulyaan Allah anu teu aya watesna

2. Sifat Transenden Iman

1. Rum 8:18, "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman ayeuna teu patut dibandingkeun sareng kamulyaan anu bakal diturunkeun ka urang."

2. Ibrani 11:1, "Ayeuna iman teh jaminan hal-hal anu diharepkeun, kapercayaan kana hal-hal anu teu katempo."

2 Corinthians 3:12 Ku sabab kitu urang boga harepan kitu, urang ngagunakeun pisan kajelasan ucapan:

Urang Kristen boga harepan nu katingali dina omonganana.

1. Nyarioskeun Harepan anjeun: Ngajalajah Kakuatan Sikep Positip

2. Kandel dina Biantara: Nyanghareupan Tantangan ku Kecap-kecap anu pinuh ku Iman

1. Rum 15:13 - Muga Allah harepan ngeusi anjeun kalayan sagala kabagjaan jeung karapihan dina percanten, ku kituna ku kakawasaan Roh Suci anjeun bisa abound dina harepan.

2. Jabur 34:18 - PANGERAN geus deukeut ka brokenhearted jeung ngaheéat nu crushed dina sumanget.

2 Corinthians 3:13 Jeung teu saperti Musa, nu geus nutupan panutup raray-Na, yén urang Israil teu bisa stedfastly neuteup ka ahir nu geus dileungitkeun.

Paul compares pamakéan Musa 'tina jilbab pikeun nutupan beungeutna jeung jilbab tina Covenant Old diangkat ku Yesus.

1. Jilbab tina Perjangjian Heubeul: Ngartos Pentingna sareng Naon Hartosna pikeun Urang Kiwari

2. The Abolishment of the Old Covenant: Kumaha Yesus Nyangking Merdika ka Sadaya

1. Ibrani 10:19-22 - Ku alatan éta, baraya, saprak urang boga kapercayaan pikeun asup ka tempat-tempat suci ku getih Yesus, ku jalan anyar jeung hirup nu Anjeunna dibuka pikeun urang ngaliwatan curtain, nyaeta, ngaliwatan daging-Na. sarta ku sabab urang boga imam hébat leuwih imah Allah, hayu urang ngadeukeutan kalawan haté leres dina jaminan pinuh iman.

2. Wahyu 21: 1-4 - Saterusna kuring nempo langit anyar jeung bumi anyar, pikeun langit kahiji jeung bumi kahiji geus kaliwat jauh, jeung laut geus euweuh. Jeung kuring nempo kota suci, Yerusalem anyar, turun ti sawarga ti Allah, disiapkeun salaku panganten awewe adorned pikeun salakina. Jeung kuring ngadéngé sora tarik ti tahta nyebutkeun, "Behold, dwelling Allah aya jeung manusa. Anjeunna bakal cicing sareng aranjeunna, sareng aranjeunna bakal janten umat-Na, sareng Allah nyalira bakal sareng aranjeunna salaku Allahna. Mantenna bakal ngusap unggal cimata tina panon maranéhanana, sarta maot moal aya deui, moal aya tunggara, atawa ceurik, atawa nyeri deui, pikeun hal baheula geus kaliwat."

2 Korinta 3:14 Tapi pikiran maranéhanana anu dilolongan: pikeun nepi ka poé ieu tetep jilbab sarua untaken jauh dina maca Perjanjian heubeul; nu jilbab geus rengse jauh di Kristus.

Pikiran jalma-jalma dina Perjanjian Lama dilolongkeun kana pamahaman dugi ka Kristus nyandak jilbab anu misahkeun aranjeunna tina bebeneran.

1. "Kakuatan Kristus pikeun nembongkeun Kaleresan"

2. "Ningali Cahaya Kristus"

1. Yesaya 25: 7 - Anjeunna bakal ngelek nepi maot salawasna; sarta Gusti Allah bakal ngusap cimata tina sagala rupa.

2. Lukas 24:45 - Saterusna manéhna muka pikiran maranéhanana jadi maranéhanana bisa ngarti Kitab Suci.

2 Korinta 3:15 Tapi nepi ka poé ieu, nalika Musa maca, jilbab dina haté maranéhanana.

Urang Israil teu bisa ngarti kana ajaran Musa sabab haténa ditutupan ku kerudung.

1. Jilbab Kakafiran: Nolak Firman Allah

2. Kakuatan Iman: Ngartos Kaleresan

1. Yesaya 6: 9-10 - "Jeung cenah, indit, sarta ngabejaan jalma ieu: Ngadenge anjeun memang, tapi teu ngarti; jeung ningali anjeun memang, tapi teu ngarasa. Jieun haté jalma ieu gajih, sarta nyieun Ceuli maranéhna. beurat, jeung nutup panon maranéhanana; lest maranéhanana nempo jeung panon maranéhanana, jeung ngadéngé jeung Ceuli maranéhanana, jeung ngarti jeung jantung maranéhanana, sarta ngarobah, sarta jadi cageur."

2. John 8:32 - "Jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bebas."

2 Corinthians 3:16 Tapi lamun balik ka Gusti, jilbab bakal dicokot jauh.

The tabir unbelief bisa dicokot jauh lamun hiji tos ka Gusti.

1. Jilbab Kakafiran: Kumaha Cara Ngungkulanana jeung Ngadu'a ka Gusti

2. Kakuatan Pikeun Ngungkulan: Manggihan Kabébasan Sajati dina Allah

1. 2 Korinta 5:17 - Ku alatan éta, lamun saha aya dina Kristus, manéhna téh ciptaan anyar. Nu heubeul geus kaliwat; behold, nu anyar geus datang.

2. Yesaya 25: 7 - Sarta anjeunna bakal ngancurkeun di gunung ieu shroud nu matak leuwih sagala bangsa, lambar nu geus nyebarkeun ngaliwatan sagala bangsa.

2 Korinta 3:17 Ayeuna Gusti teh Roh eta: jeung dimana Roh Gusti aya, aya kamerdikaan.

Roh Gusti mawa kamerdikaan ka jalma anu nuturkeun Anjeunna.

1. Kakuatan Roh: Kumaha Allah Mawa Kabebasan kana Kahirupan Urang

2. Kabebasan Ngaliwatan Roh: Ngalaman Berkah Hadirin Gusti

1. Rum 8:2 - Pikeun hukum Roh hirup di Kristus Yesus geus dijieun kuring bébas tina hukum dosa jeung maot.

2. Galata 5: 1 - Nangtung gancang kituna dina kamerdikaan wherewith Kristus geus dijieun urang bébas, sarta ulah entangled deui jeung yoke perbudakan.

2 Korinta 3:18 Tapi urang sadaya, kalawan beungeut kabuka beholding kawas dina kaca kamulyaan Gusti, dirobah jadi gambar sarua tina kamulyaan ka kamulyaan, malah sakumaha ku Roh PANGERAN.

Kami ngagambarkeun kamulyaan Gusti sareng dirobih janten langkung sapertos Anjeunna nalika urang pinuh ku Roh Gusti.

1. Nu Ngarobah Kamulyaan Gusti

2. Janten Kawas Kristus Ngaliwatan Roh

1. Rum 8:29 - Pikeun saha manéhna foreknow, manéhna ogé predestinate jadi conformed kana gambar Putra-Na, yén manéhna bisa jadi firstborn diantara loba baraya.

2. 1 Korinta 13:12 - Pikeun ayeuna urang ningali ngaliwatan kaca, darkly; tapi lajeng nyanghareupan: ayeuna kuring nyaho sabagian; tapi lajeng bakal Kuring nyaho malah sakumaha ogé kuring dipikawanoh.

2 Korinta 4 nyaéta bab kaopat tina Surat Kadua Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul ngabahas palayanan Injil, nyorot tantangan-tantanganna sareng nekenkeun harepan sareng kamulyaan anu aya dina Kristus.

Ayat 1: Paulus ngamimitian ku ngaku yén anjeunna sareng réncang-réncangna parantos nampi rahmat Allah sareng parantos dipasrahkeun kana palayanan. Manéhna nyatakeun yén maranéhna teu éléh haté sanajan nyanghareupan rupa-rupa cobaan, kasusah, jeung panganiayaan (2 Korinta 4:1-9). Paulus negeskeun yén palayanan maranéhna téh lain ngeunaan dirina sorangan, tapi ngeunaan ngumumkeun Yesus Kristus salaku Gusti. Anjeunna nyorot kumaha aranjeunna mawa harta injil dina kendi taneuh anu rapuh ku kituna kabuktian yén kakawasaanana asalna ti Allah (2 Korinta 4: 5-7).

Ayat 2: Paulus ngajelaskeun kasangsaraan maranéhna pikeun Kristus, negeskeun yén sanajan maranéhna nyanghareupan kasangsaraan, maranéhna moal ditumbuk; sanajan persecuted, maranehna teu ditinggalkeun; sanajan struck handap, aranjeunna moal ancur (2 Korinta 4: 8-9). Manéhna ngécéskeun yén kasangsaraan maranéhanana ngawula ka nembongkeun kahirupan Yesus dina awak fana maranéhanana jadi hirup-Na ogé bisa diungkabkeun dina batur ngaliwatan maranehna (2 Korinta 4:10-12). Sanaos lahiriahna kuciwa alatan panganiayaan sareng cobaan, dina batin aranjeunna dibarui unggal dinten.

Alinea 3: Bab ieu dipungkas ku fokus kana sudut pandang anu langgeng. Paul kontras kasangsaraan sakedapan maranéhanana kiwari jeung beurat langgeng kamulyaan saluareun ngabandingkeun (2 Corinthians 4:17). Anjeunna nyorong jalma-jalma mukmin pikeun nengetan panonna sanés kana anu katingali tapi kana anu teu katingali sabab anu katingali samentawis sedengkeun anu teu katingalina langgeng (2 Korinta 4:18). Paul nekenkeun kumaha harepan ieu ngadukung aranjeunna dina kasusah nalika aranjeunna narékahan pikeun hirup imanna.

Kasimpulanana, Bab opat tina Korintus Kadua museur kana tantangan anu disanghareupan dina palayanan bari nyorot harepan sareng kamulyaan anu aya dina Kristus. Paulus negeskeun yén palayanan maranéhna téh lain ngeunaan dirina sorangan, tapi ngeunaan ngumumkeun Yesus Kristus salaku Gusti. Anjeunna ngajelaskeun cobaan sareng kasangsaraan anu ditanggung ku aranjeunna, negeskeun yén kakawasaanana asalna ti Allah. Sanajan nyanghareupan kasangsaraan, aranjeunna henteu ditumbuk atanapi ditinggalkeun; tibatan, aranjeunna mawa dina aranjeunna harta tina injil. Paul ngécéskeun kumaha sangsara maranéhanana ngawula ka nembongkeun kahirupan Yesus di aranjeunna sarta nyorong mukmin pikeun museurkeun panon maranéhanana dina kamulyaan langgeng tinimbang afflictions samentara. Bab ieu nyorot tangtangan palayanan, kakuatan transformatif kahirupan Kristus dina jalma anu percaya, sareng harepan anu aya dina sudut pandang anu langgeng.

2 Korinta 4:1 Ku sabab kitu ningali urang boga mentri ieu, sakumaha geus narima rahmat, urang teu pingsan;

Panulis ngadorong pamiarsa pikeun henteu nyerah dina palayanan, sabab parantos dipasihan rahmat.

1. "Dina Rahmat Gusti, Urang Sabar"

2. "Kakuatan Welas Asih pikeun Ngangkat Urang"

1. Rum 5: 20-21 - "Leuwih ti éta hukum diasupkeun, nu ngalanggar bisa abound. Tapi dimana dosa abounded, kurnia beuki abound: yén sakumaha dosa geus maréntah nepi ka maot, kitu ogé rahmat marentah ngaliwatan kabeneran kana hirup langgeng ku Yesus Kristus Gusti urang.

2. Jabur 103: 17-18 - "Tapi rahmat PANGERAN ti langgeng nepi ka langgeng ka jalma anu sieun Mantenna, jeung kaadilan-Na ka anak urang; Pikeun anu ngajaga perjangjian-Na, sareng ka anu émut kana parentah-parentah-Na pikeun ngalaksanakeunana."

2 Korinta 4:2 Tapi geus renounced hal disumputkeun dishonesty, teu leumpang dina craftiness, atawa nanganan firman Allah deceitfully; tapi ku manifestasi bebeneran commending diri ka nurani unggal lalaki di payuneun Allah.

Paulus muji dirina jeung batur-baturna ka nurani unggal jalma ku jalan dina bebeneran jeung teu nipu nanganan firman Allah.

1. Kakuatan Kahirupan Transparan

2. Kawajiban Jujur dina Nanganan Firman Allah

1. paribasa 12:22 - bohong biwir anu abomination ka Gusti, tapi jalma anu deal truthfully anu delight-Na.

2. Epesus 4:15 - Rada, diomongkeun bebeneran dina cinta, urang kudu tumuwuh nepi di unggal jalan kana manéhna anu sirah, kana Kristus.

2 Korinta 4:3 Tapi lamun Injil urang disumputkeun, eta disumputkeun pikeun maranéhanana anu leungit.

Injil Yesus Kristus ngan bisa ditempo ku jalma anu leungit jeung kudu nyimpen.

1. Kudu Milari Injil: Naha Sadayana Kedah Milarian Kasalametan

2. Kakuatan Injil: Kumaha Yesus Bisa Ngarubah Kahirupan

1. Lukas 19:10 - "Kanggo Putra Manusa sumping pikeun neangan jeung nyalametkeun nu leungit."

2. Rum 10: 14-17 - "Kumaha lajeng aranjeunna bakal nelepon ka Anjeunna dina saha aranjeunna henteu percanten? Sareng kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu acan kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna ngadangu tanpa aya anu ngahutbah? Sareng kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus? Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, ‘Alusna suku jalma-jalma anu ngawawarkeun Injil!’”

2 Korinta 4: 4 Di saha dewa dunya ieu geus dilolongan pikiran jalma anu teu percaya, lest caang tina injil glorious Kristus, saha gambar Allah, bakal caang ka maranehna.

Dewa dunya ieu geus dilolongan pikiran jalma anu teu percaya, ngarah teu bisa ngarasa caang tina Injil Yesus Kristus, anu gambar Allah.

1. Cahya Allah Salawasna Caang: Kumaha Manggihan Paneangan Injil.

2. Allah Dunya Ieu: Mikawanoh Musuh, Ngudag Caang.

1. Mateus 5:14-16 - Anjeun cahaya dunya.

2. Rum 1:16-17 - Injil teh kakawasaan Allah pikeun kasalametan.

2 Korinta 4:5 Pikeun urang ngahutbah teu sorangan, tapi Kristus Yesus Gusti; jeung diri urang hamba Anjeun demi Yesus.

Rasul Paulus ngingetkeun urang yén nalika urang ngahutbah, urang kedah ngahutbah pesen Kristus, sanés diri urang sorangan, sareng urang kedah ngalakukeun éta salaku hamba anu hina.

1. Kakuatan Da'wah Kristus

2. Layanan Dakwah anu hina

1. Mateus 28:18-20 – “Jeung Yesus sumping ka maranehna, ‘Sagala wewenang di sawarga jeung di bumi geus dipaparinkeun ka Kami. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid-murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, ngajar aranjeunna pikeun niténan sagala anu diparéntahkeun ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.’”

2. Rum 10: 14-17 - "Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Sareng kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna ngadangu tanpa aya anu ngahutbah? Sareng kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus? Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, 'Alusna suku jalma-jalma anu ngawawarkeun Injil!' Tapi aranjeunna henteu sadayana nurut kana Injil. Pikeun Yesaya nyebutkeun, 'Gusti, saha geus percaya naon anjeunna geus uninga ti kami?' Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan pangandika Kristus.”

2 Korinta 4:6 Pikeun Allah, anu maréntahkeun caang ka caang kaluar tina gelap, geus caang dina hate urang, pikeun masihan caang pangaweruh ngeunaan kamulyaan Allah dina nyanghareupan Yesus Kristus.

Allah geus mawa caang jeung pangaweruh kana hate urang ngaliwatan Yesus Kristus, sahingga urang ngakuan kamulyaan Allah.

1. Cahya Allah: Kumaha Yesus Kristus Nyingkabkeun Kamulyaan Allah 2. Hati Bercahaya: Milarian Pangaweruh sareng Cahaya Ngaliwatan Yesus Kristus

1. Yesaya 9: 2 - Jalma anu walked di gelap geus katempo cahaya hébat; jalma anu dwelt di tanah nu poek jero, on aranjeunna geus caang caang. 2. John 1:14 - Jeung Firman jadi daging jeung dwelt diantara urang, jeung urang geus katempo kamulyaan-Na, kamulyaan salaku hiji-hijina Putra ti Rama, pinuh ku rahmat jeung bebeneran.

2 Korinta 4:7 Tapi urang boga harta ieu dina wadah earthen, nu excellence kakawasaan bisa jadi ti Allah, jeung teu urang.

Rasul Paulus ngajarkeun yén sanajan urang percaya lemah, kakawasaan Allah disampurnakeun ngaliwatan maranéhna.

1. Kakuatan Allah Maparin Caang Ngaliwatan Kalemahan Urang

2. Kumaha Nangkeup Kalemahan Urang sareng Ngidinan Kakawasaan Gusti Nyaangan

1. 2 Corinthians 12: 9-10 - Jeung cenah ka kuring, kurnia abdi cukup pikeun anjeun: pikeun kakuatan kuring dijieun sampurna dina kalemahan. Ku sabab éta, kuring langkung resep ngagungkeun kalemahan kuring, supados kakawasaan Kristus tiasa aya dina kuring.

2. Rum 8: 26-27 - Kitu ogé Roh ogé mantuan infirmities urang: keur urang teu nyaho naon urang kudu neneda keur salaku urang halah: tapi Roh sorangan maketh syafaat pikeun urang jeung groanings nu teu bisa uttered. Jeung manéhna nu maluruh hate nyaho naon pikiran Roh, sabab manéhna ngajadikeun syafaat pikeun para wali nurutkeun bakal Allah.

2 Korinta 4:8 Urang kaganggu di unggal sisi, tapi teu distressed; kami bingung, tapi teu asa;

Sanajan aya kasusah dina unggal sisi, Paul jeung babaturanana teu sesah atawa putus asa.

1. Panglipur Allah dina Jaman Kasulitan

2. Tabah Ngaliwatan Tantangan Kahirupan

1. Jabur 34:17-19 "Nalika jalma bener sasambat pikeun pitulung, PANGERAN ngadangu tur nyalametkeun aranjeunna tina sagala kasulitan maranéhanana. PANGERAN deukeut ka nu brokenhearted jeung nyalametkeun nu remuk dina sumanget. Loba nu afflictions nu soleh. tapi Gusti delivers anjeunna kaluar tina eta sadayana.

2. Yesaya 41: 10-13 "Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; ulah dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu Kami soleh. Sakur anu ambek-ambekan ka anjeun bakal dierakeun sareng dibingungkeun; anu narékahan ngalawan anjeun bakal sapertos teu aya nanaon sareng bakal binasa. Anjeun bakal milarian jalma anu tanding sareng anjeun, tapi anjeun moal mendakanana; anu perang ngalawan anjeun bakal dihukum. Sabab Kami, PANGERAN Allah maraneh, nyekel panangan katuhu maraneh, Kami anu nimbalan ka maraneh, "Ulah sieun, Kami anu nulungan maraneh."

2 Korinta 4:9 Dikaniaya, tapi teu ditinggalkeun; tuang handap, tapi teu ancur;

Urang Kristen sering dikaniaya, tapi Allah henteu pernah ngantunkeun aranjeunna sareng aranjeunna henteu pernah ancur.

1. Milarian Kakuatan sareng Harepan dina Jaman Hésé: Kumaha Gusti Ngadukung Urang Sanaos Urang Ngarasa Dipendem

2. Ngungkulan Panganiayaan: Kasatiaan Allah Dina Nyanghareupan Kanyeri

1. Yesaya 43: 2 - "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; Jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal ngabahekeun anjeun. Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu, anjeun moal kaduruk, atawa seuneu bakal scorch anjeun.

2. Jabur 34:17 - "Nu soleh ceurik kaluar, sarta Gusti ngadangu, sarta delivers aranjeunna kaluar tina sagala troubles maranéhanana."

2 Korinta 4:10 Salawasna nanggung dina awak anu maotna Gusti Yesus, supados kahirupan Yesus ogé tiasa diwujudkeun dina awak urang.

Rasul Paulus ngajurung jalma-jalma anu percaya pikeun salawasna mawa pupusna Gusti Yesus dina awakna, supados kahirupan Yesus tiasa katingali dina kahirupanna.

1. Manifestasi Yesus dina Kahirupan Urang

2. Kakuatan Nanggung Pupusna Yesus dina Kami

1. Rum 6:11 - Dina cara nu sarua, cacah yourselves maot ka dosa tapi hirup ka Allah di Kristus Yesus.

2. John 12:24 - Sabenerna kuring ngabejaan ka maneh, iwal hiji kernel gandum ragrag kana taneuh sarta maot, eta tetep ngan hiji siki tunggal. Tapi lamun maot, éta ngahasilkeun loba siki.

2 Korinta 4:11 Pikeun urang anu hirup salawasna dikirimkeun ka maot demi Yesus, supaya kahirupan Yesus oge bisa dijieun manifest dina daging fana urang.

Urang salaku mukmin terus-terusan nyanghareupan maot, tapi ku maot ieu kahirupan Yesus diungkabkeun dina awak urang anu fana.

1. Kahirupan Yesus diungkabkeun dina Kematian Urang

2. Kakuatan Maot dina Mendemonstrasikan Kahirupan Yesus

1. Rum 8:11 - "Tapi lamun Roh manéhna anu diangkat nepi Yesus ti nu maraot Huni di anjeun, manéhna nu diangkat nepi Kristus ti nu maraot ogé bakal quicken awak fana anjeun ku Roh-Na nu dwelleth di anjeun."

2. Pilipi 1:21 - "Kanggo kuring hirup téh Kristus, jeung maot téh kauntungan."

2 Korinta 4:12 Janten maot damel di urang, tapi hirup di anjeun.

Paul ngingetkeun urang Korinta yén sanajan maot aya dina karya di aranjeunna, hirup aya dina karya di Korinta.

1. Kakuatan Iman anu Nyumponan Kahirupan: Tilik kana 2 Korinta 4:12

2. Nungkulan Maot: Manggihan Kakuatan dina 2 Korinta 4:12

1. Rum 8:11 - Jeung lamun Roh manéhna anu diangkat Yesus ti nu maraot hirup di anjeun, manéhna anu diangkat Kristus ti nu maraot oge bakal mere hirup ka awak fana anjeun alatan Roh-Na anu hirup di anjeun.

2. 2 Timoteus 1:10 - Tapi ayeuna manéhna geus wangsit ka urang ku Roh, pikeun Roh maluruh sagalana, komo bojong Allah.

2 Korinta 4:13 Urang gaduh sumanget iman anu sami, sakumaha anu diserat, "Kuring percaya, sareng ku kituna kuring nyarios; urang ogé percaya, sarta ku kituna nyarita;

Urang gaduh sumanget iman anu ngamungkinkeun urang percaya sareng nyarios, sapertos anu diserat dina 2 Korinta 4:13.

1. "Kakuatan Iman: Nyarios tina Hati"

2. "Hirup Kahirupan Iman: Percaya sareng Nyarios"

1. Rum 10:9 - Nu lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

2 Korinta 4:14 Nyaho yén anjeunna anu ngangkat Gusti Yesus bakal ngangkat kami ogé ku Yesus, sareng bakal nampilkeun kami sareng anjeun.

petikan:

Dina petikan ieu, Paulus ngingetkeun urang Korinta yén, sapertos Yesus digugahkeun tina pupus, aranjeunna ogé bakal dihudangkeun kana kahirupan anu langgeng di payuneun Gusti. Anjeunna nyatakeun yén éta kakuatan anu sami anu ngangkat Yesus anu ogé bakal ngangkat aranjeunna.

Paulus ngajurung urang Korintus pikeun percaya yén maranéhna bakal dihirupkeun deui pikeun hirup langgeng di payuneun Gusti.

1. "Kakuatan Gusti: Nyaho Masa Depan Urang Aman"

2. "The Hope of the Resurrection: Transformative Power of Faith"

1. Rum 8:11 - "Jeung lamun Roh anjeunna anu diangkat Yesus ti nu maraot hirup di anjeun, anjeunna anu diangkat Kristus ti nu maraot ogé bakal masihan hirup ka awak fana anjeun alatan Roh-Na anu hirup di anjeun."

2. John 11:25 - "Yesus ngadawuh ka dirina, "Kuring teh jadian jeung kahirupan. Anu percaya ka Kami bakal hirup, sanajan maranehna maot."

2 Corinthians 4:15 Pikeun sagala hal pikeun demi anjeun, ku kituna rahmat loba pisan bisa ngaliwatan sukur loba redound kana kamulyaan Allah.

Paulus ngadorong urang Korinta pikeun muji sukur ka Allah, sabab sagala hal dina kahirupan parantos dipasihkeun ka aranjeunna pikeun tujuan sareng kamulyaan-Na.

1. Daya Syukur: Diajar Ngahargaan Nikmat Gusti

2. Nyuhunkeun Syukur: Ngaleupaskeun Kagumbiraan Nu Maha Kawasa

1. Kolosa 3: 15-17 - Hayu karapihan Kristus aturan dina hate anjeun, saprak salaku anggota hiji awak anjeun disebut karapihan. Jeung kudu bersyukur. Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly sakumaha anjeun ngajarkeun jeung admonish karana kalayan sagala hikmah, jeung anjeun nyanyi psalms, hymns jeung lagu spiritual kalawan sukur dina haté anjeun ka Allah.

2. Jabur 103: 1-5 - Puji Gusti, jiwa abdi; sakabeh mahluk abdi, muji asma-Na nu suci. Puji Gusti, jiwa abdi, sareng ulah hilap kana sagala kauntungan-Na - anu ngahampura sadaya dosa anjeun sareng nyageurkeun sagala panyakit anjeun, anu ngabebaskeun kahirupan anjeun tina liang kubur sareng makutha anjeun ku asih sareng welas asih, anu nyugemakeun kahayang anjeun ku hal-hal anu saé. nonoman téh renewed kawas garuda urang.

2 Korinta 4:16 Ku sabab eta urang teu pingsan; tapi najan lalaki lahiriah urang binasa, acan lalaki batin ieu renewed poé ka poé.

Sanajan kasusah hirup, mukmin bisa tetep kuat sabab lalaki batin maranéhanana renewed unggal poé.

1. "The Hope of Renewal: The Power of the Inward Man"

2. "Persevering Ngaliwatan Jaman Hésé: Kakuatan Pembaharuan"

1. Jabur 51:10 “Jieunkeun hate anu bersih, nun Allah, jeung anyarkeun roh anu bener dina jero kuring.”

2. Rum 12: 2 "Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon kahayang Allah, naon alus, ditarima jeung sampurna."

2 Korinta 4:17 Pikeun kasangsaraan hampang urang, nu ngan sakedapan, gawéna pikeun urang beurat jauh leuwih exceeding jeung langgeng kamulyaan;

Sanaos urang ngalaman kasangsaraan dina kahirupan ieu, éta tiasa dianggo pikeun urang beurat kamulyaan anu langgeng dina kahirupan anu bakal datang.

1. Cahya Kasangsaraan: Kumaha Kanyeri & Kasangsaraan Bisa Ngajantenkeun Kamulyaan Abadi

2. Ngarobah Ujian Sakedapan Urang Jadi Dampak Karajaan Abadi

1. Rum 8:18 - "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut dibandingkeun jeung kamulyaan anu bakal diungkabkeun ka urang."

2. Ibrani 12: 1-2 - "Ku sabab éta, ku sabab kami dikurilingan ku méga anu ageung saksi, hayu urang nyingkirkeun unggal beurat, sareng dosa anu caket pisan, sareng hayu urang lumpat kalayan sabar dina balapan anu disetél. Di payuneun urang, ningali ka Yesus, anu ngadegkeun sareng nyampurnakeun iman urang, anu ku kabingahan anu dipasihkeun sateuacan Anjeunna nanggung salib, nganggap éra, sareng linggih di sisi katuhu tahta Allah."

2 Korinta 4:18 Samentara urang henteu ningali kana hal-hal anu katingali, tapi kana hal-hal anu teu katingali: pikeun hal-hal anu katingali aya temporal; tapi hal-hal anu teu katingali anu langgeng.

Urang teu kudu fokus kana samentara, hal fisik, tapi gantina dina langgeng, hal ghaib.

1. Karajaan Ghaib: Kumaha Hirup sareng Perspektif Abadi

2. Entong Dibobodo ku Anu Katingali: Ngudag Perkara Kalanggengan

1. Mateus 6:19-21 - Ulah nyimpen nepi pikeun yourselves harta di bumi, dimana renget jeung keyeng ngancurkeun jeung dimana maling megatkeun di jeung maok, tapi nyimpen nepi pikeun yourselves harta di sawarga, dimana teu renget atawa keyeng ngaruksak jeung dimana maling. ulah ngabobol jeung maling. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya haté anjeun ogé bakal aya.

2. Kolosa 3: 1-3 - Lamun mangka anjeun diangkat jeung Kristus, neangan eta hal nu di luhur, dimana Kristus aya, linggih di leungeun katuhu Allah. Atur pikiran anjeun kana hal-hal di luhur, sanés hal-hal anu aya di bumi. Pikeun anjeun maot, sarta hirup anjeun disumputkeun jeung Kristus di Allah.

2 Korinta 5 nyaéta bab kalima tina Surat Kadua Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paulus ngabahas topik-topik sapertos badan urang di bumi, tempat tinggal urang anu langgeng, sareng rekonsiliasi sareng Allah ngalangkungan Kristus.

Ayat 1: Paul dimimitian ku nganyatakeun longing-Na pikeun mu'min pikeun nampa dwelling sawarga maranéhanana, emphasizing yén awak earthly urang téh samentara sarta tunduk kana buruk (2 Corinthians 5:1-4). Anjeunna ngécéskeun yén nalika urang aya dina badan-badan bumi ieu, urang ngarenghik sareng ngarep-ngarep tempatna di sawarga, hoyong disapuan ku awak sawarga urang supados maotna tiasa ditelan ku kahirupan (2 Korinta 5: 4-5). Paul reassures mukmin yen Allah geus nyiapkeun urang pikeun tujuan ieu pisan jeung geus dibikeun kami Roh-Na salaku jaminan naon nu bakal datang.

Ayat ka-2: Paulus terus ngabahas hubungan jalma-jalma anu percaya jeung Kristus. Anjeunna negeskeun yén naha urang aya di bumi dina awak bumi ieu atanapi jauh ti aranjeunna di payuneun Gusti, urang ngajantenkeun tujuan urang pikeun nyenangkeun Anjeunna (2 Korinta 5: 9). Anjeunna negeskeun kumaha sadayana jalma-jalma mukmin bakal nangtung di payuneun korsi pengadilan Kristus pikeun nampi naon anu pantes pikeun kalakuanana dina awak, naha hadé atanapi goréng (2 Korinta 5:10). Paul negeskeun yén cinta Kristus anu maksa anjeunna sareng ngajurung jalma-jalma mukmin pikeun ningali batur ngaliwatan sudut pandang anu anyar - henteu deui numutkeun standar dunya tapi dumasar kana identitas anyarna dina Kristus (2 Korinta 5: 14-17).

Alinea 3: Bab ieu dipungkas ku pesen rekonsiliasi. Paul nyatakeun yén Allah reconciled urang jeung dirina ngaliwatan Kristus sarta geus dibikeun kami mentri rekonsiliasi. Anjeunna ngécéskeun kumaha Allah aya dina Kristus reconciling dunya jeung Dirina, teu cacah dosa jalma ngalawan aranjeunna tapi nawiskeun panghampura jeung kasalametan ngaliwatan Yesus (2 Corinthians 5:18-19). Salaku duta Kristus, Paul ngadesek mukmin atas nama Kristus dirina pikeun reconciled ka Allah sarta jadi bener Allah dina Kristus (2 Corinthians 5:20-21).

Kasimpulanana, Bab lima tina Korintus Kadua ngajalajah téma-téma badan urang di bumi, tempat tinggal urang anu langgeng, sareng rekonsiliasi sareng Allah ngalangkungan Kristus. Paul nyorot sipat samentara tina awak bumi urang sareng nganyatakeun kerinduan pikeun padumukan sawarga urang. Anjeunna negeskeun yén jalma-jalma mukmin disebut hirup dina cara anu nyenangkeun Yéhuwa. Paul ngabahas ngadeg saméméh korsi pangadilan Kristus jeung nyorong mukmin pikeun nempo batur ngaliwatan sudut pandang anyar dumasar kana identitas maranéhanana di Kristus. Bab éta ditungtungan ku pesen rekonsiliasi, negeskeun yén Allah parantos ngadamaikeun urang ka diri-Na ngaliwatan Yesus sareng parantos mantenkeun urang kana pelayanan rekonsiliasi. Paul ngadesek jalma mukmin pikeun reconciled ka Allah jeung nangkeup identitas maranéhanana salaku duta Kristus. Bab ieu nekenkeun harepan urang di tempat tinggal langgeng urang, hirup demi Kristus, jeung milu dina karya Allah rekonsiliasi ngaliwatan Yesus.

2 Korinta 5: 1 Pikeun urang terang yén upami bumi bumi urang tina Kemah ieu dibubarkeun, urang ngagaduhan gedong Allah, bumi anu henteu didamel ku tangan, langgeng di sawarga.

Urang terang yen lamun awak earthly urang maot, urang boga dwelling sawarga anu langgeng tur teu dijieun ku leungeun manusa.

1. Imah Abadi Urang: Pangharepan sareng Kanyamanan di Surga

2. Alam Ghaib: Imah Urang Sajati di Surga

1. John 14: 2-3 - "Di imah Bapa mah loba kamar. Lamun teu kitu, bakal Kuring geus bébéja ka anjeun yen kuring indit ka nyiapkeun tempat pikeun anjeun? Jeung lamun kuring indit sarta nyiapkeun tempat pikeun anjeun, ". Kami bakal datang deui sareng bakal nyandak anjeun ka diri kuring, supados dimana kuring aya anjeun ogé.

2. Ibrani 11:10 - Pikeun anjeunna ningali maju ka kota nu boga yayasan, anu desainer jeung pembina nyaeta Allah.

2 Corinthians 5: 2 Pikeun dina hal ieu urang groged, earnestly kahayang pikeun dipake dina imah urang nu ti sawarga.

Jalma-jalma mukmin mikahayang dihias ku bumi sawargana, nalika aranjeunna ngagerem pikeun nungguan panebusan ahir.

1. "Transisi Kahirupan: Ngadagoan nu Redeemer"

2. "Patempatan Surgawi: Harepan pikeun Mu'min"

1. Rum 8:23 - Jeung teu ngan maranehna, tapi diri urang sorangan oge, nu boga firstfruits Roh, komo urang sorangan groan dina diri urang sorangan, nungguan nyoko, ka wit, panebusan awak urang.

2. John 14: 2-3 - Di imah Rama mah loba mansions: lamun éta henteu kitu, Kuring bakal geus bébéja anjeun. Abdi badé nyiapkeun tempat pikeun anjeun. Sareng upami kuring angkat sareng nyiapkeun tempat pikeun anjeun, kuring bakal datang deui, sareng nampi anjeun ka diri kuring; supaya di mana Kami aya, maraneh oge aya.

2 Korinta 5:3 Lamun kitu jadi nu keur dipakena urang moal kapanggih taranjang.

Mukmin didorong pikeun hirup di antisipasi keur dipakena ku kabeneran Kristus dina ahir kahirupan earthly maranéhanana.

1. Hirup dina Antisipasi Kain Pamungkas: Éksplorasi 2 Korinta 5:3

2. Narékahan pikeun Kasucian: Kain Kabeneran sareng 2 Korinta 5:3

1. Rum 3: 21-26 - "Tapi ayeuna kabeneran Allah geus manifested sajaba ti Toret, sanajan Toret jeung nabi-nabi saksi kana eta??kabeneran Allah ngaliwatan iman ka Yesus Kristus pikeun sakabeh jalma anu percaya. "

2. Yesaya 61:10 - "Kuring bakal greatly girang di Gusti; jiwa kuring bakal exult di Allah kuring, pikeun anjeunna geus dipakena kuring jeung garments kasalametan; anjeunna geus nutupan kuring jeung robe of amal saleh, sakumaha bridegroom decks dirina. Sapertos imam anu ngagem sirah anu geulis, sareng sapertos panganten awewe ngahias dirina ku perhiasan-perhiasanna."

2 Korinta 5: 4 Pikeun urang anu aya di Kemah ieu ulah groin, keur burdened: lain ku kituna urang bakal unclothed, tapi dipakena kana, nu mortality bisa swallowed up hirup.

Jalma-jalma mukmin nyerengeh dina beungbeurat kamatian, keukeuh dibaju deui dina kalanggengan.

1. Beungbeurat Kematian: Rindu kana Baju Hirup

2. Groaning di Kemah Suci: Beurat maot

1. Rum 8:23 - Jeung teu ngan maranehna, tapi diri urang sorangan oge, nu boga firstfruits Roh, komo urang sorangan groan dina diri urang sorangan, nungguan nyoko, ka wit, panebusan awak urang.

2. Pilipi 3:20-21 - Pikeun paguneman urang di sawarga; ti mana ogé urang néangan Jurusalamet, Gusti Yesus Kristus: Anu bakal ngarobah awak vile urang, éta bisa jadi fashionable kawas kana awak glorious, nurutkeun karya whereby anjeunna bisa malah subdue sagalana kana dirina.

2 Korinta 5: 5 Ayeuna anjeunna anu parantos ngadamel urang pikeun hal anu sami nyaéta Allah, anu ogé parantos masihan ka urang panghargaan Roh.

Allah geus digawé pikeun mawa urang kana tujuan-Na jeung geus dibikeun urang Roh Suci salaku jaminan.

1: Harepan Urang ka Allah — 2 Korinta 5:5

2: Kurnia Roh Suci - 2 Korinta 5: 5

1: Rum 8: 16-17 - Roh sorangan tega saksi jeung sumanget urang yén urang téh putra Allah.

2: Galata 4:6 - Jeung ku sabab anjeun putra, Allah geus ngutus Roh Putra-Na kana hate urang, nangis, ? 쏛 bba! Bapa!??

2 Corinthians 5: 6 Ku sabab kitu urang salawasna yakin, nyaho yén, bari urang cicing dina awak, urang jauh ti Gusti.

Jalma-jalma percaya yakin yén sanajan sacara fisik aya di dunya, aranjeunna bakal ngahijikeun deui sareng Gusti di Surga.

1. "Harepan Maha Agung: Jaminan Surga"

2. "Hirup kalawan Kayakinan dina Dunya Fallen"

1. Rum 8:18-25

2. 1 Tesalonika 4:13-18

2 Korinta 5:7 (Sabab urang leumpang ku iman, lain ku tetempoan:)

Petikan nyorong jalma-jalma mukmin pikeun hirup ku iman sareng henteu ku tetempoan.

1: Urang kudu percaya kana rencana Allah pikeun urang, sanajan urang teu bisa nempo hasil ahir.

2: Urang ulah kagoda ku hawa nafsu jeung godaan dunya, tapi kudu percaya kana jangji-jangji Allah.

1: Ibrani 11:1 (Ayeuna iman mangrupikeun hakekat tina hal-hal anu dipiharep, bukti tina hal-hal anu teu katingali.)

2: Yakobus 1: 2-4 (Itung kabeh kabagjaan, dulur kuring, lamun anjeun papanggih cobaan rupa-rupa, pikeun anjeun terang yén uji iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna. sareng lengkep, teu aya nanaon.)

2 Korinta 5: 8 Kami yakin, ceuk kuring, sareng langkung rela ngajauhan tina awak, sareng hadir sareng Gusti.

Paul expresses kapercayaan-Na dina kanyaho yén mukmin bakal jeung Gusti dina maot.

1. Hirup kalawan Kayakinan dina Kristus - Nyaho yén maot brings kami janten sareng Gusti.

2. Kanyamanan tina Percaya ka Surga - Ngalaman kayakinan yén hirup sareng Gusti ngantosan urang.

1. Pilipi 1:21-23 - Pikeun kuring hirup téh Kristus, jeung maot téh gain.

2. Rum 8:18 - Pikeun kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu pantes mun dibandingkeun jeung kamulyaan nu bakal wangsit di urang.

2 Korinta 5:9 Ku sabab eta, urang gawe, supaya, boh nu aya boh nu teu aya, urang bisa ditarima ku Anjeunna.

Paul nekenkeun pentingna narékahan pikeun ditarima ku Allah, naha urang aya atanapi henteu.

1. "Percaya Ka Asih Allah: Narékahan Pikeun Ditampi ku Anjeunna"

2. "Telepon pikeun Kasatiaan: Ngalakukeun Saban Usaha Nyenangkeun Gusti"

1. Rum 12: 11-12 "Ulah jadi kakurangan dina zeal, tapi tetep fervor spiritual anjeun, ngawula Gusti. Sing bungah dina harepan, sabar dina kasangsaraan, satia dina solat."

2. Ibrani 11: 6 "Jeung tanpa iman mustahil mun mangga Allah, sabab saha anu datang ka Anjeunna kudu yakin yen Anjeunna aya sarta yén manéhna ganjaran jalma anu earnestly neangan anjeunna."

2 Korinta 5:10 Pikeun urang sadaya kudu némbongan saméméh korsi pangadilan Kristus; supaya unggal hiji bisa narima hal anu dipigawé dina awakna, nurutkeun naon anjeunna geus dipigawé, naha éta hadé atawa goréng.

Sakabeh jalma kudu némbongan di hareupeun korsi pangadilan Kristus pikeun nampa naon anu geus dipigawé dina awakna, naha alus atawa goréng.

1. Hirup dina Cahaya Poé Kiamat - Kumaha urang kedah hirup dina terang tina kapastian dinten pengadilan.

2. Ganjaran Kabeneran - Kumaha urang tiasa nampi ganjaran pikeun hirup anu soleh.

1. Pandita 12: 13-14 - Hayu urang ngadangu kacindekan tina sakabeh perkara: Sieun ka Allah jeung tetep parentah-Na, pikeun ieu sakabeh tugas manusa. Pikeun Allah bakal mawa unggal karya kana judgment, kaasup unggal hal rusiah, naha alus atawa jahat.

2. Rum 14:10-12 - Naha anjeun ngahukum lanceuk anjeun? Atanapi anjeun, naha anjeun hina lanceuk anjeun? Pikeun urang sadaya bakal nangtung saméméh korsi judgment Allah; sabab geus ditulis, ? Kami hirup, nyebutkeun Gusti, unggal tuur bakal sujud ka Kami, sarta unggal létah bakal ngaku ka Allah.??Ku kituna unggal urang bakal masihan akun dirina ka Allah.

2 Corinthians 5:11 Ku kituna nyaho sieun Gusti, urang ngolo-ngolo lalaki; tapi urang dijieun manifest ka Allah; sareng kuring percanten ogé diwujudkeun dina hati nurani anjeun.

Paul ngajelaskeun yén anjeunna sareng sasama menteri nyandak tanggung jawab pikeun ngayakinkeun lalaki pikeun nampi Injil, sabab terang yén Allah sadar kana usaha maranéhna.

1. Tanggung Jawab Mentri: Nyaho Teror Gusti

2. Hirup Out Iman anjeun dina Hadir Allah

1. Rum 10:14-15 - Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Sareng kumaha aranjeunna kedah percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna bakal ngadangu tanpa da'wah?

2. Kolosa 4: 5-6 - Leumpang dina hikmah ka aranjeunna anu luar, redeeming waktu. Hayu ucapan anjeun salawasna kalawan rahmat, seasoned kalawan uyah, nu bisa nyaho kumaha anjeun halah ngajawab unggal lalaki.

2 Korinta 5:12 Pikeun kami henteu muji diri urang deui ka anjeun, tapi masihan anjeun kasempetan pikeun kamulyaan atas nama kami, ku kituna anjeun bisa boga rada ngabales aranjeunna anu kamulyaan dina penampilan, teu di haté.

Paul nyorong urang Korinta pikeun muji Allah ku teu boasting dina accomplishments sorangan, tapi tinimbang museurkeun kana haté tinimbang penampilan.

1: "The Heart of the Matter: Focus on What Really Matters"

2: "Kamulyaan Allah: Milarian pikeun Ngahormatan Gusti dina Sadayana Urang"

1: 1 Petrus 5:5-7 Kitu ogé, anjeun anu ngora, tunduk kana sesepuh. Pakean ka diri anjeun, sadayana, kalayan hinaan ka anu sanés, pikeun? 쏥 od ngalawan kareueus, tapi mere rahmat ka nu hina.??Ku sabab eta, rendah diri anjeun dina panangan perkasa Allah, supaya dina waktu nu ditangtoskeun Mantenna ngaluhuran anjeun, tuang sagala kahariwang anjeun ka Mantenna, sabab anjeunna paduli ka anjeun.? ?

2: Siloka 21:2 - ? 쏣 pisan cara manusa bener dina panon sorangan, tapi Gusti beuratna haté.??

2 Korinta 5:13 Pikeun naha urang kuciwa, éta pikeun Allah: atanapi naha urang sober, éta pikeun alesan anjeun.

Paulus ngajurung urang Kristen pikeun museur ka Allah, boh dina kaayaan gumbira atanapi sobriety.

1. "Hirup dina Bungah Allah: Tetep Sober dina Dunya Kagumbiraan"

2. "Kakuatan Pangabdian: Ngalayanan Gusti sareng Anu Lain"

1. Jabur 100: 2 - Ngawula ka Gusti kalawan gladness: datangna saméméh hadir-Na kalayan nyanyi.

2. Galata 5:13 - Pikeun, baraya, anjeun geus disebut kamerdikaan; ngan ulah ngagunakeun kamerdikaan pikeun kasempetan pikeun daging, tapi ku cinta ngawula karana.

2 Korinta 5:14 Pikeun asih Kristus constraines urang; sabab kami jadi nangtoskeun, yén lamun hiji maot pikeun sakabéh, mangka sakabéh maot.

Asih Kristus ngamotivasi urang pikeun nangtoskeun yén upami Anjeunna pupus pikeun sadayana, maka sadayana maot.

1. Kakuatan Asih: Kumaha Asih Kristus Ngahambat Urang

2. Biaya Asih: Ngartos Implikasi Pangorbanan Kristus

1. Rum 5:8 - Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina eta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. John 15:13 - Greater cinta teu boga lalaki ti ieu, nu hiji lalaki iklas turun hirupna pikeun babaturanana.

2 Korinta 5:15 Sareng anjeunna pupus pikeun sadayana, supados jalma-jalma anu hirup henteu kedah hirup deui pikeun dirina sorangan, tapi pikeun anjeunna anu maot pikeun aranjeunna, sareng gugah deui.

Yesus pupus pikeun sakabéh jadi jalma anu hirup bisa hirup pikeun Anjeunna tinimbang dirina.

1: Kabébasan Sajati - Hirup pikeun Kristus tibatan urang sorangan

2: Kakuatan Salib - Yesus maot pikeun urang sareng gugah deui

1: Yohanes 15:13 - Teu aya anu langkung asih ti batan ieu: nyuhunkeun hiji? 셲 hirup pikeun hiji? 셲 babaturan.

2: Rum 5: 8 - Tapi Allah nunjukkeun kanyaah-Na ka urang: Nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang.

2 Corinthians 5:16 Ku sabab ayeuna urang teu nyaho saha sanggeus daging: enya, sanajan urang geus dipikawanoh Kristus sanggeus daging, tapi ayeuna hencefort nyaho manéhna deui.

Urang henteu deui ngakuan saha waé ku penampilan fisikna, sanaos urang kantos terang Kristus dina wujud fisikna, ayeuna urang ngandelkeun pangakuan spiritual.

1. "Hirup Kahirupan Saluareun Daging"

2. "Kakuatan Pangakuan Spiritual"

1. Rum 8: 5-8 "Kanggo maranéhanana anu sanggeus daging ulah kapikiran hal daging; tapi maranéhanana anu sanggeus Roh hal Roh. Pikeun jadi carnally pikiran téh maot; tapi jadi pikiran spiritual. nyaeta hirup jeung katengtreman. Sabab pikiran daging teh enmity ngalawan Allah: pikeun eta teu tunduk kana hukum Allah, sarta memang teu bisa. Ku kituna maranéhanana anu aya dina daging teu bisa nyenangkeun Allah ".

2. Galata 6:14-15 "Tapi Allah nyaram yen kuring kudu kamulyaan, iwal dina salib Gusti urang Yesus Kristus, ku saha dunya geus disalib ka kuring, jeung kuring ka dunya. Pikeun dina Kristus Yesus teu sunat availeth nanaon. hal, atawa uncircumcision, tapi mahluk anyar".

2 Korinta 5:17 Ku sabab eta, lamun aya nu aya dina Kristus, manéhna téh mahluk anyar: hal heubeul geus kaliwat; behold, sagala hal anu jadi anyar.

Anu percaya ka Kristus dijantenkeun anyar, sareng sadayana janten énggal.

1. "Makhluk Anyar: Ngajalajah Pembaharuan sareng Transformasi dina Kristus"

2. "Kakuatan Anyarkeun Injil: Janten Ciptaan Anyar"

1. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna .

2. Epesus 4:22-24 - To put off diri heubeul anjeun, nu milik manner manner Anjeun hirup jeung ruksak ku kahayang bohong, jeung jadi renewed dina sumanget pikiran anjeun, jeung nunda dina diri anyar. diciptakeun nurutkeun sasaruaan Allah dina bener bener jeung kasucian.

2 Korinta 5:18 Jeung sagala hal anu Allah, anu geus reconciled urang jeung dirina ku Yesus Kristus, jeung geus dibikeun ka urang mentri rekonsiliasi;

Allah geus reconciled urang jeung dirina ngaliwatan Yesus Kristus jeung geus dibikeun kami mentri rekonsiliasi.

1. "Kamentrian Rekonsiliasi"

2. "Karunia Allah pikeun Rekonsiliasi Ngaliwatan Yesus Kristus"

1. Rum 5:10-11 - Pikeun lamun, nalika urang musuh, urang reconciled ka Allah ku pupusna Putra-Na, leuwih, keur reconciled, urang bakal disimpen ku hirup-Na. Jeung teu ngan kitu, tapi urang ogé bungah di Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus, ku saha urang ayeuna geus narima panebusan nu.

2. Kolosa 1: 19-20 - Pikeun eta pleased Rama nu di Anjeunna kudu sagala fulness Huni; Jeung, sanggeus dijieun karapihan ngaliwatan getih salib-Na, ku manéhna reconcile sagala hal jeung dirina; ku anjeunna, Kuring nyebutkeun, naha maranéhna jadi hal di bumi, atawa hal di sawarga.

2 Korinta 5:19 Nyaeta, yen Allah aya dina Kristus, reconciling dunya jeung dirina, teu imputing trespasses maranéhanana ka maranehna; sarta geus komitmen ka urang kecap rekonsiliasi.

Allah aya dina Kristus pikeun reconcile dunya jeung dirina, teu ngahukum aranjeunna pikeun dosa maranéhanana, sarta geus dibikeun kami pesen rekonsiliasi.

1. "Rahmat Allah pikeun Rekonsiliasi: Kumaha Yesus Reconciles Urang ka Allah"

2. "Hirup Kahirupan Rekonsiliasi: Kumaha Kumaha Nuturkeun Kristus?"

1. Kolosa 1:20-22 - Jeung, sanggeus dijieun karapihan ngaliwatan getih cross-Na, ku manéhna reconcile sagala hal ka dirina; ku anjeunna, Kuring nyebutkeun, naha maranéhna jadi hal di bumi, atawa hal di sawarga.

2. Rum 5:10-11 - Pikeun lamun, nalika urang musuh, urang reconciled ka Allah ku pupusna Putra-Na, leuwih, keur reconciled, urang bakal disimpen ku hirup-Na.

2 Corinthians 5:20 Ayeuna kami jadi duta Kristus, saolah-olah Allah menta anjeun ku kami: kami neneda anjeun dina stead Kristus, anjeun reconciled ka Allah.

Jalma-jalma anu percaya disebut utusan Kristus, pikeun ngadoakeun supaya jalma-jalma didama-dama sareng Allah.

1. Ditelepon jadi Duta Kristus

2. Reconciled ka Allah ngaliwatan Iman

1. Mateus 28:18-20 - Jeung Yesus sumping ka aranjeunna, ? 쏛 bakal otoritas di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka kuring. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid-murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, ngajar aranjeunna pikeun niténan sagala anu diparéntahkeun ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.??

2. Rum 10: 14-17 - Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Sareng kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna ngadangu tanpa aya anu ngahutbah? Sareng kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus? Sakumaha anu kaserat, ? 쏦 ow geulis pisan suku jalma anu ngawawar Injil!??Tapi aranjeunna henteu sadayana nurut kana Injil. Pikeun Yesaya nyebutkeun, ? Ku kituna , saha anu geus percaya naon anjeunna geus uninga ti urang???Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan pangandika Kristus.

2 Korinta 5:21 Pikeun manéhna geus dijieun manéhna jadi dosa pikeun urang, anu teu nyaho dosa; supaya urang bisa dijadikeun kabeneran Allah di Anjeunna.

Allah ngutus Yesus pikeun jadi kurban dosa pikeun urang, ku kituna ngaliwatan Anjeunna urang bisa jadi bener.

1. Kakuatan Rahmat Allah: Kumaha Yesus Mayar Harga Pamungkas pikeun Kasalametan Urang

2. Kasucian Allah: Kabeneran urang dina Kristus

1. Rum 3:21-26

2. Yohanes 3:16-17

2 Korinta 6 nyaéta bab kagenep tina Surat Kadua Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paulus ngabahas sagala rupa aspék palayananana jeung ngajurung jalma-jalma nu percaya sangkan hirup sabagé hamba Allah nu satia.

Ayat 1: Paulus ngamimitian ku nyorot pentingna kasalametan, ngadesek jalma-jalma mukmin supaya henteu nampi rahmat Allah sia-sia. Anjeunna negeskeun yén ayeuna mangrupikeun waktos anu ditampi sareng ayeuna mangrupikeun dinten kasalametan (2 Korinta 6: 2). Paul teras ngajelaskeun komitmenna pikeun palayanan, nyatakeun kumaha anjeunna sareng para sahabatna nahan kasusah, kasangsaraan, sareng tantangan nalika ngawula satia (2 Korinta 6: 3-10). Anjeunna nyorong jalma-jalma mukmin pikeun nunjukkeun kaaslianana salaku hamba Allah ngalangkungan kasabaran dina ujian, kasucian dina kalakuan, pamahaman, kasabaran, kahadean, kanyaah, sareng ucapan anu jujur.

Ayat ka-2: Paulus nyarioskeun hubungan urang mukmin di Korinta sareng jalma-jalma kafir. Anjeunna ngadesek aranjeunna supados henteu sami sareng anu kafir, tapi misahkeun diri tina sagala bentuk nyembah berhala atanapi pangaruh anu jahat (2 Korinta 6:14-16). Anjeunna negeskeun yén jalma-jalma mukmin mangrupikeun kuil Allah anu hirup sareng henteu kedah kompromi imanna ku cara ngahijikeun diri sareng jalma-jalma anu henteu ngagaduhan kapercayaanana (2 Korinta 6: 16-18).

Alinea ka-3: Bab éta dipungkas ku banding kabuka-haté ka Paulus jeung babaturanana. Sanajan nyanghareupan kasusah jeung oposisi ti sababaraha di Corinth, anjeunna assures aranjeunna yen anjeunna geus muka haténa lega ka arah aranjeunna (2 Corinthians 6:11-13). Anjeunna ngadesek aranjeunna pikeun ngabales katerbukaan ieu ku ogé muka haté anu lega ka anjeunna. Paul negeskeun yén teu aya kakurangan kaasih dina pihakna tapi nyaéta panggero pikeun silih asih sareng kerjasama.

Kasimpulanana, Bab genep tina Korintus Kadua ngabahas sagala rupa aspék anu aya hubunganana sareng palayanan sareng hirup satia. Paul nekenkeun urgency kasalametan jeung nyorong mukmin pikeun hirup salaku hamba Allah otentik amidst hardships jeung tantangan. Anjeunna ngajurung aranjeunna pikeun misahkeun diri tina pangaruh anu jahat sareng henteu ngahiji sareng anu teu percaya. Paul highlights identitas mukmin 'salaku candi Allah nu hirup jeung nelepon pikeun komitmen ka purity jeung kasatiaan. Anjeunna nyimpulkeun ku banding kabuka-heartedness jeung silih cinta, emphasizing pentingna partnership dina mentri. Bab ieu nekenkeun urgency kasalametan, hirup satia, separation ti ungodliness, jeung kabutuhan buka-heartedness jeung cinta dina komunitas Kristen.

2 Corinthians 6: 1 Urang lajeng, salaku pagawe babarengan jeung anjeunna, menta anjeun ogé yén anjeun teu nampa rahmat Allah sia sia.

Paul exhorts mukmin teu nyandak kurnia Allah for teu dibales jeung ngagunakeun eta fullest.

1. "Kakuatan Anugrah: Narima Anugrah Gusti sareng Mangpaatkeun Anu Saé"

2. "Kaberkahan tina Ni'mat Allah anu Teu Dihargaan: Ulah Nganggap hal éta"

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2. Rum 5:17 - Pikeun lamun, kusabab trespass hiji lalaki urang, maot reigned ngaliwatan hiji lalaki éta, leuwih bakal jalma anu narima kelimpahan kurnia jeung kurnia bébas tina amal saleh kakuasaan dina kahirupan ngaliwatan hiji lalaki Yesus Kristus.

2 Korinta 6: 2 (Sabab anjeunna nyarios, Kuring parantos ngupingkeun anjeun dina waktos anu ditampi, sareng dina dinten kasalametan kuring parantos ngabantosan anjeun.

Gusti nawiskeun kasalametan sareng parantos ngupingkeun urang dina waktos nampi. Ayeuna waktuna pikeun nampa tawaran kasalametan-Na.

1. "Waktos anu Ditampi: Mangpaatkeun Panawaran Kasalametan Gusti"

2. "Ayeuna nyaéta Poé Kasalametan: Tong Leungitkeun Berkah Allah"

1. Yesaya 49:8 (Kieu timbalan PANGERAN, "Dina waktu anu dipikaresep ku Kami, Kami geus ngupingkeun maneh, sarta dina poe kasalametan Kami geus nulungan maneh: sarta Kami baris ngajaga anjeun, sarta masihan anjeun hiji covenant rahayat, pikeun ngadegkeun. bumi, pikeun nyababkeun warisan anu rusak;)

2. Epesus 2:8-9 (Kanggo ku rahmat anu disalametkeun ku iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest saha wae kudu boast.)

2 Corinthians 6: 3 Méré teu nyinggung dina hal naon waé, supados palayanan henteu disalahkeun.

Jalma anu percaya kudu hirup dina cara anu henteu nyinggung supados palayanan henteu disalahkeun.

1. Hirup tanpa ngalanggar: Panggero pikeun kasucian

2. Leumpang dina Hikmah: Pituduh pikeun Pelayanan

1. Epesus 5:15-17 - Jadi ye jadi pengikut Allah, salaku barudak dear; Jeung leumpang dina cinta, sakumaha Kristus ogé geus dipikacinta urang, sarta geus dibikeun dirina keur urang kurban jeung kurban ka Allah pikeun seungit sweetsmelling. Tapi cabul, jeung sagala najis, atawa covetousness, hayu eta ulah sakali ngaranna diantara anjeun, sakumaha jadi janten wali;

2. Yakobus 3: 13-18 - Saha jalma anu wijaksana sareng pinuh ku pangaweruh di antara anjeun? hayu anjeunna nembongkeun kaluar tina paguneman alus karyana kalawan meekness hikmah. Tapi lamun anjeun boga dengki pait jeung pasea dina hate anjeun, teu kamulyaan, jeung teu bohong ngalawan bebeneran. hikmah ieu descendeth teu ti luhur, tapi earthly, sensual, devilish. Pikeun dimana sirik jeung pasea, aya kabingungan jeung unggal karya jahat. Tapi hikmah anu ti luhur mimitina murni, teras damai, lemah lembut, sareng gampang diajak, pinuh ku welas asih sareng buah anu saé, tanpa pilih kasih, sareng tanpa munafik. Jeung buah kabeneran ieu sown di karapihan maranéhanana anu nyieun karapihan.

2 Corinthians 6:4 Tapi dina sagala hal nyatujuan urang salaku menteri Allah, dina loba kasabaran, dina kasangsaraan, dina kabutuhan, dina kasusah,

Paulus ngajurung urang Kristen pikeun tetep tabah dina imanna ku cara sabar jeung tabah kana kasusah.

1. Sabar dina Cobaan Hirup

2. Tahan Kanyeri ku Sikep Taqwa

1. James 1: 2-4 - Anggap eta sakabeh kabagjaan, Dulur-dulur mah, lamun sapatemon rupa-rupa percobaan, nyaho yén uji iman anjeun ngahasilkeun daya tahan. Sarta ngantep daya tahan boga hasil sampurna na, ku kituna anjeun bisa jadi sampurna tur lengkep, kakurangan dina nanaon.

2. Rum 5:3-5 - Jeung teu ngan ieu, tapi urang ogé exult di tribulations urang, nyaho tribulation nu brings ngeunaan Persib; jeung Persib, karakter kabuktian; jeung karakter kabuktian, harepan; jeung harepan teu nguciwakeun, sabab asih Allah geus dituang kaluar dina hate urang ngaliwatan Roh Suci anu geus dibikeun ka urang.

2 Korinta 6:5 Dina belang, di panjara, di kaributan, dina labors, dina watchings, dina puasa;

Paulus nyaritakeun kasusah anu dirasakeun dina palayanan ka urang Korinta.

1. Percanten kana Janji-janji Allah dina Jaman Hese

2. Kakuatan Persib

1. Jabur 23:4 - Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak darkest, Kuring moal sieun jahat, pikeun anjeun sareng abdi; rod anjeun sarta staf anjeun, aranjeunna kanyamanan kuring.

2. Rum 8:18 - Pikeun kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan nu bakal diungkabkeun ka urang.

2 Korinta 6:6 Ku kamurnian, ku pangaweruh, ku kasabaran, ku kahadean, ku Roh Suci, ku kanyaah anu teu bohong,

Petikan éta nyorong urang Kristen pikeun hirup suci ku cara murni, pangaweruh, sabar, bageur, dipimpin ku Roh Suci sareng nunjukkeun cinta sajati.

1. Kakuatan Asih Sajati: Pangajaran ngeunaan 2 Korinta 6:6

2. Kakuatan Roh Suci: Kumaha Hirup Hirup Suci Nurutkeun 2 Korinta 6:6

1. Epesus 5: 1-2 - "Ku kituna jadi imitators Allah, salaku barudak tercinta. Jeung leumpang dina cinta, sakumaha Kristus dipikacinta urang jeung masihan dirina nepi keur urang, kurban seungit jeung kurban ka Allah."

2. 1 John 4: 7-11 - "Kakasih, hayu urang silih pikanyaah, sabab cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah sarta nyaho ka Allah. Sakur anu teu bogoh teu nyaho ka Allah, sabab Allah teh. Ieu cinta Allah dibuktikeun di antara urang, yen Allah ngutus Putra tunggal-Na ka dunya, supaya urang bisa hirup ngaliwatan Anjeunna. Putra-Na jadi panebus dosa-dosa urang. Dulur-dulur, upama Allah mikaasih ka urang, urang oge kudu silih pikanyaah."

2 Korinta 6:7 Ku firman bebeneran, ku kakawasaan Allah, ku pakarang kabeneran di katuhu jeung kénca,

Paul nyorong urang Korinta pikeun hirup nurutkeun bebeneran Allah ku ngandelkeun kakawasaan-Na jeung maké armor-Na.

1. "Kakuatan Kaleresan: Ngandelkeun Kakuatan Gusti pikeun Hirup Bener"

2. "Masangkeun Armor Allah: Panggero pikeun Hirup Alus"

1. Epesus 6: 10-18 - The Sakabeh Armor Allah

2. Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan Sakabeh Jantung anjeun

2 Korinta 6:8 Ku kahormatan jeung dishonor, ku laporan jahat jeung laporan alus: salaku deceivers, tapi can bener;

Paulus ngajurung urang Korintus pikeun satia kana iman maranéhna, sanajan nyanghareupan kritik jeung salah paham.

1. Nungkulan Pamadegan Négatip: Kudu Satia kana Iman Anjeun Dina Nyanghareupan Kritik

2. Ngandelkeun Bebeneran Allah dina Jaman Hésé: Tetep Satia dina Kayakinan Anjeun

1. Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna."

2. Yakobus 1: 2-4 - "Itung kabeh kabagjaan, dulur kuring, lamun papanggih cobaan rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan nanaon.

2 Korinta 6:9 Salaku kanyahoan, tapi ogé dipikawanoh; salaku dying, jeung, behold, urang hirup; sakumaha chastened, jeung teu dipaéhan;

Paul nyarioskeun ngeunaan paradoks anu teu dipikanyaho sareng dipikanyaho, maot sareng masih hirup, sareng dihukum tapi henteu dipaéhan.

1. Paradoks Allah: Hirup di Kanyahoan

2. Kumaha Milarian Kakuatan dina Kalemahan

1. Rum 8: 31-39 - Naon anu bakal urang nyarioskeun kana hal-hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

2. Jabur 34: 17-19 - The soleh ceurik kaluar, sarta Gusti hears, sarta delivers aranjeunna kaluar tina sagala troubles maranéhanana.

2 Korinta 6:10 Saperti sedih, tapi salawasna rejoicing; sakumaha miskin, acan nyieun loba beunghar; sakumaha teu boga nanaon, sarta acan possessing sagala hal.

Paulus nyorong urang Korintus pikeun tetep satia dina sagala kaayaan kahirupan sanajan kaayaan kasedih, kamiskinan, sareng kakurangan harta banda.

1. Girang di Gusti salawasna - Pilipi 4: 4

2. Nalukkeun Kamiskinan ku Iman - Mateus 6: 25-33

1. Galata 6:9 - Jeung hayu urang ulah bosen dina ngalakonan ogé: pikeun dina mangsa nu bakal datang urang bakal Fedi, lamun urang pingsan.

2. Rum 8:18 - Pikeun kuring reckon yén sangsara jaman kiwari teu pantes mun dibandingkeun jeung kamulyaan nu bakal wangsit di urang.

2 Korinta 6:11 He urang Korinta, sungut urang kabuka ka anjeun, haté urang geus enlarged.

Paul expresses kabuka sarta cinta-Na pikeun Korinta dina 2 Corinthians 6:11.

1. The Openness jeung Cinta Paul

2. Ngagedékeun Haté Urang Ngadeukeutan ka Allah

1. Rum 5: 5 - "Jeung harepan maketh teu isin; sabab cinta Allah geus héd mancanagara dina hate urang ku Roh Suci anu dibikeun ka urang."

2. 1 John 4:11 - "Kakasih, lamun Allah jadi dipikacinta urang, urang ogé halah silih cinta."

2 Korinta 6:12 Aranjeun teu kasempit di urang, tapi di jero hate sorangan.

Paul ngingetkeun urang Korinta yén watesan maranéhanana henteu asalna ti anjeunna, tapi timer ditumpukeun.

1. "Hirup dina Kabebasan tina Watesan Diri"

2. "Néangan Kakuatan sareng Kabébasan dina Gusti"

1. Jabur 34:4 - Kuring ditéang Gusti, sarta anjeunna uninga kuring, sarta dibébaskeun kuring tina sagala takwa abdi.

2. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2 Corinthians 6:13 Ayeuna pikeun recompensi dina sarua, (Kuring nyarita salaku ka barudak kuring,) Anjeun oge enlarged.

Paul nyorong urang Korinta pikeun berehan ku sumber dayana sareng ngarawat batur cara anu sami pikeun ngarawat budakna.

1. "Generosity di Garéja: Pituduh pikeun Kumaha Urang Kudu Ngubaran Batur"

2. "Hirup dina Enlargement: Kumaha Urang Bisa Némbongkeun Generosity ka Batur"

1. Yakobus 2:14-17 - Naon gunana, dulur-dulur, lamun aya nu ngaku-ngaku iman tapi teu boga amal? Naha iman sapertos kitu tiasa nyalametkeun aranjeunna?

2. Mateus 25:31-46 - “Lamun Putra Manusa datang dina kamulyaan-Na, jeung sakabeh malaikat jeung manéhna, manéhna baris linggih dina tahta glorious-Na. Sakabeh bangsa bakal karumpul di payuneuna-Na, sarta Mantenna bakal misahkeun jelema-jelema anu saurang-saurang, saperti pangon anu misahkeun domba jeung embe.

2 Corinthians 6:14 Ulah jadi unequally yoked babarengan jeung kafir: for naon ukhuwah boga bebeneran jeung unrighteousness? jeung naon komuni hath caang jeung gelap?

Urang Kristen teu kudu nyieun partnerships jeung kafir kusabab incompatibility tina amal saleh jeung unrighteousness.

1. Caang jeung Gelap: Kumaha Hirup Iman Urang di Dunya Sekuler

2. Teu Sarua Yoked: Kumaha Neangan Pangersa Allah dina Sadaya Hubungan Urang

1. Rum 12: 2 - Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun.

2. Paribasa 3: 5-6 - Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun sareng henteu lean kana pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

2 Korinta 6:15 Sareng naon hubungan Kristus sareng Belial? atawa bagian naon manéhna nu percaya jeung kafir?

Petikan patarosan kasaluyuan Kristen jeung non-mukmin.

1. Kasaluyuan Unbelievable Kristen

2. Kakuatan Ngahijikeun Percaya ka Kristus

1. 2 Korinta 6:15-17

2. Galata 3:23-29

2 Korinta 6:16 Jeung naon pasatujuan boga Bait Allah jeung brahala? pikeun anjeun Bait Allah hirup; sakumaha Gusti geus ngadawuh, Kuring baris Huni di aranjeunna, sarta leumpang di aranjeunna; jeung Kami bakal jadi Allah maranéhanana, jeung maranehna bakal jadi umat Kami.

Rasul Paulus ngingetkeun garéja Korintus ngeunaan jati dirina salaku bait Allah anu hirup sareng yén Gusti parantos jangji bakal cicing sareng leumpang sareng aranjeunna salaku umat-Na.

1. Naon Hartosna Janten Bait Allah Anu Hirup

2. Ngalaman Hadirat Allah Ku Hirup Sabagé Umat-Na

1. 1 Corinthians 3: 16-17 - Naha anjeun henteu terang yén anjeun sorangan mangrupikeun kuil Allah sareng yén Roh Allah cicing di tengah-tengah anjeun?

2. Rum 8:14-16 - Pikeun maranéhanana anu dipingpin ku Roh Allah teh barudak Allah. Roh anjeun nampi henteu ngajadikeun anjeun budak, ku kituna anjeun hirup dina sieun deui; rada, Roh anjeun nampi dibawa ngeunaan nyoko Anjeun ka sonship. Sareng ku anjeunna urang sasambat, "Abba, Bapa."

2 Korinta 6:17 Ku sabab kitu kaluar ti antara maranehna, jeung kudu papisah, nyebutkeun Gusti, jeung ulah noel hal najis; sareng kuring bakal nampi anjeun,

Yéhuwa nyauran urang Kristen pikeun kaluar tina dunya, tetep papisah, sareng teu aya hubunganana sareng naon waé anu najis, teras Anjeunna bakal nampi aranjeunna.

1. "Kakuatan Separation: Kumaha Nangtung Out tina Crowd"

2. "Leumpang dina Kasucian: Ngudag Kasucian di Dunya Najis"

1. Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna."

2. Epesus 5:11 - "Ulah nyandak bagian dina karya unfruitful tina gelap, tapi gantina ngalaan aranjeunna."

2 Korinta 6:18 Jeung bakal jadi Rama ka anjeun, jeung anjeun bakal putra jeung putri mah, nyebutkeun Gusti Nu Maha Kawasa.

Gusti Nu Maha Kawasa jangji bakal jadi Rama pikeun urang, jeung saterusna, urang bakal jadi putra-putri-Na.

1: Tong sieun nyebut Allah Rama anjeun.

2: Percaya ka Yéhuwa, Anjeunna bakal jadi Rama anjeun.

1: Yesaya 64:8 - Tapi ayeuna, O Gusti, Anjeun bapana kami; kami liat, jeung anjeun potter kami; sarta kami kabeh karya leungeun thy.

2: Jabur 103:13 - Sapertos bapa karunya ka anak-anakna, kitu ogé PANGERAN mikanyaah ka anu sieun ka Mantenna.

2 Korinta 7 nyaéta bab katujuh tina Surat Kadua Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul alamat respon mukmin Corinthian 'ka surat na saméméhna tur ngabahas duka godly nu ngakibatkeun tobat.

Alinea 1: Paulus ngamimitian ku cara nganyatakeun kabingahan sareng kanyamanan nalika ngadangu ngeunaan dampak positif suratna sateuacana pikeun umat Kristen di Korinta. Anjeunna ngaku yén suratna parantos nyababkeun aranjeunna kasedih, tapi éta kasedihan anu satia anu nyababkeun aranjeunna tobat (2 Korinta 7: 8-10). Anjeunna ngécéskeun yén kasedihan maranéhanana ngahasilkeun kahayang pikeun robah, ngarah kana tobat asli jeung kasalametan. Paul muji maranéhna pikeun earnestness maranéhanana dina ngarespon kana koreksi na expresses kumaha kasangsaraan godly maranéhna ngakibatkeun restorasi jeung rekonsiliasi.

Ayat ka-2: Paulus ngébréhkeun kumaha réspon maranéhna nunjukkeun kahayang maranéhna pikeun ngabéréskeun diri tina sagala kalakuan nu salah. Anjeunna nyorot kumaha aranjeunna getol kana naon anu bener, nyandak tindakan ngalawan dosa, sareng nunjukkeun kahayang anu kuat pikeun kabeneran (2 Korinta 7:11). Anjeunna negeskeun yén kasedihan saleh ieu ngajauhkeun aranjeunna tina kasedihan atanapi kaduhungan dunya tanpa transformasi anu leres. Tobat anu dipamerkeun ku aranjeunna ngahasilkeun buah tina segi komitmen anu dibarui, ambek-ambekan kana dosa, sieun kana hukuman Allah, rindu kana kabeneran, getol kana kaadilan, sareng males kajahatan.

Alinea ka-3: Bab éta dipungkas ku dorongan deui ti Paulus. Anjeunna ngajamin yén cinta-Na ka aranjeunna sareng gumbira dina hubunganana anu pulih (2 Korinta 7: 13-16). Paulus muji Titus sabagé sobat anu dipercaya anu ngabagéakeun kabungahna ngeunaan réspon mukmin di Korinta. Manéhna ngucapkeun sukur ka Allah anu ngalilipur manéhna ngaliwatan kadatangan Titus jeung mawa manéhna kabagjaan hébat ku ningali sabaraha maranéhanana geus wanti ku ayana Titus di antara maranehna.

Dina kasimpulan, Bab tujuh tina Kadua Korinta museurkeun kana respon mukmin Corinthian 'pikeun surat Paul urang saméméhna tur highlights kakuatan transformative duka godly ngarah kana tobat. Paul ngungkabkeun kabungahan sareng kanyamanan nalika ngadangu tanggapan anu positif sareng muji aranjeunna pikeun tobat anu asli. Anjeunna ngagambarkeun kumaha kasedihan maranéhanana ngahasilkeun kahayang pikeun robih sareng restorasi, ngarah kana komitmen sareng sumanget pikeun kabeneran. Paul nekenkeun bédana antara kasedihan godly nu ngakibatkeun transformasi bener jeung duka duniawi nu lacks tobat asli. Anjeunna nyimpulkeun kalayan rasa syukur pikeun hubungan anu pulih deui, muji Titus salaku pendamping anu dipercaya, sareng nganyatakeun kabagjaanana pikeun dorongan anu aranjeunna nampi ku anjeunna. Bab ieu highlights pentingna tobat asli, restorasi, jeung kakuatan transformative duka godly dina kahirupan mukmin.

2 Korinta 7: 1 Ku kituna ngabogaan jangji ieu, dearly tercinta, hayu urang cleanse diri tina sagala filthiness tina daging jeung sumanget, perfecting kasucian dina sieun Allah.

Jalma anu percaya kudu narékahan pikeun hirup suci, sabab geus dijangjikeun hal-hal anu hébat ku Allah.

1. Pentingna Kasucian: Ngadamel Pilihan-Pilihan Ilahi dina Kahirupan Sapopoé

2. Ngabersihkeun Diri Tina Kakotoran: Hirup Sieun ka Allah

1. 1 Tesalonika 4:7 - Pikeun Allah geus teu disebut urang pikeun impurity, tapi dina kasucian.

2. 1 Peter 1: 15-16 - Tapi sakumaha Anjeunna anu disebut anjeun suci, anjeun ogé kudu suci dina sagala kalakuan anjeun, sabab geus ditulis, "Kudu suci, pikeun Kami suci."

2 Korinta 7:2 Tarima kami; Kami henteu ngalanggar saha waé, kami henteu ngarusak saha waé, kami henteu ngabohong ka saha waé.

Paul jeung batur-baturna teu ngalakukeun salah, teu ngaruksak sasaha, jeung teu nipu saha.

1. Pentingna integritas dina kahirupan urang.

2. Ngalakukeun naon anu bener dina panon Allah.

1. paribasa 11: 3 - Integritas tina uprights nungtun aranjeunna, tapi crookedness tina khianat ngancurkeun aranjeunna.

2. James 4:17 - Jadi sakur anu nyaho hal katuhu pikeun ngalakukeun jeung gagal pikeun ngalakukeunana, pikeun manéhna éta dosa.

2 Korinta 7:3 Abdi nyarioskeun ieu sanés pikeun ngahukum anjeun, sabab kuring parantos nyarios sateuacanna, yén anjeun aya dina haté urang pikeun maot sareng hirup sareng anjeun.

Paul ngungkabkeun kanyaah anu jero pikeun urang Korinta sareng ngajamin yén anjeunna henteu nyarios pikeun ngahukum aranjeunna.

1. Asih Yesus dina Jaman Kasulitan

2. Kakuatan Negeskeun

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Jabur 27:14 - Antosan Gusti; sing kuat jeung sing ati-ati jeung ngadagoan Gusti.

2 Korinta 7:4 Gede pisan kawani kuring ngomong ka anjeun, gede kamulyaan kuring ka anjeun: Kuring pinuh ku panglipur, Kami exceeding galumbira dina sagala tribulation urang.

Paulus nganyatakeun kabungahan sareng kanyamanan di tengah-tengah kasangsaraan, sareng bangga gaduh kawani nyarios ka urang Korinta.

1. Kasangsaraan sareng Kabungahan: Ngalaman Kanyamanan sareng Kabungahan dina Ujian

2. Kandelan Ucapan Urang: Ngagunakeun Sora Urang Pikeun Nyarita Kandel dina Kaleresan

1. Rum 5:3-5 - Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan di sufferings urang, sabab urang terang yen sangsara ngahasilkeun Persib; 4 katekunan, karakter; jeung karakter, harepan. 5 Sareng harepan urang henteu éra, sabab kanyaah Allah parantos dicurahkeun kana haté urang ngalangkungan Roh Suci anu dipasihkeun ka urang.

2. James 1: 2-4 - Anggap eta kabagjaan murni, baraya mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, 3 sabab nyaho yén uji iman anjeun ngahasilkeun Persib. 4 Sangkan tabah ngaréngsékeun pagawéanana, sangkan aranjeun asak jeung lengkep, taya kakurangan nanaon.

2 Korinta 7:5 Pikeun, nalika urang sumping ka Makédonia, daging urang teu boga istirahat, tapi kami troubled di unggal sisi; tanpa aya gelut, di jero aya kasieun.

Paulus jeung babaturanana ngalaman kasusah jeung kasieun waktu iinditan di Makédonia.

1. Ngungkulan Kasulitan jeung Sieun dina Kahirupan Urang - 2 Korinta 7:5

2. Kakuatan pikeun Tabah Ngaliwatan Jaman Hésé - 2 Korinta 7:5

1. Yesaya 43: 2 - Nalika anjeun nembus cai, kuring bakal sareng anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal ngabahekeun anjeun: mun anjeun walkest ngaliwatan seuneu, thou shalt moal dibeuleum; moal seuneu hurung kana anjeun.

2. Pilipi 4:6-7 - Kudu ati pikeun nanaon; tapi dina unggal hal ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu ngaliwatan sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun ngaliwatan Kristus Yesus.

2 Korinta 7:6 Tapi, Allah, anu ngalilipur jalma-jalma anu matak turun, ngalilipur urang ku datangna Titus;

Allah ngalilipur urang Korinta ku ngutus Titus ka maranehna.

1. Ayana Panglipur Gusti - Kumaha kanyamanan sareng ayana Gusti dina kahirupan urang tiasa masihan harepan sareng katengtreman.

2. Berkah Silaturahim - Kumaha hubungan bermakna jeung supportive bisa nyadiakeun kabagjaan jeung dorongan.

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah jadi dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Galata 6: 2 - "Mawa burdens silih urang, sarta ku cara kieu anjeun bakal minuhan hukum Kristus."

2 Korinta 7:7 Jeung lain ku datangna-Na wungkul, tapi ku consolation wherewith anjeunna comforted di anjeun, nalika anjeunna ngawartoskeun kami kahayang earnest anjeun, duka anjeun, pikiran fervent anjeun nuju kuring; sangkan kuring beuki bungah.

Paulus dihibur ku kahayang urang Korintus, tunggara, jeung pikiran fervent ka manéhna, nu ngabalukarkeun manéhna girang.

1. Kakuatan Sholat anu khusyuk

2. Ngadorong Batur ku Asih sareng Karunya

1. James 5:16 - "The solat jalma soleh boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

2. Rum 12:15 - "Gumbira jeung jalma anu girang, ceurik jeung jalma anu weep."

2 Corinthians 7: 8 Pikeun sanajan kuring nyieun anjeun hanjelu ku surat, kuring teu tobat, sanajan kuring tobat: pikeun kuring ngarasa yén epistle sarua geus nyieun anjeun sedih, sanajan éta ngan pikeun hiji mangsa.

Paulus nulis surat ka urang Korintus nu matak sedih, tapi manéhna teu kaduhung sabab ahirna maranéhna ngarasa bageur.

1. Surat Cinta: Kumaha Allah Ngagunakeun Nyeri pikeun Kaasih

2. Kakuatan Firman Allah: Kumaha Kitab Suci Bisa Ngarubah Urang

1. Yesaya 55:11 - Ku kituna bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2 Korinta 7:9 Ayeuna kuring bungah, lain ku sabab anjeun disangsarakeun, tapi ku sabab anjeun kasedih dugi ka tobat: sabab anjeun dihapunten ku cara anu satia, supados anjeun nampi karusakan ku kami.

Paul gumbira yén urang Korinta geus sorrowed mun tobat, némbongkeun maranéhna geus meta dina ragam godly.

1. Kakuatan Tobat: Kumaha Hirup Taqwa

2. Narima Ruksakna dina Euweuh: Mangpaat Tobat

1. Jabur 51: 10-12 - Nyiptakeun dina kuring ati beresih, ya Allah; jeung renew sumanget bener dina kuring.

2. Lukas 15:7 - Kuring nyebutkeun ka anjeun, nu kitu ogé kabagjaan bakal di sawarga leuwih hiji jelema nu ngalakukeun dosa nu repenteth, leuwih ti leuwih salapan puluh salapan jalma adil, nu teu kudu tobat.

2 Korinta 7:10 Pikeun kasedih ti Allah damel tobat kana kasalametan anu henteu kedah tobat: tapi duka dunya nyababkeun maot.

Duka Allah ngarah kana tobat sareng kasalametan anu teu tiasa tobat, tapi duka dunya ngakibatkeun maot.

1. Kakuatan Tobat - Ngabalikan tina Dosa Urang sareng Ngandelkeun Panebusan Gusti

2. Kontras Duka Allah jeung Duka Dunya - Dongeng Dua Duka

1. Jabur 51:17 - "The kurban Allah anu roh pegat: a pegat jeung a contrite haté, O Allah, thou bakal moal hina."

2. Ibrani 12:11 - "Ayeuna euweuh chastening keur kiwari seemed janten joyous, tapi grievous: Tapi afterward eta yieldeh buah peaceable tina amal saleh ka aranjeunna anu exercised thereby."

2 Corinthians 7:11 Pikeun behold ieu hal anu sarua, yén anjeun sorrowed sanggeus rupa Allah, kumaha ati-ati eta ww di anjeun, enya, naon clearing of yourselves, enya, naon indignation, enya, naon sieun, enya, naon vehement kahayang, enya. , naon zeal, enya, naon dendam! Dina sagala hal anjeun geus disatujuan yourselves janten jelas dina urusan ieu.

Urang Korintus ngagaduhan kasedih anu satia anu nyababkeun aranjeunna tobat sareng nyandak tindakan. Maranéhna némbongkeun ati nurani nu jernih dina lampahna.

1. The Power of Godly Duka - Kumaha Transform Kahirupan urang

2. Ngabersihkeun Hati Nurani - Kumaha Ngungkulan Kasalahan

1. Siloka 28:13 - Sing saha nu nutupan dosa-dosa na moal makmur: tapi saha ngaku jeung forsaketh aranjeunna bakal boga rahmat.

2. Jabur 32: 5 - Kuring ngaku dosa kuring ka anjeun, sareng kajahatan abdi henteu disumputkeun. Abdi nyarios, abdi bakal ngaku kajahatan abdi ka Gusti; sareng anjeun ngahampura dosa dosa abdi.

2 Korinta 7:12 Ku sabab kitu, sanajan kuring nulis ka anjeun, kuring ngalakukeun eta lain pikeun alesan manéhna nu geus ngalakukeun salah, atawa pikeun ngabalukarkeun manéhna nu sangsara salah, tapi nu care urang keur anjeun di payuneun Allah bisa nembongan ka anjeun.

Paulus nulis ka urang Korintus pikeun nunjukkeun perhatian sareng perhatian Allah ka aranjeunna.

1. Perhatian Allah ka Urang: Diajar tina Conto Paulus

2. Némbongkeun Perhatian ka Batur: Nuturkeun Pamimpin Paulus

1. 1 Peter 5:7 - Casting sagala anxieties Anjeun on anjeunna, sabab anjeunna paduli keur anjeun.

2. Rum 12: 15-16 - Girang jeung jalma anu girang, ceurik jeung nu weep. Hirup sauyunan. Ulah sombong, tapi gaul jeung nu hina.

2 Corinthians 7:13 Ku sabab eta kami geus comforted di kanyamanan anjeun: enya, jeung exceedingly leuwih joys kami pikeun kabagjaan Titus, sabab sumanget manéhna refreshed ku anjeun sadaya.

Rasul Paulus jeung batur-baturna dililipur ku panglipur urang Korintus jeung bungah pisan ku kabungahan Titus, nu sumangetna seger lantaran maranéhna.

1. Kakuatan Kanyamanan: Kumaha Gusti Ngagunakeun Komunitas pikeun Nyegerkeun Jiwa Urang

2. The Joy of Community: Kumaha Ngahontal Out Bisa Ngadeukeutan Urang ka Allah

1. Rum 15:13 - Muga Allah harepan ngeusi anjeun kalayan sagala kabagjaan jeung karapihan sakumaha anjeun percanten ka Anjeunna, ku kituna anjeun bisa overflow jeung harepan ku kakawasaan Roh Suci.

2. Ibrani 10:24-25 - Sarta hayu urang mertimbangkeun kumaha urang bisa spur silih on arah cinta jeung amal hade, teu nyerah pasamoan babarengan, sakumaha sababaraha geus di kabiasaan ngalakukeun, tapi encouraging karana-sarta leuwih. sakumaha anjeun ningali Poé ngadeukeutan.

2 Korinta 7:14 Pikeun lamun kuring geus boasted nanaon ka manéhna ngeunaan anjeun, Kami teu isin; Tapi sakumaha urang nyarioskeun sagala hal ka anjeun dina bebeneran, kitu ogé kabanggaan urang, anu ku kuring dilakukeun sateuacan Titus, kapendak leres.

Paul teu isin ku boasting anjeunna ka Titus ngeunaan Korinta, sabab dumasar kana bebeneran.

1. The Power of Truth: Kumaha Kaaslian Strengthens Iman

2. Teu bangga dina kasombongan, Tapi dina Kaleresan

1. Rum 12: 3 - Pikeun ku rahmat anu dipasihkeun ka kuring, kuring nyarioskeun ka dulur di antawis anjeun pikeun henteu mikirkeun dirina langkung luhur tibatan anu kedah dipikirkeun, tapi kedah dipikiran kalayan pertimbangan anu sober, masing-masing dumasar kana ukuran iman anu dipikagaduh ku Allah. ditugaskeun.

2. Siloka 27:1 - Ulah boast ngeunaan isukan, pikeun anjeun teu nyaho naon poé bisa mawa.

2 Korinta 7:15 Jeung kaasih batin-Na leuwih loba pisan ka anjeun, whilst manéhna remembering nu ta’at anjeun sadaya, kumaha jeung sieun jeung trembling anjeun narima manéhna.

Paul muji urang Korintus pikeun taat ka anjeunna jeung expresses kanyaah jero pikeun aranjeunna.

1. Kakuatan Taat: Kumaha Nurutkeun Firman Allah Bisa Nguatkeun Iman Urang.

2. Asih & Taat: Dampak Tindakan Urang Dina Hubungan Urang.

1. Kolosa 3:20 - Barudak, nurut kolot anjeun dina sagalana, pikeun ieu pleases Gusti.

2. Lukas 6:46 - Naha anjeun nyauran kuring 'Gusti, Gusti,' sareng henteu ngalakukeun naon anu kuring nyarioskeun?

2 Korinta 7:16 Ku sabab eta, kuring bungah yen kuring boga kapercayaan ka anjeun dina sagala hal.

Paulus nganyatakeun kabungahna pikeun kasatiaan urang Korintus, anu masihan anjeunna kapercayaan ka aranjeunna dina sagala hal.

1. Bungah dina Gusti: Tumuwuhna Murid Satia

2. The Power of Kapercayaan: Strengthening Hubungan

1. Epesus 4: 2-3 - Kalayan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing ku karana cinta, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

2. Pilipi 2:3-4 - Ulah nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves. Hayu unggal anjeun kasampak teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur.

2 Korinta 8 nyaéta bab kadalapan tina Surat Kadua Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul ngabahas topik méré berehan jeung kurban pikeun kapentingan batur, ngagunakeun conto gereja Makédonia.

Ayat 1: Paul dimimitian ku muji gereja Makédonia pikeun generosity maranéhanana dina méré. Anjeunna nyorotkeun kumaha, sanajan kamiskinan sareng kasangsaraan sorangan, aranjeunna gaduh seueur kabagjaan sareng kahayang anu jero pikeun nyumbang kana kabutuhan batur (2 Korinta 8: 1-4). Paul ngajelaskeun yén méré éta sukarela sareng asalna tina haté anu ikhlas, ngaleuwihan harepanana. Anjeunna negeskeun yén aranjeunna masihan diri heula ka Allah teras ka anjeunna salaku ekspresi komitmenna.

Ayat 2: Paul teras nyorong umat Korintus pikeun unggul dina tindakan rahmat ieu ogé. Anjeunna ngagunakeun Yesus Kristus sabagé conto, anu najan beunghar jadi miskin demi urang ku kituna ngaliwatan kamiskinan-Na urang bisa jadi beunghar (2 Korinta 8:9). Anjeunna ngadesek aranjeunna pikeun ngarengsekeun naon anu aranjeunna ngamimitian dina hal kahayang pikeun masihan berehan. Paul negeskeun yén éta sanés ngeunaan ngabeungbeuratan aranjeunna tapi ngeunaan kasaruaan — jalma anu langkung seueur ngabagi sareng anu kirang — supados aya kaadilan di antara anu percaya.

Ayat 3: Bab éta dipungkas ku pituduh praktis ngeunaan ngumpulkeun pikeun kaperluan Yérusalém. Paul mamatahan aranjeunna ngeunaan cara ngatur kumpulan ieu supados tiasa dilakukeun sacara éfisién sareng integritas (2 Korinta 8: 16-24). Manéhna nunjuk jalma-jalma nu bisa dipercaya, kaasup Titus jeung dua sadérék séjénna, pikeun ngawas ieu tugas. Anjeunna ngajamin yén jalma-jalma ieu dihormati ku dua gereja sareng bakal nanganan masalah sacara transparan pikeun katenangan pikiran sadayana.

Kasimpulanana, Bab dalapan tina Korintus Kadua museurkeun kana topik méré béréhan pikeun kapentingan batur. Paul muji gereja Makédonia pikeun generosity kurban maranéhanana sanajan kamiskinan sorangan. Anjeunna nyorong para mukmin di Corinthian pikeun nuturkeun conto sareng unggul dina kalakuan rahmat ieu. Paul nekenkeun sipat sukarela sareng ikhlas masihan, ngadesek aranjeunna pikeun ngalengkepan naon anu aranjeunna ngamimitian. Anjeunna nyorot conto pangorbanan Yesus Kristus sareng nekenkeun prinsip sasaruaan dina ngabagi sumber daya diantara umat percaya. Bab éta dipungkas ku pituduh praktis ngeunaan ngumpulkeun pikeun kaperluan Yérusalém, nunjuk jalma-jalma nu bisa dipercaya pikeun ngawas ieu tugas. Bab ieu negeskeun pentingna masihan kurban, ihlas dina berehan, sareng distribusi anu adil pikeun karaharjaan sadaya mukmin.

2 Korinta 8:1 Sumawona, dulur-dulur, simkuring ngahaturkeun nuhun kana kurnia Allah anu dipaparinkeun ka jamaah-jamaah di Makedonia;

Paulus nyarioskeun ka urang Korinta ngeunaan rahmat Allah anu parantos dipasihkeun ka jamaah-jamaah di Makédonia.

1. Memahami dan Menghargai Rahmat Tuhan

2. Ngarasakeun Mangpaat Rahmat Allah

1. Epesus 2:8-9 (Kanggo ku rahmat anjeun geus disalametkeun ngaliwatan iman, sarta éta lain tina yourselves; éta kurnia Allah, lain karya, lest saha kudu boast)

2. Rum 5:17 (Sabab lamun ku ngalanggar hiji lalaki maot ngarajaan ngaliwatan hiji, leuwih jalma anu narima kelimpahan rahmat jeung kurnia kabeneran bakal maréntah dina kahirupan ngaliwatan Hiji, Yesus Kristus).

2 Corinthians 8: 2 Kumaha yén dina cobaan hébat kasangsaraan, kaayaanana kabagjaan maranéhanana jeung kamiskinan jero maranéhanana abounded ka riches of liberality maranéhanana.

Sanajan nyanghareupan sangsara jeung kamiskinan, urang Korintus béréhan dina méré.

1. Kakuatan Berehan Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

2. Bungah Ditengah Kasangsaraan

1. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

2. Mateus 5:3-4 - Bagja jalma miskin di roh, pikeun maranéhanana nyaéta Karajaan Sawarga. Bagja jalma anu sedih, sabab bakal dihibur.

2 Korinta 8:3 Pikeun kakuatan maranéhanana, Kami mere kasaksian, enya, jeung leuwih ti kakawasaan maranéhanana maranéhanana daék sorangan;

Urang Korinta masihan berehan ka kurban pikeun garéja Yerusalem, malah saluareun kapasitas maranéhanana.

1. kakuatan méré kurban

2. Generosity dina lampah

1. Rum 12: 1-2 - Tawarkeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci tur pikaresepeun ka Allah-ieu ibadah anjeun leres tur ditangtoskeun.

2. Yakobus 2: 15-17 - Lamun lanceukna atawa sadulur anu kirang dipakena jeung kakurangan dina dahareun sapopoé, sarta salah sahiji anjeun nyebutkeun ka aranjeunna, "Pindah dina karapihan, jadi warmed tur kaeusi," tanpa méré aranjeunna hal diperlukeun pikeun awak, naon alus éta?

2 Corinthians 8: 4 Neneda kami kalawan loba intreaty yén kami bakal nampa hadiah, sarta nyandak kana urang ukhuwah tina ministering ka para wali.

Paulus naroskeun ka urang Korinta pikeun ngiringan usaha nyayogikeun bantosan kauangan pikeun gereja miskin di Yerusalem.

1. Welas Asih dina Aksi: Persaudaraan Melayani Para Suci

2. Palayanan Tanpa Pamrih: Panggero Pikeun Ngabantosan Dulur-dulur Urang

1. 1 John 3: 17-18 - "Tapi lamun saha boga harta dunya sarta nempo dulurna merlukeun, acan nutup haténa ngalawan anjeunna, kumaha carana cinta Allah abide di anjeunna? Barudak, hayu urang mikanyaah henteu ku ucap atanapi omongan, tapi dina lampah sareng leres."

2. Galata 6: 2 - "Nanggung beban silih urang, sarta jadi minuhan hukum Kristus."

2 Korinta 8:5 Jeung ieu maranehna ngalakukeun, teu saperti urang ngaharepkeun, tapi kahiji masrahkeun diri sorangan ka Gusti, jeung ka urang ku bakal Allah.

Urang Korinta nyerahkeun diri ka Gusti sareng ka Rasul-rasul numutkeun pangersa Allah.

1. Kakuatan Pangorbanan Diri - Kumaha urang tiasa diajar tina conto urang Korinta ngeunaan nawiskeun diri ka Yéhuwa.

2. Prioritas Ta'at - Ngartos pentingna nuturkeun kahoyong Allah.

1. Mateus 16:24-26 - pangajaran Yesus ngeunaan discipleship jeung timer panolakan.

2. Pilipi 2:3-8 - pangajaran Paul ngeunaan humility jeung nempatkeun batur saméméh diri urang.

2 Korinta 8:6 Sahingga kami miharep Titus, yén sakumaha anjeunna geus dimimitian, jadi anjeunna ogé bakal ngalengkepan di anjeun rahmat sarua ogé.

Paul dipénta Titus pikeun ngalengkepan rahmat anjeunna dimimitian di Korinta.

1. The Grace of Completion: Diajar ti Titus

2. Ngabéréskeun Naon Urang Mimitian: Hiji Palajaran ti Paul jeung Titus

1. 2 Korinta 8:6

2. Pilipi 1: 6 - "keur yakin ieu, yén anjeunna anu mimiti karya alus di anjeun bakal mawa eta on ka completion nepi ka poé Kristus Yesus."

2 Korinta 8:7 Ku sabab kitu, sakumaha anjeun abound dina sagala hal, dina iman, jeung utterance, jeung pangaweruh, jeung dina sagala karajinan, jeung dina kanyaah anjeun ka urang, tempo nu Anjeun abound dina rahmat ieu ogé.

Urang Kristen didorong pikeun abound dina iman, pangaweruh, karajinan, cinta, jeung rahmat.

1. Abounding dina Rahmat: The Hadiah Urang Nampi ti Allah

2. Abounding dina Iman: Jalan ka Kahirupan minuhan

1. Ibrani 11: 6 - Jeung tanpa iman mustahil pikeun mangga Anjeunna, pikeun manéhna nu datang ka Allah kudu percaya yen Anjeunna aya jeung nu Anjeunna rewarder jalma anu rajin neangan Anjeunna.

2. 1 Peter 4: 8 - Sarta di luhur sagala hal kudu cinta fervent pikeun karana, pikeun "cinta bakal nutupan multitude dosa."

2 Korinta 8:8 Kuring nyarita lain ku parentah, tapi ku kasempetan ka hareup batur, jeung ngabuktikeun ka ikhlasan cinta anjeun.

Batur geus némbongkeun kahayang pikeun méré generously ka gareja, sarta Paul nyorong urang Korinta pikeun ngalakukeun hal nu sarua pikeun ngabuktikeun kajembaran cinta maranéhanana.

1. Ngabuktikeun Cinta Urang Ngaliwatan Generosity

2. Kakuatan Méré

1. Mateus 6:21 - "Kanggo dimana harta anjeun, di dinya ogé haté anjeun."

2. Lukas 6:38 - "Pasihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. Ukuran alus, dipencet ka handap, shaken babarengan, ngajalankeun ngaliwatan, bakal nempatkeun kana pangkonan anjeun. Pikeun ukuran anu anjeun anggo, éta bakal diukur deui ka anjeun."

2 Korinta 8:9 Pikeun anjeun terang kurnia Gusti urang Yesus Kristus, yén, sanajan anjeunna beunghar, tapi demi anjeun anjeunna janten malarat, ku kituna anjeun tiasa beunghar ku kamiskinan-Na.

Yesus Kristus nyerahkeun kabeungharan sareng statusna janten miskin demi batur, supados aranjeunna beunghar.

1. Kakuatan Pangorbanan Diri: Diajar tina Conto Yesus

2. Jadi Beunghar Ngaliwatan Kamiskinan: Kumaha Yesus Robah Sagalana

1. Pilipi 2:5-8 - Mibanda pikiran ieu diantara yourselves, nu Anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan manéhna dina wujud Allah, teu kaétang sarua jeung Allah hiji hal bisa grasped, tapi emptied dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki. Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi nurut kana titik maot, komo maot dina kayu salib.

2. Mateus 19:24 - Deui kuring ngabejaan ka maneh, leuwih gampang pikeun onta ngaliwatan panon jarum ti keur batur anu beunghar asup ka Karajaan Allah.

2 Korinta 8:10 Sareng di dieu kuring masihan naséhat kuring: pikeun ieu mangpaat pikeun anjeun, anu parantos ngamimitian sateuacanna, henteu ngan ukur ngalakukeun, tapi ogé maju sataun katukang.

Paulus naroskeun ka urang Korinta pikeun terus masihan béréhan, saatos ngamimitian sataun sateuacanna.

1. "Kakuatan Méré Berehan"

2. "Pahala Maju"

1. Deuteronomy 15:10 - "'Anjeun bakal masihan ka anjeunna kalawan bébas, sarta haté anjeun teu kudu grudging mun anjeun masihan ka anjeunna, sabab pikeun ieu Gusti Allah anjeun bakal ngaberkahan anjeun dina sagala karya anjeun sarta dina sagala rupa nu migawe. '"

2. Paribasa 11: 24-25 - "Hiji méré kalawan bébas, acan tumuwuh sagala richer; sejen withholds naon kudu masihan, sarta ngan sangsara kahayang. Saha brings berkah bakal enriched, sarta hiji anu waters dirina bakal watered ".

2 Korinta 8:11 Ayeuna ku kituna ngalakukeun ngalakonan eta; yén sakumaha aya kesiapan pikeun bakal, jadi aya ogé kinerja kaluar naon anjeun boga.

Paulus ngajurung urang Korinta pikeun némbongkeun kahayang maranéhna pikeun méré ka nu miskin ku cara ngalakukeunana.

1. Janten Nu Ngalakukeun Firman, Henteu Ngan ukur Ngadenge

2. Témbongkeun Iman Anjeun Ngaliwatan Aksi

1. James 1:22-25 - Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves. Pikeun upami saha anu ngadangukeun kecap sareng sanés ngalaksanakeun, anjeunna sapertos jalma anu neuteup wajah alamina dina eunteung. Pikeun manéhna nempo dirina jeung indit jauh jeung sakaligus poho kumaha manéhna kawas. Tapi anu ningali kana hukum anu sampurna, hukum kamerdikaan, sareng terus-terusan, sabab henteu aya anu ngadenge anu poho, tapi anu migawé anu ngalakukeun, anjeunna bakal rahayu dina ngalakukeunana.

2. Mateus 5:16 - Dina cara nu sarua, hayu lampu Anjeun caang saméméh batur, ambéh maranéhanana bisa nempo karya alus Anjeun jeung méré kamulyaan ka Rama Anjeun nu aya di sawarga.

2 Korinta 8:12 Pikeun lamun aya mimitina pikiran daék, éta ditarima nurutkeun nu lalaki ngabogaan, jeung teu nurutkeun nu manéhna teu.

Paul nyorong urang Korinta méré generously, nurutkeun kamampuh maranéhanana jeung teu naon kakurangan maranéhanana.

1. "Ngitung Kaberkahan Urang: Méré Luma, Bungah, sareng Kalayan Kersa"

2. "Kakuatan Generosity: Kumaha Pasihan Urang Ngagambarkeun Iman urang"

1. Mateus 10: 8 "... kalawan bébas anjeun geus narima, kalawan bébas masihan."

2. Deuteronomy 15:10 "... Anjeun bakal muka leungeun Anjeun lebar ka manéhna, jeung bakal pasti nginjeumkeun manéhna cukup keur kaperluan manéhna, dina nu manéhna hayang.”

2 Korinta 8:13 Pikeun maksud kuring mah lain supaya jelema-jelema sejen bisa ngagampangkeun, jeung kabeungbeuratan anjeun.

Paul nyorong urang Korinta pikeun mantuan gereja séjén merlukeun, suggesting yén maranéhna teu kudu burdened ku tugas ieu.

1. Allah nelepon urang pikeun mantuan batur, sanajan éta bisa jadi teu merenah.

2. Urang kudu daék ngawula ka batur nu butuh, sanajan butuh pangorbanan.

1. Galata 6: 9-10 "Jeung hayu urang bosen ngalakukeun kahadean, sabab dina mangsana urang bakal panén, lamun urang teu nyerah. khususna pikeun jalma-jalma anu ti kulawarga anu percaya."

2. Mateus 25: 35-36 "Kanggo kuring lapar jeung anjeun masihan kuring dahareun, kuring haus jeung anjeun masihan kuring inuman, Kami muhrim jeung anjeun ngabagéakeun kuring."

2 Corinthians 8:14 Tapi ku hiji sarua, yén ayeuna kaayaanana anjeun bisa jadi suplai keur kaperluan maranéhanana, nu kaayaanana maranéhanana ogé bisa jadi suplai pikeun kahayang anjeun: nu aya bisa sarua.

Kalimpahan sababaraha bisa dipaké pikeun mantuan maranéhanana merlukeun, nyieun hiji kasaimbangan sarua antara dua.

1. "Kalimpahan Kasaruaan: Ngabagi sareng Anu Meryogikeun"

2. "Manfaatkeun Kalimpahan Anjeun: Janten Berkah pikeun Batur"

1. Yakobus 2:15-17 "Lamun lanceukna atawa sadulur jadi taranjang, sarta destitute dahareun sapopoé, Jeung salah sahiji anjeun ngomong ka maranehna, Mangkat dina karapihan, jadi Anjeun warmed jeung ngeusi; sanajan anjeun teu méré eta hal nu perlu pikeun awak; naon gunana? Nya kitu deui iman, lamun teu boga pagawean, bakal paeh, keur nyalira."

2. Mateus 25: 35-40 "Sabab Kami lapar, anjeun masihan kuring daging: Kuring haus, sareng anjeun masihan abdi inuman: Kuring éta muhrim, jeung anjeun nyandak kuring di: taranjang, jeung maneh dipakena kuring. Kami geus di panjara, jeung maneh datang ka Kami...Salaku anjeun geus dipigawé ka salah sahiji nu pangleutikna ieu dulur-dulur Kami, anjeun geus dipigawé ka Kami.

2 Korinta 8:15 Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, “Anu ngumpulkeun loba, teu meunang leuwih; jeung manéhna nu geus dikumpulkeun saeutik teu boga kakurangan.

Rasul Paulus nyorong urang Kristen pikeun masihan berehan, nyarios kutipan tina Perjanjian Lama anu nunjukkeun yén Allah berehan sareng hoyong urang ogé béréhan.

1. "Kudu Berehan: Conto Allah sareng Tanggung Jawab Urang"

2. "Ngabagikeun Naon Anu Kami Mibanda: Berkah tina Generosity"

1. Jabur 112: 5 "Kaalusna bakal sumping ka jalma anu berehan sareng masihan pinjaman gratis, anu ngalaksanakeun urusanna kalayan adil."

2. Lukas 6:38 “Pasihan, tangtu dipaparinkeun. Ukuran anu saé, dipencet, digoncang sareng dijalankeun, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun ukuran anu anjeun anggo, éta bakal diukur ka anjeun."

2 Korinta 8:16 Tapi puji sukur ka Allah, anu geus maparin perhatian anu sarua dina hate Titus pikeun aranjeun.

Allah nempatkeun hiji care earnest kana hate Titus 'pikeun Corinthians.

1. Kakuatan Kaasih Allah: Kumaha Perhatian Allah ka Batur Bisa mangaruhan Kahirupan Urang

2. Haté Hamba: Kumaha Allah Nyauran Urang Pikeun Milih Ka batur

1. Rum 5: 5 - "Jeung harepan maketh teu isin; sabab cinta Allah geus héd mancanagara dina hate urang ku Roh Suci anu dibikeun ka urang."

2. James 1:17 - "Unggal kado alus sarta unggal kado sampurna nyaeta ti luhur, sarta datang ka handap ti Rama cahaya, kalawan saha teu variableness, atawa kalangkang péngkolan."

2 Korinta 8:17 Pikeun memang manéhna narima exhortation nu; tapi keur leuwih maju, tina kahayang sorangan manéhna indit ka anjeun.

Titus narima pangajak pikeun indit ka Korinta ku kahayangna sorangan.

1. Kakuatan Motivasi Diri

2. Nyandak Inisiatif pikeun Gawé Gusti

1. Rum 12:11 - Teu slothful dina bisnis; fervent dina sumanget; ngawula ka Gusti;

2. paribasa 16: 3 - bunuh karya anjeun ka Gusti, sarta pikiran anjeun bakal ngadegkeun.

2 Korinta 8:18 Jeung urang geus dikirim jeung manéhna dulur, nu muji dina Injil di sakuliah sadaya jamaah;

Paul ngirim dulur ka gereja jeung Injil.

1. "Kakuatan Pujian"

2. "Ngabagikeun Injil"

1. Jabur 150: 6 - Hayu sagalana nu boga napas muji PANGERAN.

2. Rasul 10:36 - Firman Allah dikirim ka urang Israil, da'wah karapihan ku Yesus Kristus: Anjeunna Gusti sadaya.

2 Corinthians 8:19 Jeung teu ngan éta, tapi ogé anu dipilih ti jamaah pikeun iinditan jeung kami jeung rahmat ieu, nu diadministrasi ku urang pikeun kamulyaan Gusti nu sarua, jeung deklarasi pikiran siap Anjeun.

Paul jeung pamingpin garéja séjén dipilih pikeun mawa rahmat ka gereja guna muji Gusti jeung demonstrate kahayang gereja 'nampi eta.

1. Kakuatan Rahmat Allah dina Kahirupan Urang

2. Hirup Syukur jeung Berehan

1. Rum 8:37-39 - No, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta urang. Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa sétan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, boh kakuatan, boh jangkungna atawa jero, boh nu sejenna dina sadaya ciptaan, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah nu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Epesus 2:4-7 - Tapi kusabab cinta hébat-Na pikeun urang, Allah, anu beunghar ku rahmat, dijieun urang hirup kalawan Kristus sanajan urang maot dina transgressions-éta ku rahmat anjeun geus disimpen. Sareng Allah ngangkat urang sareng Kristus sareng nempatkeun urang sareng anjeunna di alam sawarga dina Kristus Yesus, supados dina jaman anu bakal datang anjeunna tiasa nunjukkeun kabeungharan anu teu aya bandingana tina rahmat-Na, anu dinyatakeun dina kahadean-Na ka urang dina Kristus Yesus.

2 Korinta 8:20 Ngahindarkeun ieu, supaya teu aya anu nyalahkeun ka kami dina kaayaan anu seueur anu diurus ku kami:

Paul nyorong urang Korinta méré generously ka kempelan pikeun fakir miskin di Yerusalem, ku kituna teu saurang ogé bisa nyempad palayanan maranéhanana pikeun kaayaanana nu disadiakeun.

1. Generosity dina Méré: Conto Paul ka Korinta

2. Kalimpahan dina Méré: Ngalaksanakeun Kahirupan Berehan

1. 1 Corinthians 16: 2 - "Dina poe kahiji unggal minggu, unggal salah sahiji anjeun kudu nempatkeun hal kumisan jeung nyimpen eta up, sakumaha anjeunna bisa makmur, ku kituna moal aya ngumpulkeun nalika kuring datang."

2. 2 Corinthians 9: 7 - "Masing-masing kudu masihan sakumaha anjeunna geus mutuskeun dina haténa, teu horéam atawa dina paksaan, pikeun Allah mikanyaah hiji giver riang."

2 Korinta 8:21 Nyadiakeun hal-hal anu jujur, henteu ngan di payuneun Gusti, tapi ogé di payuneun manusa.

Paul nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngalakukeun jujur sareng dihina boh di payuneun Gusti sareng manusa.

1. "Hirup Kahirupan Integritas: Conto Paulus"

2. "Kakuatan Kajujuran: Hiji Perspektif Alkitabiah"

1. paribasa 11: 3 - "Integritas tina orientasi tegak maranéhna, tapi nu crookedness tina khianat ngancurkeun aranjeunna."

2. Epesus 4:25 - "Ku alatan éta, sanggeus nempatkeun jauh palsu, hayu unggal anjeun nyarita bebeneran kalawan tatangga-Na, pikeun urang anggota hiji lianna."

2 Korinta 8:22 Jeung kami geus dikirim jeung maranehna dulur urang, saha kami geus oftentimes kabukti getol dina loba hal, tapi ayeuna leuwih getol, dina kapercayaan gede nu kuring geus di anjeun.

Paulus ngirim dulur anu dipercaya jeung rombongan ka Korinta pikeun nunjukkeun kapercayaanana ka dulur-dulur di dinya.

1. Kakuatan Kapercayaan: Kumaha Iman Urang Ka Batur Bisa Nguatkeun Hubungan Urang Jeung Allah

2. Pentingna Ngabuktoskeun Diri Urang Layak Dipercanten: Ngokolakeun Rajin dina Kahirupan Urang.

1. paribasa 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sagala haté anjeun; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku manéhna, sarta manéhna bakal ngarahkeun jalan Anjeun.

2. James 1: 2-4 - Dulur-dulur kuring, cacah eta kabeh kabagjaan lamun anjeun ragrag kana divers temptations; Nyaho ieu, yén cobaan iman anjeun worketh kasabaran. Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna nya, nu bisa jadi sampurna jeung sakabéh, wanting nanaon.

2 Korinta 8:23 Naha aya anu naroskeun ka Titus, anjeunna mangrupikeun pasangan sareng sasama abdi ngeunaan anjeun: atanapi dulur-dulur urang anu ditaroskeun, aranjeunna mangrupikeun utusan jamaah, sareng kamulyaan Kristus.

Petikan éta nyorot pentingna Titus sareng dulur-dulur sabab aranjeunna mitra sareng sasama pembantu gereja, ngamulyakeun Kristus.

1. Recogninging Pentingna Partnerships di Garéja

2. Rejoicing dina Kamulyaan Kristus

1. Rum 15:20 - "Jeung ku kituna kuring geus dijieun Tujuan abdi pikeun ngahutbah Injil, teu dimana Kristus ieu ngaranna, lest kuring kudu ngawangun on pondasi batur urang,"

2. 1 Petrus 4:11 - "Lamun saha wae nyarita, hayu anjeunna nyarita salaku oracles Allah; lamun saha baé ngawula, hayu anjeunna ngalakukeun sakumaha tina kamampuhan nu Allah masihan: yén Allah dina sagala hal bisa Maha Agung ngaliwatan Yesus. Al Masih, ka saha puji jeung kakawasaan salalanggengna. Amin."

2 Korinta 8:24 Ku sabab eta, tembongkeun ka maranehna, jeung di hareupeun jamaah-jamaah, bukti kanyaah aranjeun, jeung kabanggaan urang keur aranjeun.

Garéja Corinthian didorong pikeun nunjukkeun bukti kanyaahna sareng ngagungkeun ka gereja-gereja sanés.

1. Bukti Cinta Anjeun: Kakuatan Kahadean di Garéja

2. Ngagungkeun Gusti: Ngawartakeun Injil Yesus Kristus

1. Siloka 17:17 - Babaturan mikanyaah sepanjang waktos, sareng lanceukna dilahirkeun pikeun waktos kasusah.

2. Rum 12:10 - Jadi devoted ka silih di cinta. Ngahargaan silih luhur diri.

2 Korinta 9 nyaéta bab kasalapan tina Surat Kadua Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul nuluykeun diskusina ngeunaan méré berehan jeung nyorot prinsip méré riang jeung rezeki loba pisan Allah.

Alinea 1: Paulus ngamimitian ku ngadorong dulur-dulur di Korinta pikeun siap-siap kalayan sumbangan anu loma sakumaha anu dijanjikeun sateuacana. Anjeunna negeskeun yén jalma anu sow sparingly ogé bakal panén sparingly, tapi anu sow bountifully bakal panén bountifully (2 Corinthians 9: 6). Paul negeskeun yén unggal jalma kedah masihan nurutkeun kaputusan sorangan sareng henteu kusabab paksaan atanapi horéam. Anjeunna nyorotkeun yén Allah mikanyaah jalma anu masihan anu riang, anu masihan kalayan rela sareng gumbira tina haté anu syukur.

Ayat ka-2: Paulus ngajamin ka jalma-jalma mukmin yén Allah sanggup ngaberkahan aranjeunna kalayan seueur pisan supados aranjeunna gaduh langkung ti cukup pikeun unggal padamelan anu hadé (2 Korinta 9: 8). Anjeunna negeskeun yén kamurahan maranéhna bakal ngahasilkeun sukur ka Allah ti jalma-jalma anu nampi hadiahna. Paul ngingetkeun aranjeunna kumaha masihan aranjeunna henteu ngan ukur nyumponan kabutuhan batur tapi ogé mubadir ku ungkapan syukur ka Allah.

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku panginget ngeunaan pentingna rohani tina méré maranéhna. Paul ngécéskeun kumaha generosity maranéhanana mendemonstrasikan ta'at ka Injil Kristus sarta affirms pangakuan iman maranéhanana (2 Corinthians 9:13-14). Anjeunna nyorong aranjeunna pikeun ngadoakeun anjeunna sareng para sahabatna, ngaku kumaha doa-doa aranjeunna janten alat pikeun ngaberkahan berkah sareng sukur di antara jalma-jalma anu percaya.

Kasimpulanana, Bab salapan tina Kadua Korinta neraskeun diskusi ngeunaan pasihan anu berehan. Paul nyorong urang mukmin Corinthian pikeun minuhan komitmen maranéhanana saméméhna ku méré cheerfully nurutkeun kaputusan unggal jalma. Anjeunna negeskeun kamampuan Allah pikeun ngaberkahan aranjeunna kalayan seueur pisan supados aranjeunna tiasa berehan dina unggal padamelan anu saé. Bab éta negeskeun kumaha masihan anu riang henteu ngan ukur nyumponan kabutuhan praktis tapi ogé nyababkeun sukur ka Gusti ti anu masihan sareng anu nampi. Paul menyimpulkan ku panyorot significance spiritual maranéhanana méré, sabab nunjukkeun ta'at kana injil jeung strengthens beungkeut diantara mukmin. Bab ieu nekenkeun prinsip méré riang, rezeki Allah nu loba pisan, jeung dampak spiritual generosity di komunitas Kristen.

2 Corinthians 9:1 Pikeun ngeunaan ngalayanan ka para suci, éta superfluous pikeun kuring nulis ka anjeun:

Rasul Paulus teu perlu nulis ka Korinta ngeunaan ministering ka para wali, sabab geus ngalakonan eta.

1. The Joy of Méré: Kumaha Ngalayanan Para Suci kalawan Heart Berehan

2. Kakuatan Méré: Ngartos Dampak Méré Berehan

1. Siloka 11:25 - Sing saha anu nyegerkeun batur, bakal dihirupkeun deui.

2. Lukas 6:38 - Masihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun: ukuran alus, dipencet handap, shaken babarengan, jeung ngalir leuwih bakal nempatkeun kana bosom Anjeun. Pikeun kalayan ukuran anu sami anu anjeun anggo, éta bakal diukur deui ka anjeun.

2 Korinta 9:2 Pikeun kuring nyaho forwardness pikiran anjeun, pikeun nu kuring boast anjeun ka urang Makédonia, yén Akaya geus siap sataun katukang; jeung zeal Anjeun hath provoked pisan loba.

Urang Korinta geus némbongkeun loba pisan kahayang jeung sumanget pikeun mantuan urang Kristen di Makédonia, sarta ieu geus mere ilham loba jalma séjén pikeun mantuan ogé.

1. Kakuatan Antusiasme: Kumaha Kaseueuran Urang Bisa Ngainspirasi Batur

2. Kaberkahan Generosity: Kumaha Méré Bisa Dampak Batur

1. 2 Korinta 8:1-5

2. Pilipi 2:4-8

2 Korinta 9:3 Tapi Kami geus ngutus dulur-dulur, supaya ku bangga urang ka aranjeun bakal jadi sia-sia dina hal ieu; yén, sakumaha ceuk kuring, anjeun bisa siap:

Paulus ngutus dulur-dulur saiman ka urang Korinta pikeun mastikeun yén urang Korinta siap pikeun kadatanganana.

1. Kakuatan Ngalayanan Babarengan

2. Pentingna Persiapan

1. Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves. Hayu unggal anjeun neuteup teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

2. James 1:22 - "Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves."

2 Korinta 9:4 Lest haply lamun urang Makédonia datang jeung kuring, jeung manggihan anjeun can siap, urang (nu urang teu nyebutkeun, anjeun) kudu isin dina boasting percaya diri sarua ieu.

Paul prihatin lamun urang Makédonia datang jeung manéhna sarta manggihan urang Korinta can siap, éta bakal ngaruksak kapercayaan manéhna.

1. Pentingna Persiapan - Mateus 25:1-13

2. The Power of Humility - Pilipi 2: 3-11

1. 1 Corinthians 10:12 - Ku sabab eta hayu manéhna nu nyangka manéhna standeth take heed lest manéhna ragrag.

2. James 4: 7 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

2 Korinta 9: 5 Ku sabab éta kuring panginten kedah naroskeun ka dulur-dulur, supados aranjeunna sateuacanna ka anjeun, sareng ngadamel sateuacanna kaberkahan anjeun, anu anjeun terangkeun sateuacanna, supados sami-sami siap, sapertos karunia, sareng teu sakumaha covetousness.

Paulus ngajurung urang Korintus pikeun nyiapkeun hadiah sateuacanna pikeun dipasihkeun kalayan sumanget loma sareng henteu sarakah.

1. Generosity leuwih karanjingan: Practicing a Spirit of Méré

2. Ni’mat Gusti Nu Maha Kawasa: Kahirupan anu Melimpah

1. Lukas 6:38 ??? 쏥 ive, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. Ukuran anu saé, dipencet, digoncang sareng dijalankeun, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Sabab ku ukuran anu anjeun pake, eta bakal diukur ka anjeun.??

2. Siloka 11:25 ??? 쏛 jalma berehan bakal makmur; saha nu nyegerkeun batur bakal nyegerkeun.??

2 Korinta 9:6 Tapi ieu Kami nyebutkeun: Anu soweth sparingly bakal panén ogé sparingly; jeung saha nu soweth bountifully bakal panén ogé bountifully.

Urang panén naon urang sow; Anu melak saeutik bakal melak saeutik, sedengkeun anu melak loba bakal melak loba.

1. Generosity Brings Abundance - 2 Korinta 9: 6

2. Kakuatan Sowing jeung Panén - 2 Korinta 9:6

1. Siloka 11: 24-25 - Hiji jalma méré kalawan bébas, acan gains malah leuwih; lain nahan teu pati, tapi datang ka kamiskinan. Jalma anu berehan bakal makmur; sing saha nu nyegerkeun batur bakal nyegerkeun.

2. Lukas 6:38 - Masihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. Ukuran anu saé, dipencet, digoncang sareng dijalankeun, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun ukuran anu anjeun anggo, éta bakal diukur ka anjeun.

2 Korinta 9:7 Unggal lalaki nurutkeun sakumaha anjeunna purposes dina haténa, jadi hayu anjeunna masihan; teu grudgingly, atawa tina kabutuhan: for Allah loves a giver riang.

Urang kedah masihan ka Gusti kalayan ati anu riang, tanpa geregetan atanapi kawajiban.

1. The Joy of Berehan Méré

2. Kakuatan Haté Riang

1. Siloka 11: 24-25 - Aya hiji anu scatters, acan nambahan leuwih; jeung aya hiji nu withholds leuwih ti katuhu, tapi ngabalukarkeun kamiskinan. Jiwa anu berehan bakal beunghar, sareng anu nyiram ogé bakal disiram nyalira.

2. Lukas 6:38 - Masihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun: ukuran alus, dipencet handap, shaken babarengan, jeung ngalir leuwih bakal nempatkeun kana bosom Anjeun. Pikeun kalayan ukuran anu sami anu anjeun anggo, éta bakal diukur deui ka anjeun.

2 Korinta 9:8 Jeung Allah bisa nyieun sagala rahmat abound ka arah anjeun; supaya anjeun, salawasna mibanda sagala kacukupan dina sagala hal, bisa abound kana unggal karya alus.

Gusti tiasa masihan rahmat sareng kalimpahan ka urang, ku kituna urang tiasa gaduh sadayana anu dipikabutuh sareng tiasa ngalakukeun padamelan anu saé.

1. Kalimpahan Ku Rahmat: Ngandelkeun Rejeki Allah

2. Kakuatan Generosity: Ngamangpaatkeun Rezeki Allah

1. Mateus 6:33 - Tapi neangan heula karajaan-Na jeung amal saleh-Na, jeung sagala hal ieu bakal dibikeun ka anjeun ogé.

2. Pilipi 4:19 - Jeung Allah mah bakal minuhan sagala kaperluan Anjeun nurutkeun riches kamulyaan-Na dina Kristus Yesus.

2 Korinta 9:9 (Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Anjeunna parantos ngabubarkeun ka luar negeri, masihan ka anu miskin; kaadilan-Na tetep salamina.

Dina 2 Korinta 9: 9, aya tulisan yén Allah parantos masihan ka jalma miskin sareng kaadilanana tetep salamina.

1. Kaberkahan Méré: Kumaha Méré ka Fakir Miskin Ngamulyakeun Allah

2. Jangji Kabeneran: Kumaha Kabeneran Abadi Allah Maparin Bungah

1. Siloka 19:17 - Saha anu bageur ka nu miskin lends ka Gusti, sarta Anjeunna bakal ganjaran anjeunna pikeun naon anjeunna geus dipigawé.

2. Jabur 112: 9 - Anjeunna geus sumebar mancanagara hadiah-Na ka nu miskin, kaadilan-Na endures salawasna; tandukna bakal diangkat luhur dina kahormatan.

2 Corinthians 9:10 Ayeuna anjeunna anu ngalayanan bibit ka panyebaran duanana nyayogikeun roti pikeun tuang anjeun, sareng ngalikeun bibit anjeun anu ditaburkeun, sareng ningkatkeun hasil kabeneran anjeun;)

Allah nyadiakeun keur sower ku nyadiakeun roti keur dahareun jeung ngalikeun siki sown pikeun ngaronjatkeun bungbuahan amal soleh.

1. Rejeki anu loba pisan: Kumaha Allah nyumponan sagala pangabutuh urang

2. Buah Kabeneran: Kaberkahan tina Ngalakukeun Anu Hadé

1. Jabur 23: 1 - "Gusti teh angon abdi; Abdi moal kakurangan."

2. Mateus 6:33 - "Tapi neangan heula Karajaan Allah, jeung kaadilan-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun."

2 Corinthians 9:11 Keur enriched dina sagala hal pikeun sagala bountifulfulfulfulness, nu ngabalukarkeun ngaliwatan urang sukur ka Allah.

Paulus nyorong urang Korinta pikeun berehan ku sumber dayana sabab éta bakal muji sukur ka Allah.

1. "Kaberkahan tina Generosity"

2. "Stewardship: A Tanggung Jawab nu Satia"

1. Siloka 11:25 , ”Jalma anu bageur bakal bagja, sing saha anu nyegerkeun batur bakal seger.”

2. Lukas 6:38, "Pasihan, tangtu bakal dipaparinkeun ka maraneh. Ukuran anu hade, dipencet, digoncangkeun, dilembur, bakal diasupkeun kana pangkonan maraneh. ."

2 Korinta 9:12 Pikeun administrasi layanan ieu teu ngan nyadiakeun kahayang para wali, tapi loba pisan ogé ku loba thanksgivings ka Allah;

Urang Korinta dipuji pikeun layanan béréhan maranéhanana ka para suci, anu geus diberkahan ku Allah.

1. Generosity: Hiji Tanda of Discipleship Sajati

2. Ni’mat Ngawula ka Batur

1. Lukas 6:38 - "Pasihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. A ukuran alus, dipencet handap, shaken babarengan jeung ngalir ngaliwatan, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun jeung ukuran nu Anjeun pake, eta bakal diukur nepi ka anjeun."

2. Mateus 25:40 - "Raja bakal ngawaler, 'Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, naon bae anu anjeun laksanakeun pikeun salah sahiji nu pangleutikna ieu baraya jeung sadulur kuring, anjeun geus dipigawé pikeun kuring.'"

2 Corinthians 9:13 Sedengkeun ku percobaan mentri ieu maranehna muji Allah pikeun professed subjection Anjeun kana Injil Kristus, jeung pikeun distribution bébas Anjeun ka maranehna, jeung ka sadaya jelema;

Paul muji urang Korinta pikeun rojongan berehan maranéhanana dina mentri jeung sakabeh jalma.

1. Kakuatan Generosity: Kumaha Urang Bisa Nyangking Kamulyaan ka Allah Ngaliwatan Méré Urang

2. Ngenalkeun Ajén Batur: Ngartos Pentingna Méré Tanpa Diri

1. Lukas 6:38 - "Méré, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. Ukuran alus, dipencet handap, shaken babarengan, ngalir ngaliwatan, bakal nempatkeun kana pangkonan anjeun. Pikeun jeung ukuran anjeun make eta bakal diukur deui ka anjeun. .??

2. Rasul 20:35 - ? 쏧 n sagala hal Kuring geus ditémbongkeun ka anjeun yén ku digawé teuas dina cara kieu urang kudu nulungan nu lemah sarta inget kecap Gusti Yesus, kumaha manéhna sorangan ngomong, ? 쁈 t leuwih berkah méré ti narima.? 쇺 €?

2 Korinta 9:14 Jeung ku doa maranéhanana pikeun anjeun, nu lila sanggeus anjeun pikeun kurnia Allah exceeding di anjeun.

Urang Kristen didorong pikeun milari rahmat Allah ngalangkungan doa.

1. Kakuatan Doa: Nyiar Rahmat Gusti

2. Syukur: Ngadeukeutan ka Allah dina Doa

1. James 5:16 - "The solat jalma soleh boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

2. Pilipi 4: 6-7 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests Anjeun jadi dipikawanoh ka Allah."

2 Korinta 9:15 Syukur ka Allah pikeun kurnia-Na anu teu bisa dicaritakeun.

Petikan éta ngagambarkeun rasa sukur ka Gusti pikeun kurnia anu teu tiasa dijelaskeun.

1. Kakuatan Syukur - Kumaha gaduh sikep syukur tiasa muka kamungkinan anyar dina kahirupan.

2. Anugrah Anu Teu Bisa Diucapkeun - Pentingna pikeun mikawanoh sareng ngahargaan berkah Gusti.

1. Epesus 1:3 - Praising Allah pikeun berkah spiritual-Na di Kristus.

2. Jabur 107: 1 - O muji sukur ka Gusti, pikeun anjeunna téh alus: pikeun asih-Na langgeng salamina.

2 Korinta 10 nyaéta bab kasapuluh tina Surat Kadua Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul defends otoritas apostolik sarta alamat tuduhan palsu dijieun ngalawan anjeunna ku sababaraha di garéja Corinthian.

Ayat 1: Paul dimimitian ku ngaku yén sanaos anjeunna katingali lemah lembut sareng rendah diri, anjeunna gaduh wewenang ti Kristus pikeun nyanghareupan jalma-jalma anu sual legitimasi na (2 Korinta 10: 1-2). Anjeunna ngajamin urang Korinta yén sanaos anjeunna hirup dina daging, senjatana henteu dunyawi tapi kuat ku Allah pikeun ngancurkeun benteng sareng dalil ngalawan pangaweruh Allah (2 Korinta 10: 3-5). Paul nekenkeun yén anjeunna siap nyandak tindakan ngalawan sagala hal nu henteu patuh lamun taat maranéhna geus réngsé.

Ayat ka-2: Paulus nyarioskeun ka jalma-jalma anu ngritik anjeunna kusabab sombong ngeunaan otoritasna. Anjeunna ngajelaskeun yén sombongna henteu dumasar kana standar manusa tapi dumasar kana naon anu dipasihkeun ku Allah ka anjeunna (2 Korinta 10: 7). Anjeunna negeskeun yén éta henteu wijaksana pikeun ngabandingkeun atanapi ngukur diri ku standar batur sabab unggal jalma gaduh lingkungan pangaruh anu unik anu ditunjuk ku Gusti. Paul defends mentri na, panyorot kumaha anjeunna geus dipelak gereja sarta labored rajin diantara aranjeunna (2 Corinthians 10:12-18).

Alinea ka-3: Bab ieu dipungkas ku peringatan ka jalma-jalma anu nentang anjeunna. Paul ngingetkeun yén nalika anjeunna sumping di Korinta, anjeunna bakal nyanghareupan jalma-jalma anu nyebarkeun tuduhan palsu ka anjeunna. Anjeunna negeskeun yén éta sanés ngeunaan penampilan luar atanapi kecap kosong tapi ngeunaan nunjukkeun kakuatan anu leres ku ayana Kristus dina anjeunna (2 Korinta 10: 8-11). Manéhna ngajurung maranéhna pikeun mariksa diri saacan nyieun putusan ngeunaan batur jeung nekenkeun yén pujian nu sabenerna asalna ti Yéhuwa.

Kasimpulanana, Bab sapuluh tina Korintus Kadua museurkeun kana ngabéla otoritas apostolik Paulus sareng ngabéréskeun tuduhan palsu anu dilakukeun ngalawan anjeunna. Anjeunna negeskeun wewenang spiritualna anu dipasihkeun ku Kristus sareng ngajelaskeun kumaha senjatana kuat pikeun ngancurkeun dalil ngalawan pangaweruh Allah. Paul ngabéla sombongna, nekenkeun yén wewenangna ti Allah sareng henteu dumasar kana standar manusa. Anjeunna ngingetkeun jalma-jalma anu nentang anjeunna, ngajamin yén anjeunna bakal nyanghareupan tuduhan palsu nalika anjeunna sumping di Korinta. Paulus negeskeun pentingna kakawasaan sajati ngaliwatan Kristus sarta ngajurung maranéhna pikeun mariksa diri saacan nyieun judgment ngeunaan batur. Bab ieu nyorot wewenang spiritual Paulus, pertahanan ngalawan tuduhan palsu, sareng kabutuhan pikeun ngariksa diri sareng ngandelkeun kakawasaan Allah tibatan standar manusa.

2 Corinthians 10: 1 Ayeuna kuring Paul sorangan naroskeun ka anjeun ku lemah lembut sareng lemah lembut Kristus, anu di payuneun kuring rendah di antara anjeun, tapi nalika henteu aya kuring wani ka anjeun:

Paulus nyorong urang Korinta pikeun ngahiji dina lemah lembut sareng lemah lembut Kristus, sanaos anjeunna rendah haté nalika aya sareng langkung wani nalika henteu aya.

1. Kakuatan Humility Kristen

2. Pentingna Lelembutan dina Ngahiji

1. Mateus 11:29 - "Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ti kuring; keur Kami meek jeung lowly dina haté: jeung anjeun bakal manggihan sésana ka jiwa anjeun."

2. Epesus 4: 2 - "Kalayan sagala lowliness jeung meekness, kalawan longsuffering, forbearing karana dina cinta."

2 Corinthians 10: 2 Tapi kuring menta anjeun, yén kuring moal wani nalika kuring hadir kalayan kayakinan éta, anu kuring pikir janten wani ngalawan sababaraha, anu nganggap urang saolah-olah urang hirup nurutkeun daging.

Paulus nyuhunkeun ka urang Korintus supados henteu ngahukum anjeunna kasar teuing, sabab sababaraha urang bohong percaya yén anjeunna nuturkeun cara dunya.

1. Jalan Allah vs Jalan Dunya

2. Nangtukeun Batur Ku Welas Asih

1. Mateus 7: 1-5 - "Ulah nangtoskeun, nu jadi teu judged."

2. Rum 14:10 - "Naha anjeun lulus judgment on adi anjeun? Atawa anjeun, naha anjeun hina adi anjeun? Pikeun urang sadayana bakal nangtung saméméh korsi judgment Allah."

2 Korinta 10:3 Pikeun sanajan urang hirup dina daging, urang teu perang sanggeus daging:

Mukmin disebut pikeun ngalawan battles spiritual, teu leuwih fisik.

1. Kudu Wani: Ngalawan Perang Rohani

2. Kakuatan Doa dina Perang Rohani

1. Epesus 6: 10-18 - Pasang dina sakabeh armor Allah, ambéh anjeun bisa nangtung ngalawan wiles tina Iblis.

2. James 4: 7 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

2 Corinthians 10:4 (Kanggo pakarang perang urang lain daging, tapi kawasa ku Allah pikeun ngaruntuhkeun benteng-benteng;)

Petikan nyarioskeun ngeunaan kabutuhan gaduh senjata spiritual pikeun ngalawan kubu spiritual.

1. ? 쏥 irding Up jeung Armor Spiritual??

2. ? Kakuatan 쏥 od Ngabantosan Urang Ngalawan Benteng??

1. Epesus 6:10-18 (Tungtungna, dulur-dulur, sing kuat di Gusti, jeung dina kakawasaan kakuatan-Na.)

2. 1 John 4: 4 (Anjeun ti Allah, barudak leutik, jeung geus overcome eta: sabab leuwih gede manéhna nu aya dina anjeun, ti manéhna nu aya di dunya.)

2 Corinthians 10: 5 Casting handap imaginations, jeung unggal hal luhur nu exalte sorangan ngalawan pangaweruh Allah, jeung bringing kana tawanan unggal pamikiran kana ta’at Kristus;

Petikan éta nyorong urang pikeun nyandak unggal pamikiran kana ta'at ka Kristus sareng nampik naon waé anu ngaluhurkeun diri ngalawan kanyaho Allah.

1. "Kakuatan Ta'at: Mawa Unggal Pikiran kana Tawanan"

2. "Hirup dina Kaleresan: Nolak Imajinasi sareng Unggal Hal Anu Luhur"

1. Pilipi 4:8 - "Tungtungna, dulur-dulur, naon-naon anu bener, naon-naon anu terhormat, naon-naon anu adil, naon-naon anu murni, naon-naon anu pikaresepeun, naon-naon anu dipuji, upami aya kaunggulan, upami aya anu pantes dipuji. Pikirkeun hal-hal ieu."

2. Jabur 19:14 - ? 쏬 et kecap tina sungut kuring jeung semedi haté kuring jadi ditarima di paningal Anjeun, O Lord, batu abdi jeung rededer abdi.??

2 Korinta 10:6 Jeung ngabogaan dina kesiapan pikeun dendam sagala hal nu henteu patuh, lamun ta'at Anjeun geus kaeusi.

Paul nyorong urang Korinta pikeun taat kana parentah Allah sapinuhna sarta ngingetkeun konsékuansi tina hal nu henteu patuh.

1. Waspada kana Paréntah Gusti

2. Balukar tina Maksiat

1. Deuteronomy 28: 1-2 "Lamun anjeun sapinuhna nurut ka PANGERAN Allah anjeun sarta taliti nuturkeun sagala parentah-Na anu kuring masihan anjeun kiwari, PANGERAN Allah anjeun bakal ngangkat anjeun luhur sakabeh bangsa di bumi. Sadaya berkah ieu bakal datang ka anjeun. sareng marengan anjeun upami anjeun nurut ka Gusti Allah anjeun."

2. Ibrani 2: 2-3 "Kanggo saprak pesen diucapkeun ngaliwatan malaikat ieu mengikat, sarta unggal palanggaran jeung hal nu henteu patuh narima hukuman adil na, kumaha urang bakal kabur lamun urang malire kasalametan kitu hébat?"

2 Korinta 10:7 Naha anjeun ningali hal-hal saatos penampilan luar? Upami aya anu percanten ka dirina sorangan yén anjeunna milik Kristus, hayu anjeunna mikir deui ngeunaan dirina, yén, sakumaha anjeunna milik Kristus, kami ogé milik Kristus.

Paulus nyorong urang Korinta pikeun émut yén aranjeunna, sapertos anjeunna, nyaéta Kristus sareng henteu kedah nangtoskeun ku penampilan luar.

1. Hayu urang teu nangtoskeun ku appearances, tapi gantina percanten ka Kristus.

2. Urang sadayana ngahiji dina Kristus, henteu paduli bédana urang.

1. Yesaya 11: 3 - "Jeung manehna bakal nangtoskeun diantara bangsa, sarta bakal rebuke loba jalma: jeung maranéhna bakal ngéléhkeun pedang maranéhna pikeun ploughshares, jeung tumbak maranéhna kana pruninghooks: bangsa moal angkat pedang ngalawan bangsa, sarta maranéhna moal diajar. perang deui."

2. James 2: 1 - "Dulur-dulur kuring, teu boga iman ka Gusti urang Yesus Kristus, Gusti tina kamulyaan, kalawan hormat tina jalma."

2 Korinta 10:8 Pikeun sanajan kuring kudu reueus rada leuwih tina otoritas urang, nu Gusti geus dibikeun kami pikeun edification, jeung teu pikeun karuksakan anjeun, abdi teu kudu isin.

Paulus nyarioskeun ngeunaan wewenang anu dipasihkeun ku Gusti ka anjeunna pikeun ngagedékeun tinimbang ngancurkeun.

1. Kakuatan Cinta - Kumaha Otoritas Allah ngaliwatan Asih Bisa Transform Kahirupan

2. Otoritas Panghampura - Ngartos Anugrah Gusti tina Rahmat sareng Rahmat

1. Rum 12: 20-21 - "Ku sabab eta, lamun musuh anjeun lapar, eupan manehna; lamun manehna haus, masihan anjeunna inuman; pikeun ku cara kitu anjeun bakal numpuk bara seuneu dina sirah na. Ulah jadi overcome ku jahat, tapi éléhkeun jahat ku kahadéan."

2. John 13: 34-35 - "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yén anjeun bogoh karana; sakumaha Kami geus dipikacinta anjeun, nu ogé silih cinta karana. Ku ieu kabeh bakal nyaho yén anjeun murid Kami, lamun anjeun kudu silih asih."

2 Korinta 10:9 Supaya sim kuring henteu siga anu matak pikasieuneun anjeun ku serat.

Paulus netelakeun yén surat-suratna lain tujuanana pikeun nyingsieunan urang Korinta, tapi pikeun ngadorong aranjeunna.

1. Kakuatan dorongan: Kumaha Urang Bisa Ngawangun Silih Up

2. Surat Cinta: Nyaah ka Batur ku Kahadéan

1. Pilipi 4: 8-9 - "Tungtungna, dulur-dulur, naon waé anu leres, naon waé anu mulya, naon waé anu leres, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu pikaresepeun ? Ngeunaan hal-hal kitu. Naon bae anu ku maraneh geus diajar, anu ku maraneh ditampi, atawa anu kadenge ti Kami, atawa anu kauninga ku Kami? Tiasa laksanakeun. Jeung Allah Nu Maha Kawasa bakal nyarengan ka maraneh."

2. Ibrani 10: 24-25 - "Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha urang bisa spur karana on arah cinta jeung amal hade, teu nyerah pasamoan babarengan, sakumaha sababaraha geus di kabiasaan ngalakukeun, tapi encouraging karana? 봞 nd sadayana . langkung-langkung nalika anjeun ningali Poé caket."

2 Korinta 10:10 Pikeun surat-suratna, sebutkeun aranjeunna, beurat sareng kuat; tapi ayana awakna lemah, jeung omonganana hina.

Paul dikritik kusabab kuatna kecap-kecap anu ditulisna, tapi ayana fisik sareng ucapanana dianggap lemah.

1. Kakuatan Kecap: Kumaha Kecap Urang Bisa Ngajadikeun Béda di Dunya

2. Neangan Kakuatan Ngaliwatan Kalemahan: Ngandelkeun Allah Henteu Kakuatan Urang Sorangan

1. Siloka 16:24 Kecap-kecap anu pikaresepeun ibarat madu, amis kana jiwa, sareng kaséhatan kana tulang.

2. Yesaya 40:29 Anjeunna masihan kakuatan ka anu pingsan; jeung ka nu teu boga kakuatan anjeunna ngaronjatkeun kakuatan.

2 Korinta 10:11 Hayu hiji sapertos kitu pikir ieu, yén, saperti kami dina kecap ku hurup lamun urang absen, urang bakal jadi ogé dina akta lamun urang hadir.

Paulus ngajurung urang Korintus pikeun mikirkeun naon anu diomongkeun dina surat-suratna sareng ngingetkeun yén kecap-kecapna bakal ngagambarkeun kalakuanana nalika anjeunna aya sareng aranjeunna.

1. Nangkeup Firman Allah kalawan Hate Buka

2. Omongan jeung Perbuatan Urang Kudu Ngeunteung Kaasih Allah

1. James 3:1-12 - Hayu teu loba anjeun jadi guru, nyaho yén urang bakal narima judgment stricter.

2. Jabur 19:14 - Hayu kecap tina sungut kuring jeung semedi haté kuring jadi ditarima di tetempoan thy, O Lord, kakuatan kuring jeung redeemer kuring.

2 Korinta 10:12 Pikeun urang teu wani nyieun sorangan tina jumlah, atawa ngabandingkeun diri jeung sababaraha nu muji diri sorangan: tapi maranéhanana ngukur sorangan ku sorangan, jeung ngabandingkeun diri antara sorangan, teu wijaksana.

Paul ngingetkeun pikeun henteu ngabandingkeun diri urang sareng batur, sabab henteu wijaksana pikeun ngukur diri urang ka anu sanés.

1. Bahaya Babandingan: Naha Paul Warns Kami Ngalawan Éta

2. Manggihan Kasugemaan: Naha Urang Teu Kudu Ngukur Diri Urang Ngalawan Batur

1. Mateus 23:11-12 - ? Anu pangageungna di antawis aranjeun kedah janten abdi anjeun. Jeung sakur anu bakal exalt dirina bakal abased; jeung sing saha anu ngarendahkeun dirina bakal diluhurkeun.??

2. Rum 12:3 - ? 쏤 atawa kuring ngomong, ngaliwatan rahmat dibikeun ka kuring, ka unggal lalaki nu aya diantara anjeun, teu mikir sorangan leuwih luhur ti manéhna halah mikir; tapi mun dipikir soberly, nurutkeun sakumaha Allah geus diurus ka unggal lalaki ukuran iman.??

2 Korinta 10:13 Tapi urang moal boast hal tanpa ukuran urang, tapi nurutkeun ukuran aturan nu Allah geus disebarkeun ka urang, ukuran pikeun ngahontal komo ka anjeun.

Paulus ngingetkeun urang Korintus yén aranjeunna henteu kedah sombong ku hal-hal anu di luar kamampuanana. Sabalikna, aranjeunna kedah narékahan pikeun ngahontal cita-cita anu dipasihkeun ku Gusti.

1. Ngaku jeung Ngahontal Tujuan Allah - 2 Korinta 10:13

2. Nyaho Watesan Anjeun sareng Ngahontal Poténsi Anjeun - 2 Korinta 10:13

1. Epesus 2:10 - Pikeun urang workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun beforehand, nu urang kudu leumpang di antarana.

2. Jabur 19:14 - Hayu kecap tina sungut kuring jeung semedi haté kuring jadi ditarima di tetempoan Anjeun, O Lord, batu abdi jeung redeemer abdi.

2 Corinthians 10:14 Pikeun urang manteng diri urang sorangan teu ngaleuwihan ukuran urang, saolah-olah urang teu ngahontal ka anjeun: pikeun kami datang nepi ka anjeun ogé dina da'wah Injil Kristus.

Paulus jeung batur-baturna ngawawarkeun Injil Kristus ka urang Korinta, henteu nepi ka ngaleuwihan ukuranana.

1. Ngahontal saluareun: Kumaha Manteng tur Tumuwuh dina Iman

2. Ngawawarkeun Injil: Nyaritakeun Injil Kasalametan ka Batur

1. Rum 10:14 - Kumaha, teras, aranjeunna tiasa nelepon ka hiji aranjeunna henteu percanten? Na kumaha aranjeunna tiasa percanten ka salah sahiji saha aranjeunna henteu uninga?

2. Mateus 28: 19-20 - Ku sabab indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina ngaran Rama jeung Putra jeung Roh Suci, jeung ngajarkeun eta nurut sagalana Kuring geus paréntah Anjeun. Jeung pasti Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

2 Korinta 10:15 Henteu ngagungkeun barang-barang tanpa ukuran urang, nyaéta, tina padamelan batur; tapi ngabogaan harepan, lamun iman anjeun ngaronjat, yén kami bakal enlarged ku anjeun nurutkeun aturan kami abundantly,

Rasul Paulus ngajurung urang Korintus pikeun ngaronjatkeun iman maranéhna sangkan manéhna jeung timna bisa leuwih ngabantu maranéhna.

1. Ningkatkeun Iman, Ningkatkeun Berkah

2. Kakuatan Harepan Ngaliwatan Iman

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. Epesus 3:20 - Ayeuna ka Anjeunna anu sanggup ngalakukeun jauh leuwih abundantly ti sagala nu urang ménta atawa mikir, nurutkeun kakuatan dina karya dina urang.

2 Korinta 10:16 Pikeun ngawawarkeun Injil di daérah-daérah di saluareun anjeun, sareng henteu ngagungkeun kana hal-hal anu didamel ku urang.

Paulus ngajurung urang Kristen pikeun nyebarkeun Injil ka jalma-jalma di luar jangkauanna sareng henteu ngahargaan padamelan batur.

1. Kakuatan Ngabagikeun Injil

2. Nyandak Kredit pikeun Karya Batur

1. Mateus 28:19-20 (Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun)

2. Siloka 16:18 (Kasombongan mendahului ancur, dan sombong sebelum jatuh)

2 Corinthians 10:17 Tapi sing saha gloriets, hayu manéhna gloriet ka Gusti.

Urang kudu reueus ka Yéhuwa, lain ka diri urang sorangan.

1. Pangéran anu pantes dipuji

2. Pangéran téh Sumber Kabanggaan Urang

1. Jabur 34: 3 - "Muji PANGERAN sareng abdi; hayu urang exalt asmana babarengan."

2. James 4:10 - "Hunder yourselves sateuacan Gusti, sarta anjeunna bakal ngangkat anjeun nepi."

2 Korinta 10:18 Sabab lain anu muji dirina sorangan anu dipikanyaah, tapi anu dipuji ku Gusti.

Henteu nepi ka urang nyatujuan diri urang sorangan; terserah Yéhuwa pikeun muji urang.

1. Ajén Urang Kapanggih dina Yéhuwa

2. Perkenan Urang Kapanggih dina Panon Allah

1. Yermia 17: 7-8 - Rahayu nyaéta lalaki anu percanten ka Gusti, anu kapercayaan di anjeunna. Mantenna bakal lir tangkal anu dipelak di sisi cai, anu akar-akarna kaluar ka walungan.

2. Paribasa 3: 5-6 - Percanten ka Gusti sareng sadayana haté anjeun sareng henteu lean kana pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

2 Korinta 11 nyaéta bab sabelas tina Surat Kadua Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paulus ngabéla jabatanana sareng ngungkabkeun guru-guru palsu anu nyusup ka garéja Korintus.

Ayat ka-1: Paulus nyatakeun prihatinna yén urang mukmin di Korinta gampang kagoda ku guru-guru palsu anu ngahutbah injil anu béda sareng ngaku janten rasul-rasul (2 Korinta 11: 4). Anjeunna ngingetkeun aranjeunna ngeunaan ditipu ku jalma-jalma ieu anu nyamar salaku abdi-abdi kabeneran tapi sabenerna pagawé anu nipu (2 Korinta 11: 13-15). Paul highlights credentials sorangan salaku rasul, boasting lain ku kareueus tapi kusabab kabutuhan pikeun membela otoritasna. Anjeunna nyarioskeun kasangsaraan, pagawéan, panjara, digebugan, sareng pangalaman anu ampir maot anu ditanggung demi nyebarkeun Injil anu leres.

Ayat 2: Paul nyarioskeun tuduhan-tuduhan ka anjeunna ngeunaan masalah kauangan. Anjeunna nyatakeun yén anjeunna henteu ngabeungbeuratan mukmin Korintus sacara finansial salami waktosna di antawisna sareng negeskeun yén anjeunna bakal teras-terasan ngalakukeunana (2 Korinta 11: 8-9). Anjeunna nunjuk kaluar yén sanajan anjeunna henteu nyandak rojongan finansial ti aranjeunna langsung, gereja séjén disadiakeun pikeun anjeunna bari anjeunna ministered di Corinth. Paul expresses cinta jero tur perhatian pikeun mukmin Corinthian sanajan karentanan maranéhanana kana ajaran palsu.

Ayat 3: Bab ieu dipungkas ku peringatan ngalawan jalma-jalma anu narékahan pikeun ngamangpaatkeun sareng nipu aranjeunna. Paul nyatakeun yén lamun saha datang da'wah Yesus béda atawa roh béda atawa injil béda ti naon geus aranjeunna nampi ti anjeunna, aranjeunna teu kudu sabar eta (2 Korinta 11:4). Anjeunna nyorong aranjeunna pikeun tetep tabah dina iman sareng ngabédakeun kana pertimbanganana. Sanajan nyanghareupan oposisi jeung tuduhan fitnah, Paul negeskeun komitmenna kana karya Kristus sarta vows neruskeun da'wah bebeneran.

Kasimpulanana, Bab sabelas Korintus Kadua museurkeun kana ngabéla jabatan Paulus ngalawan guru-guru palsu sareng ngungkabkeun taktik tipu dayana. Paulus ngingetkeun para mukmin di Korintus ngeunaan gampang katipu ku jalma-jalma anu ngahutbah injil anu béda sareng ngaku janten rasul-rasul. Anjeunna nyorot kasangsaraan sareng kapercayaan dirina salaku rasul, nekenkeun komitmenna pikeun nyebarkeun Injil anu leres. Paul alamat tuduhan ngeunaan urusan finansial, assuring aranjeunna yen anjeunna teu beungbeurat aranjeunna finansial. Anjeunna nyimpulkeun ku peringatan ngalawan ajaran-ajaran palsu sareng nyorong jalma-jalma mukmin pikeun tetep tabah dina iman sareng ngabédakeun kana pertimbanganana. Bab ieu nekenkeun pentingna discernment, defending injil leres, sarta tetep satia amidst oposisi ti guru palsu.

2 Corinthians 11: 1 Dupi Allah anjeun bisa nanggung jeung kuring saeutik dina folly kuring: jeung memang tega jeung kuring.

Paulus naroskeun ka urang Korintus pikeun sabar sareng anjeunna, sanaos anjeunna sigana bodo.

1. Kakuatan Panghampura - Kumaha carana nempatkeun up kalawan batur, sanajan maranéhna nyieun kasalahan.

2. Ngarangkul Kahinaan - Diajar narima kabodoan urang sorangan jeung kabodoan batur.

1. Lukas 6:37 - "Henteu nangtoskeun, sareng anjeun moal dihukum; henteu ngahukum, sareng anjeun moal dikutuk; ngahampura, sareng anjeun bakal dihampura;"

2. Rum 12: 14-16 - "Berkahan ka jalma-jalma anu nyiksa anjeun; ngaberkahan sareng ulah kutuk aranjeunna. Girang sareng anu girang, ceurik sareng anu ceurik. Hirup rukun sareng anu sanés. Ulah sombong, tapi gaul sareng anu sanés. nu hina. Ulah jadi bijaksana dina paningal sorangan."

2 Corinthians 11: 2 Pikeun kuring cemburu ka anjeun ku jealousy godly: pikeun kuring geus espoused anjeun hiji salaki, nu kuring bisa nampilkeun anjeun salaku parawan chaste ka Kristus.

Paul expresses jealousy na pikeun mukmin Corinthian, wanting aranjeunna tetep satia ka Kristus nyalira.

1. "Abiding Faithfulness: A Call to Stay Chaste for Christ"

2. "Kacemburuan Allah sareng Tanggapan Urang Kasatiaan ka Kristus"

1. Rum 12: 2 - "Jeung teu conformed ka dunya ieu: tapi jadi ye transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon éta alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah."

2. Epesus 5:25-27 - “Salaki, nyaah ka pamajikan, sakumaha Kristus oge mikaasih jamaah, jeung mere dirina sorangan pikeun eta; Anu anjeunna tiasa nyucikeun sareng ngabersihkeunana ku nyeuseuh cai ku kecap, Anu anjeunna tiasa nampilkeun ka dirina hiji garéja anu mulya, henteu gaduh titik, atanapi kerut, atanapi naon waé anu sapertos kitu; tapi kudu suci jeung tanpa cacad."

2 Korinta 11: 3 Tapi kuring sieun, lest ku cara naon baé, sakumaha oray beguiled Hawa ngaliwatan subtility-Na, jadi pikiran anjeun bakal ruksak tina kesederhanaan nu aya dina Kristus.

Paul expresses prihatin na yén pikiran urang Korinta 'bakal ruksak jauh ti kesederhanaan iman ka Kristus, sakumaha oray deceived Hawa di Taman Eden.

1. Ulah Ditipu: Ngajaga Kahalusan Dosa

2. Kesederhanaan Iman ka Kristus: Nangtung Teguh dina Kapercayaan anu Teu Nyaah

1. Kajadian 3: 1-7 - oray The deceives Hawa di Taman Eden

2. James 1:14-15 - Ulah jadi deceived ku godaan

2 Korinta 11: 4 Pikeun lamun manéhna datang ngahutbah Yesus sejen, saha urang geus teu diajarkeun, atawa lamun narima roh sejen, nu teu narima, atawa injil sejen, nu teu ditarima, Anjeun bisa ogé tega jeung manéhna.

Paulus ngingetkeun urang Korintus supaya henteu nampi ajaran palsu ti para da'wah, sabab tiasa ngenalkeun Yesus anu béda, Roh anu béda, atanapi Injil anu béda ti anu diwartakeun.

1. Bahaya Ajaran Palsu - 2 Korinta 11:4

2. Otoritas Kitab Suci - 2 Korinta 11: 4

1. Galata 1: 6-9 - Paul warns ngalawan dengekeun injil sejen

2. 1 John 4: 1 - Nguji nabi palsu pikeun nempo lamun maranehna ti Allah

2 Korinta 11:5 Pikeun kuring nyangka kuring henteu sakedik di tukangeun rasul-rasul anu pangpangna.

Paulus teu inferior jeung rasul séjén dina sagala cara.

1. Ulah Ngaleutikan Harga Anjeun - 2 Korinta 11: 5

2. Percaya ka Diri Anjeun - 2 Korinta 11:5

1. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring.

2. Rum 12: 3 - Pikeun ku rahmat dibikeun ka kuring Kuring nyebutkeun ka dulur diantara anjeun ulah mikir dirina leuwih luhur ti anjeunna halah pikir, tapi pikir kalawan judgment sober.

2 Korinta 11:6 Tapi sanajan kuring kasar dina ucapan, acan teu pangaweruh; tapi kami geus sagemblengna dijieun manifest diantara anjeun dina sagala hal.

Paul nyatakeun yén najan anjeunna tiasa nyarios henteu dimurnikeun, anjeunna henteu kurang pangaweruh. Anjeunna parantos nunjukkeun pangaweruh sareng pamahaman ka urang Korinta.

1. Kakuatan Pangaweruh: Kumaha Nyaho Firman Allah Ngarobah Kahirupan Urang

2. Perkawis Biantara: Kumaha Kecap Urang Ngeunteung Karakter Urang

1. paribasa 16:21 - The wijaksana dina haté disebut discerning, sarta kecap pikaresepeun promosikeun instruksi.

2. James 3: 2-12 - Pikeun urang sadayana titajong ku sababaraha cara. Jeung lamun saha teu titajong dina naon manéhna nyebutkeun, manéhna téh lalaki sampurna, ogé bisa bridle sakabeh awakna.

2 Korinta 11: 7 Naha abdi parantos ngalanggar kana ngahinakeun diri supados anjeun diluhurkeun, sabab kuring parantos ngawawarkeun Injil Allah ka anjeun kalayan gratis?

Paul keur questioning lamun manehna geus ngalakukeun hiji ngalanggar ku humbling dirina jeung ngahutbah injil Allah kalawan bébas ka Korinta.

1. Kakuatan Selflessness: Naon Hartosna Ngarendahkeun Diri Urang sareng Bebas Ngawartakeun Injil Allah

2. Ngarendahkeun Diri Pikeun Kaluhuran Batur: Conto Paulus

1. Lukas 6:38 - "Pasihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. A ukuran alus, dipencet handap, shaken babarengan jeung ngalir ngaliwatan, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun jeung ukuran nu Anjeun pake, eta bakal diukur nepi ka anjeun."

2. Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Rada, dina humility nilai batur luhureun yourselves, teu pilari ka kapentingan sorangan tapi unggal anjeun pikeun kapentingan batur."

2 Korinta 11:8 Kuring ngarampok jamaah-jamaah sejen, narima upahna, pikeun ngawula ka maraneh.

Paul ngaku yén anjeunna nyandak gajih ti gereja séjén pikeun ngawula ka Korinta.

1. Ngalayanan Batur dina Cinta: Conto Paulus

2. Kumaha Ngalayanan kalawan Selflessness jeung Kurban

1. Mateus 20:28 - "Malah salaku Putra Manusa sumping teu keur ministered ka, tapi pikeun mentri, sarta pikeun masihan nyawa-Na pikeun tebusan keur loba."

2. Pilipi 2:7 - "Tapi dijieun dirina tina no reputation, sarta nyandak kana anjeunna bentuk hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa."

2 Corinthians 11: 9 Sareng nalika kuring aya sareng anjeun, sareng hoyong, kuring henteu tanggung jawab ka saha waé: sabab anu kakurangan pikeun kuring, saderek-saderek anu sumping ti Makédonia nyayogikeun: anjeun, sarta kuring bakal tetep sorangan.

Paul ngajaga dirina tina jadi beban ka Korinta sarta dirojong ku urang Makédonia nalika anjeunna merlukeun.

1. Kakuatan Generosity: Kumaha Allah Ngagunakeun Haté Berehan pikeun Nyadiakeun Umat-Na

2. Kakuatan Dina Palayanan: Kumaha Urang Bisa Ngalayanan Tanpa Janten Beungbeurat

1. Pilipi 4:19 - Jeung Allah mah bakal nyadiakeun sagala kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan ku Kristus Yesus.

2. Lukas 14:12-14 - Saterusna manéhna ceuk ogé manéhna nu ngajak manéhna, Lamun anjeun nyieun dinner atawa dinner a, teu nelepon babaturan thy, atawa baraya Anjeun, boh kinsmen Anjeun, atawa tatangga beunghar Anjeun; lest maranéhanana ogé nawar ka maneh, jeung recompence dijieun thee. Tapi lamun anjeun nyieun salametan a, nelepon nu miskin, nu maimed, nu lame, nu buta: Jeung anjeun bakal rahayu; keur maranehna teu bisa recompense thee: for thou shalt be recompensed dina jadian nu adil.

2 Korinta 11:10 Ku sabab kabeneran Kristus aya dina diri kuring, moal aya anu ngahalangan kuring pikeun ngagungkeun ieu di daérah Akaya.

Paulus ngagungkeun yén moal aya anu tiasa ngahalangan anjeunna ngumumkeun bebeneran Kristus di daérah Akaya.

1. Ulah Sieun Nyarita Kabeneran Kristus

2. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Oposisi

1. Rum 8:31 - "Naon lajeng urang kudu ngomong ka hal ieu? Lamun Allah aya pikeun urang, anu bisa ngalawan urang?"

2. Jabur 27:14 - "Antosan Gusti; jadi kuat, sarta ngantep haté anjeun nyandak kawani; antosan Gusti!"

2 Korinta 11:11 Ku naon? sabab kuring bogoh ka anjeun teu? Gusti uninga.

Paul nganyatakeun kanyaahna ka urang Korintus sareng prihatinna kana karaharjaan spiritualna, naroskeun naha kurangna iman ka anjeunna kusabab kurangna kanyaah.

1. Kakuatan Asih: Diajar Ngandelkeun Asih Allah

2. The Unbreakable Bond of Love: Tumuwuh dina Iman Babarengan

1. 1 John 4:19 - Urang bogoh ka sabab Anjeunna mimiti dipikacinta urang.

2. Rum 5: 5 - Jeung harepan maketh teu isin; sabab asih Allah geus héd mancanagara dina haté urang ku Roh Suci anu dibikeun ka urang.

2 Korinta 11:12 Tapi naon anu kuring laksanakeun, éta bakal kuring laksanakeun, supados kuring tiasa ngaleungitkeun kasempetan ti anu mikahayang kasempetan; yén wherein aranjeunna kamulyaan, maranéhna bisa kapanggih malah salaku urang.

Panulis nekad pikeun ngalakukeun naon anu aranjeunna parantos dilakukeun, sanaos hartosna ngaleungitkeun jalma anu milari kasempetan pikeun nyempad aranjeunna tina kasempetan éta.

1. "Kudu Teguh dina Komitmen Anjeun - 2 Korinta 11:12"

2. "Nungkulan Oposisi - 2 Korinta 11:12"

1. John 15: 18-19 - "Lamun dunya hates anjeun, tetep dina pikiran nu eta hated kuring mimitina. Lamun anjeun belonged ka dunya, eta bakal bogoh ka anjeun sakumaha milikna. Salaku éta, anjeun teu milik dunya, tapi Kami geus milih anjeun ti dunya. Éta sababna dunya hate anjeun."

2. Mateus 5: 11-12 - "Bagja anjeun lamun jalma ngahina anjeun, nyiksa anjeun sarta falsely nyebutkeun sagala jinis jahat ngalawan anjeun alatan Kami. Girang jeung bungah, sabab gede ganjaran anjeun di sawarga, pikeun di sarua. cara maranehna nyiksa nabi-nabi samemeh maraneh."

2 Korinta 11:13 Pikeun maranéhanana éta rasul palsu, pagawe bohong, transforming diri jadi rasul Kristus.

Rasul-rasul palsu jeung pagawe bohong nyamar jadi rasul Kristus.

1: Urang kudu waspada jeung bijaksana waktu meunteun jalma-jalma nu ngaku-ngaku rasul Kristus.

2: Urang kudu waspada ka jalma-jalma anu rék nipu urang sangkan yakin yén maranéhna téh rasul-rasul Kristus.

1: Rasul 20: 29-30 - Pikeun kuring nyaho ieu, yén sanggeus departing abdi bakal srigala grievous asup di antara anjeun, moal sparing para domba. Ogé tina diri anjeun sorangan bakal muncul lalaki, nyarioskeun hal-hal anu jahat, pikeun narik murid-murid saatosna.

2: 1 John 4: 1 - Anu dipikacinta, ulah percanten ka unggal roh, tapi coba roh-roh naha aranjeunna tina Allah: sabab seueur nabi palsu anu angkat ka dunya.

2 Korinta 11:14 Jeung teu heran; pikeun Iblis dirina geus robah jadi malaikat cahaya.

Sétan nyamar jadi malaikat cahaya pikeun nipu jalma-jalma.

1. Sifat tipu daya Iblis - kumaha anjeunna mislead urang jeung ngabalukarkeun urang ragu bebeneran Allah.

2. Pasangkeun Armor Gusti anu lengkep - hiji-hijina jalan pikeun ngalawan bohong musuh nyaéta ngagemkeun kakawasaan Gusti.

1. Epesus 6:11; Pasang sakabeh pakarang Allah, supaya anjeun bisa nangtung ngalawan tipu daya Iblis.

2. 2 Korinta 10:3-5; Pikeun sanajan urang leumpang dina daging, urang teu perang sanggeus daging: (Kanggo pakarang perang urang teu carnal, tapi perkasa ngaliwatan Allah ka pulling handap of strongholds;) Casting handap imaginations, jeung unggal hal luhur nu exalteth sorangan ngalawan pangaweruh Allah, sarta bringing kana tawanan unggal pamikiran kana ta'at Kristus.

2 Korinta 11:15 Ku sabab eta teu hiji hal hébat lamun menteri-Na ogé jadi transformed salaku menteri kaadilan; anu tungtungna bakal nurutkeun karya maranéhanana.

Paul ngingetkeun urang Korinta yén lamun Iblis bisa nyamur dirina salaku malaikat cahaya, teu heran hamba-hamba-Na bisa némbongan salaku hamba bener. Tapi, ahir ahir maranéhanana bakal ditangtukeun ku amal maranéhanana.

1. Bahaya Pangajaran Palsu: Kumaha Ngenalkeun Nabi Palsu sareng Ngabédakeun Bebeneran

2. Tungtung tina sagala amal: Panén naon nu Anjeun sow jeung judgment Allah

1. Yoh 8:44 “Aranjeun teh milik ramana, Iblis, jeung hayang ngalakonan kahayang bapana. Anjeunna tukang maéhan ti mimiti, henteu nyekel bebeneran, sabab teu aya bebeneran dina anjeunna. Nalika anjeunna ngabohong, anjeunna nyarios basa aslina, sabab anjeunna tukang bohong sareng bapa bohong."

2. 1 John 4: 1 "Sahabat-sahabat anu dipikacinta, ulah percanten ka unggal roh, tapi uji roh-roh pikeun ningali naha éta ti Allah, sabab seueur nabi palsu anu angkat ka dunya."

2 Korinta 11:16 Abdi nyarios deui, Ulah aya anu nganggap kuring bodo; lamun disebutkeun, acan salaku fool a nampa kuring, nu kuring bisa boast sorangan saeutik.

Paul miwarang urang Korinta ulah nganggap anjeunna bodo, lajeng nyatakeun yén lamun maranehna ngalakukeun, anjeunna bakal nampa eta ku kituna manéhna bisa boasted saeutik.

1. Perluna Karendahan Dina Kapamingpinan

2. Ngarti Kareueus jeung Boasting dina Kitab Suci

1. Paribasa 11: 2 - Lamun kareueus datang, lajeng asalna aib, tapi kalawan humility asalna hikmah.

2. James 4:10 - Hunder yourselves sateuacan Gusti, sarta anjeunna bakal exalt anjeun.

2 Korinta 11:17 Naon anu kuring ucapkeun, kuring nyarioskeun éta sanés pikeun Gusti, tapi sapertos kabodoan, dina kayakinan anu sombong ieu.

Paulus nyatakeun yén kecap-kecap anu diucapkeunana sanés ti Gusti, tapi asalna tina tempat anu sombong.

1. Bahaya Boasting - Siloka 27:1-2

2. The Power of Humility - James 4: 6-7

1. Paribasa 27: 1-2 - "Ulah boast ngeunaan isukan, pikeun anjeun teu nyaho naon poé bisa mawa. Hayu sejen muji anjeun, jeung teu sungut sorangan; batur, teu biwir sorangan."

2. James 4: 6-7 - "Tapi Anjeunna masihan langkung kurnia. Ku sabab eta nyebutkeun, "Allah resists nu reueus, tapi mere rahmat ka nu hina. "Kirimkeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal ngungsi ti anjeun. ."

2 Corinthians 11:18 Ningali yén loba kamulyaan sanggeus daging, Kuring ogé bakal kamulyaan.

Paul nyebutkeun anjeunna bakal reueus dina sangsara jeung kalemahan na, sanajan loba boasts accomplishments fisik maranéhanana.

1. Kakuatan Kelemahan: Diajar Bangga dina Kasangsaraan Urang

2. Diajar Nangkeup Salib: Boasting dina Kalemahan

1. Pilipi 3:7-8, “Nanging naon-naon kauntungan anu ku kuring dipikagaduh, ku kuring dianggap rugi demi Kristus. Sabenerna, sagala hal kuring dianggap rugi, sabab leuwih pentingna uninga ka Kristus Yesus Gusti abdi."

2. Yesaya 45: 3, "Kuring bakal masihan anjeun harta karun disumputkeun, kabeungharan disimpen di tempat-tempat rusiah, ku kituna anjeun terang yen Kami teh PANGERAN, Allah Israil, anu manggil anjeun ku ngaran."

2 Corinthians 11:19 Pikeun anjeun sangsara fools gladly, nempo anjeun yourselves anu wijaksana.

Paulus ngingetkeun urang Korintus supaya ati-ati kana guru-guru palsu anu bakal pura-pura bijaksana, sabab gancang nampi aranjeunna.

1. "Orang Bodo Ngabogaan Hadiah Palsu: Ngalalaworakeun Tanda Peringatan Guru Palsu"

2. "Ningali Ngaliwatan Nipu: Nyaho Tanda-tanda Guru Palsu"

1. Siloka 14:15 - "Nu basajan percaya sagalana, tapi prudent mere pamikiran kana léngkah-Na."

2. 2 Peter 2: 1-2 - "Tapi nabi palsu ogé jengkar diantara jalma, sagampil bakal aya guru palsu diantara anjeun, anu cicingeun bakal mawa heresies destructive, malah denying Master anu meuli aranjeunna, bringing kana diri Swift. kabinasaan. Jeung loba anu bakal nuturkeun hawa nafsu maranéhanana, sarta ku sabab eta jalan bebeneran bakal ngahujat."

2 Korinta 11:20 Pikeun anjeun sangsara, lamun lalaki mawa anjeun kana perbudakan, lamun lalaki devour anjeun, lamun lalaki nyokot anjeun, lamun lalaki exalt dirina, lamun lalaki smite anjeun dina beungeut.

Rasul Paulus ngingetkeun urang Korintus yén maranéhna bakal sangsara lamun ngantep dirina dimanfaatkeun atawa dianiaya.

1. Ngajagi Diri Anjeun Ti Manipulasi jeung Nyiksa

2. Nangtung Ngalawan Kateuadilan jeung Penindasan

1. Yakobus 1: 19-20 - Nyaho ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah.

2. Siloka 18:14 - Roh manusa bakal nahan panyakit, tapi roh anu remuk saha anu tiasa nanggung?

2 Korinta 11:21 Abdi nyarioskeun perkawis hinaan, saolah-olah urang lemah. Tapi di mana waé anu wani, (kuring nyarios bodo,) kuring ogé wani.

Paul ngaku yén anjeunna nyarios kalayan wani sanajan anjeunna katingali lemah.

1. Gusti mangrupikeun Kakuatan urang dina Kalemahan

2. Kandel dina Nyanghareupan Kalemahan

1. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus nu strengthens kuring.

2. 1 Korinta 1:25 - Pikeun foolishness Allah nyaeta wiser ti lalaki; jeung kalemahan Allah leuwih kuat batan manusa.

2 Korinta 11:22 Naha aranjeunna urang Ibrani? Kami ogé. Naha aranjeunna urang Israil? kitu deui Kami. Naha maranehna teh turunan Ibrahim? abdi ogé.

Paul reueus ngumumkeun warisan jeung silsilah Yahudi-Na.

1: Urang kudu reueus kana warisan urang jeung reueus saha urang.

2: Urang kedah nganggo warisan urang pikeun ngawangun sasak sareng ngabina hubungan sareng batur.

1: Galata 3:28-29 - Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi merdéka, teu aya lalaki sareng awéwé, sabab anjeun sadayana hiji dina Kristus Yesus.

2: Rasul 17: 26-27 - Sarta anjeunna dijieun tina hiji lalaki unggal bangsa umat manusa pikeun hirup di sakabeh beungeut bumi, sanggeus ditangtukeun perioda allotted jeung wates tempat dwelling maranéhanana.

2 Korinta 11:23 Naha aranjeunna palayan Kristus? (Kuring nyarita salaku fool a) Kuring leuwih; dina labors leuwih loba pisan, dina belang luhur ukuran, di bui leuwih sering, dina maotna mindeng.

Paul boasts tina labors teuas sorangan jeung sangsara pikeun Injil, jauh ngaleuwihan pamadegan guru palsu.

1. Buruh Cinta: Biaya Ngalayanan Yesus

2. Ngalayanan Kristus kalawan Joy sarta Persib

1. Pilipi 4:13 - Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus nu strengthens kuring.

2. Rum 8:35-37 - Saha anu bakal misahkeun urang tina cinta Kristus? Naha kasangsaraan, atanapi kasangsaraan, atanapi kasusah, atanapi kalaparan, atanapi katelanjangan, atanapi bahaya, atanapi pedang?

2 Korinta 11:24 Urang Yahudi lima kali narima opat puluh belang kajaba hiji.

Paulus nyaritakeun pangalamanana dicabak ku urang Yahudi lima kali, unggal kali dicambuk opat puluh kali, iwal ti hiji.

1. Tabah Ngaliwatan Sangsara: Mariksa Conto Paulus

2. Neangan Kakuatan dina Kalemahan: Palajaran tina Pangalaman Paul ngeunaan Flogging

1. Rum 8:18 - "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan anu bakal diungkabkeun ka urang."

2. 1 Peter 4: 12-13 - "Kakasih, ulah reuwas dina percobaan fiery lamun datang ka anjeun pikeun nguji anjeun, saolah-olah hal aneh anu lumangsung ka anjeun. Tapi girang insofar salaku anjeun babagi sangsara Kristus urang, nu bisa oge gumbira jeung gumbira lamun kamulyaan-Na diturunkeun."

2 Korinta 11:25 Tilu kali kuring diteunggeul ku rod, sakali dibaledogan ku batu, tilu kali kuring nandangan kapal karam, sapeuting sapoe di jero cai;

Paulus nyarioskeun kumaha anjeunna parantos sangsara pisan demi Injil.

1. Biaya Discipleship: Bearing Salib jeung Paul

2. Sabar dina Kasangsaraan: Kumaha Paul Endured Kasusah

1. Mateus 16:24-26; Pilipi 3:10 - Ngitung Biaya sareng Milarian Panglipur dina Salib

2. Ibrani 11:36-38; Yakobus 1: 2-4 - Iman tina Ketekunan Dina Nyanghareupan Ujian sareng Kasangsaraan

2 Corinthians 11:26 Dina lalampahan sering, di perils cai, di perils of begal, di perils ku sabangsa urang sorangan, di perils ku kapir, di perils di kota, di perils di gurun, di perils di laut, di perils diantara baraya palsu;

Paul ngalaman loba perils jeung hardships dina lalampahan misi pikeun injil.

1. Kasatiaan Allah dina Kaayaan Hésé

2. Kakuatan Tabah Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Rum 8:35-39 - Saha anu bakal misahkeun urang tina cinta Kristus?

2. Ibrani 11: 32-38 - Conto iman dina nyanghareupan kasusah hébat.

2 Corinthians 11:27 Dina weariness jeung painfulness, dina watchings mindeng, dina lapar jeung haus, dina puasa mindeng, dina tiis jeung buligir.

Paulus ngalaman sangsara gedé dina palayananana, kaasup kacapean, nyeri, lalajo, lapar, haus, puasa, tiis, jeung buligir.

1. Palayan Sangsara: Conto Paul ngeunaan Komitmen sareng Kawani

2. Pentingna Pengorbanan: Pelayanan Tanpa Pamrih Paul

1. Pilipi 3: 8-11 - dedikasi Paul pikeun nyaho Kristus sarta kapanggih dina Anjeunna sanajan biaya

2. Ibrani 12: 1-3 - Kabutuhan pikeun persevere ngaliwatan kasusah ku ngalereskeun panon urang dina Yesus

2 Korinta 11:28 Di sagigireun hal-hal anu di luar, anu datang ka kuring unggal dinten, ngurus sadaya jamaah.

Paul éta overwhelmed ku tanggung jawab miara sakabéh gereja.

1. Kaagungan Tanggung Jawab: Conto Paulus ngeunaan Tanggung Jawab Sadayana Garéja

2. Palayanan anu Satia: Naon Anu Urang Bisa Diajar tina Pangabdian Paulus ka Sadaya Gereja

1. 1 Corinthians 4: 2 - Sumawona eta diperlukeun dina stewards, nu lalaki kapanggih satia.

2. Mateus 25:21 - lord-Na ngadawuh ka manéhna, ogé dipigawé, Anjeun hamba alus jeung satia: Anjeun geus satia leuwih sababaraha hal, Kuring bakal ngajadikeun anjeun pangawasa leuwih loba hal: asupkeun thou kana kabagjaan lord Anjeun.

2 Korinta 11:29 Saha anu lemah, sarta kuring henteu lemah? saha nu gelo, sarta kuring teu kaduruk?

Paul nunjukkeun komitmenna ka urang Korinta ku nyorot kahayangna pikeun sangsara sapertos aranjeunna.

1. Nangkeup Kasangsaraan: Pamariksaan Komitmen Paulus ka Urang Korinta

2. Conto Paulus: Panggero Pangorbanan Pikeun Batur

1. Rum 12:15 - Girang jeung jalma anu girang; ngadu’a jeung nu ngadu’a.

2. Galata 6: 2 - nanggung hiji burdens sejen, sarta jadi minuhan hukum Kristus.

2 Korinta 11:30 Upami abdi kedah kamulyaan, abdi bakal ngagungkeun hal-hal anu aya hubunganana sareng kalemahan abdi.

Rasul Paulus daék ngagungkeun kalemahanana pikeun nunjukkeun kakuatan Allah.

1. "Kakuatan Kelemahan"

2. "Kakawasaan Allah Diungkabkeun dina Kalemahan Urang"

1. Yesaya 40: 29-31 - Manéhna méré kakuatan ka pingsan, jeung manéhna anu teu boga kakuatan manéhna ngaronjatkeun kakuatan.

2. 1 Korinta 1:25 - Pikeun foolishness Allah leuwih wijaksana ti lalaki, jeung kalemahan Allah leuwih kuat ti lalaki.

2 Korinta 11:31 Allah jeung Rama Gusti urang Yesus Kristus, anu diberkahan salawasna, terang yen kuring teu bohong.

Paul ngingetkeun pamiarsa na yén Allah terang bebeneran kecap-kecapna sareng yén Anjeunna diberkahan salamina.

1. Kaleresan Allah Salawasna Adil - 2 Korinta 11:31

2. Rahayu Forevermore - 2 Korinta 11:31

1. Rum 3:4 - "Hayu Allah leres sanajan unggal jalma éta tukang bohong."

2. 1 John 5:20 - “Jeung urang terang yen Putra Allah geus datang jeung geus dibikeun urang pamahaman, ku kituna urang bisa nyaho manéhna saha bener; sareng urang aya dina Anjeunna anu leres, dina Putra-Na Yesus Kristus. Anjeunna teh Allah sajati jeung hirup langgeng.”

2 Korinta 11:32 Di Damsik, gubernur di handapeun raja Aretas ngajaga kota Damsyik ku garnisun, hoyong nangkep kuring.

Paul aya di Damsik jeung gubernur kota, di handapeun Raja Aretas, nyoba nangkep anjeunna.

1. Tetep Satia Najan Tantangan Urang Nyanghareupan

2. Kakuatan Pengkuh Satia

1. Ibrani 11: 24-27 - Ku iman Musa, nalika anjeunna geus heubeul, nampik disebut putra putri Firaun urang; Leuwih milih nandangan sangsara jeung umat Allah, ti batan ngarasakeun kanikmatan dosa saheulaanan; Nganggap hinaan Kristus kabeungharan anu langkung ageung tibatan harta karun di Mesir;

2. Rum 8:31 - Naon anu bakal urang ucapkeun kana hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

2 Korinta 11:33 Jeung ngaliwatan jandela dina karanjang kuring diturunkeun ku tembok, sarta lolos leungeun-Na.

Paul nyaritakeun kumaha anjeunna lolos tina panangan musuh-musuhna ku cara diturunkeun tina témbok ngaliwatan jandela dina karanjang.

1. Panyalindungan Allah: Kumaha Yéhuwa Ngajaga Urang Ti Musuh Urang

2. Kakuatan Iman: Ngungkulan Tantangan kalayan Amanah ka Allah

1. 2 Korinta 11:33

2. Jabur 18:2-3, "Gusti teh batu abdi, benteng abdi, sareng nyalametkeun abdi, Allah abdi, batu abdi, di saha abdi ngungsi, tameng abdi, jeung tanduk kasalametan abdi, stronghold abdi tur pangungsian abdi. Jurusalamet abdi; Anjeun nyalametkeun abdi tina kekerasan."

2 Korinta 12 nyaéta bab ka dua belas tina Surat Kadua Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paul ngabagikeun pangalaman spiritualna anu luar biasa, kalebet visi pirdaus, sareng ngabahas cucuk anjeunna dina daging.

Ayat 1: Paul dimimitian ku nyaritakeun pangalaman anu luar biasa nalika anjeunna dicandak ka langit katilu sareng ngupingkeun hal-hal anu teu tiasa diungkapkeun anu henteu halal pikeun diucapkeun ku manusa (2 Korinta 12: 2-4). Anjeunna kalayan hina ngaku yén ngagungkeun wahyu sapertos kitu henteu nguntungkeun tapi teras ngabagi akun ieu salaku negeskeun otoritas apostolik na. Paulus nyebatkeun duri dina dagingna anu dipasihkeun ku Gusti pikeun nyegah anjeunna janten sombong kusabab pangalaman anu luar biasa ieu.

Ayat 2: Paul ngajelaskeun kumaha anjeunna ngabela Gusti tilu kali supados cucuk ieu dipiceun tina anjeunna (2 Korinta 12: 8). Sanajan kitu, tinimbang nyoplokkeun eta, Allah reassures anjeunna yén rahmat-Na cukup jeung kakuatan-Na dijieun sampurna dina kalemahan (2 Corinthians 12: 9). Paul ngakuan yén ngaliwatan kalemahan-Na, kakuatan Kristus shines mudik. Anjeunna nyatakeun yén anjeunna bakal langkung gumbira ngeunaan kalemahanana supados kakawasaan Kristus tetep aya dina anjeunna.

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku Paulus ngécéskeun kahayangna pikeun nanggung kasusah demi Kristus. Anjeunna ngabagi kumaha anjeunna dihina, dikaniaya, sareng nyanghareupan rupa-rupa ujian sapanjang palayananna (2 Korinta 12:10). Tapi, sanajan tangtangan ieu, anjeunna tetep tabah dina ngawula Kristus. Anjeunna nganyatakeun kapercayaan kana kakuatan Allah anu dianggo ngalangkungan anjeunna sareng negeskeun yén nalika anjeunna lemah, anjeunna kuat.

Kasimpulanana, Bab dua belas tina Korintus Kadua museurkeun kana pangalaman spiritual anu luar biasa Paul sareng ngabahas cucuk na dina daging. Paul nyarioskeun nalika dicandak ka surga sareng ngupingkeun wahyu ilahi tapi henteu ngagungkeun kaleuleuwihan. Anjeunna ngabagikeun ngeunaan cucuk anu dipasihkeun ku Gusti salaku panginget anu ngahinakeun sareng kumaha anjeunna ngabela pikeun ngaleungitkeun éta. Gantina, Allah reassures anjeunna yén rahmat-Na cukup jeung kakuatan-Na dijieun sampurna dina kalemahan. Paul nangkeup kalemahan-kelemahanana, ngagungkeun kalemahanana pikeun ngagedekeun kakuatan Kristus. Anjeunna nyimpulkeun ku negeskeun karepna pikeun nahan kasusah demi Kristus sareng nyatakeun kapercayaan kana kakuatan Allah anu dianggo ku anjeunna. Bab ieu nyorot paradoks pikeun mendakan kakuatan dina kalemahan sareng nekenkeun kacukupan rahmat Allah di tengah tantangan anu disanghareupan ku jalma-jalma mukmin.

2 Korinta 12:1 Teu aya gunana pikeun kuring ngagungkeun. Kuring bakal datang ka visions jeung wahyu Gusti.

Paul ngajelaskeun yén anjeunna bakal ngabagikeun pangalamanana ngeunaan gaduh visi sareng wahyu ti Allah.

1. Kakawasaan Gusti: Ngalaman Kaajaiban Ngaliwatan Visi sareng Wahyu

2. Neangan Kakuatan dina Kalemahan: Kumaha Ngandelkeun Kakawasaan Gusti

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal Gunung nepi ka jangjang sakumaha garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, sarta moal pingsan ".

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo."

2 Korinta 12: 2 Kuring terang hiji lalaki dina Kristus leuwih opat belas taun ka tukang, (naha dina awak, abdi teu bisa ngabejaan; atawa naha kaluar tina awak, abdi teu bisa ngabejaan: Allah uninga;) hiji sapertos bray nepi ka langit katilu. .

Paul nyarioskeun saurang lalaki dina Kristus anu dicandak ka langit katilu opat belas taun sateuacanna.

1.Kakuatan Hadirin Allah: Ngalaman Langit Katilu

2. Allah Nyaho Naon Anu Urang Teu Bisa: Percaya kana Hikmah-Na

1. Jabur 139: 7-10 "Kamana kuring kudu indit ti Roh Anjeun? Atawa dimana kuring bakal ngungsi ti payuneun Anjeun? Lamun kuring naek ka sawarga, Anjeun aya di dinya; Lamun kuring nyieun ranjang abdi di naraka, behold, Anjeun aya. Upami abdi nyandak jangjang isuk, sareng cicing di tungtung laut, sanaos panangan Gusti bakal nungtun abdi, sareng panangan katuhu Gusti bakal nahan abdi."

2. Yesaya 55:8-9 "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi," nyebutkeun Gusti. "Kanggo sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé jalan Kami leuwih luhur ti cara anjeun, sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun."

2 Korinta 12:3 Sareng kuring terang jalma sapertos kitu, (naha dina awak, atanapi di luar awak, kuring henteu terang: Allah anu uninga;)

Paul nyarioskeun pangalaman hiji lalaki anu aya di jero atanapi di luar awak, sareng Gusti terang anu leres.

1. ? 쏥 Od's Pangaweruh?? Ngajalajah kakawasaan Allah omniscience sareng kumaha éta langkung ageung tibatan urang.

2. ? 쏷 anjeunna Unknown Path?? Nalungtik perjalanan iman sareng percanten kana kanyahoan.

1. Rum 11: 33-36 - Ngalanglang bojong pangaweruh jeung hikmah Allah.

2. Ibrani 4:13 - Examining kakawasaan Firman Allah jeung kumaha eta nembongkeun bebeneran Allah.

2 Korinta 12:4 Kumaha anjeunna dicandak ka surga, sareng ngadangu kecap-kecap anu teu tiasa diucapkeun, anu henteu sah pikeun diucapkeun ku manusa.

Paul nyarioskeun pangalaman anjeunna nalika dicandak ka surga dimana anjeunna nguping kecap-kecap anu endah pisan pikeun diucapkeun.

1. Kamulyaan Sawarga: Ngalaman Firman Allah anu Teu Bisa Diucapkeun

2. Ngungkulan Tantangan Kahirupan: Pangalaman Paul ngeunaan Pirdaus

1. Rum 8:18-25 - Sangsara jeung Maha Suci

2. Wahyu 21: 1-4 - Yerusalem Anyar

2 Corinthians 12: 5 Ti hiji sapertos abdi bakal kamulyaan: acan sorangan kuring moal kamulyaan, tapi dina infirmities abdi.

Paul megatkeun kamulyaan dina kalemahan na, tinimbang dina dirina.

1. Diajar Nangkeup Kalemahan - Kumaha carana milarian kakuatan dina kalemahan urang sareng ngagunakeunana pikeun ngagungkeun Gusti.

2. The Power of Humility - Kumaha jadi hina jeung percanten ka Allah, euweuh urusan kelemahan urang.

1. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus nu strengthens kuring."

2. Yesaya 40:28-31 - "Naha anjeun henteu terang? Naha anjeun henteu nguping, yén Gusti anu langgeng, Gusti, anu nyiptakeun tungtung bumi, henteu pingsan, henteu bosen? Mantenna masihan kakuatan ka anu pingsan, sareng ka anu teu gaduh kakuatan anjeunna ningkatkeun kakuatan. Malah para nonoman bakal pingsan sareng bosen, sareng para nonoman bakal lungsur-langsar; bakal naek jangjangna kawas garuda; bakal lumpat, moal bosen; jeung bakal leumpang, teu pingsan."

2 Korinta 12:6 Pikeun sanajan kuring hayang kamulyaan, kuring moal jadi fool a; keur kuring bakal nyebutkeun bebeneran: tapi ayeuna kuring forbear, lest saha wae kudu mikir kuring leuwih ti nu manéhna nempo kuring jadi, atawa manéhna heareth kuring.

Paul ngungkabkeun kahayangna pikeun kamulyaan tapi milih tetep rendah haté supados henteu ditingali luhureun jabatanna.

1. Mangpaat Asor

2. Pentingna Tetep Rendah Hati

1. Pilipi 2:3-4 "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Gantina, dina humility hargana batur luhureun yourselves, teu pilari ka kapentingan sorangan tapi unggal anjeun pikeun kapentingan batur."

2. Yakobus 4:10 "Ngarendahkeun diri ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngangkat anjeun."

2 Korinta 12:7 Jeung lest kuring kudu Maha Agung luhur ukuran ngaliwatan kelimpahan wahyu , aya dibikeun ka kuring cucuk dina daging, utusan Iblis pikeun buffet kuring, lest I kudu exalted luhur ukuran.

Paul dibéré "duri dina daging" ti Iblis pikeun ngajaga anjeunna teu reueus teuing wahyu anjeunna nampi.

1. Bangga datang saméméh ragrag: Palajaran ti Paul urang Thorn dina Daging.

2. Nungkulan Godaan: Refleksi Perjuangan Paulus Ngalawan Duri dina Daging.

1. Siloka 16:18 - Sombong mana saméméh karuksakan, jeung sumanget sombong saméméh ragrag.

2. James 4: 7-8 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun. Tarik deukeut ka Allah, sarta anjeunna bakal ngadeukeutan ka anjeun.

2 Korinta 12:8 Pikeun hal ieu kuring neneda ka Gusti tilu kali, supaya eta bisa indit ti kuring.

Paulus nganuhunkeun ka Yéhuwa tilu kali pikeun dibébaskeun tina kasusah anu disanghareupan ku anjeunna.

1. Kakuatan Allah dina Kalemahan urang - 2 Korinta 12: 8

2. The Power of Persistent Doa - 2 Korinta 12: 8

1. Rum 5:3-5 - Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan di sufferings urang, sabab urang terang yen sangsara ngahasilkeun Persib; katekunan, karakter; jeung karakter, harepan.

2. Yakobus 5:13 - Naha aya di antara anjeun anu kasulitan? Anjeunna kedah ngadoa. Aya anu bagja? Hayu anjeunna nyanyi lagu pujian.

2 Korinta 12:9 Saur anjeunna ka abdi, "Kasihan abdi cekap pikeun anjeun, sabab kakuatan abdi janten sampurna dina kalemahan." Ku sabab éta, kuring langkung resep ngagungkeun kalemahan kuring, supados kakawasaan Kristus tiasa aya dina kuring.

Paulus yakin yén kurnia Allah nyukupan pikeun kaperluanana, sarta manéhna milih ngagungkeun kalemahanana sangkan kakawasaan Al Masih aya dina dirina.

1. Neangan Kakuatan Dina Kalemahan - Kumaha Rahmat Allah Cukup Dina Waktos Kabutuhan

2. Ngagungkeun Allah Ngaliwatan Kanyeri - Rejoicing Dina Kalemahan Pikeun Ngalaman Kakawasaan Kristus

1. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus ka jalma anu cinta ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2 Corinthians 12:10 Ku sabab kitu kuring resep kalemahan, dina cacad, dina kabutuhan, dina persecutions, dina distresses demi Kristus: pikeun lamun kuring lemah, mangka kuring kuat.

Paulus bisa kuat imanna sanajan nyanghareupan kasusah dina kahirupan, sarta manéhna mikanyaah ka Kristus.

1. Kakuatan Iman dina Kasangsaraan

2. Bungah dina Sangsara Demi Kristus

1. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

2. Mateus 5:11-12 - ? Aranjeun bakal rugi lamun batur ngahina ka anjeun, dikaniaya, sarta ngucapkeun sagala rupa kajahatan anu bohong ka anjeun ku Kami. Girang jeung gumbira, pikeun ganjaran anjeun gede di sawarga, pikeun jadi maranéhanana persecued nabi-nabi anu saméméh anjeun.

2 Korinta 12:11 Kuring geus jadi bodo dina glorying; Anjeun geus maksa kuring: keur kuring halah geus commended anjeun: pikeun euweuh am I balik rasul pisan chiefest, sanajan kuring teu nanaon.

Paul negeskeun yén anjeunna teu aya di tukangeun para rasul anu pangageungna, sanaos anjeunna henteu aya nanaon.

1. Kakuatan Karendahan Hati: Kumaha Conto Paulus Némbongkeun Kakuatan Pikeun Sadérék

2. Kakuatan Nothingness: Kumaha Conto Paulus Némbongkeun ka urang yén Iman jeung Karendahan Hati Leuwih Berharga Ti batan Anu Lain

1. Pilipi 2:3-8 - Ulah nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves.

2. 1 Corinthians 4: 7-13 - Naon anu anjeun gaduh nu teu narima? Upami anjeun nampi éta, naha anjeun sombong sapertos henteu nampi?

2 Korinta 12:12 Satemenna tanda-tanda rasul parantos dilaksanakeun di antawis anjeun dina sagala kasabaran, ku tanda-tanda, mujijat, sareng perbuatan-perkasaan.

Paul mintonkeun tanda hiji rasul ngaliwatan kasabaran, tanda, keajaiban, jeung amal perkasa di gereja Corinthian.

1. Sabar teh Tanda Rosul

2. Tanda, Kaajaiban, jeung Perkasa di Garéja

1. Ibrani 13:7 - Inget pamingpin anjeun, maranéhanana anu spoke ka anjeun firman Allah. Perhatikeun hasil tina cara hirup maranéhna, sarta tiron iman maranéhna.

2. 1 Corinthians 2: 4-5 - ucapan jeung pesen abdi éta teu dina kecap masuk akal tina hikmah, tapi demonstrasi Roh jeung kakuatan, nu iman anjeun bisa teu beristirahat di hikmah manusa tapi dina kakawasaan Allah. .

2 Korinta 12:13 Naon sababna aranjeun leuwih handap batan jamaah-jamaah sejen, iwal ti kuring sorangan teu ngabeuratan ka aranjeun? hapunten abdi lepat ieu.

Paul humbly dipénta urang Korinta ngahampura anjeunna pikeun henteu janten beungbeurat pikeun aranjeunna dibandingkeun jeung gereja séjén.

1. Diajar Ngahampura: Ngartos Kakuatan Panghampura dina Kahirupan Urang

2. Pentingna Rendah Hati: Naha Karendahan Hati Penting

1. Mateus 6:14-15 - ? 쏤 atanapi upami anjeun ngahampura kasalahan batur, Rama sawarga anjeun ogé bakal ngahampura anjeun, tapi upami anjeun henteu ngahampura kasalahan batur, Bapa anjeun ogé moal ngahampura kasalahan anjeun.

2. Pilipi 2:3 - ? 쏡 o nanaon tina ambisi egois atawa kaangkuhan, tapi dina humility ngitung batur leuwih penting batan diri anjeun.??

2 Korinta 12:14 Behold, katilu kalina kuring siap datang ka anjeun; jeung kuring moal jadi burdensome ka anjeun: for I neangan teu Hormat, tapi anjeun: pikeun barudak halah teu nyimpen nepi ka kolot, tapi kolot pikeun barudak.

petikan nekenkeun yen kolotna kudu nyadiakeun keur budak maranéhanana tinimbang sabalikna.

1. "Saha nu Tanggung Jawab Anak Urang?"

2. "Kaberkahan Nyadiakeun Anak Urang"

1. Epesus 6:4 - "Jeung, ye fathers, ulah provoke barudak anjeun kana murka: tapi mawa aranjeunna nepi di nurture jeung admonition Gusti."

2. paribasa 17: 6 - "Barudak? 셲 barudak anu makuta lalaki heubeul; jeung kamulyaan barudak bapana maranéhanana."

2 Korinta 12:15 Jeung kuring bakal pisan gladly méakkeun jeung spent pikeun anjeun; najan beuki abundantly I love you, the less I be loved.

Paul nganyatakeun kahayangna pikeun ngorbankeun dirina pikeun urang Korinta, sanaos kurangna cinta timbal balik ka anjeunna.

1. Kakuatan Cinta Tanpa Sarat: Ngajalajah Pangorbanan Kandel Paulus dina 2 Korinta 12:15

2. Diajar Asih Tanpa Sarat: Tantangan Pesen Paulus dina 2 Korinta 12:15

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. John 15:13 - Greater cinta teu boga hiji ti ieu: iklas hiji? 셲 hirup pikeun hiji? 셲 babaturan.

2 Korinta 12:16 Tapi sanajan kitu, kuring henteu ngabeungbeuratan anjeun: tapi, kusabab licik, kuring nangkep anjeun ku tipu daya.

Paul craftily meunang urang Korinta leuwih kana sisi anjeunna tanpa burdening aranjeunna.

1. Kakuatan Persuasi: Kumaha Ngameunangkeun Jalma Tanpa Ngaraos Ditekenan

2. The Craftiness of Paul and the Corinthians: How to Use Guile to Achieve Positive Results

1. paribasa 16:21 - The wijaksana dina haté disebut discerning, sarta kecap pikaresepeun promosikeun instruksi.

2. Mateus 10:16 - Behold, Kuring keur ngirim anjeun kaluar salaku domba di satengahing ajag, jadi jadi bijaksana salaku serpents jeung polos saperti doves.

2 Korinta 12:17 Naha kuring meunang kauntungan anjeun ku saha waé anu ku kuring dikirim ka anjeun?

Paulus naroskeun ka urang Korinta naha anjeunna nampi kauntungan tina salah sahiji jalma anu anjeunna kirimkeun ka aranjeunna.

1. Kakuatan Selflessness: Milih Ngalayanan Batur Tanpa ekspektasi gain

2. Reevaluating Motif Urang: Mariksa Haté Urang Balik Aksi Urang

1. Mateus 6:2 - ? Ku sabab kitu, nalika anjeun ngalakukeun amal, ulah disada tarompét sateuacan anjeun sapertos anu dilakukeun ku jalma munafik di tempat-tempat ibadah sareng di jalan-jalan, supados aranjeunna dimulyakeun ku manusa. Assuredly, Kuring nyebutkeun ka anjeun, maranéhanana geus ganjaran maranéhanana.??

2. Pilipi 2:3-4 - ? 쏬 et nanaon bisa dipigawé ngaliwatan ambisi egois atawa sombong, tapi dina lowliness pikiran hayu unggal ngajen batur leuwih hadé ti dirina. Hayu urang masing-masing ningali kana kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur.??

2 Korinta 12:18 Abdi hoyong Titus, sareng sareng anjeunna kuring ngirim dulur. Naha Titus meunang kauntungan tina anjeun? leumpang urang henteu dina sumanget anu sami? leumpang urang henteu dina léngkah anu sami?

Paulus ngutus Titus jeung dulurna ka Korinta pikeun mastikeun yén urang Korinta nuturkeun jalan nu sarua.

1. Leumpang dina Roh Sarua - Examining Naon Hartosna Nuturkeun Allah

2. Hirup di Komunitas - Mangpaat Ngahiji dina Kristus

1. Galata 5:25 - Lamun urang hirup ku Roh, hayu urang ogé tetep dina hambalan jeung Roh.

2. Rum 12: 3-5 - Pikeun ku rahmat anu dipasihkeun ka kuring, kuring nyarioskeun ka dulur di antawis anjeun pikeun henteu mikirkeun dirina langkung luhur tibatan anu kedah dipikirkeun, tapi kedah dipikiran kalayan pertimbangan anu sober, masing-masing dumasar kana ukuran iman anu aya. Gusti parantos ditugaskeun. Pikeun sakumaha dina hiji awak urang boga loba anggota, sarta anggota teu kabeh boga fungsi anu sarua, jadi urang, sanajan loba, hiji awak dina Kristus, sarta unggal anggota hiji sejen.

2 Korinta 12:19 Sakali deui, saur anjeun yén kami ngahampura ka anjeun? Urang nyarita saméméh Allah di Kristus: tapi urang ngalakukeun sagala hal, dearly tercinta, pikeun edifying Anjeun.

Paul implores urang Korinta pikeun nginget yén kecap-kecapna diucapkeun di payuneun Allah sareng yén anjeunna damel pikeun edification maranéhanana.

1. Kakuatan Kecap Urang: Nyarios Di payuneun Gusti

2. Ngadegkeun Awak Kristus: Hirup Pangabdian

1. Yakobus 3:3-12 - Kakuatan Kecap Urang

2. Pilipi 2: 3-11 - Edifying awak Kristus

2 Korinta 12:20 Pikeun kuring sieun, lest, lamun kuring datang, kuring moal manggihan anjeun saperti kuring hayang, sarta yén kuring bakal kapanggih ka anjeun saperti teu hayang: lest aya debat, envyings, amarah, strifes, gogorowokan, bisik-bisik, bareuh, huru-hara:

Paul prihatin yén nalika anjeunna nganjang ka Korinta, aranjeunna moal ngabagéakeun anjeunna sakumaha anu dipiharepna, sareng tiasa aya pasea di antara aranjeunna.

1. Bahaya Perselisihan - Rum 12:18

2. Kaberkahan Manunggal - Jabur 133:1

1. Rum 15: 5 - Muga Allah kasabaran jeung dorongan masihan anjeun hirup di harmoni misalna saling, dina atos kalawan Kristus Yesus.

2. James 3:16 - Pikeun dimana jealousy jeung ambisi egois aya, bakal aya karusuhan sarta unggal prakték vile.

2 Korinta 12:21 Jeung les, lamun kuring datang deui, Allah kuring bakal hina kuring di antara anjeun, sarta yén kuring bakal bewaiil loba nu geus dosa geus, jeung teu repented tina najis jeung fornication jeung lasciviousness nu maranéhanana geus dipigawé.

Paul ngungkabkeun prihatinna yén nalika anjeunna nganjang deui, Gusti tiasa ngarendahkeun anjeunna kusabab dosa anggota garéja anu henteu tobat tina kabiasaan cabul maranéhna.

1. Kakuatan Tobat - Ngajauhan dosa pikeun nampi rahmat sareng rahmat Allah.

2. Butuh Humility - Ngaku kami leutik di payuneun Allah sareng pasrah kana kersa-Na.

1. Rum 3:23-24 - Pikeun sakabéh geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah, sarta diyakinkeun kalawan bébas ku rahmat-Na ngaliwatan panebusan nu sumping ku Kristus Yesus.

2. James 4: 6-7 - Tapi manéhna méré urang leuwih rahmat. Éta sababna Kitab Suci nyarios: ? 쏥 od ngalawan nu sombong tapi mikanyaah ka nu hina.??Ku kituna, pasrah ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

2 Korinta 13 mangrupikeun bab katilu belas sareng terakhir tina Surat Kadua Paulus ka Korinta. Dina bab ieu, Paulus méré pangjurung pamungkasna ka urang mukmin di Korinta, ngingetkeun yén maranéhna bakal datang, sarta ngajurung maranéhna pikeun mariksa diri.

Ayat 1: Paul dimimitian ku negeskeun wewenangna salaku rasul sareng ngingetkeun urang Korinta yén anjeunna moal ragu ngalaksanakeun disiplin nalika anjeunna sumping (2 Korinta 13: 1-2). Anjeunna tangtangan aranjeunna pikeun mariksa diri sareng nguji naha aranjeunna leres-leres dina iman. Anjeunna ngajurung aranjeunna pikeun ngakuan yén Yesus Kristus aya dina aranjeunna kecuali aranjeunna gagal dina ujian. Paul ngungkabkeun harepanana yén aranjeunna bakal lulus ujian ieu sareng ngadorong kamekaranna dina kabeneran.

Ayat 2: Paulus ngaku yén sanajan anjeunna sigana lemah dina pandangan aranjeunna, anjeunna ngadoakeun yén Gusti masihan kakuatan nalika anjeunna sumping supados anjeunna tiasa ngalaksanakeun disiplin upami diperyogikeun (2 Korinta 13:3-4). Anjeunna negeskeun yén kahayangna nyaéta pikeun edification maranéhanana tinimbang karuksakan. Anjeunna ngajurung aranjeunna pikeun ngalakukeun naon anu leres sanajan éta hartosna katingali lemah dina hal duniawi.

Alinea 3: Bab ieu dipungkas ku runtuyan pangajak. Paul nyorong persatuan diantara urang percaya, ngadesek aranjeunna pikeun tujuan restorasi, saling ngahibur, hiji pikiran, hirup rukun, sarta ngalaman cinta jeung perdamaian Allah (2 Korinta 13:11). Anjeunna mamatahan aranjeunna pikeun salam silih ku ciuman suci salaku tanda ukhuwah kaasih. Pamungkas, anjeunna ngucapkeun berkah anu nyuhunkeun rahmat Allah ka aranjeunna sadayana.

Ringkesna, Bab tilu belas tina Kadua Korinta ngandung exhortations final Paul urang jeung warnings saméméh datangna ka Corinth. Anjeunna negeskeun wewenangna salaku rasul sareng ngingetkeun ngeunaan ngalaksanakeun disiplin upami diperyogikeun. Paul tangtangan nu mukmin pikeun nalungtik diri jeung nguji iman maranéhanana bari encouraging tumuwuhna maranéhanana di amal saleh. Anjeunna nekenkeun persatuan diantara mukmin sareng naséhat kumaha aranjeunna kedah saling berinteraksi dina cinta sareng katengtreman. Bab ieu dipungkas ku muji sukur anu nyuhunkeun rahmat Allah ka aranjeunna. Bab ieu negeskeun pentingna pamariksaan diri, persatuan, sareng hirup saluyu sareng prinsip-prinsip Allah nalika urang percaya ngantosan kunjungan Paulus.

2 Korinta 13:1 Ieu katilu kalina kuring datang ka anjeun. Dina sungut dua atawa tilu saksi unggal kecap bakal ngadegkeun.

Paul ngadatangan urang Korinta pikeun katilu kalina pikeun nguatkeun kecap-Na ngaliwatan kasaksian dua atawa tilu saksi.

1. Panggero Allah: Nguatkeun Kasaksian urang

2. Kakuatan Ngadegkeun Firman Allah

1. Mateus 18:16 - "Tapi lamun manéhna teu ngadéngé anjeun, lajeng nyandak sareng thee hiji atawa dua leuwih, éta dina sungut dua atawa tilu saksi unggal kecap bisa ngadegkeun."

2. Ibrani 10: 24-25 - "Jeung hayu urang mertimbangkeun karana pikeun provoking kana cinta jeung karya alus: Teu forsaking assembling tina diri urang babarengan, sakumaha ragam sababaraha ieu, tapi exhorting karana: jeung jadi leuwih. , sabab anjeun ningali poé ngadeukeutan."

2 Korinta 13:2 Abdi nyarioskeun ka anjeun sateuacanna, sareng ngaramalkeun anjeun, saolah-olah kuring hadir, kadua kalina; Sareng ayeuna kuring teu aya di dieu, kuring nyerat ka jalma-jalma anu ayeuna parantos dosa, sareng ka sadayana anu sanés, yén upami kuring sumping deui, kuring moal nyéépkeun.

Paul ngingetkeun urang Korinta yén lamun manéhna balik, manéhna moal nembongkeun rahmat ka jalma anu geus dosa ngalawan manéhna saméméhna.

1. Rahmat Gusti: Panggero pikeun Tobat

2. Balukar tina Dosa Unrepentant

1. Ibrani 4:16 - Ku kituna hayu urang datang boldly kana tahta rahmat, supaya urang bisa ménta rahmat, sarta manggihan rahmat pikeun mantuan dina waktu merlukeun.

2. James 5:20 - Hayu manéhna nyaho, yén manéhna nu ngarobah jelema nu ngalakukeun dosa tina kasalahan jalan-Na bakal nyalametkeun hiji jiwa tina maot, jeung bakal nyumputkeun a multitude dosa.

2 Korinta 13: 3 Kusabab anjeun milarian bukti Kristus nyarios dina kuring, anu pikeun anjeun henteu lemah, tapi kuat dina anjeun.

Paul ngadorong urang Korinta pikeun milarian bukti ayana Kristus dina anjeunna, negeskeun kakawasaan bukti ieu dina kahirupan maranéhanana.

1. Neangan Bukti Ayana Kristus dina Kahirupan Anjeun

2. Jadi Didorong ku Kakawasaan Kristus dina Anjeun

1. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

2. 2 Peter 1:17 - Pikeun manéhna narima ngahargaan jeung kamulyaan ti Allah Rama lamun sora datang ka manéhna ti Maha Agung, paribasa,? 쏷 nya Putra abdi kaasih, ka saha abdi remen.??

2 Korinta 13:4 Pikeun sanajan anjeunna disalib ku kalemahan, tapi anjeunna hirup ku kakawasaan Allah. Pikeun urang oge lemah di Anjeunna, tapi urang bakal hirup jeung manéhna ku kakawasaan Allah ka anjeun.

Yesus disalib kaluar tina kalemahan, tapi Anjeunna gugah deui ngaliwatan kakawasaan Allah. Urang oge lemah, tapi urang bakal hirup ngaliwatan Anjeunna jeung kakawasaan Allah.

1. Kakawasaan Allah leuwih gede ti batan kalemahan urang

2. Kakuatan Kiamat jeung Hirup

1. Rum 8:11, "Tapi lamun Roh Anjeunna anu diangkat nepi Yesus ti nu maraot Huni di anjeun, manéhna anu diangkat nepi Kristus ti nu maraot ogé bakal quicken awak fana anjeun ku Roh-Na anu dwelleth di anjeun."

2. 1 Korinta 15:57, "Tapi sukur ka Allah, anu masihan urang meunangna ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus."

2 Korinta 13:5 Mariksa diri anjeun, naha anjeun dina iman; buktikeun diri sorangan. Naha anjeun henteu terang ka diri anjeun sorangan, kumaha Yesus Kristus aya dina diri anjeun, iwal anjeun janten reprobates?

Petikan éta nyorong pamiarsa pikeun mariksa diri sareng ngabuktikeun yén Yesus Kristus aya dina aranjeunna, supados aranjeunna henteu reprobat.

1. "Ujian Diri Iman"

2. "Kapastian Kenal Yesus Kristus"

1. Rum 8: 9-11 - "Tapi anjeun teu aya dina daging, tapi dina Roh, lamun kitu jadi yén Roh Allah Huni di anjeun. Ayeuna lamun saha wae teu boga Roh Kristus, anjeunna teu salah sahiji. Jeung lamun Kristus aya dina anjeun, awak geus maot ku dosa, tapi Roh teh hirup ku sabab bener. paéh ogé bakal nyegerkeun awak fana anjeun ku Roh-Na anu cicing di anjeun."

2. Lukas 9:23-24 - "Jeung cenah ka aranjeunna sadayana, Lamun saha bakal nuturkeun kuring, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na unggal poe, sarta nuturkeun kuring. Pikeun saha-saha anu hayang nyalametkeun hirupna bakal leungit eta. : Tapi sing saha anu leungiteun nyawana demi Kami, tangtu salamet."

2 Korinta 13: 6 Tapi kuring yakin yén anjeun bakal terang yén kami henteu reprobates.

Paulus ngajurung urang Korintus pikeun ngakuan yén anjeunna sareng para sahabatna henteu ditolak ku Allah.

1. "Kakuatan Percaya ka Gusti"

2. "Henteu Reprobat: Hirup dina Nikmat Allah"

1. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén moal maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa nanaon sejenna dina sagala ciptaan, bakal aya. tiasa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

2. Epesus 2: 4-5 - "Tapi Allah, anu beunghar ku rahmat, kusabab asih hébat nu Anjeunna dipikacinta urang, sanajan urang geus maot dina trespasses urang, dijieun urang hirup babarengan jeung Kristus? y kurnia anjeun boga . geus disimpen."

2 Korinta 13:7 Ayeuna sim kuring neneda ka Allah supaya maraneh ulah migawe anu jahat; Henteu yén kami kedah katingalina disatujuan, tapi yén anjeun kedah ngalakukeun anu jujur, sanaos urang janten reprobates.

Paulus ngadoa ka Allah supaya urang Korinta bakal ngalampahkeun nu bener, sanajan manéhna jeung batur-baturna bisa jadi teu ditarima.

1. Ngalakukeun hal anu leres, sanaos henteu populer

2. Pentingna Integritas Najan Kasampurnaan Urang

1. 1 Petrus 2:12 ? 쏫 eeping kalakuan anjeun di antara kapir menak, ku kituna lamun maranéhna ngomong ngalawan anjeun sakumaha jahat, maranéhanana bisa ningali amal alus anjeun sarta muji ka Allah dina poé datangna.??

2. Yakobus 4:17 ? 쏶 o saha anu terang kana hal anu leres sareng henteu ngalaksanakeunana, pikeun anjeunna éta dosa.??

2 Korinta 13:8 Pikeun urang teu bisa ngalakukeun nanaon ngalawan bebeneran, tapi pikeun bebeneran.

Paul nyorong urang Korinta janten leres kana bebeneran sabab éta hiji-hijina hal anu tiasa nahan oposisi naon waé.

1. ? 쏶 tanding Teguh dina Kaleresan??

2. ? 쏷 anjeunna Kakuatan Kaleresan Teu Robah ??

1. Yesaya 40:8 - ? 쏷 jukut layu, kembang layu, tapi pangandika Allah urang bakal langgeng.??

2. Siloka 12:19 - ? 쏷 biwir kejam tahan salamina, tapi létah bohong ngan sakedap.??

2 Korinta 13:9 Pikeun urang bungah lamun urang lemah, jeung anjeun kuat: jeung ieu ogé kami hayang, komo kasampurnaan Anjeun.

Rasul Paulus miharep urang Korintus sampurna imanna.

1. Nyampurnakeun Iman ngaliwatan Kalemahan

2. Bungah dina Kalemahan, Ngudag Kasampurnaan

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Mateus 5:48 - Jadi ye sampurna, komo salaku Rama Anjeun nu aya di sawarga sampurna.

2 Korinta 13:10 Ku sabab kitu kuring nulis hal ieu keur absen, lest hadir kuring kudu make sharpness, nurutkeun kakawasaan nu Gusti geus dibikeun ka kuring pikeun edification, jeung teu karuksakan .

Paul nyerat ka urang Korinta pikeun ngagedékeun aranjeunna, sareng ngahindarkeun kedah seukeut sareng aranjeunna sacara pribadi, ngagunakeun kakawasaan anu dipasihkeun ku Gusti ka anjeunna.

1. The Power of Edification: Kumaha Paul Dipaké Power-Na pikeun Ngawangun Up Garéja

2. Kakuatan Cinta: Kumaha Paul Ngahindarkeun Ngagunakeun Kakawasaan-Na pikeun Rubuhkeun Garéja

1. Galata 6: 1-2 - "Dulur-dulur, lamun aya anu bray dina sagala pelanggaran, anjeun anu spiritual kudu mulangkeun anjeunna dina sumanget gentleness. Tetep waspada dina diri, lest anjeun ogé jadi cocoba. Nanggung karana? 셲 burdens , sarta jadi minuhan hukum Kristus.??

2. Rum 15:14 - "Kuring sorangan wareg ngeunaan anjeun, dulur kuring, nu yourselves pinuh ku kahadean, ngeusi sagala pangaweruh jeung bisa ngadidik karana."

2 Korinta 13:11 Tungtungna, dulur-dulur, pamitan. Sing sampurna, sing bageur, sing bageur, sing rukun; jeung Allah cinta jeung karapihan bakal sareng anjeun.

1. Kasampurnaan jeung Panglipur Allah: Ngajalajah 2 Korinta 13:11

2. Kumaha Hirup Damai: Tingali 2 Korinta 13:11

1. Pilipi 4:7-9 - Jeung karapihan Allah, nu surpasses sadaya pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2. Rum 15: 5-6 - Muga-muga Allah anu kasabaran sareng pangjurung maparin ka anjeun pikeun hirup rukun sareng anu sanés, saluyu sareng Kristus Yesus, supados anjeun sareng hiji sora ngamulyakeun ka Allah sareng Rama Gusti urang Yesus. Kristus.

2 Korinta 13:12 Salam ka batur ku cium anu suci.

Paul nelepon pikeun mu'min pikeun salam silih ku ciuman suci.

1. Ciuman Persatuan: Ngajalajah Pentingna Salam Paul

2. Kakuatan Kiss Suci: Némbongkeun Cinta jeung Hormat di Garéja

1. Epesus 5:21 - Patuh ka silih kaluar tina reverence ka Kristus.

2. 1 Peter 5:14 - Salam silih ku ciuman cinta.

2 Korinta 13:13 Sadaya umat suci salam ka anjeun.

Paulus ngintun salam ka urang Korinta ti sakumna umat suci.

1. Salam Damai sareng Persatuan: Kakuatan Garéja.

2. The Power of belonging: Dorongan Ngaliwatan silaturahmi.

1. Kolosa 3:15 - Hayu karapihan Kristus aturan dina hate anjeun, saprak salaku anggota hiji awak anjeun disebut karapihan.

2. Epesus 4: 2-3 - Janten lengkep hina jeung lemah lembut; sing sabar, silih asih silih pikanyaah. Jieun unggal usaha pikeun ngajaga persatuan Roh ngaliwatan beungkeut karapihan.

2 Korinta 13:14 Nu kurnia Gusti Yesus Kristus, jeung asih Allah, jeung komuni Roh Suci, marengan anjeun sadaya. Amin.

Paul wishes rahmat, cinta, jeung komuni jeung Roh Suci jadi jeung urang Corinth.

1. Kakuatan Trinitas: Kumaha Nampa Rahmat, Asih, sareng Komuni Roh Suci

2. Berkah tina Benediction Paul: Kumaha Narima Berkah Grace, Cinta, jeung Komuni

1. Rum 5: 5 - "Jeung harepan maketh teu isin; sabab cinta Allah geus héd mancanagara dina hate urang ku Roh Suci anu dibikeun ka urang."

2. Yohanes 15:26 - ? Tapi lamun Nu nulungan datang, anu Kami bakal dikirim ka anjeun ti Rama, Roh bebeneran, anu proceeds ti Rama, manéhna baris jadi saksi ngeunaan Kami.??

Galata 1 nyaéta bab kahiji tina Surat Paulus ka urang Galata. Dina bab ieu, Paul ngadegkeun otoritas apostolik sarta alamat isu ajaran palsu nu infiltrated gereja Galatia.

Ayat 1: Paul dimimitian ku ngantebkeun panggero ilahi-Na salaku rasul, teu diangkat ku manusa tapi ngaliwatan Yesus Kristus jeung Allah Rama (Galatia 1:1). Anjeunna nganyatakeun kaheranan kumaha gancangna jalma-jalma mukmin Galatia parantos ngajauhan Injil anu leres kana versi anu menyimpang anu diajarkeun ku guru-guru palsu. Paul negeskeun yén aya ngan hiji injil, sarta saha anu preaches injil béda kudu dilaknat (Galatia 1: 6-9). Anjeunna negeskeun yén anjeunna nampi pesenna langsung ti Kristus ngalangkungan wahyu.

Ayat ka-2: Paulus ngabéla konversi jeung palayananana ku cara nyaritakeun kahirupan baheula salaku panyiksa Kristen anu getol. Manéhna highlights kumaha Allah disebut manéhna dina rahmat-Na jeung wangsit Putra-Na ka manéhna ku kituna manéhna bisa ngahutbah antara kapir (Galatia 1:13-16). Paul negeskeun yén anjeunna henteu konsultasi sareng otoritas manusa, tapi langsung angkat ka Arab sateuacan uih deui ka Damsik. Anjeunna teras nganjang ka Yérusalém sakedap pikeun pendak sareng Pétrus sareng Yakobus, tapi anjeunna henteu nampi petunjuk atanapi ajaran tambahan ti aranjeunna.

Alinea 3: Bab ieu ditungtungan ku Paul negeskeun kamerdikaanna tina persetujuan atanapi validasi manusa. Anjeunna negeskeun yén anjeunna henteu nyobian nyenangkeun jalma tapi langkung ti Allah, anu parantos nyauran anjeunna pikeun tujuan anu khusus (Galatia 1:10). Paul reiterates yén manéhna narima injil na langsung ti Kristus jeung teu dipangaruhan atawa diajarkeun ku batur. Anjeunna negeskeun yén pesen-Na konsisten di sakumna daérah, nunjukkeun asal-usul ilahi.

Kasimpulanana, Bab hiji Galata museurkeun kana ngadegkeun otoritas apostolik Paul sarta alamat ajaran palsu di gereja Galatia. Paul nekenkeun narima télépon jeung injil na langsung ti Yesus Kristus, teu ngaliwatan otoritas manusa. Manéhna expresses héran dina miang gancang mu'min 'tina injil leres kana versi menyimpang diajarkeun ku guru palsu. Paul ngabéla konvérsi sareng pelayananna, nyorot kamerdikaanna tina validasi manusa sareng negeskeun yén pesenna konsisten di sakumna daérah. Bab ieu highlights pentingna adhering kana injil leres tur recognizing panggero ketuhanan Paul salaku rasul.

Galata 1:1 Paulus, rasul, (sanes ku manusa, sanes ku manusa, tapi ku Yesus Kristus, sareng Allah Rama, anu ngahirupkeun anjeunna tina maot;)

Paul ngawanohkeun dirina salaku rasul disebut teu ku saha wae tapi ku Yesus Kristus jeung Allah Rama.

1: Urang sadaya disaur ku Allah pikeun ngalaksanakeun tujuan-Na.

2: Kahirupan Paulus janten panginget ngeunaan panggero urang sorangan ku Gusti.

1: Mateus 4:19 - Sarta anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, Turutan Kami, sarta Kami bakal ngajadikeun anjeun pamayang lalaki.

2: 1 Corinthians 1: 9 - Allah satia, ku saha anjeun disebut kana ukhuwah Putra-Na Yesus Kristus Gusti urang.

Galata 1:2 Sareng dulur-dulur sadayana anu sareng abdi, ka jamaah-jamaah di Galatia.

Paulus ngintun salam ka jamaah-jamaah di Galatia ti dirina jeung dulur-dulurna.

1: Salam Asih jeung Kasatuan Paulus ka jamaah-jamaah di Galatia

2: Kakuatan Komunitas sareng Ukhuwah di Garéja

1: Rum 12:10 - Silih asih jeung kaasih duduluran; silih éléhkeun dina némbongkeun kahormatan.

2: 1 Tesalonika 5:11 - Ku kituna silih ajak jeung silih ngawangun nepi, sagampil anjeun lakukeun.

Galata 1:3 Mugia aya rahmat sareng katengtreman ti Allah Rama, sareng ti Gusti urang Yesus Kristus,

Salam Paulus ka urang Galata kalebet rahmat sareng katengtreman ti Allah Rama sareng Yesus Kristus.

1. Katengtreman Allah dina Jaman Hésé

2. Rahmat Gusti dina Kahirupan Sapopoé

1. Pilipi 4:6-7 - Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, jeung sukur, nampilkeun requests Anjeun ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2. Epesus 2: 8-9 - Pikeun éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-jeung ieu teu ti yourselves, éta kurnia Allah-teu ku karya, jadi teu saurang ogé bisa boast.

Galata 1: 4 Anu masihan dirina pikeun dosa-dosa urang, supados anjeunna nyalametkeun urang tina dunya anu jahat ayeuna, numutkeun pangersa Allah sareng Rama urang:

Yesus masihan dirina pikeun nyalametkeun urang tina dunya jeung cara jahat na, nurutkeun bakal Allah.

1: Yesus ngorbankeun dirina pikeun nyalametkeun urang tina dosa sareng kajahatan.

2: Urang bisa disalametkeun tina jalan dosa dunya ngaliwatan kurban Yesus.

1: Epesus 2: 8-9: "Kanggo ku kurnia anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Jeung ieu teu ngalakukeun sorangan; éta kurnia Allah, teu hasil karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast ".

2: Mateus 11: 28-30: "Hayu ka Kami, sakabeh anu kuli jeung beurat kabeungbeurat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke Kami kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, jeung Anjeun bakal manggih katengtreman pikeun jiwa anjeun. Pikeun jok Kami gampang, sarta beban Kami hampang."

Galata 1:5 Mantenna kamulyaan salalanggengna. Amin.

Petikan ieu mangrupikeun doxologi pujian ka Gusti pikeun karya kasalametan-Na anu mulya.

1. Rahmat Allah Nyalametkeun: Hiji Alesan pikeun Masihan Anjeunna Kamulyaan

2. Kaasih Gusti anu Teu Saratna: Dasar Syukur

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-jeung ieu teu ti yourselves, éta kurnia Allah-teu ku karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Galata 1: 6 Abdi heran yén anjeun gancang-gancang dipiceun tina anjeunna anu nyauran anjeun kana rahmat Kristus kana Injil anu sanés.

Paul expresses heran na yén Galata geus gancang ditinggalkeun injil Kristus pikeun injil sejen.

1. "Bahaya Injil Palsu"

2. "The Joy of Embracing Grace of Christ"

1. 1 Korinta 15: 1-4 - Da'wah Paul ngeunaan Injil Yesus Kristus

2. Rum 11: 5-6 - kahadean Allah jeung severity di kasalametan

Galata 1:7 Nu lain lain; tapi aya sababaraha anu nyusahkeun anjeun, sareng bakal nyinglarkeun Injil Kristus.

Paulus ngingetkeun urang Galata ngalawan guru-guru palsu anu nyoba nyimpangkeun Injil Kristus.

1. Awas Saha Anjeun Dengekeun

2. Ulah Disasar Ku Ajaran Palsu

1. Rum 16:17-18 - Ayeuna kuring menta anjeun, dulur-dulur, cirian aranjeunna anu ngabalukarkeun divisions jeung offenses bertentangan jeung doktrin nu geus diajar; sarta ulah aranjeunna. Pikeun maranéhanana anu saperti teu ngawula ka Gusti urang Yesus Kristus, tapi beuteung sorangan; jeung ku kecap alus jeung ucapan adil nipu hate nu basajan.

2. 2 Timoteus 4:3-4 - Pikeun waktuna bakal datang nalika maranéhna moal endure doktrin sora; tapi sanggeus hawa nafsu maranéhanana baris numpuk ka sorangan guru, ngabogaan Ceuli itching; Jeung maranéhna bakal ngahurungkeun jauh Ceuli maranéhanana ti bebeneran, sarta bakal robah jadi fabel.

Galata 1:8 Tapi sanajan kami, atawa malaikat ti sawarga, ngahutbah mana wae injil sejenna ka anjeun ti eta anu kami geus diajarkeun ka anjeun, hayu anjeunna jadi dilaknat.

Paul ngingetkeun gareja Galatia supaya henteu ngadangukeun injil anu sanés ti anu diwawarkeun.

1. Kakuatan Injil: Tetep Satia kana Firman Allah

2. Ajaran Palsu jeung Bahaya Bid’ah

1. 1 Korinta 15: 1-4 - injil Paul ngeunaan kasalametan ngaliwatan pupusna sarta jadian Kristus urang.

2. 2 Timoteus 2:15 - Studying Kitab Suci jeung Ngahindarkeun ajaran palsu.

Galata 1:9 Sakumaha anu ku simkuring diomongkeun baheula, ayeuna deui sim kuring ngomong deui: Lamun aya anu ngawawarkeun Injil anu lian ka aranjeun salian ti anu geus ditampi, mugi dikutuk.

Paul ngadesek urang Galata pikeun nampik sagala injil lian ti naon geus aranjeunna nampi.

1. Nolak Ajaran Palsu - Galata 1:9

2. Nangkeup Injil Leres - Galata 1: 9

1. Deuteronomy 13: 1-5 - Warnings ngalawan nabi palsu.

2. Rum 16:17-18 - Exhortation awas pikeun guru palsu.

Galata 1:10 Naha kuring ayeuna ngayakinkeun manusa, atanapi Gusti? atawa kuring neangan mangga lalaki? pikeun lamun kuring can pleased lalaki, Abdi teu kudu jadi hamba Kristus.

Paul naroskeun naha anjeunna nyobian nyenangkeun manusa atanapi Gusti.

1. Pastikeun pikeun nyenangkeun Allah, lain lalaki.

2. Hirup taat ka Allah, lain lalaki.

1. Kolosa 3: 23-24 - Naon waé anu anjeun laksanakeun, damel kalayan ati-ati, sakumaha pikeun Gusti sareng sanés pikeun lalaki, terang yén ti Gusti anjeun bakal nampi warisan salaku ganjaran anjeun. Anjeun ngawula ka Gusti Kristus.

2. Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun nyalira. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun.

Galata 1:11 Tapi kuring ngabuktoskeun ka anjeun, dulur-dulur, yén Injil anu diwartakeun ku kuring henteu ti manusa.

Injil nu diwawarkeun ku Paulus lain ti manusa.

1: Ngandelkeun Firman Allah, Henteu Ngandelkeun Firman Manusa

2: Urang Sadaya Dipanggil Pikeun Ngawartakeun Injil

1: 2 Timoteus 3: 16-17 - "Sagala Kitab Suci diilhamkeun ku Allah, sareng mangpaat pikeun doktrin, pikeun negor, pikeun ngabenerkeun, pikeun ngadidik dina kabeneran: Supaya manusa Allah janten sampurna, lengkep kasampurnaan ka sadayana. karya alus. "

2: Kolosa 1:23 - “Lamun aranjeun tetep dina iman anu dilandi jeung mapan, jeung teu dijauhkeun tina harepan tina Injil, anu geus didarengekeun, jeung anu diwartakeun ka unggal mahluk anu aya di handapeun langit; dimana kuring Paul diangkat menteri."

Galata 1:12 Pikeun kuring henteu nampi éta ti manusa, atanapi henteu diajarkeun, tapi ku wahyu Yesus Kristus.

Paul dibere injil Yesus Kristus ngaliwatan wahyu ketuhanan, teu ngaliwatan sagala pangajaran atawa instruksi manusa.

1: Kaunikan Injil Yesus Kristus

2: Wahyu Ilahi nyaéta Sumber Pangaweruh Sajati

1: Epesus 3: 3-5 - Kumaha misteri Kristus, anu henteu diémbarkeun ka jalma-jalma dina generasi anu sanés, ayeuna parantos diungkabkeun ka rasul-rasul sareng nabi-Na anu suci ku Roh.

2: John 14:26 - Tapi nu ngajengkeun, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, bakal ngajarkeun maneh sagala hal jeung bakal ngingetkeun anjeun sagalana Kuring geus ngomong ka anjeun.

Galata 1:13 Sabab maraneh geus ngadarenge omongan Kami baheula dina agama urang Yahudi, yen kuring nepi ka teu kaukur ngaaniaya jamaah Allah jeung ngancurkeun eta.

Paul recounts hirupna saméméh konversi na Kristen, di mana anjeunna persecuted garéja Allah.

1. The Power of Conversion: Transformasi Paul urang ti Persecutor ka Da'wah

2. Welas Asih Gusti: Panghampura sareng Panebusan kanggo Sadayana

1. Lukas 15:11-32, Pasemon ngeunaan Putra Prodigal

2. Rum 5: 8, Tapi Allah nunjukkeun asih-Na ka urang dina ieu: Nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.

Galata 1:14 Jeung dina agama urang Yahudi leuwih untung leuwih loba sarua kuring di bangsa kuring sorangan, jeung leuwih exceedingly getol kana tradisi karuhun kuring.

Paul ngalaman kasuksésan hébat dina observance tina adat jeung hukum Yahudi, sarta utamana devoted kana tradisi karuhun na.

1. Pentingna ngahargaan tradisi kulawarga

2. Tetep bakti kana lalampahan iman urang

1. Ulangan 6:4-9

2. Kolosa 3:17-21

Galata 1:15 Tapi nalika Allah ngabagéakeun, anu misahkeun kuring ti rahim indung kuring, sareng nyauran kuring ku rahmat-Na,

Rahmat Allah mangrupikeun sumber panggero urang.

1. Allah Nyauran Urang Ku Rahmat-Na - A Study of Galata 1:15

2. Papisahan Urang Ti Allah jeung Kumaha Rahmat Ngahijikeun deui Urang - Pamariksaan Galata 1:15

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Epesus 2: 4-5 - Tapi kusabab cinta hébat-Na pikeun urang, Allah, anu beunghar ku rahmat, dijieun urang hirup kalawan Kristus sanajan urang maot dina transgressions-éta ku rahmat anjeun geus disimpen.

Galata 1:16 Pikeun nembongkeun Putra-Na dina kuring, supaya kuring bisa ngahutbah manéhna antara kapir; Sakedapan kuring henteu ngarujuk kana daging sareng getih:

Paul ieu divinely disebut ngahutbah Injil Yesus Kristus diantara kapir.

1. Panggero Allah: Ngawalon Pangersa Allah

2. Kakuatan Injil: Ngawawarkeun Injil Yesus Kristus

1. Yeremia 1:5 "Samemeh Kami ngawangun anjeun dina rahim, Kami terang anjeun, sareng sateuacan anjeun lahir, kuring parantos ngasupan anjeun, kuring parantos nunjuk anjeun nabi pikeun bangsa-bangsa."

2. Rasul 10: 34-35 "Jadi Peter muka sungut sarta ngomong: "Saleresna abdi ngartos yen Allah nembongkeun euweuh partiality, tapi di unggal bangsa saha wae anu takwa anjeunna jeung ngalakukeun naon katuhu téh ditarima ku Anjeunna."

Galata 1:17 Abdi henteu angkat ka Yerusalem ka anu parantos janten rasul sateuacan abdi; Tapi kuring indit ka Arab, sarta balik deui ka Damaskus.

Paul ngungkabkeun yén anjeunna henteu angkat ka Yérusalém pikeun pendak sareng rasul-rasul, tapi angkat ka Arab sareng uih deui ka Damsik.

1. Urang kudu diajar tina tuladan Paulus pikeun nuturkeun pangersa Allah, sanajan éta henteu populér atawa merenah.

2. Urang tiasa percanten ka Allah pikeun masihan pituduh sareng pituduh, sanaos rencana urang gagal.

1. Yermia 29:11 - Pikeun kuring nyaho rencana kuring keur anjeun, nyebutkeun Gusti, rencana pikeun karaharjaan jeung teu keur jahat, pikeun masihan anjeun hareup jeung harepan.

2. Mateus 6:33 - Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung amal saleh-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

Galata 1:18 Sanggeus tilu taun, kuring naék ka Yérusalém nepungan Petrus, tuluy cicing jeung manéhna lima belas poé.

Paulus nganjang ka Yérusalém pikeun nganjang ka Pétrus, lima belas poé jeung manéhna.

1. Urang bisa diajar tina conto Paulus ngeunaan waktu babarengan jeung dulur saiman séjénna.

2. Allah bisa ngagunakeun hubungan urang jeung mukmin séjén jang meberkeun karya karajaan-Na.

1. Rasul 9:26-27 - Jeung lamun Saul geus datang ka Yerusalem, manéhna nyoba ngagabung jeung murid; tapi maranehna kabeh sieun ka Anjeunna, sarta teu percaya yen anjeunna murid. Tapi Barnabas nyandak anjeunna jeung dibawa ka rasul-rasul.

2. 1 Tesalonika 5:11 - Ku sabab ajak karana jeung ngawangun karana nepi, sagampil anjeun lakukeun.

Galata 1:19 Tapi rasul-rasul anu sanés anu kuring ningali, iwal Yakobus, dulur Gusti.

Paulus nyarioskeun pangalamanana ngeunaan Injil, nyatakeun yén anjeunna henteu ningali saurang rasul kecuali Yakobus, saderek Gusti.

1. Tinjauan Injil: Nguji Pangalaman Paulus

2. James, lanceukna Gusti: Peran Unik dina Garéja Awal

1. Rum 1:16-17 - Pikeun Kami teu isin tina injil, pikeun éta kakawasaan Allah pikeun kasalametan ka dulur anu percaya, ka urang Yahudi kahiji jeung ogé ka Yunani. Pikeun di dinya kabeneran Allah diungkabkeun tina iman pikeun iman, sakumaha anu ditulis, "Nu soleh bakal hirup ku iman."

2. 1 Korinta 15:7-8 - Lajeng anjeunna mucunghul ka James, lajeng ka sadaya rasul. Anu pamungkas, sakumaha ka hiji lahir untimely, anjeunna mucunghul ogé ka abdi.

Galata 1:20 Ayeuna hal anu kuring nyerat ka anjeun, tingali, di payuneun Allah, kuring henteu ngabohong.

Paulus nyatakeun kajujuran sareng kabeneran dina tulisanana, nyatakeun yén anjeunna henteu ngabohong ka urang Galata sateuacan Allah.

1: Pentingna Janten Jujur

2: Kakuatan Integritas

1: Siloka 12:22 - Biwir bohong mangrupikeun kajahatan ka Gusti, tapi jalma anu satia karesepna.

2: Epesus 4:25 - Ku alatan éta, sanggeus nyingkirkeun bohong, hayu unggal anjeun nyarita bebeneran jeung batur, sabab urang teh anggota hiji séjén.

Galata 1:21 Saterusna kuring datang ka wewengkon Siria jeung Kilikia;

Paul ngumbara ka Siria jeung Kilikia sanggeus konversi anjeunna.

1. Nuturkeun Rencana Allah: Perjalanan Paul Saatos Konversi-Na

2. Ngamurnikeun Iman Urang: Diajar jeung Tumuwuh Ngaliwatan Jaman Hésé

1. Rasul 9: 19-21 - lalampahan Paul urang ti Damsik ka Yerusalem

2. 2 Korinta 11:25-27 - Sangsara jeung kasabaran Paulus demi Injil

Galata 1:22 Jeung teu dipikawanoh ku raray ka jamaah-jamaah di Yudea anu aya dina Kristus.

Rasul Paulus teu dipikanyaho ku raray ka gereja-gereja Yudea anu aya dina Kristus.

1. Pentingna kawani dina nyebarkeun Injil

2. Kakuatan Roh Suci dina kahirupan urang

1. Rasul 9: 15-16 - "Tapi Gusti nimbalan ka anjeunna, Balik jalan anjeun: pikeun anjeunna mangrupakeun wadah dipilih pikeun kuring, pikeun mawa ngaran kuring saméméh kapir, jeung raja, jeung barudak Israil: Pikeun I bakal. Terangkeun ka Anjeunna, kumaha hebatna anjeunna kedah sangsara demi nami Kami."

2. Pilipi 1: 27-28 - "Ngan hayu paguneman anjeun jadi sakumaha eta janten injil Kristus: yén naha kuring datang jeung ningali anjeun, atawa nu sejenna bolos, kuring bisa ngadéngé urusan anjeun, nu anjeun nangtung gancang dina hiji sumanget. , kalawan hiji pikiran narékahan babarengan pikeun iman Injil."

Galata 1:23 Tapi maranehna ngan ngadéngé, yén manéhna nu persecued urang jaman baheula, ayeuna ngahutbah iman nu kungsi musnah.

Urang Galata ngadéngé ngeunaan konversi Saulus, anu kungsi persecuted aranjeunna dina kaliwat, sarta yén anjeunna ayeuna da'wah iman anjeunna kungsi ancur.

1. Rahmat Allah anu Luar Biasa: Konversi Saul

2. Panebusan Ngaliwatan Iman: Inget Carita Saul

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate asih-Na sorangan ka urang, dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Yesaya 55:7 - Hayu nu jahat forsake jalan-Na, jeung lalaki unrighteous pikiran-Na: jeung hayu manéhna mulang ka Gusti, jeung manéhna bakal boga rahmat ka manéhna; jeung ka Allah urang, pikeun manéhna abundantly hampura.

Galata 1:24 Jeung maranéhna ngagungkeun Allah di kuring.

Jalma-jalma ngamulyakeun Allah ku lantaran palayanan Paulus.

1. Kahirupan Paul salaku Conto Ngamulyakeun Allah

2. Kumaha Ngamulyakeun Allah dina Kahirupan Sapopoé

1. Kolosa 3:17, "Jeung naon bae anu anjeun lakukeun, dina kecap atawa kalakuan, ngalakukeun sagalana dina nami Gusti Yesus, muji sukur ka Allah Rama ngaliwatan Anjeunna."

2. 1 Petrus 4:11, "Sing saha nu nyarita, kudu ngalakukeun kitu salaku hiji anu diomongkeun utterances Allah; sakur ngawula ka ngalakukeun kitu salaku hiji anu ngawula ku kakuatan nu Allah nyadiakeun; ku kituna dina sagala hal Allah. Mugia dimulyakeun ku jalan Isa Al Masih, anu kagungan kamulyaan sareng kakawasaan salalanggengna. Amin."

Galata 2 nyaéta bab kadua Surat Paulus ka urang Galata. Dina bab ieu, Paulus nyaritakeun interaksina jeung para rasul di Yérusalém jeung ngabéla wewenang jeung pesenna.

Ayat ka-1: Paulus ngamimitian ngajéntrékeun kunjungan ka Yérusalém opat belas taun sanggeusna pindah agama, di mana manéhna pribadi papanggih jeung pamingpin-pamingpin nu boga pangaruh saperti Pétrus, Yakobus, jeung Yohanes. Anjeunna babagi yén anjeunna dibere ka aranjeunna injil anjeunna geus da'wah diantara kapir, néangan negeskeun jeung persatuan maranéhanana (Galatia 2: 1-2). Para rasul ngaku yen Allah geus dipercayakeun Paul jeung misi pikeun ngahutbah ka kapir bari fokus kana ministering ka urang Yahudi (Galatia 2: 7-9). Pasamoan ieu negeskeun kamerdikaan Paulus dina ngahutbah Injil anu langsung ditampi ti Kristus.

Ayat 2: Paulus teras nyarioskeun konfrontasi sareng Pétrus di Antioki. Nalika urang Kristen Yahudi tangtu sumping ti Yakobus, Petrus mundur tina tuang sareng mukmin kapir kusabab sieun dikritik ti Yudaizers ieu (Galatia 2: 11-12). Paripolah ieu nyababkeun urang Kristen Yahudi sanés, kalebet Barnabas, nuturkeun. Salaku réspon, Paul sacara umum nyentak Petrus pikeun munafik sareng teu konsisten dina hirup numutkeun bebeneran Injil (Galatia 2:14).

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku Paulus negeskeun yén leresan asalna tina iman ka Kristus waé sareng sanés ku nuturkeun hukum atanapi adat istiadat Yahudi. Anjeunna negeskeun yén teu aya anu tiasa dibenerkeun ku karya hukum tapi ngan ku iman ka Yesus Kristus (Galatia 2:16). Anjeunna highlights kumaha mukmin geus maot kana prakték legalistic tur ayeuna hirup ku iman ka Kristus anu dipikacinta aranjeunna sarta masihan dirina sorangan pikeun aranjeunna (Galatia 2: 19-20). Paul nyimpulkeun ku negeskeun yén upami kabeneran tiasa dimeunangkeun ku cara ngajaga hukum atanapi ritual, maka pupusna Kristus henteu diperyogikeun.

Kasimpulanana, Bab dua Galata museurkeun kana interaksi Paulus sareng rasul-rasul di Yérusalém sareng ngabéla otoritas sareng pesenna. Paul nyarioskeun nganjang ka Yerusalem dimana anjeunna masihan Injil anu anjeunna wawarkeun di antara bangsa-bangsa sanés, nampi negeskeun ti para rasul. Anjeunna negeskeun yén Allah parantos masihan anjeunna misi pikeun ngahutbah ka bangsa-bangsa sanés nalika aranjeunna fokus kana ngalayanan urang Yahudi. Paul teras nyarioskeun konfrontasi sareng Pétrus di Antioki, dimana anjeunna sacara umum nyéépkeun anjeunna kusabab munafikna ngeunaan adat-istiadat Yahudi. Bab éta disimpulkeun sareng Paul negeskeun yén leresan asalna tina iman ka Kristus waé sareng sanés ku niténan hukum atanapi adat istiadat Yahudi, negeskeun yén urang percaya diyakinkeun ku iman ka Yesus Kristus anu masihan dirina pikeun aranjeunna. Bab ieu nyorot pentingna persatuan, leresan ku iman, sareng hirup numutkeun bebeneran Injil tinimbang prakték legalistik.

Galata 2:1 Saterusna opat belas taun sanggeus kuring indit deui ka Yerusalem jeung Barnabas, jeung nyokot Titus jeung kuring.

Paulus ka Yérusalém pikeun ngabahas Injil jeung para rasul.

1: Urang kudu daék babagi injil ka batur, teu paduli biaya.

2: Urang kudu salawasna kabuka pikeun diajar jeung tumuwuh dina iman urang.

1: Rasul 18: 23-21 - Paul ngadatangan sinagoga pikeun ngahutbah Injil sareng nyanghareupan oposisi ti urang Yahudi.

2: Mateus 28:18-20 - Yesus maréntahkeun urang pikeun indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa.

Galata 2: 2 Sareng kuring naék ku wahyu, sareng ngawartosan ka aranjeunna yén Injil anu ku kuring diwawarkeun di antara bangsa-bangsa sanés, tapi sacara pribadi ka jalma-jalma anu kasohor, lest ku cara naon waé kuring kedah ngajalankeun, atanapi parantos ngajalankeun, sia-sia.

Paulus ngumbara ka Yérusalém ku wahyu ilahi, sareng sacara pribadi ngabagi Injil anu anjeunna wawarkeun ka bangsa-bangsa sanés sareng jalma anu terkenal.

1. Ulah sieun babagi iman anjeun, sanajan éta pribadi.

2. Allah bakal nyadiakeun kawani jeung sumber pikeun minuhan kahayang-Na.

1. Mateus 28: 19-20 - Ku sabab kitu, indit, sarta ngajarkeun sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama , jeung Putra, jeung Roh Suci: Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal naon wae Kuring geus paréntah ka anjeun. jeung, lo, Kami jeung anjeun salawasna, komo nepi ka ahir dunya. Amin.

2. Yesaya 41:10 - Ulah sieun; keur Kami jeung thee: jadi teu dismayed; keur Kami Allah thy: Kuring baris nguatkeun thee; enya, kuring baris nulungan anjeun; enya, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu kabeneran abdi.

Galata 2:3 Tapi Titus, anu babarengan jeung kuring, salaku urang Yunani, teu kungsi dipaksa pikeun disunat.

Paulus indit ka Yérusalém jeung Titus, saurang Kristen Yunani, pikeun nguatkeun pamahaman antara urang kapir jeung urang Yahudi.

1: Urang teu kudu ngantep béda urang ngabagi urang, tapi narékahan pikeun gawé babarengan dina persatuan.

2: Urang teu kudu ngahukum batur ku bédana maranéhanana, tapi kudu kabuka pikeun diajar ti batur.

1: Rum 12:18 - ? 쏧 f éta mungkin, sajauh eta gumantung ka anjeun, hirup rukun jeung dulur.??

2: Kolosa 3:14 - ? 쏛 bove sadayana, pakean diri anjeun ku cinta, anu ngabeungkeut urang sadayana babarengan dina harmoni sampurna.??

Galata 2: 4 Sareng éta kusabab dulur-dulur palsu anu teu disadari, anu sumping sacara pribadi pikeun nénjo kamerdikaan urang anu aya dina Kristus Yesus, supados aranjeunna tiasa ngajantenkeun urang janten budak.

Paul warns ngalawan Dulur-dulur palsu anu nyobian mawa mukmin kana perbudakan, tinimbang ngidinan aranjeunna ngarasakeun kamerdikaan aranjeunna gaduh Kristus.

1: Yesus Nyalametkeun tina Perbudakan: Peringatan Paulus ka urang Galata

2: Nangtung Teguh dina Merdika Kristus

1: Rum 8:1-2 ? 쏷 ku kituna ayeuna euweuh panghukuman pikeun jalma anu aya dina Kristus Yesus. Pikeun hukum Roh kahirupan geus dibébaskeun anjeun dina Kristus Yesus tina hukum dosa jeung maot.??

2: Yohanes 8:36 ? 쏶 o lamun Putra ngabébaskeun anjeun, anjeun bakal bener merdika.??

Galata 2: 5 Pikeun saha kami masihan tempat ku subjected, henteu, henteu pikeun sajam; supaya bebeneran Injil bisa neruskeun kalawan anjeun.

Bebeneran injil kudu dijaga sanajan aya tekanan pikeun nyerah kana pendapat atanapi kapercayaan anu béda.

1. Hirup ku Iman: Nangtung Teguh dina Kabeneran Injil

2. Nangkeup Injil: Nolak Kompromi

1. Rum 1:16-17 - Pikeun Kami teu isin tina injil, pikeun éta kakawasaan Allah pikeun kasalametan ka dulur anu percaya, ka urang Yahudi kahiji jeung ogé ka Yunani.

2. Yohanes 8:31-32 - Ku kituna Yesus ngadawuh ka urang Yahudi anu geus percaya ka Anjeunna,? Upami anjeun tetep dina pangandika Kami, anjeun leres-leres murid Kami, sareng anjeun bakal terang anu leres, sareng anu leres bakal ngabebaskeun anjeun.??

Galata 2: 6 Tapi tina ieu anu sigana rada, (naon waé aranjeunna, éta henteu janten masalah pikeun kuring: Gusti henteu nampi pribadi manusa:) pikeun aranjeunna anu katingalina rada dina konperénsi henteu nambihan nanaon ka kuring.

Paul acknowledges status jalma anu seemed penting dina panon manusa, tapi Allah teu narima saha dumasar kana stasion maranéhanana dina kahirupan.

1. Urang sadayana sami di payuneun Gusti

2. Allah teu nembongkeun pilih kasih

1. Rum 2:11 - Pikeun euweuh partiality jeung Allah.

2. Kolosa 3:25 - Tapi saha anu ngalakukeun salah bakal repaid pikeun naon manéhna geus dipigawé, jeung teu aya partiality.

Galata 2:7 Tapi sabalikna, nalika aranjeunna ningal yen Injil uncircumcision ieu komitmen ka kuring, sakumaha Injil sunat ieu ka Peter;

Paul narékahan pikeun ngabéla Injil leresan ku iman sateuacan para rasul.

1: Urang dibenerkeun ku iman, lain ku lampah hukum.

2: Urang sadayana sami dina Kristus, henteu paduli kaayaan atanapi kasang tukang urang.

1: Epesus 2: 8-9 (Kanggo ku rahmat anu anjeun disalametkeun ku iman; sareng éta sanés tina diri anjeun, éta mangrupikeun kurnia Allah: Henteu tina padamelan, supados henteu aya anu sombong.)

2: Rum 10:11-13 (Kanggo Kitab Suci nyebutkeun, Saha waé anu percaya ka Anjeunna moal isin. Pikeun henteu aya bédana antara urang Yahudi sareng Yunani: pikeun Gusti anu sami pikeun sadayana anu beunghar ka sadaya anu nyauran anjeunna. Sabab sakur anu nyauran kana nami Gusti bakal disalametkeun.)

Galata 2: 8 (Sabab anjeunna anu damel mujarab dina Petrus pikeun janten rasul tina sunat, éta ogé anu kuat dina kuring ka bangsa-bangsa sanés:)

Paul nekenkeun persatuan diantara mukmin sanajan béda dina latar tukang.

1: Asih Allah ngahijikeun urang sadaya, teu paduli kasang tukang urang.

2: Rahmat Allah cukup pikeun jalma-jalma anu percaya, henteu paduli saha aranjeunna.

1: Kolosa 3:11 - "Dimana teu aya Yunani atawa Yahudi, sunat atawa uncircumcision, urang barbar, Scythian, budak atawa merdika: tapi Kristus téh sadayana, sarta dina sagala."

2: Epesus 2:14?? 6 - "Sabab Anjeunna teh katengtreman urang, anu geus nyieun duanana hiji, sarta geus ngaruntuhkeun tembok tengah partisi antara urang; Sanggeus dileungitkeun dina daging-Na nu enmity, sanajan hukum parentah dikandung dina. aturan; pikeun nyieun dina dirina dua hiji lalaki anyar, jadi nyieun karapihan; Jeung yén manéhna bisa reconciled duanana jeung Allah dina hiji awak ku salib, sanggeus maéhan enmity therein.”

Galata 2:9 Jeung nalika Yakobus, Kefas, jeung Yohanes, anu seemed janten pilar, ditanggap rahmat anu dibikeun ka kuring, aranjeunna masihan kuring jeung Barnabas leungeun katuhu ukhuwah; yen urang kudu indit ka kapir, jeung maranehna ka sunat.

Yakobus, Kepas, jeung Yahya, tilu anggota anu dipikahormat dina jamaah, ngaku kana rahmat anu dipasihkeun ka Paulus sareng Barnabas sareng masihan aranjeunna panangan anu leres pikeun ukhuwah pikeun angkat ka bangsa-bangsa sanés sareng aranjeunna angkat ka urang Yahudi.

1. Pentingna Ngahiji dina Garéja

2. Ngakuan Rahmat Allah sareng Ngabagikeunana ka Batur

1. Epesus 4:1-6

2. Pilipi 2:1-4

Galata 2:10 Ngan maranéhanana hayang urang kudu inget nu miskin; sami anu kuring ogé maju pikeun ngalakukeun.

Paul ngingetkeun urang Galata pikeun nginget jalma miskin.

1: Urang kedah émut ka anu miskin sareng béréhan ka aranjeunna.

2: Urang kudu némbongkeun welas asih jeung loma ka jalma-jalma nu butuh.

1: Yakobus 2: 14-17 - Iman tanpa gawé téh paeh.

2: Mateus 25:31-46 - Yesus ceramah ngeunaan judgment bangsa.

Galata 2:11 Tapi nalika Petrus sumping ka Antioki, kuring ngalawan anjeunna, sabab anjeunna kedah disalahkeun.

Paul confronted Peter pikeun kabiasaan munafik na.

1. Ngawangun Yayasan pikeun Kahirupan Integritas

2. Narima Akuntabilitas pikeun Laku lampah urang

1. paribasa 10: 9 - Saha walks di integrity walks aman, Tapi saha perverts cara-Na bakal jadi dipikawanoh.

2. Mateus 5:37 - Hayu anjeun "Enya" jadi "Enya," jeung anjeun "No," "No." Sabab naon-naon anu leuwih ti ieu ti nu jahat.

Galata 2:12 Samemeh aya anu datang ti Yakobus, anjeunna tuang sareng bangsa-bangsa sanés;

Petrus geus dahar jeung kapir nepi ka datangna tangtu Yakobus ngabalukarkeun manéhna mundur jeung misahkeun diri alatan sieun maranéhanana ti sunat.

1. Sieun Teu Kudu Nyababkeun Urang Papisah - Galata 2:12

2. The Strength of Unity - Galata 2:12

1. Epesus 2:14-16 - Pikeun anjeunna teh karapihan urang, anu geus dijieun duanana hiji, sarta geus ngarecah tembok tengah partisi antara urang; Sanggeus dileungitkeun dina daging-Na nu enmity, komo hukum parentah dikandung dina ordinances; pikeun nyieun dina dirina dua hiji lalaki anyar, jadi nyieun karapihan; Jeung yén manéhna bisa reconcile duanana ka Allah dina hiji awak ku salib, sanggeus slain enmity thereby.

2. Jabur 133: 1 - Behold, kumaha alus tur kumaha pikaresepeun éta pikeun dulur Huni babarengan dina persatuan!

Galata 2:13 Jeung urang Yahudi sejenna dissembled kitu ogé jeung manéhna; ku kituna Barnabas ogé kabawa kabawa ku disimulasi maranéhanana.

Paul rebuked Peter pikeun hypocrisy dina lampahna ka kapir.

1. Bahaya Munafik: Nguji Laku lampah urang pikeun Iman Sajati

2. Barnabas: Conto Nurutan Doktrin Palsu

1. Mateus 23:27-28 - ? Heh ka anjeun, ahli-ahli Kitab jeung urang Parisi, jalma-jalma munafik! Sabab aranjeun teh ibarat kuburan anu diputihan, anu lahiriahna katembong endah, tapi di jerona pinuh ku jelema-jelema anu geus maot? 셲 tulang jeung sagala najis. Jadi maneh oge lahiriahna katingali bener ka batur, tapi di jero maneh pinuh ku munafik jeung kajahatan.??

2. Siloka 26:24-26 - ? 쏻 jalma anu teu resep nyamur ku biwirna, sareng nyimpen tipu daya dina haténa; lamun manéhna speaks graciously, percaya manéhna, sabab aya tujuh abominations dina haténa; najan hatenana ditutupan ku tipu daya, kajahatanna bakal kaungkab dina majelis.??

Galata 2:14 Tapi nalika kuring nempo yén maranéhna leumpang teu uprightly nurutkeun bebeneran tina injil, kuring ngomong ka Petrus saméméh maranéhanana kabéh, lamun anjeun urang Yahudi, hirup nurutkeun cara kapir, jeung teu saperti urang Yahudi, Naha anjeun maksa bangsa-bangsa sanés pikeun hirup sapertos urang Yahudi?

Paulus nyaah ka Pétrus lantaran maksa urang kapir pikeun nuturkeun adat-istiadat Yahudi, sanajan Pétrus sorangan teu taat.

1. Hirup Tegak Nurutkeun Injil Yesus Kristus

2. Bahaya Maksakeun Budaya Ka Batur

1. Rum 2:1-3 - Ku sabab eta Anjeun inexcusable, O man, whosoever you are that judges: for wherein you judges another, you condemnes thyself; pikeun anjeun anu ngahukum ngalakukeun hal anu sami.

2. 1 Corinthians 9: 19-23 - Pikeun sanajan kuring bébas tina sagala lalaki, acan Kuring geus dijieun sorangan hamba ka sadaya, ku kituna kuring bisa meunang leuwih.

Galata 2:15 Urang Yahudi sacara alami, sareng sanés dosa bangsa-bangsa sanés,

Paul admonishes Galata ngalawan legalism dina petikan.

1. Kakuatan Rahmat dina Kahirupan urang

2. Nungkulan Legalisme ngaliwatan Iman

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah.

2. Rum 3:20 - Pikeun ku karya hukum teu aya manusa bakal diyakinkeun dina tetempoan-Na, saprak ngaliwatan hukum datang pangaweruh dosa.

Galata 2:16 Nyaho yén lalaki teu diyakinkeun ku karya hukum, tapi ku iman ka Yesus Kristus, malah urang geus percaya ka Yesus Kristus, nu urang bisa diyakinkeun ku iman ka Kristus, jeung teu ku karya. tina hukum: pikeun ku karya hukum moal aya daging bisa diyakinkeun.

Paul ngajarkeun yén kasalametan teu datang ngaliwatan nuturkeun hukum, tapi ngaliwatan iman ka Yesus Kristus wungkul.

1. Dibenerkeun ku Iman: Kaleresan di Balik Galata 2:16

2. Kasalametan Ngaliwatan Yesus: Kumaha Iman Nyababkeun Kabeneran

1. Rum 3:20-24 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; éta karunia Allah,

2. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

Galata 2:17 Tapi lamun urang narékahan pikeun diyakinkeun ku Kristus, urang sorangan ogé kapanggih jelema dosa, naha Kristus teh menteri dosa? Insya Alloh.

Paul naroskeun upami nuturkeun Kristus hartosna yén saurang jalma dosa, sareng anjeunna ngawaler yén éta henteu kitu.

1. Kakuatan Salib: Kumaha Yesus Ngalawan Dosa Urang

2. Kahirupan Anyar dina Kristus: Kumaha Hirup Nurutkeun Injil

1. Rum 8: 1-2 - "Aya kituna ayeuna euweuh condemnation pikeun maranéhanana anu aya dina Kristus Yesus. Pikeun hukum Roh kahirupan geus diatur anjeun bébas Kristus Yesus tina hukum dosa jeung maot."

2. 1 John 1: 9 - "Lamun urang ngaku dosa urang, anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness."

Galata 2:18 Pikeun lamun kuring ngawangun deui hal-hal anu kuring ancurkeun, kuring ngajantenkeun diri kuring ngalanggar.

Paul warns ngalawan balik kana prakték nu ancur sabab bakal nyieun hiji transgressor a.

1. Ulah ngawangun deui naon nu geus ancur Allah - Galata 2:18

2. Taat ka Allah jeung ngajauhan dosa - Rum 6:12-13

1. Rum 6: 12-13: "Ku sabab eta ulah ngantep dosa marentah dina awak fana Anjeun, nu kudu nurut kana lusts na. Jeung ulah nampilkeun anggota Anjeun salaku instrumen unrighteousness kana dosa, tapi nampilkeun yourselves ka Allah salaku mahluk. hirup ti nu maraot, sarta anggota-anggota aranjeun teh jadi alat-alat kabeneran ka Allah."

2. Mateus 5:17-18: "Ulah nyangka yén Kami datang pikeun ngancurkeun Hukum atawa nabi-nabi. Kami datang lain pikeun ngancurkeun tapi pikeun minuhan. Pikeun assuredly, Kuring nyebutkeun ka anjeun, saacan langit jeung bumi musna, hiji. Iota atawa hiji titik moal leupas tina hukum Toret, nepi ka kabeh geus kaeusi."

Galata 2:19 Pikeun kuring ku hukum Toret maot kana hukum, supaya kuring hirup pikeun Allah.

Paul ngajelaskeun yén anjeunna parantos maot kana hukum pikeun hirup pikeun Allah.

1. Kabutuhan Maot Pikeun Hirup

2. Overcoming Hukum ngaliwatan Iman

1. Rum 6: 4-11 - Ku kituna kami dikubur kalawan anjeunna ngaliwatan baptisan kana maot dina urutan nu, sagampil Kristus geus diangkat ti nu maraot ngaliwatan kamulyaan Rama, urang ogé bisa hirup hiji kahirupan anyar.

2. Galata 5: 1-6 - Ieu keur kabebasan nu Kristus geus diatur urang bébas. Janten teguh, sareng ulah ngantep diri anjeun kabeungharan deui ku kuk perbudakan.

Galata 2:20 Kuring disalib jeung Kristus: Tapi kuring hirup; Tapi lain kuring, tapi Kristus hirup di kuring: jeung kahirupan nu kuring ayeuna hirup dina daging kuring hirup ku iman ka Putra Allah, anu dipikacinta kuring, sarta masihan dirina pikeun kuring.

Petikan ieu nyarioskeun transformasi Paul ngaliwatan kakawasaan iman ka Yesus Kristus.

1. "Hirup Kahirupan Salib: Kakuatan Iman ka Yesus"

2. "Hirup Hirup Pangorbanan: Asih Putra Allah"

1. Rum 6: 4-5 - "Ku kituna urang dikubur kalawan anjeunna ku baptisan kana maot, dina urutan nu, sagampil Kristus geus diangkat ti nu maraot ku kamulyaan Rama, urang ogé bisa leumpang di newness tina kahirupan."

2. Epesus 4: 22-24 - "Nyingkirkeun diri anjeun anu lami, anu kagolong kana gaya hirup anjeun anu baheula, anu rusak ku hawa nafsu anu bohong, sareng janten renewed dina sumanget pikiran anjeun, sareng ngagemkeun diri anu énggal. diciptakeun nurutkeun sasaruaan Allah dina kabeneran jeung kasucian sajati."

Galata 2:21 Abdi henteu ngagagalkeun sih kurnia Allah: sabab upami kabeneran sumping ku Toret, maka Kristus parantos maot.

Rahmat Allah teu matak frustasi; lamun kabeneran asalna tina niténan hukum, teras pupusna Yesus éta sia sia.

1) Kakuatan rahmat Allah sareng kasia-siaan legalisme.

2) Pentingna pupusna Yesus sareng pentingna percanten kana rahmat.

1) Epesus 2: 5-9 - rahmat Allah dibikeun ngaliwatan iman, teu karya.

2) Rum 5: 1-5 - Diyakinkeun ku rahmat ngaliwatan iman ka Yesus.

Galata 3 nyaéta bab katilu tina Surat Paulus ka urang Galata. Dina bab ieu, Paul alamat masalah legalism jeung nekenkeun kasalametan ngaliwatan iman ka Kristus.

Ayat 1: Paul dimimitian ku nangtang urang mukmin Galatia, questioning kumaha maranéhna bisa jadi bodo mun abandon bebeneran sanggeus dimimitian lalampahan maranéhanana dina iman (Galatia 3: 1-5). Anjeunna ngingetkeun aranjeunna yén aranjeunna nampi Roh Suci sanés ku cara ngalaksanakeun hukum, tapi ku cara nguping sareng percanten kana pesen iman. Paulus nyebatkeun Ibrahim sabagé conto, nyorot yén anjeunna dibenerkeun ku iman, sanés ku padamelan. Anjeunna negeskeun yén jalma anu ngandelkeun pagawéan aya dina kutukan sabab teu aya anu sampurna tiasa ngajaga sagala aspek hukum.

Ayat 2: Paul neraskeun argumenna ku ngajelaskeun yén Kristus ngabebaskeun jalma-jalma mukmin tina kutukan hukum ku jalan janten kutukan pikeun aranjeunna (Galatia 3: 13-14). Anjeunna negeskeun yén ku iman ka Kristus yén bangsa-bangsa sanés kalebet kana jangji Allah ka Ibrahim sareng nampi berkah. Janji anu dilakukeun ka Ibrahim ieu kaeusi dina Yesus Kristus, anu mawa leresan jeung kasalametan ka sadaya anu percaya. Paul salajengna negeskeun yén kasalametan teu datangna ngaliwatan adherence kana hukum Yahudi tapi ngaliwatan iman wungkul.

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku Paulus ngajelaskeun ku naon Allah méré hukum. Anjeunna nyatakeun yén hukum-hukum parantos ditambah kusabab pelanggaran dugi ka Kristus sumping (Galatia 3:19). Tapi, ayeuna iman geus datang, jalma-jalma mukmin teu aya deui dina taat kana hukum-hukum éta. Éta kabéh dianggap anak Allah ngaliwatan iman ka Kristus Yesus jeung geus dibaptis kana Anjeunna. Teu aya bédana antara urang Yahudi atanapi kapir, budak atanapi merdéka, lalaki atanapi awéwé — sadayana ngahiji dina Kristus.

Kasimpulanana, Bab tilu Galata ngabahas legalisme sareng nekenkeun kasalametan ngaliwatan iman tinimbang patuh kana hukum Yahudi. Paul tangtangan nu mu'min Galatia inget yen aranjeunna nampi Roh Suci ngaliwatan iman jeung teu ku karya hukum. Anjeunna nyorot conto Ibrahim, anu dibenerkeun ku iman. Paul ngécéskeun yén kurban Kristus dina kayu salib ditebus mukmin tina kutukan hukum, sarta éta ngaliwatan iman ka Anjeunna yén duanana Yahudi jeung kapir nampi berkah. Anjeunna nyimpulkeun ku nyatakeun yén hukum-hukum éta samentawis sareng ditambah kusabab pelanggaran dugi ka Kristus sumping, tapi ayeuna anu percaya diyakinkeun sareng ngahiji dina Kristus ku iman. Bab ieu nekenkeun pentingna iman ka Kristus pikeun kasalametan sareng kabébasan tina prakték legalistik.

Galata 3: 1 Eh urang Galatia anu bodo, saha anu ngageterkeun anjeun, supados anjeun henteu nurut kana bebeneran, anu sateuacanna Yesus Kristus parantos jelas-jelas disalibkeun di antara anjeun?

Paul rebukes Galata pikeun henteu nurut kabeneran Yesus Kristus, saha maranéhanana geus katempo disalib.

1. Taat Kaleresan: Kristus disalib

2. Kabodoan Urang Galata: Saha Anu Ngageuing Anjeun?

1. Rum 3:21-25 - Tapi ayeuna kabeneran Allah tanpa hukum geus manifested, keur disaksian ku hukum jeung nabi;

2. 1 Corinthians 2: 2-5 - Pikeun kuring ditangtukeun teu nyaho nanaon di antara anjeun, iwal Yesus Kristus, jeung manéhna disalib.

Galata 3: 2 Ieu ngan kuring bakal diajar ti anjeun: Naha anjeun nampi Roh ku cara ngalaksanakeun Toret, atanapi ku dédéngéan iman?

Urang Galata disauran pikeun mikirkeun naha imanna parantos sumping ku cara ngalaksanakeun hukum atanapi ngalangkungan iman.

1) Kakuatan Dédéngéan Iman

2) Injil Grace: Karya Hukum vs Iman

1) Rum 10:17 - Iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah

2) Epesus 2:8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman; jeung nu lain yourselves, éta kurnia Allah; lain hasil pagawéan, sangkan teu aya anu sombong.

Galata 3:3 Naha aranjeun kacida bodona? sanggeus dimimitian dina Roh, anjeun ayeuna dijieun sampurna ku daging?

Paul naroskeun ka urang Galata upami aranjeunna bodo pisan mikir yén aranjeunna tiasa sampurna sacara rohani ku ngandelkeun usaha sorangan tibatan kakawasaan Roh Suci.

1. "Kakuatan Roh Suci: Tumuwuh dina Iman ngalangkungan Kakuatan Yesus"

2. "Hirup dina Roh: Percanten kana Kakawasaan Allah"

1. Pilipi 2:13 - "Kanggo ieu Allah anu dianggo dina anjeun bakal jeung meta dina urutan pikeun minuhan Tujuan alus-Na."

2. Epesus 2: 8 - "Kanggo éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-na ieu mah ti yourselves, éta kurnia Allah."

Galata 3: 4 Naha anjeun sangsara seueur pisan anu sia-sia? lamun éta acan sia.

Petikan ieu tina Galata 3: 4 naroskeun upami iman jalma-jalma mukmin parantos sia-sia upami kasangsaraan aranjeunna henteu aya gunana.

1. Kakuatan Iman dina Ujian urang

2. Teu Leungiteun Haté dina Jaman Hésé

1. Rum 5:3-5 - Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan di sufferings urang, sabab urang terang yen sangsara ngahasilkeun Persib; 4 katekunan, karakter; jeung karakter, harepan. 5 Sareng harepan urang henteu éra, sabab kanyaah Allah parantos dicurahkeun kana haté urang ngalangkungan Roh Suci anu dipasihkeun ka urang.

2. James 1: 2-4 - Anggap eta kabagjaan murni, baraya mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, 3 sabab nyaho yén uji iman anjeun ngahasilkeun Persib. 4 Sangkan tabah ngaréngsékeun pagawéanana, sangkan aranjeun asak jeung lengkep, taya kakurangan nanaon.

Galata 3:5 Ku sabab eta, Anjeunna anu ngaladenan Roh ka aranjeun, jeung nyieun mujijat-mujijat di antara aranjeun, naha eta teh ku cara ngalaksanakeun Toret, atawa ku iman?

Paul patarosan naha Roh jeung mujijat asalna tina hukum atawa dédéngéan iman.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Kapercayaan Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

2. Peran Hukum dina Kahirupan Urang Kiwari

1. Ibrani 11:1, "Ayeuna iman teh jaminan hal-hal anu diharepkeun, kapercayaan kana hal-hal anu teu katempo."

2. Rum 3:20-21, "Kanggo ku lampah hukum Toret moal aya manusa anu bakal diyakinkeun di payuneunana, sabab ku Toret terang kana dosa."

Galata 3:6 Sakumaha Ibrahim percaya ka Allah, sarta eta teh dianggap bener.

Abraham dianggap bener kusabab imanna ka Allah.

1.Kakuatan iman: diajar tina conto Ibrahim.

2. Ngabogaan iman ka Allah: hiji jalan ka bener.

1. Rum 4:3-4 Pikeun naon Kitab Suci nyebutkeun? "Abraham percaya ka Allah, sareng éta dianggap kabeneran."

2. Yakobus 2:23 Sarta Kitab Suci geus kaeusi anu nyebutkeun, "Ibrahim percaya ka Allah, sarta eta diitung anjeunna salaku bener" - sarta anjeunna disebut sobat Allah.

Galata 3:7 Ku sabab kitu, terang aranjeun yén jalma-jalma anu iman, nyaéta turunan Ibrahim.

Iman Ibrahim mawa urang kasalametan jeung ngajadikeun urang anak-Na.

1. Kasatiaan Allah ngaliwatan Ibrahim mawa urang kasalametan.

2. Ku iman ka Ibrahim, urang jadi anak Allah.

1. Rum 4:16-17 Ku sabab eta teh tina iman, supaya ku rahmat; nepi ka ahir jangji bisa jadi pasti ka sakabeh cikal; Henteu ngan ukur anu tina hukum, tapi ogé anu tina iman Ibrahim; saha bapa urang sadaya.

2. Yakobus 2:23-24 Sarta Kitab Suci geus kaeusi anu nyebutkeun, Ibrahim percaya ka Allah, sarta eta imputed ka manéhna pikeun bener: jeung manéhna disebut Sobat Allah. Ku sabab kitu, anjeun ningali kumaha yén manusa dibenerkeun ku padamelan, sareng sanés ku iman wungkul.

Galata 3: 8 Jeung Kitab Suci, foreseeing yén Allah bakal menerkeun kapir ku iman, ngahutbah saméméh injil ka Ibrahim, nyebutkeun, "Ku anjeun bakal sagala bangsa bakal rahayu."

Kitab Suci foresaw yén Allah bakal menerkeun kapir ngaliwatan iman sarta ngahutbah injil ka Ibrahim, nyatakeun yén sakabéh bangsa bakal diberkahan ngaliwatan anjeunna.

1. Kakuatan Iman dina Rencana Kasalametan Allah

2. Jangji Berkah pikeun Sadaya Bangsa dina Ibrahim

1. Kajadian 12:2-3 , Sarta Kami bakal ngajadikeun anjeun hiji bangsa gede, jeung kuring bakal ngaberkahan anjeun, jeung ngajadikeun ngaran anjeun gede; sareng anjeun bakal janten berkah: Sareng kuring bakal ngaberkahan jalma-jalma anu ngaberkahan ka anjeun, sareng kutukan anu kutukan ka anjeun: sareng anjeun bakal diberkahan sadaya kulawarga di bumi.

2. Epesus 2:11-13 , Ku sabab eta, inget yen aranjeun teh jaman baheula teh kapir dina daging, anu disebut Uncircumcision ku nu disebut Sunat dina daging dijieun ku leungeun; Nu dina waktu éta anjeun tanpa Kristus, keur alien ti Commonwealth of Israel, jeung strangers ti covenants jangji, ngabogaan euweuh harepan, jeung tanpa Allah di dunya: Tapi ayeuna di Kristus Yesus anjeun anu kadang jauh jauh dijieun deukeut. ku getih Kristus.

Galata 3:9 Ku kituna, jalma-jalma anu iman diberkahan ku Ibrahim anu satia.

Allah ngaberkahan jalma anu iman ka Anjeunna, sakumaha Anjeunna ngaberkahan Ibrahim.

1: Iman mawa berkah.

2: Iman Ibrahim diganjar ku berkah.

1: Ibrani 11: 8-10 - "Ku iman Abraham taat nalika anjeunna disebut angkat ka tempat anu anjeunna bakal nampi salaku warisan. Jeung manéhna indit kaluar, teu nyaho kamana manéhna indit. Ku iman anjeunna mukim di tanah jangji sakumaha di nagara deungeun, dwelling di tenda jeung Ishak jeung Yakub, ahli waris jeung manéhna tina jangji sarua; Pikeun anjeunna ngantosan kota anu gaduh yayasan, anu ngawangun sareng anu ngadamelna nyaéta Gusti Allah."

2: Rum 4:20-21 - "Anjeunna henteu gugah dina jangji Allah ku henteu percaya, tapi dikuatkeun dina iman, masihan kamulyaan ka Allah, sareng yakin sapinuhna yén naon anu dijangjikeun ku Anjeunna ogé tiasa dilaksanakeun."

Galata 3:10 Pikeun saloba anu tina karya hukum aya dina kutukan: sabab geus ditulis, dilaknat téh unggal jalma anu terus teu dina sagala hal anu ditulis dina kitab hukum pikeun ngalakukeunana.

Ayat nyatakeun yén jalma-jalma anu ngandelkeun karya-karya hukum aya dina kutukan.

1. Percaya ka Pangéran, Henteu Kalakuan Sadérék

2. Kutukan Ngandelkeun Karya

1. Rum 4:13-17

2. Yakobus 2:14-26

Galata 3:11 Tapi teu aya anu dibenerkeun ku hukum di payuneun Allah, éta écés: sabab, Anu adil bakal hirup ku iman.

Pembenaran ngan ukur tiasa dihontal ku iman ka Allah, sanés hukum.

1: Pembenaran ngaliwatan Iman - Galata 3:11

2: Hirup Ku Iman - Galata 3:11

1: Rum 1:17 - "Sabab dina Injil kabeneran Allah diungkabkeun - kabeneran anu ku iman ti mimiti dugi ka terakhir, sakumaha anu ditulis: "Nu soleh bakal hirup ku iman."

2: Ibrani 10:38 - "Tapi hiji taqwa mah bakal hirup ku iman. Jeung Abdi teu resep ka hiji anu shrinks deui."

Galata 3:12 Jeung hukum teu iman, tapi, nu ngalakukeun eta bakal hirup di dinya.

Toret teu mawa kasalametan ngaliwatan iman, tapi gantina jalma anu taat bakal nampa hirup.

1. Kakuatan Taat: Ngartos Balukar Nu Nyumponan Kahirupan tina Ngajaga Hukum

2. Balukar tina Maksiat: Diajar Hormat jeung Nurutkeun Hukum

1. Rum 10:5-8 - Pikeun Musa nyerat ngeunaan kabeneran anu dumasar kana hukum, yén jalma anu ngalakukeun parentah bakal hirup ku aranjeunna.

2. James 2: 10-13 - Pikeun saha ngajaga sakabeh hukum tapi gagal dina hiji titik geus jadi akuntabel pikeun sakabéh éta.

Galata 3:13 Kristus geus nebus urang tina kutukan hukum, geus dijieun kutukan pikeun urang: sabab geus ditulis: Dilaknat unggal jalma anu ngagantung dina tangkal.

Kristus nebus urang tina kutukan Toret ku jalan jadi kutukan pikeun urang.

1. "The Redemption of Christ: A Berkah pikeun Sadayana"

2. "Kurban Yesus: Nanggung Kutukan Kami"

1. Epesus 1:7 - Dina Anjeunna urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura tina trespasses urang, nurutkeun riches rahmat-Na.

2. Yesaya 53: 4-5 - Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung dibawa sorrows urang; tapi urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna aya chastisement anu mawa kami karapihan, sarta kalawan tatu-Na kami healed.

Galata 3:14 Pikeun berkah Abraham bisa datang ka kapir ngaliwatan Yesus Kristus; supaya urang bisa nampa jangji Roh ngaliwatan iman.

Berkah Ibrahim disayogikeun ka bangsa-bangsa lain ku jalan Yesus Kristus, sareng jangji Roh katampi ku iman.

1. Kumaha Narima Berkah Ibrahim Ngaliwatan Yesus Kristus

2. Jangji Roh Ngaliwatan Iman

1. Rum 4: 13-16 - Pikeun jangji ka Ibrahim jeung turunan na yén manéhna baris jadi ahli waris dunya teu datang ngaliwatan hukum tapi ngaliwatan kabeneran iman.

2. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

Galata 3:15 Dulur-dulur, Kuring nyarita nurutkeun cara lalaki; Sanaos perjangjian manusa, tapi upami parantos dikuatkeun, moal aya anu ngabatalkeun atanapi nambihanana.

Petikan ieu nyarioskeun validitas perjanjian, ngagambarkeun yén éta mengikat sareng teu tiasa dibatalkeun atanapi dirobih.

1. The Unshakable Covenant of God - Ngalanglang alam langgeng tur irrevocable tina covenant Allah jeung umat manusa.

2. Kakuatan hiji pasatujuan - Examining naha pasatujuan manusa sagampil mengikat sakumaha anu ti Allah.

1. Yeremia 32:40 - "Jeung Kuring baris nyieun hiji covenant langgeng sareng maranehna, yen kuring moal balik ti aranjeunna, pikeun ngalakukeun aranjeunna alus, tapi kuring bakal nempatkeun sieun abdi dina haté maranéhna, yén maranéhna moal indit ti kuring. "

2. Ibrani 13:20 - "Ayeuna Allah katengtreman, anu dibawa deui ti nu maraot Gusti urang Yesus, éta angon hébat domba, ngaliwatan getih covenant langgeng."

Galata 3:16 Ayeuna jangji-jangji ka Ibrahim jeung turunan-Na. Anjeunna teu nyebutkeun, Jeung siki, sakumaha loba; tapi salaku hiji, Jeung ka siki anjeun, nu Kristus.

Janji ieu dijieun ka Ibrahim jeung turunan-Na, nya eta Kristus.

1. Jangji Allah Digentos Ngaliwatan Yesus Kristus

2. Pentingna Perjangjian Ibrahim Jeung Allah

1. Rum 4:13-17

2. Kajadian 15:1-6

Galata 3:17 Jeung ieu kuring nyebutkeun, covenant, anu geus dikonfirmasi saméméh Allah di Kristus, hukum, nu geus opat ratus tilu puluh taun sanggeusna, teu bisa ngabatalkeun, éta kudu nyieun jangji euweuh pangaruh.

Perjangjian anu dilakukeun ku Allah dina Kristus henteu tiasa dibalikeun deui, sanaos hukumna diadegkeun opat ratus tilu puluh taun saatosna.

1. Kakuatan jeung Unchangeable of Covenant Allah

2. Perjangjian Allah teu bisa dibatalkeun

1. Ibrani 13:20-21 - Ayeuna muga-muga Allah katengtreman anu ngahirupkeun deui ti anu maraot, Gusti urang Yesus, angon anu agung domba, ku getih tina perjangjian anu langgeng, ngalengkepan anjeun kalayan sagala anu hadé anu anjeun tiasa laksanakeun. bakal, damel di urang naon anu pikaresepeun dina paningal-Na, ngaliwatan Yesus Kristus, ka saha jadi kamulyaan salamina tur salawasna. Amin.

2. Yesaya 55:3 - Condongkeun ceuli anjeun, sarta datang ka kuring; ngadangu, nu jiwa anjeun bisa hirup; Jeung kuring bakal nyieun jeung anjeun hiji covenant langgeng, steadfast, cinta pasti kami ka Daud.

Galata 3:18 Sabab lamun warisan teh tina hukum Toret, eta lain deui tina jangji, tapi Allah masihan eta ka Ibrahim ku jangji.

Ayat ieu ngajelaskeun yén upami warisan éta dipasihkeun ngalangkungan hukum, maka éta sanés jangji ti Allah. Gantina, Allah masihan eta ka Ibrahim ngaliwatan jangji.

1. Janji-janji Allah téh bisa dipercaya jeung dipercaya.

2. Toret teu ngagantikeun kakawasaan jangji-jangji Allah.

1. Kajadian 22: 15-18 - jangji Allah ka Abraham bangsa gede.

2. Rum 4: 13-17 - The jangji leresan ku iman, teu ku karya hukum.

Galata 3:19 Naon sababna ngalayanan hukum? Ieu ditambahkeun sabab transgressions, saacan turunan kudu datang ka saha jangji dijieun; sarta eta ieu ordained ku malaikat dina leungeun mediator a.

Hukum ieu ditambahkeun pikeun nyegah kajahatan nepi ka datangna bibit jangji. Ieu dibikeun ku malaikat ngaliwatan mediator a.

1. Anugrah Hukum: Panyadiaan Allah pikeun Dosa

2. Jangji Digentos: Yesus, Mediator Kami

1. Rum 8: 3-4 - Pikeun naon hukum éta kakuatanana pikeun ngalakukeun dina eta ieu ngaruksak ku daging, Allah teu ku ngirim Putra-Na sorangan dina sasaruaan daging dosa jadi kurban dosa. Jeung saterusna manéhna dikutuk dosa dina daging.

2. Ibrani 10: 1 - Pikeun hukum, saprak éta ngan ukur kalangkang tina hal-hal anu saé anu bakal datang sareng sanés wujud nyata tina realitas ieu, moal pernah, ku kurban anu sami anu terus-terusan ditawarkeun taun-taun, tiasa nyampurnakeun éta. anu ngadeukeutan.

Galata 3:20 Ayeuna mediator lain mediator hiji, tapi Allah hiji.

Ayat di Galata ieu ngajelaskeun yén Allah mangrupikeun hiji-hijina perantara antara jalma.

1. "Kakuatan Ngahiji: Gusti mangrupikeun Hiji-hijina Perantara"

2. "Peran Unik Gusti: Hiji-hijina Perantara"

1. Rum 5:6-11

2. 1 Timoteus 2:5-6

Galata 3:21 Naha hukum-hukum éta ngalanggar janji-janji Allah? Allah nyaram: pikeun lamun aya geus dibikeun hiji hukum nu bisa masihan hirup, verily bener kudu geus ku hukum.

Toret henteu bertentangan jeung jangji Allah; upami éta, éta bakal nyayogikeun kahirupan sareng kabeneran.

1. Hukum jeung Jangji: Pangajaran Galata 3:21

2. Ngartos Kabeneran sareng Kahirupan ngalangkungan Jangji Gusti

1. Rum 10:4, Pikeun Kristus teh tungtung hukum pikeun kabeneran ka sakur anu percaya.

2. Galata 2:16 , Nyaho yén lalaki teu diyakinkeun ku karya hukum, tapi ku iman ka Yesus Kristus, malah urang geus percaya ka Yesus Kristus, nu urang bisa jadi diyakinkeun ku iman Kristus, jeung teu. ku karya hukum: pikeun ku karya hukum moal aya daging bisa diyakinkeun.

Galata 3:22 Tapi Kitab Suci parantos nyimpulkeun sadayana dina kaayaan dosa, supados jangji ku iman ka Yesus Kristus tiasa dipasihkeun ka anu percaya.

Kitab Suci geus nyatakeun yén sakabéh jalma dina kakawasaan dosa, ku kituna jangji kasalametan ngaliwatan iman ka Yesus Kristus bisa dibikeun ka jalma anu percaya.

1. Kakuatan Kapercayaan: Ngajalajah Jangji Yesus Kristus

2. Overcoming Dosa: Milarian Merdika ngaliwatan Iman ka Yesus Kristus

1. Rum 3:23, "Kanggo sadaya jelema geus dosa jeung kakurangan tina kamulyaan Allah"

2. Epesus 2:8-9, "Kanggo ku rahmat anjeun geus disalametkeun ngaliwatan iman. Jeung ieu lain kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast."

Galata 3:23 Tapi samemeh iman datang, urang geus diteundeun dina hukum, ditutup nepi ka iman nu kudu sanggeus wangsit.

Sateuacan iman, jalma anu kabeungkeut ku hukum, tapi iman geus wangsit salaku jalan ka kasalametan.

1. Ngudag Iman: Ngabébaskeun Diri Urang tina Belenggu Hukum

2. Nangkeup Iman: Konci pikeun Kasalametan

1. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

Galata 3:24 Ku sabab eta hukum teh jadi guru sakola urang pikeun mawa urang ka Kristus, supaya urang bisa dibenerkeun ku iman.

Toret dipasihkeun pikeun nunjuk jalma-jalma ka Kristus, supados aranjeunna tiasa dibenerkeun ku iman.

1: Hukum Nyababkeun Kabeneran Ngaliwatan Iman

2: Tujuan Hukum: Nuding ka Kristus

1: Rum 10: 4 - "Kanggo Kristus mangrupikeun tungtung hukum pikeun kabeneran pikeun unggal jalma anu percaya."

2: Yesaya 53:11 - "Anjeunna bakal ningali tina travail jiwa-Na, sarta bakal wareg: ku pangaweruh-Na bakal hamba abdi soleh menerkeun loba; sabab anjeunna bakal nanggung kajahatan maranéhna."

Galata 3:25 Tapi sanggeus iman geus datang, urang geus teu di handapeun guru sakola.

Iman ka Yesus Kristus nyababkeun kabebasan tina hukum anu dipasihkeun ka Musa.

1. Kabebasan Iman ka Yesus

2. Kakuatan Percanten kana Jangji Gusti

1. John 8:32 - "Jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bebas."

2. Rum 8: 2 - "Kanggo hukum Roh hirup di Kristus Yesus geus dijieun kuring bébas tina hukum dosa jeung maot."

Galata 3:26 Sabab aranjeun kabeh teh putra-putra Allah lantaran iman ka Kristus Yesus.

Sakabeh jalma teh anak Allah ku iman ka Yesus Kristus.

1. Asih Bapa: Ngartos Identitas Urang di Kristus

2. Kaéndahan Milik: Solidaritas Urang dina Kulawarga Allah

1. John 1:12-13 - Tapi ka sadaya anu teu narima manéhna, anu percaya dina ngaranna, manéhna méré hak pikeun jadi barudak Allah.

2. Epesus 2:19-20 - Jadi ayeuna anjeun kapir geus euweuh strangers jeung asing. Anjeun warga sareng sadaya umat Allah anu suci. Anjeun anggota kulawarga Allah.

Galata 3:27 Pikeun saloba anjeun anu geus dibaptis kana Kristus geus ngagem Kristus.

Anu percaya ka Kristus diidentifikasi minangka jalma anu parantos dibaptis ka Anjeunna sareng parantos ngagem Anjeunna.

1. Pasang Kristus: Ngartos Naon Hartosna Nuturkeun Yesus

2. Baptisan: Hiji Lambang Ngahiji jeung Kristus

1. Rum 6:3-4 - "Naha anjeun teu nyaho yén sakabéh urang anu geus dibaptis kana Kristus Yesus anu dibaptis kana pupusna-Na? Ku kituna urang dikubur kalawan anjeunna ku baptisan kana maot, dina urutan anu, sagampil Kristus éta. Dibangkitkeun tina pupusna ku kamulyaan Rama, urang ogé tiasa hirup dina kahirupan anu anyar."

2. Kolosa 2: 11-12 - "Di Anjeunna ogé anjeun disunat ku sunat dijieun tanpa leungeun, ku putting off awak daging, ku sunat Kristus, sanggeus geus dikubur kalawan anjeunna dina baptisan, di mana anjeun éta. ogé dihudangkeun ku Anjeunna ku iman kana padamelan Allah anu maha kawasa, anu ngahirupkeun Anjeunna tina anu maraot."

Galata 3:28 Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi merdéka, teu aya lalaki atanapi awéwé: sabab anjeun sadayana satunggal dina Kristus Yesus.

Dina Kristus Yesus, teu aya bédana antara jalma dumasar kana ras, status sosial, atanapi gender.

1. "Kahiji dina Kristus: Nolak Divisi Masarakat"

2. "Sarua Sadayana dina Kristus"

1. Rum 10:12-13 - “Kanggo teu aya bedana antara Yahudi jeung Yunani; pikeun Gusti anu sarua nyaéta Gusti sadaya, bestowing riches ka sadaya anu nelepon ka Anjeunna. Sabab, 'Saha-saha anu nyebut jenengan PANGERAN bakal disalametkeun.'”

2. Kolosa 3:11 - “Di dieu teu aya urang Yunani jeung urang Yahudi, disunat jeung teu disunat, urang barbar, Scythian, budak, bébas; tapi Kristus anu sadayana, sareng sadayana."

Galata 3:29 Sareng upami anjeun kagungan Kristus, maka anjeun mangrupikeun turunan Abraham, sareng ahli waris numutkeun jangji.

Nu percaya ka Kristus teh turunan Ibrahim jeung ahli waris jangji Allah ka manehna.

1. Jangji Gusti: Kumaha Urang Sadayana Nyambung

2. Nangkeup Warisan Urang Ngaliwatan Iman ka Kristus

1. Rum 4:13-17 Pikeun jangji ka Ibrahim jeung turunan-Na yén manéhna baris jadi ahli waris dunya teu datang ngaliwatan hukum tapi ngaliwatan kabeneran iman.

2. Rasul 3: 25-26 Aranjeun teh putra nabi-nabi sareng tina perjangjian anu dilakukeun ku Allah sareng karuhun anjeun, saurna ka Ibrahim, 'Sareng turunan anjeun bakal diberkahan sadaya kulawarga di bumi.

Galata 4 nyaéta bab kaopat tina Surat Paulus ka urang Galata. Dina bab ieu, Paul ngagunakeun analogi hiji ahli waris jeung budak pikeun ngagambarkeun kabebasan mu'min 'dina Kristus sarta warns ngalawan balik deui kana prakték legalistic.

Ayat 1: Paul dimimitian ku ngajelaskeun yén sateuacan Kristus sumping, jalma-jalma anu percaya sapertos budak anu di handapeun wali sareng manajer, kabeungkeut ku hukum (Galatia 4: 1-3). Anjeunna ngabandingkeun jaman ieu janten budak dina prinsip-prinsip unsur dunya. Sanajan kitu, nalika fullness waktu datang, Allah ngutus Putra-Na, dilahirkeun ti hiji awewe jeung dilahirkeun di handapeun hukum, pikeun nebus jalma anu aya dina hukum. Ngaliwatan panebusan ieu, mukmin nampi angkat salaku putra sareng putri Gusti.

Ayat 2: Paul neraskeun ku nyarioskeun kalakuan pagan anu baheula. Anjeunna ngingetkeun aranjeunna yén aranjeunna pernah diperbudak ka brahala tapi ayeuna parantos terang ka Allah ngalangkungan Kristus (Galatia 4: 8-9 ). Manéhna ngungkabkeun kahariwang yén maranéhna balik deui ka prinsip-prinsip nu lemah jeung sia-sia ku cara niténan poé, bulan, usum, jeung taun nu tangtu. Anjeunna sieun yén pagawéanana di antara aranjeunna bakal sia-sia.

Ayat ka-3: Bab ieu ditungtungan ku alegori ngabandingkeun Hagar sareng Sarah tina Perjanjian Lama. Hagar ngagambarkeun Gunung Sinai dimana Musa narima hukum bari Sarah ngagambarkeun Yerusalem luhur salaku simbol kabebasan (Galatia 4: 21-26). Paulus ngajelaskeun yén jalma-jalma anu ngandelkeun hukum-hukum éta sapertos murangkalih anu dilahirkeun sacara daging ngalangkungan Hagar — murangkalih anu henteu bakal waris sareng Ishak. Sanajan kitu, mukmin téh barudak jangji kawas Ishak-dilahirkeun ngaliwatan iman ka Kristus-jeung bébas tina perbudakan.

Kasimpulanana, Bab opat Galata ngagunakeun analogi sareng alegori pikeun ngantebkeun kabébasan mukmin dina Kristus sareng ngingetkeun supaya henteu balik deui kana prakték legalistik. Paul ngécéskeun kumaha mukmin anu kungsi kabeungkeut ku hukum salaku barudak di handapeun wali tapi ayeuna geus narima nyoko salaku putra jeung putri Allah ngaliwatan panebusan Kristus. Manéhna nganyatakeun kahariwang ngeunaan karep maranéhna pikeun balik deui ka prakték kafir jeung nuturkeun poé, bulan, musim, jeung taun nu tangtu. Paul ngagunakeun alegory ngeunaan Hagar jeung Sarah pikeun ngagambarkeun bédana antara jalma anu ngandelkeun karya hukum (Hagar) jeung jalma anu barudak jangji ngaliwatan iman ka Kristus (Sarah). Bab ieu nyorot kabébasan jalma-jalma mukmin tina legalisme sareng jati diri salaku murangkalih jangji ku iman ka Kristus Yesus.

Galata 4: 1 Ayeuna kuring nyebutkeun, yén ahli waris, salami anjeunna murangkalih, teu béda nanaon jeung hamba, sanajan anjeunna lord sadaya;

Ahli waris jeung hamba boga status anu sarua nepi ka ahli waris geus dewasa.

1: Urang tiasa diajar tina conto ahli waris sareng hamba di Galata yén Allah gaduh rencana pikeun kahirupan urang, sareng yén urang sadayana tumbuh sareng robih dina iman sareng kadewasaan.

2: Dina Galata 4:1, Paulus ngingetkeun urang yén, salaku anak-anak Allah, urang dina posisi anu sami salaku hamba dugi ka ngahontal kadewasaan spiritual.

1: Lukas 2:52 - "Jeung Yesus ngaronjat dina hikmah jeung stature, sarta dina kahadean ku Allah jeung manusa."

2: 2 Korinta 3:18 - "Tapi urang sadayana, kalawan beungeut kabuka beholding sakumaha dina kaca kamulyaan Gusti, dirobah jadi gambar sarua tina kamulyaan ka kamulyaan, malah sakumaha ku Roh Gusti."

Galata 4:2 Tapi di handapeun pangajar jeung gupernur nepi ka waktu anu ditangtukeun ku bapa.

Jalma anu tunduk kana inohong otoritas nepi ka waktu nu ditangtukeun ku Allah.

1. Taat ka otoritas salaku Jalan ka Timing Allah

2. Percanten Waktu Allah pikeun Hirup Anjeun

1. Epesus 6:1-3 - “Barudak, nurut ka indung bapa aranjeun ka Gusti, sabab ieu teh bener. 'Hormat ka bapa jeung ka indung' — nya eta parentah nu pangheulana jeung jangji — 'supaya maraneh bageur jeung manjang umur di bumi.'”

2. Rum 12:1-2 - “Ku sabab eta, dulur-dulur, ku sabab asih-Na, pangbaktikeun raga aranjeun sabage kurban anu hirup, suci, jeung matak pikabungaheun ka Allah — ieu teh ibadah maraneh anu bener jeung bener. Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun. Teras anjeun bakal tiasa nguji sareng nyatujuan naon pangersa Allah — pangersa-Na anu saé, pikaresepeun sareng sampurna."

Galata 4:3 Kitu ogé urang, nalika urang murangkalih, dina budak di handapeun unsur-unsur dunya:

Paul nyorong urang Galata pikeun nginget orok spiritual maranéhanana jeung kumaha maranéhanana enslaved kana kahayang dunya maranéhanana.

1: Inget orok spiritual anjeun sarta balikkeun tina kahayang dunya.

2: Ngandelkeun Gusti pikeun ngabebaskeun anjeun tina beungkeutan dunya.

1: Rum 6:16-17 - Ulah ngantep dosa marentah dina awak fana anjeun ku kituna anjeun nurut kahayang jahat na. Ulah nawiskeun bagian mana wae tina diri kana dosa salaku alat tina wickedness, tapi malah nawiskeun yourselves ka Allah salaku jalma anu geus dibawa ti maot kana hirup; sareng nawiskeun unggal bagian tina diri anjeun ka anjeunna salaku alat kabeneran.

2: Siloka 29:18 - Upami teu aya tetempoan, jalma-jalma binasa: tapi anu ngajaga hukum, bagja anjeunna.

Galata 4: 4 Tapi nalika fulness tina waktu geus datang, Allah ngutus Putra-Na, dijieun tina hiji awewe, dijieun handapeun hukum,

Waktu Allah anu sampurna nyababkeun ngutus Putra-Na, Yesus Kristus.

1: Waktu Sampurna Allah - Ngartos waktos Gusti dina Kahirupan urang

2: Naon Maksudna Yésus Dijieunan ti Awéwé?

1: Epesus 1:11 - Dina Anjeunna urang ogé dipilih, sanggeus geus predestined nurutkeun rencana Mantenna anu ngalaksanakeun sagala hal di conformity jeung tujuan bakal-Na.

2: Rum 8: 28 - Sareng urang terang yén dina sagala hal Allah damel pikeun kasaéan jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu parantos disauran dumasar kana tujuanana.

Galata 4:5 Pikeun nebus jalma-jalma anu sahandapeun hukum, supaya urang tiasa nampi putra-putra.

Allah ngutus Putra-Na pikeun nebus manusa, supaya maranehna bisa jadi anak-anak Allah.

1. Diadopsi kana Kulawarga Allah: Kabungahan Ditebus

2. Identitas Anyar: Dibébaskeun tina Hukum sarta Jadi Anak Allah

1. Rum 8:14-17 - Pikeun sakabeh anu dipingpin ku Roh Allah, putra Allah.

2. John 1:12 - Tapi ka sadaya anu narima manéhna, anu percaya dina ngaranna, manéhna méré hak pikeun jadi putra Allah.

Galata 4:6 Jeung ku sabab aranjeun teh putra, Allah ngutus Roh Putra-Na kana hate aranjeun, nyambat, ‘Abba, Bapa!

Allah geus ngutus Roh Suci-Na pikeun hirup di jero hate barudak-Na ambéh maranéhanana bisa ceurik kaluar ka Anjeunna, nelepon Anjeunna "Abba Rama".

1. "Crying Out ka Allah: Diajar Nyauran Anjeunna 'Abba Rama'"

2. "Kanyamanan Roh Suci: Nyaho Allah salaku Bapa Abba"

1. Rum 8:15-17 - Pikeun anjeun teu narima sumanget perbudakan ragrag deui kana sieun, tapi geus narima Roh nyoko salaku putra, ku saha urang ceurik, “Abba! Bapa!"

2. Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

Galata 4:7 Ku sabab eta maneh lain budak, tapi putra; jeung lamun putra, mangka hiji ahli waris Allah ngaliwatan Kristus.

Allah geus ngabebaskeun urang tina perbudakan jeung geus ngajadikeun urang putra jeung ahli waris karajaan-Na ngaliwatan Kristus.

1. "Kabébasan Putra: Kurnia Allah Ngaliwatan Kristus"

2. "Pewaris Karajaan Allah: Warisan Rahmat"

1. John 1:12 - Tapi ka sadaya anu teu narima manéhna, anu percaya dina ngaranna, manéhna méré hak pikeun jadi barudak Allah.

2. Rum 8:17 - Jeung lamun anak, mangka ahli waris-ahli waris Allah jeung sasama ahli waris jeung Kristus, disadiakeun urang sangsara jeung manéhna dina raraga urang ogé bisa jadi glorified jeung manéhna.

Galata 4:8 Tapi harita, nalika aranjeun teu wawuh ka Allah, aranjeun ngabakti ka jalma-jalma nu sipatna lain allah.

Paulus ngingetkeun urang Galata supaya henteu balik deui kana kahirupan baheula anu nyembah brahala.

1. Bahaya Nyembah Berhala - Galata 4:8

2. Balukar tina Jahiliah - Galata 4: 8

1. Rum 1:18-23 - The murka Allah wangsit ti sawarga ngalawan sagala ungodliness jeung unrighteousness manusa.

2. Yeremia 10:3-5 - Pikeun adat jalma anu vay: pikeun hiji cutteth tangkal kaluar ti leuweung, karya leungeun workman, jeung kampak.

Galata 4: 9 Tapi ayeuna, sanggeus anjeun geus nyaho ka Allah, atawa leuwih tepatna dipikawanoh ku Allah, kumaha maneh balik deui ka elemen lemah jeung beggarly, whereunto anjeun hayang deui jadi budak?

Paul keur questioning Galata ngeunaan naha maranéhna bakal ngahurungkeun jauh ti pangaweruh jeung kabebasan Allah sarta balik deui ka urut cara perbudakan jeung perbudakan maranéhanana.

1. Kakuatan Pilihan: Kabébasan Nuturkeun Gusti

2. Ngabébaskeun Ranté Kasundaan

1. Rum 6:17-18 - Tapi Allah jadi thanked, nu éta pagawé dosa, tapi anjeun geus diturut ti jantung nu bentuk doktrin nu ieu dikirimkeun ka anjeun. Janten dibebaskeun tina dosa, anjeun janten abdi-abdi kabeneran.

2. Mateus 11: 28-30 - Hayu ka Kami, sakabeh ye nu kuli jeung beurat kabeungbeurat, sarta kuring bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ngeunaan kuring; keur Kami lemah lembut jeung lowly dina haté: jeung anjeun bakal manggihan istirahat pikeun jiwa anjeun. Pikeun yoke abdi gampang, sarta beban abdi hampang.

Galata 4:10 Aranjeun nengetan poe, bulan, waktu, jeung taun.

Paulus nyorong urang Galata pikeun ati-ati supaya henteu ngandelkeun dinten-dinten sareng liburan khusus salaku cara pikeun nampi nikmat Allah.

1. Ngandelkeun Karya pikeun Kasalametan nyaéta Kontraproduktif

2. Kakuatan Iman Sorangan

1. Rum 10:9-11 (Sabab lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. Pikeun jeung jantung man believeth kana amal saleh; Jeung ku pangakuan sungut dijieun pikeun kasalametan. Sabab ceuk Kitab Suci, Sing saha anu percaya ka Anjeunna moal isin.)

2. Epesus 2:8-9 (Kanggo ku rahmat anu disalametkeun ku iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest saha wae kudu boast.)

Galata 4:11 Kami sieun ku anjeun, les kuring geus bestowed ka anjeun pagawean sia.

Paulus hariwang yén anjeunna ngabuang-buang usaha dina ngahutbah Injil ka urang Galata.

1. Nilai Ketekunan - Ngartos pentingna tetep satia dina palayanan urang ka Allah.

2. Kakuatan Injil - Ngajalajah kumaha kakuatan Injil tiasa nyentuh kahirupan jalma.

1. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén moal maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa nanaon sejenna dina sagala ciptaan, bakal aya. tiasa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

2. Jabur 127: 1 - "Kacuali Gusti ngawangun imah, jalma anu ngawangun eta labor in vain."

Galata 4:12 Dulur-dulur, kuring naroskeun ka anjeun, sing sapertos Kami; keur Kami kawas anjeun: anjeun teu injured kuring pisan.

Paulus ngajurung urang Galata pikeun nyonto anjeunna, ngayakinkeun yén anjeunna henteu ngalakukeun salah ka aranjeunna.

1. Kakuatan Nyiru: Niru Paulus salaku Model Iman

2. Pentingna Panghampura: Ninggalkeun Kanyeri Kapungkur

1. Rum 12: 2 - "Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun."

2. Kolosa 3:13 - "Tega saling jeung silih hampura lamun salah sahiji anjeun boga grievance ngalawan batur. Hampura sakumaha Gusti forgave anjeun."

Galata 4:13 Aranjeun terang kumaha anu mimitina mah ngawartakeun Injil Kasalametan ka aranjeun tina kalemahan daging.

Paulus nyarioskeun kumaha mimitina anjeunna ngawawarkeun Injil ka urang Galata sanaos kalemahan fisikna.

1. Ngungkulan Kelemahan Jasmani Pikeun Ngalaksanakeun Pagawéan Allah

2. Wani Nuturkeun Yesus Najan Kasangsaraan

1. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus nu strengthens kuring."

2. 2 Korinta 12: 9-10 - "Jeung ceuk kuring, kurnia abdi cukup pikeun anjeun: pikeun kakuatan kuring dijieun sampurna dina kalemahan. Paling gladly ku kituna kuring bakal rada kamulyaan dina infirmities abdi, nu kakawasaan Kristus bisa. istirahat di abdi."

Galata 4:14 Jeung godaan kuring nu aya dina daging Kami anjeun teu hina, atawa ditolak; tapi narima kuring salaku malaikat Allah, malah salaku Kristus Yesus.

Paulus muji urang Galata pikeun nampi anjeunna, sanaos kasusah sareng godaan na.

1: Urang kudu boga katerangan jeung narima batur sarua jeung Galata boga keur Paul.

2: Urang teu kudu gancang ngahukum atawa nolak batur, sanajan kalemahan atawa gogoda maranéhanana.

1: Rum 15:7 - Ku sabab kitu silih tampi sakumaha Kristus geus ngabagéakeun anjeun, pikeun kamulyaan Allah.

2: Yakobus 2: 1 - Dulur-dulur, ulah milih pilih kasih nalika anjeun tetep iman ka Gusti urang Yesus Kristus anu mulya.

Galata 4:15 Dimana kaberkahan anu anjeun nyarioskeun? Pikeun kuring tega ka anjeun catetan, yén, lamun éta geus mungkin, anjeun bakal pluck kaluar panon anjeun sorangan, sarta geus dibikeun ka Kami.

Naséhat Paulus ka urang Galata pikeun nunjukkeun kanyaah sareng kasatiaan ka anjeunna.

1. Kasatiaan dina Asih Kristen: Nyieun Putusan Kurban pikeun Kauntungan Batur.

2. Panggero pikeun Pangorbanan Diri: Mindahkeun Saluareun Kecap pikeun Lampah.

1. Pilipi 2:7-8 - tapi nyieun dirina sorangan tina reputasi, sarta nyandak kana bentuk hiji hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: sarta kapanggih dina fashion salaku lalaki, anjeunna humbled dirina, sarta jadi. taat kana maot, komo maot salib.

2. Rum 12: 1-2 - Kuring menta anjeun kituna, baraya, ku mercies Allah, nu anjeun nampilkeun awak anjeun kurban hirup, suci, ditarima ka Allah, nu layanan lumrah Anjeun. Jeung ulah conformed ka dunya ieu: tapi jadi ye transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon nu alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah.

Galata 4:16 Naha kuring janten musuh anjeun, sabab kuring nyarioskeun ka anjeun anu leres?

Paulus naroskeun ka urang Galata upami anjeunna parantos janten musuh sabab anjeunna nyarios jujur ka aranjeunna.

1. Nyarita anu jujur sanajan lain anu hayang didangu ku jalma.

2. Urang teu kudu sieun ngomong bebeneran sanajan eta ngabalukarkeun urang muncul salaku musuh.

1. paribasa 12: 17-19 - Anjeunna anu speaks bebeneran ngabejaan naon katuhu, Tapi saksi palsu, tipu daya.

2. Kolosa 3: 9-10 - Ulah bohong ka silih, saprak anjeun geus nempatkeun off diri heubeul jeung amalan na, sarta geus ditunda diri anyar, nu keur renewed pangaweruh sanggeus gambar tina panyipta na.

Galata 4:17 Aranjeunna zealously mangaruhan anjeun, tapi teu ogé; enya, aranjeunna bakal ngaluarkeun anjeun, nu bisa mangaruhan aranjeunna.

Paul ngingetkeun urang Galata ngalawan guru palsu anu ngamanipulasi aranjeunna pikeun kauntungan sorangan.

1: Jaga haté anjeun ngalawan guru palsu anu badé ngamanipulasi anjeun.

2: Turutan conto Paulus jeung panceg dina bebeneran Firman Allah.

1: Epesus 4:14 , "Sing ti ayeuna urang teu jadi budak deui, dioyag-oyagkeun ka mudik, jeung kabawa ku saban angin doktrin, ku tipu daya manusa, jeung licik licik, anu ku aranjeunna ngadagoan pikeun nipu."

2: Yermia 17: 9, "Hate téh bohong leuwih ti sagala hal, sarta desperately jahat: saha bisa nyaho eta?"

Galata 4:18 Tapi éta hadé pikeun zealously kapangaruhan salawasna dina hal alus, sarta henteu ngan lamun kuring hadir jeung anjeun.

Paul nyorong gareja di Galatia pikeun getol dina iman maranéhanana salawasna.

1. Ngajalanan Kahirupan Iman Gaduh

2. Tetep Satia dina Migawé Hadé

1. Mateus 24:12-13 - peringatan Yesus yén kasatiaan bakal diganjar.

2. Ibrani 10:22-25 - Pentingna tetep satia kana jangji Allah.

Galata 4:19 Anak-anak alit, anu ku abdi dilahirkeun deui dugi ka Kristus ngawujud dina anjeun,

Paul expresses kahayang na pikeun Galata geus Kristus kabentuk dina haté maranéhanana.

1: Urang sadayana kedah narékahan supados Kristus ngawujud dina haté urang.

2: Urang ulah poho kaasih Paulus ka urang Galata.

1: Epesus 4:20-24 - Urang ulah jadi budak deui, digoyang-goyang ku unggal angin doktrin, ku tipu daya manusa, dina tipu daya licik tina rencana tipu daya, tapi, nyarioskeun bebeneran dina cinta, bisa tumuwuh nepi dina sagala hal kana Anjeunna anu mangrupa sirah - Kristus - ti saha sakabeh awak, ngahiji jeung ngarajut babarengan ku naon unggal gabungan suplai, nurutkeun karya éféktif ku nu unggal bagian ngalakukeun bagian na, ngabalukarkeun tumuwuhna awak pikeun edifying sorangan dina cinta.

2: Rum 12: 2 - Jeung ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon éta wasiat Allah alus tur ditarima tur sampurna.

Galata 4:20 Abdi hoyong hadir sareng anjeun ayeuna, sareng ngarobih sora abdi; keur kuring nangtung di ragu anjeun.

Paul ngungkabkeun kahayangna pikeun babarengan jeung urang Galata jeung nyarita jeung maranehna sacara pribadi, sabab manéhna teu yakin kana kasatiaan maranéhanana.

1. The mamang Paul: Kumaha nengtremkeun dulur urang jeung sadulur di Kristus

2. Peryogikeun Komunikasi Beungeut: Pangajaran ti Paulus ka urang Galata

1. Ibrani 10:22-25 - Hayu urang ngagambar deukeut jeung haté sajati dina jaminan pinuh iman, ngabogaan hate urang sprinkled ti nurani jahat jeung awak urang dikumbah ku cai murni.

2. 1 Tesalonika 2:7-8 - Tapi kami lemah lembut diantara anjeun, sagampil ibu asuhan cherishes barudak sorangan. Ku kituna, affectionately longing ka anjeun, kami ogé pleased pikeun impart ka anjeun teu ngan Injil Allah, tapi ogé kahirupan urang sorangan, sabab geus jadi dear kami.

Galata 4:21 Bejakeun ka abdi, anu hoyong sahandapeun hukum, naha anjeun henteu ngadangu hukum?

Petikan nyarioskeun pentingna ngadangukeun sareng nuturkeun hukum Allah.

1. "Dengekeun Hukum sareng Tuturkeunana: Hiji Pangajaran dina Galata 4:21"

2. "Hirup Nurutkeun Paréntah Gusti"

1. Deuteronomy 30: 11-14 - Pikeun parentah ieu anu ku kuring paréntah ka anjeun ayeuna henteu sesah teuing pikeun anjeun, sareng henteu jauh.

2. Jabur 119: 4-5 - Anjeun geus maréntahkeun precepts Anjeun kudu diteundeun rajin. Duh, mugi-mugi jalan abdi tetep teguh dina ngajaga katetepan Gusti!

Galata 4:22 Sabab geus dituliskeun, yen Ibrahim kagungan dua putra, nu saurang ti budak awewe, nu saurang deui ti awewe merdika.

Petikan tina Galata 4:22 carita Ibrahim gaduh dua putra, hiji ti budak awéwé sareng hiji ti awéwé merdika.

1. Rencana Allah pikeun Kahirupan Urang: Carita Ibrahim

2. Perjangjian sareng Berkah: Pesen Putra-Putra Ibrahim

1. Kajadian 16:1-16

2. Ibrani 11:8-12

Galata 4:23 Tapi manéhna nu éta ti bondwwight lahir sanggeus daging; tapi anjeunna tina freewoman éta ku jangji.

Jangji-jangji Allah salawasna laksana, sanajan teu sajalan nu disangka-sangka.

1. Jangji Gusti: Percanten kana anu teu disangka-sangka

2. Kakuatan Firman Allah: Percaya Saluareun Daging

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Yesaya 55:11 - Ku kituna bakal kecap abdi jadi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta.

Galata 4:24 Naon hal-hal anu alegory: pikeun ieu dua covenants; anu ti Gunung Sinai, anu jadi budak, nya eta Agar.

Dua covenants dina petikan anu allegorically digambarkeun salaku Agar, indung Ismael, jeung covenant ti Gunung Sinai nu gendereth ka perbudakan.

1. Harti Allegorical tina Dua Covenants dina Galata 4:24

2. Ngartos Kasundaan Perjangjian ti Gunung Sinai

1. Ibrani 8: 6-7 "Tapi ayeuna geus anjeunna meunang hiji mentri leuwih alus teuing, ku sabaraha ogé anjeunna mediator of a covenant hadé, nu diadegkeun dina jangji hadé. Pikeun lamun covenant kahiji éta geus faultless, teras kedah euweuh tempat geus ditéang keur kadua ".

2. Galata 5: 1 "Ku sabab eta nangtung gancang dina kamerdikaan wherewith Kristus geus ngajadikeun urang bébas, sarta ulah entangled deui ku yoke perbudakan."

Galata 4:25 Pikeun ieu Agar teh Gunung Sinai di Arab, jeung ngajawab ka Yerusalem nu ayeuna, jeung keur budak jeung anak-anakna.

Agar mangrupikeun conto perbudakan Yerusalem sareng murangkalihna.

1: Urang bisa diajar tina conto Agar supaya dibébaskeun tina beungkeutan dosa dina kahirupan urang.

2: Urang bisa meunangkeun kabébasan ngaliwatan jangji Allah ka Ibrahim jeung Sarah ngaliwatan Ishak putrana.

1: Kajadian 17:19 - Allah jangji ka Ibrahim jeung Sarah yén maranéhna bakal boga anak lalaki nu ku Allah bakal minuhan jangji-Na.

2: Galata 5: 1 - Pikeun kamerdikaan Kristus geus ngabebaskeun urang; Ku sabab kitu, tetep teguh, sarta ulah tunduk deui kana kuk perbudakan.

Galata 4:26 Tapi Yerusalem anu di luhur mah bebas, anu indung urang sadaya.

Paulus ngajurung urang Galata pikeun émut yén Yérusalém sawarga, anu gratis, nyaéta indung sadaya jalma anu percaya.

1. Nangkeup Kamerdikaan di Yerusalem Surgawi

2. Asih Yerusalem Surgawi salaku Ibu Rohani

1. Yesaya 54: 1 - "Sing, O mandul, anjeun anu teu ditanggung! Megatkeun kana nyanyi, jeung ceurik tarik, anjeun anu teu labored reuneuh! Pikeun leuwih anu barudak ti desolated ti barudak tina nikah. awéwé," saur Gusti.

2. Rum 8:15 - Pikeun anjeun henteu nampi sumanget perbudakan deui sieun, tapi anjeun nampi Roh nyoko ku saha urang ceurik kaluar, "Abba, Bapa."

Galata 4:27 Sabab geus dituliskeun kieu, “Geura bungah, heh mandul anu teu ngasuh; ngajerit, anjeun anu henteu ngalahirkeun: sabab anu sepi ngagaduhan langkung seueur anak tibatan anu gaduh salaki.

Paulus ngajurung jalma-jalma nu mandul pikeun bungah lantaran bakal boga anak leuwih loba tibatan nu boga salaki.

1. "Kaberkahan Allah anu linuhung: Reugreug kana Rejeki-Na."

2. "The Joy of Parenting: A Berkah pikeun Sadayana."

1. Yesaya 54: 1 - "Sing, O mandul, maneh nu teu tega; megatkeun kaluar kana nyanyi, jeung ceurik tarik, anjeun nu teu travail ngandung anak: pikeun leuwih anu barudak desolated ti barudak nu nikah. pamajikan, nyebutkeun Gusti."

2. Jabur 127: 3 - "Lo, murangkalih mangrupikeun warisan Gusti: sareng buah rahim mangrupikeun ganjaranana."

Galata 4:28 Ayeuna urang, dulur-dulur, sakumaha Ishak, nyaéta anak-anak jangji.

Anu percaya ka Yesus Kristus mangrupikeun murangkalih jangji, sapertos Ishak.

1. "Sagala Hal Bisa Ngaliwatan Iman ka Kristus"

2. "Kakuatan Jangji Gusti"

1. Ibrani 11: 11-12 - Ku iman, Sarah ieu diaktipkeun pikeun nyusun anak sanajan manehna geus kaliwat umur childbearing, sabab manehna dianggap Anjeunna satia anu geus jangji.

2. Rum 8:16-17 - Roh Allah testifies babarengan jeung sumanget urang yen urang barudak Allah, jeung lamun urang barudak, mangka urang ahli waris-ahli waris Allah jeung co-ahli waris jeung Kristus.

Galata 4:29 Tapi sakumaha lajeng anjeunna anu lahir sanggeus daging persecuted anjeunna anu lahir sanggeus Roh, sanajan kitu ogé ayeuna.

Dina kitab Galata, Paul ceramah ngeunaan kumaha jalma anu dilahirkeun sanggeus Roh anu persecuted ku maranéhanana dilahirkeun sanggeus daging, sarta ieu masih leres kiwari.

1. Panganiayaan ka jalma-jalma Soleh: Kumaha Ngabales Sacara Alkitabiah

2. Kakuatan Injil: Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Panganiayaan

1. Mateus 5: 10-12 - Bagja jalma anu dikaniaya pikeun kabeneran.

2. 1 Peter 4: 12-14 - Girang dina sangsara demi Kristus

Galata 4:30 Tapi kumaha ceuk Kitab Suci? Buang budak awewe jeung anakna, sabab anak awewe teu meunang ahli waris jeung anak awewe merdika.

Kitab Suci maréntahkeun pikeun ngusir budak awéwé sareng putrana, sabab putra budak awéwé henteu tiasa janten ahli waris sareng putra awéwé merdika.

1. Pentingna Karya Hadé: Panén Naon Anu Urang Sow

2. Rencana Allah pikeun Kahirupan Urang: Ngaleupaskeun Anu Henteu Kanggo Urang

1. Rum 8:17 (Sareng upami murangkalih, teras ahli waris; ahli waris Allah, sareng ahli waris sareng Kristus; upami kitu urang sangsara sareng anjeunna,)

2. John 8:36 (Lamun Putra bakal ngajadikeun anjeun bébas, anjeun bakal bener bébas.)

Galata 4:31 Jadi, dulur-dulur, urang teh lain budak awewe, tapi budak merdika.

Petikan dina Galata 4:31 ngécéskeun yén anu percaya sanés budak awéwé budak awéwé, tapi budak merdéka.

1. Kabebasan tina Kasundaan: Ngartikeun deui Harti Kamerdikaan

2. Kakuatan panebusan: Leupaskeun tina Shackles urang

1. Rum 8:21 - Ku kituna ciptaan sorangan bakal liberated tina perbudakan -na pikeun buruk sarta dibawa kana kabebasan glorious sahiji barudak Allah.

2. Yesaya 61:1 - Roh Gusti Nu Maha Kawasa aya dina kuring, sabab Gusti geus anointed kuring pikeun ngumumkeun warta alus ka nu miskin. Mantenna geus ngutus kuring pikeun ngabeungkeut nu patah hati, pikeun ngumumkeun kamerdikaan pikeun tawanan jeung ngaleupaskeun tina gelap pikeun tawanan.

Galata 5 mangrupikeun bab kalima tina Surat Paulus ka urang Galata. Dina bab ieu, Paul ngabahas kabebasan anu percaya ka Kristus sareng ngabedakeunana sareng perbudakan legalisme.

Ayat 1: Paul dimimitian ku emphasizing yén mukmin disebut kabébasan dina Kristus jeung teu kudu tunduk deui kana yoke perbudakan (Galatia 5: 1). Manéhna warns ngalawan sunat salaku sarana leresan, nyatakeun yén jalma anu neangan leresan ngaliwatan hukum anu dipegatkeun tina Kristus sarta geus fallen ti rahmat. Sabalikna, anjeunna negeskeun yén iman anu dianggo ku cinta mangrupikeun hal anu penting.

Ayat 2: Paul ngajelaskeun yén sanajan aranjeunna disebat kabébasan, aranjeunna henteu kedah nganggo kabébasanna salaku kasempetan pikeun nahan hawa nafsu anu dosa (Galatia 5:13). Sabalikna, Mantenna ngajurung maranéhna pikeun ngawula ka batur ku cara nyaah. Anjeunna nyorot yén cinta nyumponan sakabeh hukum sareng ngingetkeun kana lampah sapertos kabencian, pasea, timburu, ambek-ambekan, ambisi egois, perpecahan, sareng dengki.

Ayat ka-3: Bab éta ditungtungan ku Paulus ngabedakeun pagawéan daging sareng buah Roh. Anjeunna daptar rupa-rupa kalakuan anu aya hubunganana sareng kahirupan anu dikawasa ku kahayang daging sapertos cabul, najis, nyembah brahala, sihir, mabok, sareng seueur deui (Galatia 5:19-21). Kontras jeung karya gelap ieu buah dihasilkeun ku leumpang dina hambalan jeung Roh-cinta, kabagjaan karapihan kasabaran kahadean kahadean kasatiaan gentleness kontrol diri.

Ringkesanana,

Bab lima Galata nekenkeun kabebasan mukmin 'dina Kristus bari warning ngalawan ragrag deui kana prakték legalistic. Paul cautions ngalawan néangan leresan ngaliwatan sunat atawa adherence kana hukum sabab severs salah sahiji rahmat Kristus. Gantina, anjeunna nyorong hirup ku iman digawé ngaliwatan cinta.

Paulus ogé ngantebkeun ngagunakeun kabébasanna sacara tanggung jawab ku cara ngalayanan ka sasama dina kanyaah tinimbang ngumbar hawa nafsu. Anjeunna nyorot pentingna asih dina ngalaksanakeun sakabéh hukum sareng ngingetkeun supaya henteu ngalakukeun hal-hal anu daging sapertos kabencian, timburu, sareng ambisi egois.

Bab éta disimpulkeun sareng Paulus ngabedakeun karya daging sareng buah Roh. Anjeunna daptar sagala rupa kalakuan pakait sareng kahirupan dikawasa ku kahayang fleshly bari emphasizing yén jalma anu milik Kristus geus disalib alam dosa maranéhanana. Sabalikna, aranjeunna kedah ngahasilkeun buah ku jalan saluyu sareng Roh - nunjukkeun sipat sapertos kanyaah, kabungahan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, lemah lembut, sareng kadali diri. Bab ieu negeskeun panggero jalma-jalma mukmin pikeun hirup ku iman ka Kristus sareng dipandu ku kakawasaan Roh-Na anu ngarobih tinimbang kaiket ku prakték legalistik atanapi ngalaksanakeun kahayang anu dosa.

Galata 5:1 Ku sabab kitu, nangtung teguh dina kamerdikaan anu ku Kristus parantos ngabebaskeun urang, sareng ulah kabeungkeut deui ku yoke perbudakan.

Urang Kristen didesek pikeun tetep bébas dina Kristus jeung teu kabeungkeut ku konstrain hukum.

1. "Breaking Free: The Power of Christ's Liberty"

2. "Hirup Kahirupan dina Kalimpahan: Kabungahan Dibébaskeun tina Kasundaan"

1. John 8:36 - "Jadi lamun Putra set you free, you will be free indeed."

2. Yesaya 61: 1 - "Roh Gusti Allah aya kana kuring, sabab PANGERAN geus anointed kuring pikeun mawa warta alus ka afflicted; Mantenna ngutus kuring pikeun meungkeut nu brokenhearted, pikeun ngumumkeun kamerdikaan ka tawanan, jeung kabebasan pikeun tahanan."

Galata 5: 2 Behold, kuring Paul nyebutkeun ka anjeun, yén lamun anjeun disunat, Kristus moal nguntungkeun anjeun nanaon.

Paul warns ngalawan ngandelkeun sunat salaku sarana pikeun meunangkeun kasalametan.

1. Percaya ka Kristus waé pikeun Kasalametan

2. Kaamanan Palsu tina Sunat

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah.

2. Rum 3:21-24 - Tapi ayeuna kabeneran Allah geus manifested sajaba ti hukum, sanajan Toret jeung nabi-nabi jadi saksi eta- kabeneran Allah ngaliwatan iman ka Yesus Kristus pikeun sakabéh anu percaya. Pikeun teu aya bédana: pikeun sakabéh geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah.

Galata 5: 3 Pikeun kuring mere kasaksian deui ka unggal lalaki nu disunat, anjeunna boga debtor pikeun ngalakonan sakabeh hukum.

Paul ngingetkeun urang Galata yén maranéhna wajib ngajaga sakabéh hukum lamun maranéhna geus disunat sorangan.

1: Urang kedah sapinuhna patuh kana hukum sareng henteu milih-milih pendekatan.

2: Urang teu bisa ngandelkeun lampah tunggal pikeun nyalametkeun urang, tapi kudu hirup hiji hirup di taat pinuh ka Allah.

1: Yakobus 2: 10-11 - Pikeun sing saha anu ngajaga sakabeh hukum tapi gagal dina hiji titik geus jadi akuntabel pikeun sakabéh éta.

2: Rum 3:20 - Pikeun ku cara ngalakukeun Toret moal aya manusa anu bakal dibenerkeun di payuneunana, sabab ku Toret terang kana dosa.

Galata 5: 4 Kristus geus jadi euweuh pangaruh ka anjeun, whosoever anjeun diyakinkeun ku hukum; anjeun murag tina rahmat.

Kristen teu diyakinkeun ngaliwatan hukum, tapi ngaliwatan rahmat.

1. The Power of Grace: Ngartos Bedana antara Legalism jeung Iman

2. Mulangkeun Iman Urang: Nungkulan Godaan Legalisme

1. Rum 3:20-24 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah.

2. Epesus 2: 8-10 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

Galata 5:5 Pikeun urang ngaliwatan Roh nungguan harepan kabeneran ku iman.

Roh ngabantosan urang sabar ngantosan kabeneran ku iman.

1. Kakuatan Roh Suci pikeun Tahan

2. Harepan Kabeneran ku Iman

1. Rum 15:13 - Muga Allah harepan ngeusi anjeun kalayan sagala kabagjaan jeung karapihan dina percanten, ku kituna ku kakawasaan Roh Suci anjeun bisa abound dina harepan.

2. Galata 3:11 - Ayeuna geus dibuktikeun yén teu saurang ogé anu diyakinkeun saméméh Allah ku hukum, pikeun "The soleh bakal hirup ku iman."

Galata 5:6 Pikeun di Yesus Kristus teu sunat availeth nanaon, atawa uncircumcision; tapi iman anu dianggo ku cinta.

Paul nekenkeun yén éta téh iman, lain prakték lahiriah saperti sunat, nu penting dina panon Allah.

1. Hirup dina Iman: Naon Hartosna Hirup dina Iman?

2. Kakuatan Asih: Naon Hartosna Hirup Asih?

1. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. 1 Korinta 13:13 - Jeung ayeuna abideth iman, harepan, amal, tilu ieu; tapi anu pangageung-ageungna nyaéta sedekah.

Galata 5:7 Anjeun ngajalankeun alus; Saha anu ngahalangan anjeun pikeun henteu nurut kana bebeneran?

Paulus naroskeun ka urang Galata pikeun henteu nuturkeun bebeneran sanaos aranjeunna mimiti ngajalankeun ogé.

1. Ulah nyerah dina bebeneran; terus ngajalankeun balapan. 2. Ulah kahalangan ku pamadegan batur; nuturkeun bebeneran.

1. Ibrani 12: 1 - "Ku alatan éta, saprak urang dikurilingan ku awan agung saksi sapertos, hayu urang buang sagalana nu hinders jeung dosa nu jadi gampang entangles." 2. Pilipi 3:14 - "Kuring pencét on nuju tujuan pikeun meunang hadiah pikeun nu Allah geus disebut kuring heavenward di Kristus Yesus."

Galata 5: 8 Persuasi ieu sanés ti anjeunna anu nyauran anjeun.

Petikan ieu nekenkeun yén iman urang henteu gumantung kana pendapat batur tapi kana hubungan urang sareng Allah.

1: Iman urang ka Allah kudu datang ti jero, lain ti luar.

2: Urang kudu ngandelkeun kanyaah jeung pituduh Allah tinimbang pamadegan batur.

1: Yermia 17: 7-8 "Tapi rahayu jalma anu percanten ka PANGERAN, anu percanten ka Mantenna. Maranehna bakal lir tangkal anu dipelak di sisi cai anu akar-akarna di sisi walungan. panas datang, daunna salawasna héjo, teu boga kahariwang dina sataun halodo jeung moal gagal buahan."

2: Rum 10:17 "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

Galata 5:9 Saeutik ragi ngaragikeun sakabeh lump.

Ayat ieu ngingetkeun yén pangaruh leutik tiasa gaduh pangaruh anu ageung.

1: Urang kedah émut kana hal-hal leutik dina kahirupan, sabab éta tiasa gaduh pangaruh anu ageung dina kahirupan urang sareng jalma-jalma di sabudeureun urang.

2: Urang kudu ati-ati sangkan ulah nepi ka kalakuan dosa nu pang leutikna mah mangaruhan urang, sabab bisa gancang sumebar jeung ngaruksak kahirupan urang.

1: Mateus 16: 6 - "Awas sareng awas kana ragi urang Parisi sareng Saduki."

2: 1 Korinta 5: 6 - "Kamulyaan anjeun henteu saé. Aranjeun teu terang yen sakeudik ragi ngaragikeun sakabeh lump?”

Galata 5:10 Kuring boga kayakinan ka anjeun ngaliwatan Gusti, yén anjeun moal aya pikiran sejenna: tapi saha nu troubles anjeun bakal nanggung judgment-Na, saha manéhna.

Paul ngungkabkeun kapercayaanana ka urang Galata sareng ngingetkeun ngalawan jalma-jalma anu bakal nyababkeun aranjeunna sesat.

1. Kakuatan Kapercayaan ka Gusti

2. Panghukuman Guru Palsu

1. Mateus 7:15-20 - "Awas tina nabi palsu, nu datang ka anjeun dina pakean domba urang, tapi inwardly aranjeunna ravening ajag."

2. Ibrani 13:17 - "Taat ka aranjeunna anu boga aturan leuwih anjeun, sarta nyerah yourselves: pikeun maranéhanana lalajo pikeun jiwa anjeun, sakumaha aranjeunna anu kudu masihan akun, ambéh maranéhanana bisa ngalakukeun hal eta kalawan kabagjaan, teu jeung duka: pikeun éta. henteu nguntungkeun pikeun anjeun."

Galata 5:11 Sareng kuring, dulur-dulur, upami kuring masih ngawartakeun sunat, naha kuring masih dianiaya? mangka geus ngalanggar tina cross ceased.

Paul patarosan naha anjeunna masih ngalaman kasusah lamun anjeunna preaches sunat, implying ngalanggar salib geus ceased.

1. Pelanggaran Salib: Kumaha Yesus Ngarobih Sadayana

2. Panganiayaan Paul: Nuturkeun Yesus Sanajan Hargana

1. Rum 10:14-15 Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? na kumaha maranéhna bakal percaya ka Anjeunna ngeunaan saha maranéhna teu acan uninga? na kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah a?

2. Epesus 2:14-16 Pikeun anjeunna teh karapihan urang, anu geus nyieun duanana hiji, sarta geus ngarecah tembok tengah partisi antara urang; Sanggeus dileungitkeun dina daging-Na nu enmity, komo hukum parentah dikandung dina ordinances; pikeun nyieun dina dirina dua hiji lalaki anyar, jadi nyieun karapihan.

Galata 5:12 Abdi hoyong aranjeunna malah dipotong anu nyusahkeun anjeun.

Paulus ngungkabkeun kahayangna supaya jalma-jalma anu ngaganggu urang Galata dileungitkeun.

1. Urang Teu Kudu Nyanggakeun Anu Ngaganggu Ngancurkeun Iman Urang

2. Tong Ngidinan Kaom Kafir Ngalemahkeun Iman Urang

1. Rum 16:17-18 - "Kuring pangjurung anjeun, dulur-dulur, awas pikeun jalma-jalma anu nyababkeun perpecahan sareng ngahalangan jalan anjeun anu bertentangan sareng ajaran anu anjeun pelajari. Jauhkeun aranjeunna. Pikeun jalma sapertos henteu ngawula Gusti urang Kristus, tapi napsu sorangan. Ku omongan lemes jeung sanjungan maranehna nipu pikiran jalma-jalma naif.”

2. Yakobus 4: 7 - "Surutkeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

Galata 5:13 Pikeun, dulur-dulur, aranjeun geus disebut kana kamerdikaan; ngan ulah ngagunakeun kamerdikaan pikeun kasempetan pikeun daging, tapi ku cinta ngawula karana.

Urang kudu ngagunakeun kabébasan urang salaku kasempetan pikeun ngawula ka batur kalawan cinta.

1. Kakuatan Asih: Ngalayanan Kahiji jeung Kamerdikaan

2. Ngagunakeun Kabébasan Urang pikeun Asih Batur

1. 1 Korinta 13: 4-8 - Cinta téh sabar jeung bageur; cinta teu sirik atawa boast; lain sombong atawa kurang ajar. Teu keukeuh kana jalan sorangan; teu jengkel atawa ambek; eta henteu girang ku kalakuan nu salah, tapi girang ku bebeneran. Asih nanggung sagala hal, percaya kana sagala hal, ngarepkeun sagala hal, sabar dina sagala hal.

2. Rum 12:10 - Silih asih jeung dulur-dulur. Silih éléhkeun dina némbongkeun kahormatan.

Galata 5:14 Pikeun sakabéh hukum geus kaeusi dina hiji kecap, sanajan ieu; Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sakumaha thyself.

Hukum Allah bisa kacumponan ku cara nyaah ka sasama.

1. Kakuatan Asih: Kumaha Nedunan Hukum Allah

2. Paréntah Cinta: Pandangan Alkitabiah ngeunaan Asih Tatanggana

1. John 13: 34-35 - A parentah anyar I masihan ka anjeun, yén anjeun bogoh karana; sakumaha Kami geus nyaah ka maraneh, maraneh oge kudu silih pikanyaah.

2. Rum 13: 8-10 - Ulah ngahutang nanaon nanaon, tapi cinta karana: pikeun anjeunna anu mikanyaah sejen geus kaeusi hukum.

Galata 5: 15 Tapi lamun anjeun ngegel jeung devour karana, nyandak awas yén anjeun teu dikonsumsi hiji batur.

Petikan ieu warns ngalawan kakuatan destructive tina kecap jeung lampah kasar, urging pamiarsa jadi mindful kecap jeung lampah maranéhanana guna nyegah konflik.

1. "Jawaban Lembut: Kakuatan Kahadean"

2. "Ngegel sareng Ngalangkung: Ngancurkeun Konflik"

1. Mateus 5:44 - "Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, Cinta musuh anjeun, ngaberkahan eta nu kutukan anjeun, ngalakukeun alus ka jalma anu hate anjeun, sarta neneda keur maranehna anu sanajan gunana anjeun, jeung persecute anjeun."

2. paribasa 15: 1 - "A jawaban lemes turns jauh murka: tapi kecap grievous aduk nepi anger."

Galata 5:16 Ieu mah nyebutkeun lajeng, leumpang dina Roh, jeung anjeun moal minuhan hawa nafsu daging.

Hirup nurutkeun Roh, teu kahayang daging.

1. Kakuatan Roh: Kumaha Hirup pikeun Gusti

2. Nungkulan Godaan: Kumaha Hirup dina Roh

1. Rum 8:5-8 - Pikeun maranéhanana anu hirup nurutkeun Roh, Roh méré hirup.

2. Epesus 5:18 - Jadi ngeusi Roh anjeun nyanyi psalms jeung hymns jeung lagu spiritual.

Galata 5:17 Pikeun daging napsu ngalawan Roh, jeung Roh ngalawan daging: jeung ieu sabalikna hiji jeung lianna, ku kituna anjeun teu bisa ngalakukeun hal nu Anjeun hoyong.

Paul ngingetkeun urang Galata yén daging sareng Roh bertentangan sareng masing-masing sareng aranjeunna henteu kedah disesatkan ku kahayang sorangan.

1. Kumaha Hirup rukun jeung Roh

2. Kakuatan Daging jeung Balukarna

1. Rum 8:1-4 - Ku alatan éta, aya ayeuna euweuh condemnation pikeun maranéhanana anu aya dina Kristus Yesus, sabab ngaliwatan Kristus Yesus hukum Roh anu mere hirup geus diatur anjeun bébas tina hukum dosa jeung maot.

2. James 4: 7 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

Galata 5:18 Tapi lamun anjeun dipingpin ku Roh, anjeun teu handapeun hukum.

Jalma-jalma anu percaya henteu kaiket ku hukum tapi kedah dipingpin ku Roh.

1. Hirup dina Kabebasan Roh Suci

2. Narima Pituduh ti Allah Ngaliwatan Roh-Na

1. Rum 8: 2-4 "Kanggo hukum Roh kahirupan geus ngabebaskeun anjeun dina Kristus Yesus tina hukum dosa jeung maot. Pikeun Allah geus dipigawé naon hukum, ngaruksak ku daging, teu bisa ngalakukeun. Ku ngirim Putra-Na sorangan dina sasaruaan daging dosa jeung pikeun dosa, manéhna dikutuk dosa dina daging, dina raraga nu sarat bener hukum bisa jadi kaeusi dina urang, anu leumpang teu nurutkeun daging tapi nurutkeun Roh. ”

2. John 16: 13 "Nalika Roh bebeneran datang, Anjeunna bakal nungtun anjeun kana sagala bebeneran, pikeun anjeunna moal nyarita on otoritas sorangan, tapi naon anjeunna hears anjeunna bakal nyarita, sarta anjeunna bakal ngumumkeun ka anjeun hal anu. nu bakal datang.”

Galata 5:19 Ayeuna karya daging anu manifest, nu ieu; Jinah, cabul, najis, hawa nafsu,

Kalakuan-kalakuan daging téh nyata, ku conto-conto Salingkuh, Kasundaan, Najis, jeung Lasciviousness.

1. "Kakuatan Disiplin: Nungkulan Godaan"

2. "Laku Kami Penting: Balukar tina Dosa"

1. Rum 6:12-14 “Ku sabab kitu ulah dosa ngarajaan dina awak fana, nu kudu nurut kana hawa nafsu. Ulah nyerahkeun anggota anjeun salaku alat tina kajahatan kana dosa: tapi nyerahkeun diri anjeun ka Allah, salaku jalma anu hirup tina maot, sareng anggota anjeun salaku alat kabeneran ka Allah. Pikeun dosa moal gaduh kakawasaan ka anjeun: sabab anjeun henteu handapeun hukum, tapi dina rahmat."

2. Yakobus 1:14-15 “Tapi unggal jalma kagoda, lamun ditarik ku hawa nafsuna sorangan, digoda. Lajeng nalika hawa nafsu geus conceived, éta ngahasilkeun dosa: jeung dosa, sanggeus éta réngsé, brings mudik maot.

Galata 5:20 Nyembah brahala, elmu sihir, kabencian, permusuhan, emulation, murka, pasea, seditions, heresies,

petikan ieu speaks ngalawan evils of idolatry, elmu sihir, hatred, varian, emulations, murka, pasea, seditions, jeung heresies.

1. "Bahaya Nyembah Berhala sareng Kajahatan lianna"

2. "Kakuatan Cinta: Ngahindarkeun Hate sareng Pasea"

1. Epesus 4:31-32 - "Sagala kanyenyerian, amarah, amarah, ambek-ambekan, jeung gogorowokan, sing singkirkeun ti aranjeun, jeung sagala kajahatan: Jeung sing hade ka nu sejen, sing lemah lembut, sing silih hampura. , sakumaha Allah ku Kristus geus ngahampura anjeun."

2. Rum 12: 17-19 - "Teu ngabales ka jalma anu jahat pikeun anu jahat. Nyadiakeun hal-hal anu jujur di payuneun sadaya jalma. ulah sorangan, tapi masihan tempat pikeun murka: sabab geus dituliskeun, Pamalesan téh milik Kami; Kami bakal males, nyebutkeun Gusti.

Galata 5:21 Dengki, rajapati, mabok, revellings, jeung saterusna.

Kalakuan dosa, saperti dengki, maehan, mabok, jeung suka bungah, moal bisa ditolerir di Karajaan Allah.

1. Bahaya Dosa jeung Balukarna

2. Jalan Kabeneran jeung Kasucian

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. 1 Corinthians 6: 9-10 - Naha anjeun teu nyaho yén unrighteous moal inherit Karajaan Allah? Ulah jadi deceived: boh nu cabul, atawa musyrik, atawa adulterers, atawa lalaki anu latihan homoseksualitas, atawa maling, atawa rakus, atawa drunkards, atawa revilers, atawa swindlers bakal inherit Karajaan Allah.

Galata 5:22 Tapi buah Roh teh nya eta asih, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, lemah lembut, kahadean, iman,

Buah Roh mangrupikeun bagian penting dina kahirupan Kristen.

1: Pentingna Buah Roh

2: Tumuwuh dina Buah Roh

1: Rom 12:9-10 - Cinta kudu ikhlas. Hate naon anu jahat; nempel kana naon anu alus. Kudu bakti ka sasama dina cinta. Ngahargaan silih luhur diri.

2: James 3: 17-18 - Tapi hikmah nu asalna ti sawarga téh mimiti sagala murni; lajeng cinta damai, considerate, patuh, pinuh ku welas asih jeung buah alus, teu pilih kasih jeung ikhlas.

Galata 5:23 Lemah lembut, temperance: ngalawan sapertos teu aya hukum.

Paulus ngajurung urang Kristen pikeun prak-prakan lemah lembut jeung santun, nu bakal ngakibatkeun kahirupan nu saluyu jeung hukum-hukum Allah.

1. "Kakuatan Meekness sareng Temperance"

2. "Hirup Saluyu jeung Hukum Allah"

1. Mateus 5: 5 - "Rahayu anu lemah lembut, pikeun maranéhanana baris inherit bumi".

2. 1 Peter 4: 7 - "Ahir sagala hal geus di leungeun; kituna jadi timer dikawasa jeung sober-dipikiran demi solat anjeun ".

Galata 5:24 Jeung maranéhanana anu geus Kristus geus disalib daging jeung affections jeung lusts.

Nu percaya ka Kristus geus maehan kahayang dosa maranéhanana.

1. Kakuatan Nyalibkeun Daging

2. Kabutuhan Ngingkaran Diri Urang

1. Rum 6:11-12 - Dina cara nu sarua, cacah yourselves maot ka dosa tapi hirup ka Allah di Kristus Yesus. Ku sabab eta ulah ngantep dosa marentah dina awak fana anjeun ku kituna anjeun nurut kahayang jahat na.

2. Mateus 16: 24-26 - Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-Na, "Lamun saha hayang nuturkeun Kami, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na, sarta nuturkeun Kami. Sabab saha-saha anu hayang nyalametkeun nyawana, bakal leungiteun nyawana, tapi sing saha anu leungiteun nyawana demi Kami, bakal manggih nyawana. Pikeun naon kauntungan pikeun lalaki lamun manéhna gains sakabeh dunya, jeung leungit jiwa sorangan? Atanapi naon anu bakal dipasihkeun ku manusa pikeun ngagentos jiwana?

Galata 5:25 Lamun urang hirup dina Roh, hayu urang ogé leumpang dina Roh.

Dina Galata 5:25, Paulus nyorong urang Kristen pikeun hirup dina Roh sareng leumpang dina Roh.

1. Hirup dina Roh: Pentingna Dipimpin ku Roh Suci

2. Leumpang dina Roh: Practicing Taat Satia ka Allah

1. Rum 8:14 - Pikeun sakabéh anu dipingpin ku Roh Allah anu putra Allah.

2. Galata 5:16 - Tapi kuring nyebutkeun, leumpang ku Roh, jeung anjeun moal gratify kahayang daging.

Galata 5:26 Hayu urang ulah mikahayang kana kamulyaan anu sia-sia, silih provokasi, silih sirik.

Urang teu kudu disetir ku kahayang pikeun pangakuan, jeung teu matak ngabalukarkeun pasea atawa jealousy diantara nu séjén.

1. Bahaya Kamulyaan Sia

2. Nungkulan Sirik di Masarakat

1. James 3:14-16 - Tapi lamun boga jealousy pait jeung ambisi egois dina hate anjeun, ulah boast jeung jadi palsu ka bebeneran.

2. Mateus 6: 1-4 - "Awas practicing amal saleh anjeun saméméh jalma séjén guna katempo ku aranjeunna, pikeun lajeng Anjeun moal meunang ganjaran ti Rama anjeun anu di sawarga.

Galata 6 mangrupikeun bab kagenep sareng terakhir tina Surat Paulus ka urang Galata. Dina bab ieu, Paulus méré pituduh praktis pikeun hirup sabagé mukmin jeung ngajurung maranéhna pikeun nanggung beban masing-masing .

Ayat 1: Paul dimimitian ku ngadesek jalma-jalma anu percaya pikeun mulangkeun sasama anu kajebak dina kajahatan, ngalakukeunana kalayan lemah lembut sareng nimbang-nimbang karentanan sorangan (Galatia 6: 1). Anjeunna nekenkeun pentingna nanggung beban masing-masing, ku kituna ngalaksanakeun hukum Kristus. Paul ngadorong unggal jalma pikeun mawa beban sorangan bari ogé daék ngabantosan batur anu butuh.

Alinea 2: Paul ngabahas masalah kareueus pribadi sareng ngingetkeun ngalawan tipu daya diri. Anjeunna mamatahan jalma-jalma mukmin pikeun henteu mikirkeun diri sorangan, tapi mariksa kalakuan sareng motifna sorangan (Galatia 6: 3-4). Masing-masing jalma kedah nyandak tanggung jawab pikeun padamelanna tanpa ngabandingkeun diri sareng batur. Jalma anu narima pangajaran dina firman Allah kudu babagi sagala hal alus ka jalma anu ngajarkeun aranjeunna.

Alinea ka-3: Bab éta dipungkas ku Paulus negeskeun yén jalma-jalma anu percaya bakal metik naon anu ditaburkeun. Anjeunna ngécéskeun yén sowing pikeun mangga daging ngabalukarkeun korupsi, tapi sowing mangga Roh ngabalukarkeun hirup langgeng (Galatia 6: 7-8). Ku sabab éta, anjeunna ngajurung aranjeunna pikeun henteu bosen dina ngalakukeun kahadéan tapi tetep tetep dina ngalakukeun anu leres. Tungtungna, anjeunna highlights yén boasting kudu diwatesan ngan dina cross Kristus, ngaliwatan nu mukmin geus disalib ka dunya jeung ka aranjeunna.

Ringkesanana,

Bab genep Galata nyadiakeun parentah praktis pikeun hirup salaku mukmin dina komunitas. Paulus ngajurung jalma-jalma mukmin pikeun mulangkeun jalma-jalma anu murag kana kajahatan kalayan lemah lembut sareng nanggung beban masing-masing. Anjeunna cautions ngalawan babandingan prideful sarta advises unggal jalma pikeun nalungtik lampah sorangan tinimbang neangan validasi ti batur.

Paul nekenkeun tanggung jawab pribadi bari ogé encouraging generosity ka jalma anu ngajarkeun firman Allah. Manéhna highlights prinsip sowing jeung panén, urging mukmin sow pikeun mangga Roh tinimbang indulging dina kahayang fleshly. Paul menyimpulkan ku encouraging Persib dina ngalakonan hade jeung boasting ngan dina cross Kristus, nu geus mawa kabebasan tina kantétan dunya.

Bab ieu negeskeun pentingna komunitas, tanggung jawab pribadi, rendah haté, sareng katekunan dina hirup iman bari ngandelkeun kakuatan anu ngarobih tina pangorbanan Kristus.

Galata 6: 1 Dulur-dulur, lamun lalaki overtaken dina lepat, Anjeun nu spiritual, mulangkeun hiji saperti dina sumanget meekness; tempo diri, lest Anjeun oge jadi cocoba.

Petikan ieu nyorong urang Kristen pikeun mulangkeun jalma-jalma anu ngalakukeun kasalahan kalayan kahadean sareng pangertian, émut kana kalemahan sorangan.

1. Rahmat jeung Welas Asih pikeun Sadayana: Kakuatan Malikkeun Dulur-dulur Urang

2. Nyaho Kalemahan Urang Sorangan: Ngalarapkeun Panghampura jeung Karendahan Hati

1. James 5: 19-20 - Dulur-dulur kuring, lamun salah sahiji anjeun ngalakukeun err tina bebeneran, sarta salah sahiji ngarobah anjeunna; Hayu anjeunna terang, yén saha anu ngarobah jelema nu ngalakukeun dosa tina kasalahan tina jalan na bakal nyalametkeun hiji jiwa tina maot, sarta bakal nyumputkeun rupa-rupa dosa.

2. Lukas 6:37 - Hakim teu, jeung anjeun moal judged: teu ngahukum, jeung anjeun teu bakal dikutuk: ngahampura, jeung anjeun bakal dihampura.

Galata 6: 2 Nanggung beban masing-masing, sareng ngalaksanakeun hukum Kristus.

Urang Kristen kedah silih rojong dina bebanna sareng narékahan pikeun minuhan hukum Yesus Kristus.

1. "Saling Mawa Beungbeurat: Bagian Pentingna Pikeun Urang Kristen"

2. "Ngalaksanakeun Hukum Kristus: Telepon Ka Komunitas"

1. Mateus 11: 28-30 - "Hayu ka Kami, sakabeh anu kuli sarta beurat kabeungbeurat, sarta Kami bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke Kami kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut sarta lowly dina haté, sarta. Anjeun bakal manggih katengtreman pikeun jiwa anjeun. Pikeun jok Kami gampang, sarta beban Kami hampang."

2. 1 Korinta 12:26 - "Lamun hiji anggota sangsara, sadaya sangsara babarengan; lamun hiji anggota ieu ngahormatan, sadayana girang babarengan."

Galata 6:3 Pikeun lamun hiji lalaki nganggap dirina hiji hal, padahal manehna teu nanaon, manehna deceivets dirina.

Ayat ieu nyebatkeun urang pikeun rendah haté sareng henteu nganggap overestimate diri urang sorangan, sabab éta ngakibatkeun tipu daya diri.

1: Urang kedah rendah haté sareng henteu nganggap pentingna sorangan.

2: Urang kudu sadar kana bahaya tipu daya diri jeung tetep dina iman urang.

1: Siloka 16:18 - Sombong miheulaan ancur, jeung sumanget sombong saméméh ragrag.

2: Pilipi 2:3-4 - Ulah ngalakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa concening sia. Sabalikna, dina humility hargana batur di luhur yourselves.

Galata 6: 4 Tapi hayu unggal lalaki ngabuktikeun karyana sorangan, lajeng anjeunna bakal boga rejoicing dina dirina nyalira, teu di batur.

Pastikeun pikeun meunteun karya anjeun sorangan sareng ngagungkeun kasuksésan anjeun sorangan.

1. Ngagungkeun Diri Urang jeung Prestasi Urang

2. Nyandak Tanggung Jawab pikeun Diri Urang jeung Karya Urang

1. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus nu strengthens kuring."

2. Epesus 5:15-16 - "Tempo lajeng yén anjeun leumpang circumspectly, moal sakumaha fools, tapi sakumaha wijaksana, Redeeming waktu, sabab poé anu jahat."

Galata 6:5 Pikeun unggal lalaki bakal nanggung beban sorangan.

Petikan ieu ngajarkeun urang pentingna nyandak tanggung jawab pikeun tindakan urang sorangan sareng henteu ngandelkeun batur pikeun ngalaksanakeun beban urang pikeun urang.

1. ? 쏝 earing Beban Urang Sorangan??

2. ? 쏬 iving kalawan Tanggung jawab??

1. Mateus 11:28-30 - ? 쏞 ka abdi, sadaya anu kuli sarta beurat kabeungbeurat, sarta kuring bakal mere Anjeun istirahat. Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, sarta anjeun bakal manggihan sésana pikeun jiwa anjeun. Sabab kuk Kami gampang, jeung beban Kami hampang.??

2. Pilipi 4:13 - ? 쏧 tiasa ngalakukeun sagala hal ku anjeunna anu nguatkeun kuring.??

Galata 6: 6 Hayu saha anu diajarkeun dina pangandika komunikasi ka anjeunna anu ngajarkeun dina sagala hal alus.

Jalma-jalma nu percaya kudu bageur jeung jalma-jalma nu ngajarkeun Firman Allah.

1. The Power of Generosity di Garéja

2. Ngaku jeung Ngahargaan Jalma Nu Ngajarkeun Urang Firman Allah

1. Siloka 11:25 - Jalma anu berehan bakal diberkahan, sabab anjeunna masihan sababaraha tuangeun ka anu miskin.

2. Rasul 20:35 - Dina sagala hal anu kuring laksanakeun, kuring nunjukkeun yén ku kerja keras sapertos kitu urang kedah ngabantosan anu lemah, émut kana kecap Gusti Yesus nyalira: ? 쁈 t leuwih berkah méré ti narima.??

Galata 6:7 Ulah katipu; Allah henteu diolok-olok: sabab naon waé anu ditaburkeun ku manusa, éta ogé bakal dipanén.

Allah moal dipoyok jeung urang bakal metik naon urang sow.

1: Urang kudu tanggung jawab kana lampah urang jeung ngarti yén Allah moal dipoyok.

2: Urang kudu bijaksana dina sagala lampah urang, jeung inget yen Allah bakal ngaganjar urang sasuai.

1: Siloka 22:8 - "Sing saha anu nyebarkeun kateuadilan bakal metik musibah, sareng rod amarahna bakal gagal."

2: Pandita 11:4 - "Sing saha anu ningali angin moal melak; saha waé anu ningali ka méga moal panén."

Galata 6:8 Pikeun saha anu soweth kana daging-Na bakal tina daging Fedi korupsi; tapi anu soweth kana Ruh bakal tina Roh Fedi hirup langgeng.

Urang bakal nampi balukar tina pilihan anu urang lakukeun, boh hirup langgeng upami urang nyebarkeun kana Roh, atanapi korupsi upami urang nyebarkeun kana daging.

1. Kakuatan Pilihan: Dampak Pilihan Urang dina Takdir Abadi Urang

2. Panén Naon Urang Sow: Balukar tina Lampah Urang

1. Rum 8: 1-17 - The Power of Kahirupan di Roh

2. Yakobus 1:14-15 - Bahaya Dipimpin ku Karep Urang

Galata 6: 9 Sareng hayu urang bosen dina ngalakukeun anu hadé, sabab dina mangsana urang bakal panén, upami urang henteu pingsan.

Urang kudu terus-terusan ngalakukeun naon anu bener, sabab dina waktuna urang bakal nampi ganjaran upami urang henteu pundung.

1: Ulah nyerah - Galata 6: 9

2: Tabah — Galata 6:9

1: Ibrani 10:35-36 - Ku sabab eta ulah buang jauh kapercayaan anjeun, nu boga ganjaran gede. Pikeun anjeun peryogi kasabaran, supados saatos ngalaksanakeun pangersa Allah, anjeun tiasa nampi jangji.

2: James 1:12 - Rahayu éta lalaki anu endures godaan; pikeun lamun manéhna geus disatujuan, manéhna baris narima makuta kahirupan nu Gusti geus jangji ka jalma anu nyaah ka Anjeunna.

Galata 6:10 Ku sabab eta, urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sakabeh jalma, utamana ka maranéhanana anu kaom iman.

Urang kudu ngagunakeun unggal kasempetan pikeun ngalakukeun kahadéan pikeun sakabéh jalma, utamana jalma anu percaya ka Yesus.

1. "Kasempetan Pikeun Ngalakukeun Kabagéan" - ngajajah kumaha urang tiasa ngagunakeun waktos, tanaga, sareng sumber daya pikeun ngalakukeun kahadéan ka batur.

2. "The Household of Faith" - fokus kana pentingna nulungan jeung encouraging baraya urang jeung sadulur Kristus.

1. Mateus 25:35-40 - Perumpamaan Yesus ngeunaan Domba jeung Embe, nekenkeun pentingna nulungan nu malarat.

2. 1 Peter 4: 8-11 - exhortation Peter urang ngagunakeun hadiah spiritual urang ngawula batur.

Galata 6:11 Aranjeun ningal sabaraha ageung surat anu ku sim kuring diserat ka anjeun ku panangan abdi.

Paul nulis surat lengthy ka garéja Galatia pikeun ajak maranéhna pikeun nangtung teguh dina iman maranéhanana.

1. Tetep Teguh dina Iman Anjeun: Pesen ti Paulus ka urang Galata

2. Kakuatan Anjuran: Surat Paulus ka urang Galata

1. 1 Tesalonika 5:11 - Ku sabab ajak karana jeung ngawangun silih nepi, sagampil dina kanyataanana anjeun lakukeun.

2. Ibrani 10:23-25 - Hayu urang tahan unswervingly kana harepan urang ngaku, pikeun anjeunna anu jangji téh satia. Sareng hayu urang pertimbangkeun kumaha urang tiasa ngadorong kaasih sareng kalakuan anu hadé.

Galata 6:12 Sakur anu hayang nyieun pintonan adil dina daging, aranjeunna konstrain anjeun jadi disunat; ngan lest maranéhanana kudu sangsara panganiaya pikeun cross Kristus.

Petikan éta nyarioskeun jalma-jalma anu nyobian ngadesek jalma-jalma mukmin pikeun disunat pikeun ngahindarkeun kasusah pikeun salib Kristus.

1: Urang kudu tetep kuat jeung teguh dina iman urang, sanajan hartina sangsara panganiayaan pikeun salib Kristus.

2: Urang kudu teguh jeung teu kagoda ku jalma-jalma nu nyoba ngadesek urang pikeun ngarobah kapercayaan urang.

1: Rum 8:31-39 - Lamun Allah nyarengan urang, saha nu bisa ngalawan urang?

2: Kolosa 2: 8-15 - Ulah ngantep saha ngahukum anjeun tina naon anu anjeun tuang atanapi nginum, atanapi ngeunaan pesta kaagamaan, perayaan Bulan Anyar atanapi dinten Sabat.

Galata 6:13 Pikeun sorangan ogé anu disunat henteu ngajaga hukum; tapi hayang boga anjeun disunat, ambéh maranéhanana bisa kamulyaan dina daging Anjeun.

Sababaraha urang hayang ngayakinkeun batur sangkan disunat, lain alatan maranéhna taat kana hukum, tapi alatan maranéhna hayang nyokot pujian pikeun lampah batur.

1. Tong dibobodo ku jalma anu ngan hayang kamulyaan pikeun dirina sorangan.

2. Sing ati-ati ka jalma-jalma anu ngaku-ngaku bener tapi henteu nuturkeun hukum-hukum Allah.

1. Pilipi 2:3 Ulah ngalakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia.

2. Yakobus 1: 22-25 Tapi jadi doers tina kecap, jeung ulah listeners wungkul, deceiving yourselves.

Galata 6:14 Tapi Allah nyaram yén kuring kudu kamulyaan, iwal ti salib Gusti urang Yesus Kristus, ku saha dunya geus disalib ka kuring, jeung kuring ka dunya.

Paul nekenkeun pentingna salib Yesus Kristus, emphasizing yén éta téh hiji-hijina jalan pikeun kamulyaan sajati.

1. "Kakuatan Salib: Ngarobah Kahirupan Urang"

2. "Salib: Sumber Kahirupan sareng Harepan Urang"

1. Epesus 2: 13-16 - Pikeun manéhna sorangan karapihan urang, anu geus nyieun urang duanana hiji jeung geus direcah dina daging-Na tembok ngabagi mumusuhan. Anjeunna parantos ngaleungitkeun hukum sareng parentah-parentah sareng aturan-aturanna, supados anjeunna tiasa nyiptakeun dina dirina hiji kamanusaan anyar pikeun ngagentos dua, sahingga ngajantenkeun karapihan, sareng tiasa ngahijikeun urang duaan ka Allah dina hiji badan ngalangkungan salib.

2. Kolosa 2:13-15 - Jeung anjeun, anu geus maot dina trespasses anjeun jeung uncircumcision daging anjeun, Allah dijieun hirup babarengan jeung manéhna, sanggeus dihampura urang sadaya trespasses urang, ku canceling catetan hutang nu nangtung ngalawan urang jeung tungtutan hukum na. Ieu anjeunna sisihkan, nailing kana salib. Anjeunna ngalucutan pakarang para pangawasa sareng pangawasa sareng nempatkeun aranjeunna kabuka éra, ku cara ngéléhkeun aranjeunna dina anjeunna.

Galata 6:15 Pikeun dina Kristus Yesus, sunat henteu aya gunana, atanapi henteu disunat, tapi janten ciptaan anyar.

Dina Kristus Yesus, boh sunat atawa uncircumcision teu aya nilai naon, tapi ciptaan anyar.

1. Kakuatan Ciptaan Anyar: Kumaha Hirup Kahirupan anu Dirobah ku Yesus

2. Teu Pentingna Sunat: Ngajalajah Harti Sabenerna Kasalametan dina Kristus

1. 2 Korinta 5:17 - Ku alatan éta, lamun saha aya dina Kristus, manéhna mangrupa ciptaan anyar; nu heubeul geus indit, nu anyar geus datang!

2. Rum 8:1-2 - Ku alatan éta, aya ayeuna euweuh condemnation pikeun maranéhanana anu aya dina Kristus Yesus, sabab ngaliwatan Kristus Yesus hukum Roh anu mere hirup geus diatur anjeun bébas tina hukum dosa jeung maot.

Galata 6:16 Jeung saloba anu leumpang nurutkeun aturan ieu, karapihan jadi dina maranehna, jeung rahmat, jeung ka Israil Allah.

Petikan ieu ngingetkeun urang yén katengtreman sareng welas asih sayogi pikeun jalma anu nuturkeun aturan Allah.

1. "Hirup dina Damai sareng Rahmat Gusti"

2. "Leumpang Numutkeun Aturan Allah"

1. Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna."

2. Paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun, sarta ulah lean on pamahaman sorangan. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal nyieun lempeng jalur Anjeun."

Galata 6:17 Ti ayeuna ulah aya anu ngaganggu kuring, sabab dina awak kuring aya tanda-tanda Gusti Yesus.

Paul reueus nanggung tanda-tanda Gusti Yesus, sareng anjeunna naroskeun supaya ulah aya anu ngaganggu anjeunna kusabab éta.

1. Tanda-tanda Yesus: Panggero pikeun Nangtung Teguh dina Iman Urang

2. Kakuatan Nanggung Tanda-tanda Yesus: Uleman Pikeun Hirup Kahirupan Suci

1. Pilipi 1:27-30 - Naon bae kajadian, ngalaksanakeun yourselves dina manner pantes Injil Kristus.

2. Rum 8:17 - Jeung lamun anak, teras ahli waris? 봦 eirs Allah jeung sasama ahli waris jeung Kristus, lamun urang sangsara jeung manéhna, supaya urang ogé bisa glorified jeung manéhna.

Galata 6:18 Dulur-dulur, rahmat Gusti urang Yesus Kristus nyarengan sumanget anjeun. Amin.

Paul ngirim pesen rahmat jeung berkah ka dulur-dulur di Galatia.

1. Nyuhunkeun Syukur Ka Gusti Nu Maha Kawasa

2. Kakuatan Berkah

1. Epesus 1:7 - Dina Anjeunna urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura tina trespasses urang, nurutkeun riches rahmat-Na.

2. Kolosa 3:16 - Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly, ngajarkeun jeung admonishing karana dina sagala hikmah, nyanyi psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, jeung thankfulness dina hate anjeun ka Allah.

Epesus 1 nyaéta bab kahiji tina Surat Paulus ka urang Epesus. Dina bab ieu, Paul muji Allah pikeun berkah-Na jeung riches spiritual bestowed ka mukmin ngaliwatan Kristus.

Ayat 1: Paul dimimitian ku nganyatakeun rasa sukur sareng muji ka Allah pikeun milih jalma-jalma anu percaya ka Kristus sateuacan ngadegkeun dunya (Epesus 1: 3-4). Anjeunna nekenkeun yen Allah predestined aranjeunna pikeun diadopsi salaku anak-Na ngaliwatan karya Yesus Kristus ngeunaan panebusan. Paul highlights kumaha percaya geus lavished ku rahmat, panghampura, jeung hikmah nurutkeun rencana Allah, nembongkeun tujuan glorious-Na.

Ayat ka-2: Paulus neraskeun negeskeun yén dina Kristus, jalma-jalma anu percaya parantos nampi warisan. Aranjeunna geus disegel ku Roh Suci salaku jaminan panebusan hareup maranéhanana (Epesus 1:11-14). Anjeunna neneda supados aranjeunna tiasa terang kana harepan tina panggerona sareng ngartos kana kaagungan kakawasaan Allah anu teu kaukur dina padamelan aranjeunna. Paul exalts Kristus salaku keur linggih di luhur sagala kakuatan jeung otoritas, jeung sagalana disimpen dina suku-Na.

Alinea 3: Bab ieu ditungtungan ku Paul nyorot kumaha jalma-jalma percaya mangrupikeun bagian tina awak Kristus, nyaéta Garéja (Epesus 1: 22-23). Anjeunna negeskeun yén Kristus mangrupikeun sirah tina sagala hal pikeun kapentingan awak-Na - Garéja. Ngahiji dina Kristus ieu nyababkeun kamekaran spiritual sareng kadewasaan diantara jalma-jalma mukmin anu diasuh ku Anjeunna.

Ringkesanana,

Bab hiji tina Epesus muji ka Allah pikeun berkah-Na anu dipaparinkeun ka jalma-jalma anu percaya ngaliwatan Yesus Kristus. Ieu highlights kumaha mukmin dipilih saméméh waktu dimimitian jeung predestined pikeun nyoko salaku barudak Allah ngaliwatan karya redemptive Yesus. Aranjeunna nampi anugerah anu ageung, panghampura, hikmah numutkeun rencana Allah.

Paul salajengna nekenkeun yén dina Kristus, mukmin meunang warisan sarta disegel ku Roh Suci salaku jaminan. Anjeunna ngadoakeun aranjeunna pikeun nangkep harepan tina panggerona sareng ngartos kakawasaan Allah anu teu kaukur dina padamelan aranjeunna. Kristus geus Maha Agung salaku sirah tina sagala hal, jeung mukmin anu ngahiji salaku awak-Na - Garéja.

Bab ieu ngungkabkeun kabeungharan rahmat Allah, rencana panebusan-Na ngaliwatan Kristus, sareng persatuan sareng kamekaran spiritual anu dialaman ku jalma-jalma mukmin salaku bagian tina awak Kristus.

Epesus 1:1 Paulus, rasul Isa Al Masih ku pangersa Allah, ka umat suci anu aya di Epesus, jeung ka anu satia dina Kristus Yesus:

Paul nulis surat ka para wali di Epesus jeung ka satia dina Kristus Yesus.

1. Kumaha Hirup Sabagé Orang Suci jeung Pengikut Kristus anu Satia.

2. The Joy of Keur dina Hubungan jeung Allah ngaliwatan Yesus Kristus.

1. Ibrani 10:22 - hayu urang ngagambar deukeut jeung haté sajati dina jaminan pinuh iman, jeung hate urang sprinkled beresih tina hiji nurani jahat jeung awak urang dikumbah ku cai murni.

2. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

Epesus 1:2 Rahmat sareng katengtreman, ti Allah Rama urang, sareng ti Gusti Yesus Kristus.

Rahmat sareng katengtreman Allah sayogi pikeun sadayana anu percaya ka Anjeunna.

1: Rahmat sareng Damai di Allah

2: Ngalaman Rahmat sareng Damai Gusti anu Luar Biasa

1: Rum 5:1-2 - Ku sabab eta, saprak urang geus diyakinkeun ngaliwatan iman, urang boga karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus, ngaliwatan saha urang geus miboga aksés ku iman kana rahmat ieu nu urang ayeuna nangtung.

2: Rum 16:20 - Allah katengtreman bakal geura-giru naksir Iblis handapeun suku anjeun. Rahmat Gusti urang Yesus marengan anjeun.

Epesus 1:3 Mugia Allah sareng Rama Gusti urang Yesus Kristus, anu parantos ngaberkahan urang sadaya berkah rohani di tempat sawarga dina Kristus:

Allah Rama geus ngaberkahan urang kalayan sagala berkah spiritual di Kristus.

1. Berkah tina Percaya ka Yesus

2. Kabagjaan Janten Anak Allah

1. John 3: 16 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng."

2. Rum 8: 15-17 - "Kanggo anjeun teu acan nampi sumanget perbudakan deui sieun; tapi anjeun geus narima Roh nyoko, whereby urang ceurik, Abba, Bapa. Roh sorangan beareth saksi jeung sumanget urang, yen urang teh barudak Allah: Jeung lamun anak, mangka ahli waris; ahli waris Allah, sareng ahli waris sareng Kristus; upami kitu urang sangsara sareng anjeunna, supados urang ogé tiasa dimulyakeun babarengan."

Epesus 1: 4 Numutkeun anjeunna geus dipilih urang di anjeunna saméméh ngadegna dunya, yén urang kudu suci jeung tanpa cacad saméméh anjeunna dina cinta.

Allah milih urang pikeun jadi suci jeung tanpa nyalahkeun saméméh Anjeunna dina cinta saprak saméméh ngadegna dunya.

1. Kaasih Allah ka Urang Teu Sarat jeung Langgeng

2. Pentingna Hirup Kasucian sareng Teu Aya Cacatan di payuneun Gusti

1. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén moal maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa nanaon sejenna dina sagala ciptaan, moal aya. tiasa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

2. 1 Petrus 1:15-16 - "Tapi sakumaha Anjeunna anu disebut anjeun suci, anjeun ogé kudu suci dina sagala kalakuan anjeun, sabab geus ditulis, 'Anjeun kudu suci, sabab Kami suci.'"

Epesus 1: 5 Kami geus predestinated kami pikeun diadopsi anak ku Yesus Kristus pikeun dirina, nurutkeun kahayang alus tina will-Na,

Gusti predestined mukmin pikeun nampa nyoko barudak di Yesus Kristus, nurutkeun bakal alus-Na.

1. Kakuatan Takdir Allah

2. Kahadéan Pangersa Allah

1. Rum 8: 29-30 - Pikeun maranéhanana saha anjeunna foreknew anjeunna ogé predestined jadi conformed kana gambar Putra-Na, dina urutan yén manéhna bisa jadi firstborn diantara loba baraya. Jeung saha manéhna predestined manéhna ogé disebut, jeung saha manéhna disebut manéhna ogé diyakinkeun, jeung saha manéhna diyakinkeun manéhna ogé Maha Agung.

2. James 1: 17-18 - Unggal kado alus sarta unggal kado sampurna nyaeta ti luhur, turun ti Rama cahaya kalayan saha euweuh variasi atawa kalangkang alatan robah. Tina wasiat-Na sorangan anjeunna ngalahirkeun urang ku firman bebeneran, yén urang kedah janten jinis anu munggaran tina mahluk-Na.

Epesus 1:6 Pikeun muji kamulyaan rahmat-Na, wherein anjeunna geus dijieun urang ditarima di tercinta.

Rahmat sareng asih Gusti parantos ngajantenkeun urang katampi sareng pantes dipuji.

1. "Cinta Allah: Anugrah Penerimaan"

2. "Grace: The Foundation of Our Worth"

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Epesus 1:7 Dina saha urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura dosa, nurutkeun riches rahmat-Na;

Petikan nyarioskeun ngeunaan panebusan sareng panghampura dosa ngalangkungan getih Yesus sareng kabeungharan rahmat-Na.

1. The Riches of Grace: Ngartos Cinta Redemptive Allah

2. Kakuatan Getih Yesus: Panghampura tina Dosa

1. Rum 3: 23-25 - Kabéh geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah, tapi anu diyakinkeun kalawan bébas ku rahmat-Na ngaliwatan panebusan anu sumping ku Kristus Yesus.

2. Kolosa 1:14 - Dina Kristus urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura dosa.

Epesus 1:8 Wherein anjeunna geus abounded arah urang dina sagala hikmah jeung prudence;

Rahmat Allah parantos dicurahkeun ka urang, pinuh ku hikmah sareng wawasan.

1. Ngajalajah Rahmat Allah nu Maha Luhur

2. Narima Hikmah jeung Wawasan ti Allah

1. Jabur 119:98-105 - Anjeun, ngaliwatan parentah Anjeun, ngajadikeun kuring wijaksana ti musuh kuring; Pikeun aranjeunna kantos sareng abdi.

2. James 1: 5 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan ka sadaya liberally sarta tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun ka manehna.

Epesus 1:9 Saparantos terangkeun ka urang rahasia pangersa-Na, numutkeun karep-Na anu parantos direncanakeun pikeun dirina.

Misteri tina wasiat Allah nyaéta numutkeun ridho-Na.

1. Kasenangan Nyaho Ridho Allah

2. Nangkeup Pangersa Allah kalawan Bungah

1. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

2. James 4:15 - Gantina Anjeun halah ngomong, "Lamun Gusti wills, urang bakal hirup jeung ngalakukeun ieu atawa éta."

Epesus 1:10 Dina dispensasi tina fulness kali manéhna bisa ngumpulkeun babarengan dina hiji hal Kristus, boh nu aya di sawarga jeung nu aya di bumi; malah di anjeunna:

Allah bakal ngumpulkeun sagala hal babarengan dina Kristus salila waktu nalika sagala bakal lengkep.

1. Ngartos Waktu Gusti: Ef 1:10

2. Sagala Hal Kakumpul Babarengan Kristus: Eph 1:10

1. Kolosa 1:20: Jeung, sanggeus dijieun karapihan ngaliwatan getih salib-Na, ku manéhna reconcile sagala hal jeung dirina; ku anjeunna, Kuring nyebutkeun, naha maranéhna jadi hal di bumi, atawa hal di sawarga.

2. Wahyu 21:5: Jeung manéhna nu linggih dina tahta ngadawuh, Behold, Kuring nyieun sagala hal anyar.

Epesus 1:11 Di mana urang oge geus meunang warisan, anu geus ditakdirkeun dumasar kana tujuan Anjeunna anu migawe sagala hal numutkeun nasehat ti kahayang-Na sorangan:

Mu'min geus meunang warisan ti Allah, anu dianggo sagala hal nurutkeun kahayang sorangan.

1. Rahmat Gusti Nu Maha Kawasa: Ngartos Takdir

2. Kakuatan Pangersa Allah: Warisan urang dina Kristus

1. Rum 8:28-30 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu bogoh ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Rum 9:14-16 - Naon lajeng urang kudu nyebutkeun? Naha Allah teu adil? Henteu pisan! Sabab saur-Na ka Musa, "Kuring bakal welas asih ka saha kuring mikawelas, sareng kuring bakal welas asih ka anu ku Kami welas asih."

Epesus 1:12 Urang kudu muji kamulyaan-Na, anu mimiti percaya ka Kristus.

Petikan ieu nyatakeun yén jalma anu percanten ka Kristus bakal dipuji pikeun kamulyaan-Na.

1. "Percanten ka Kristus Nyangking Kamulyaan ka Allah"

2. "Hirup anu Ngamulyakeun Gusti"

1. Yesaya 43: 7 - "Saha waé anu disebut ku ngaran kuring, saha Kuring dijieun pikeun kamulyaan kuring, saha kuring kabentuk jeung dijieun."

2. 1 Peter 4:11 - "Saha-saha speaks, kudu ngalakukeun kitu salaku hiji anu diomongkeun utterances Allah; sing saha anu ngaladenan, kudu ngaladenan ku kakuatan anu dipaparinkeun ku Allah; ku kituna dina sagala hal Allah bisa glorified ngaliwatan Yesus Kristus, ka saha milik kamulyaan jeung Dominion salamina tur salawasna. Amin.”

Epesus 1: 13 Di saha anjeun ogé dipercaya, sanggeus anjeun ngadéngé kecap bebeneran, Injil kasalametan anjeun;

Sanggeus ngadéngé bebeneran tina injil, percaya ka Yesus Kristus anu disegel ku Roh Suci jangji.

1. "Janji Roh Suci: Segel Allah Persetujuan"

2. "Kakuatan Injil: Narima Roh Suci"

1. Rum 8: 15-17 - Pikeun anjeun teu narima sumanget perbudakan ragrag deui kana sieun, tapi anjeun geus narima Roh nyoko salaku putra, ku saha urang ceurik, "Abba! Bapa!"

2. Rasul 19: 1-6 - Sarta eta kajadian nu bari Apolos éta di Corinth, Paul ngaliwatan nagara pedalaman sarta sumping ka Epesus. Di dinya anjeunna mendakan sababaraha murid. Jeung cenah ka aranjeunna, "Naha anjeun narima Roh Suci lamun percaya?" Jeung ceuk maranehna, "Henteu, urang malah teu acan uninga yen aya Roh Suci."

Epesus 1:14 Nu mangrupakeun earnest tina warisan urang nepi ka panebusan milik nu dibeuli, pikeun muji kamulyaan-Na.

petikan nembongkeun yen kamulyaan Allah dibikeun ngaliwatan panebusan tina milik dibeuli.

1. Kamulyaan Allah teu bisa diukur - Epesus 1:14

2. The Power of panebusan - Epesus 1:14

1. Rum 8:23 - Jeung teu ngan maranehna, tapi diri urang sorangan oge, nu boga firstfruits Roh, komo urang sorangan groan dina diri urang sorangan, nungguan nyoko, ka wit, panebusan awak urang.

2. Jabur 145:10 - Sadaya karya thy bakal muji thee, O TUHAN; sareng para wali anjeun bakal ngaberkahan ka anjeun.

Epesus 1:15 Ku sabab eta sim kuring oge, sanggeus nguping iman aranjeun ka Gusti Yesus, jeung mikaasih ka sakabeh umat suci,

Paul muji urang Epesus pikeun iman maranéhanana ka Gusti Yesus jeung cinta ka para wali.

1. Kakuatan Iman sareng Asih - Ngajalajah dampak iman ka Gusti Yesus sareng cinta ka para wali dina kahirupan urang.

2. Hirup Out the Path of Christ - Practicing conto iman jeung cinta diatur ku Yesus Kristus dina kahirupan urang sapopoé.

1. John 15: 12-13 - Yesus paréntah urang pikeun silih asih, sakumaha Anjeunna geus dipikacinta urang.

2. 1 Korinta 13:1-13 - Paul speaks ngeunaan pentingna cinta dina kahirupan urang.

Epesus 1:16 Teu eureun-eureun ngucap sukur ka aranjeun, jeung nyebut aranjeun dina doa-doa kuring;

Paulus muji sukur ka Allah pikeun jalma-jalma anu percaya di Epesus, sareng ngadoakeun aranjeunna.

1. Rejoicing dina Gawé Allah dina Kahirupan Urang - Epesus 1:16

2. Nganyatakeun Syukur ka Allah - Epesus 1:16

1. Kolosa 1: 3-12 - doa Paul ngeunaan sukur pikeun Kolosa.

2. 1 Tesalonika 5:18 - exhortation Paul urang méré nuhun dina sagala kaayaan.

Epesus 1:17 Sing Allah Gusti urang Yesus Kristus, Rama kamulyaan, bisa masihan ka anjeun sumanget hikmah jeung wahyu dina pangaweruh ngeunaan Anjeunna.

Bapa kamulyaan hoyong masihan urang hikmah sareng wahyu ngeunaan Anjeunna.

1. Bapa Nu Maha Suci Kersa Maparin Hikmah

2. Narima Wahyu Ngaliwatan Nyaho Allah

1. James 1: 5-6 - Lamun salah sahiji anjeun lacks hikmah, hayu anjeunna menta Allah, anu masihan ka sadaya liberally sarta tanpa reproach, sarta eta bakal dibikeun ka manehna.

2. Jabur 111:10 - The sieun Gusti nyaeta awal hikmah; A pamahaman alus boga sakabeh jalma anu ngalakukeun parentah-Na.

Epesus 1:18 Panon pamahaman anjeun keur enlightened; supaya aranjeun terang naon anu dipiharep tina panggero-Na, jeung naon kabeungharan kamulyaan warisan-Na dina umat-Na,

Paul nyorong urang Epesus pikeun muka panon spiritual maranéhanana sangkan maranéhna bisa ngarti harepan jeung kamulyaan kapanggih dina panggero maranéhanana salaku umat pilihan Allah.

1. "Kakuatan Pikiran Terbuka: Ningali Harepan sareng Kamulyaan Telepon Kami"

2. "Hirup dina Kabeungharan Warisan Allah: Refleksi kana Panggero Nu Maha Suci"

1. Kolosa 3: 1-4 - "Lamun anjeun geus diangkat jeung Kristus, neangan hal anu di luhur, dimana Kristus aya, linggih di leungeun katuhu Allah. Atur pikiran anjeun kana hal anu di luhur, teu kana hal. Anu aya di bumi. Pikeun anjeun parantos maot, sareng hirup anjeun disumputkeun sareng Kristus dina Allah.

2. Yesaya 55: 6-8 - "Neangan PANGERAN bari anjeunna bisa kapanggih; nelepon ka anjeunna bari anjeunna deukeut; hayu nu jahat forsake jalan-Na, jeung lalaki unrighteous pikiran-Na; hayu anjeunna balik ka Gusti, yén manéhna Mugia karunya ka Anjeunna, sareng ka Allah urang, sabab anjeunna bakal ngahampura pisan. Sabab pikiran Kami lain pikiran anjeun, jeung jalan maraneh lain jalan Kami, nyebutkeun PANGERAN."

Epesus 1:19 Jeung naon gedena kakuatan-Na pikeun urang-ward, numutkeun karya kakawasaan-Na,

Kakawasaan Allah ditembongkeun ka jalma-jalma anu percaya ka Anjeunna, nurutkeun kakawasaana-Na.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Percaya ka Allah Bisa Ngarobah Kahirupan Anjeun

2. Ngabuka Poténsi Kakawasaan Gusti Nu Maha Kawasa

1. Rum 8:11 - Jeung lamun Roh manéhna nu diangkat Yesus ti nu maraot Huni di anjeun, manéhna nu diangkat nepi Kristus ti nu maraot ogé bakal quicken awak fana Anjeun ku Roh-Na nu dwelleth di anjeun.

2. John 14:12 - Verily, verily, Kuring nyebutkeun ka anjeun, Anjeunna anu believeth on kuring, karya anu kuring ngalakukeun bakal anjeunna ngalakukeun ogé; jeung karya leuwih gede ti ieu bakal manéhna ngalakukeun; sabab kuring nyaah ka Bapa.

Epesus 1:20 Anu didamelna dina Kristus, nalika Anjeunna ngahirupkeun Anjeunna tina anu maraot, sareng nempatkeun anjeunna di sisi katuhu-Na di tempat-tempat sawarga,

Allah ngangkat Isa ti nu maraot sarta masihan anjeunna posisi kawasa jeung wibawa di alam sawarga.

1: Yesus hirup jeung linggih di katuhu Allah di tempat pangawasa pangluhurna.

2: Sabagé urang Kristen, urang bisa yakin kana kakawasaan Yésus dihirupkeun deui jeung wewenang kalungguhanana di alam sawarga.

1: Pilipi 2: 9-11 - Ku sabab eta Allah ngangkat anjeunna ka tempat nu pangluhurna sarta masihan anjeunna ngaran anu luhur unggal ngaran, yén dina nami Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, jeung unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

2: Kolosa 3:1-2 - Ku sabab kitu, aranjeun geus digugahkeun bareng jeung Kristus, nyuguhkeun hate kana hal-hal di luhur, dimana Kristus aya, linggih di tengeneun Allah. Nyetél pikiran anjeun kana hal-hal di luhur, sanés hal-hal bumi.

Epesus 1:21 Jauh di luhur sagala kapangéranan, jeung kakawasaan, jeung kakuatan, jeung kakawasaan, jeung unggal ngaran anu ngaranna, teu ngan di dunya ieu, tapi ogé dina nu bakal datang.

Kakawasaan Allah jauh leuwih gedé ti batan kakawasaan séjénna di dunya.

1. Kadaulatan sareng Kaagungan Gusti

2. Kakawasaan Allah anu teu kaduga

1. Yesaya 40:28-31

2. Wahyu 19:11-16

Epesus 1:22 Jeung geus nempatkeun sagala hal dina sampéan-Na, sarta geus dibikeun manéhna jadi kapala leuwih sagala hal pikeun jamaah.

Garéja aya dina kakawasaan Yesus Kristus.

1. Yesus Kepala Urang: Nyaho jeung Narima Wewenang-Na

2. Garéja: Nangkeup Tanggung Jawab Urang

1. Kolosa 1:18 - "Jeung manéhna kapala awak, gareja: saha nu mimiti, firstborn ti nu maraot; yén dina sagala hal manéhna bisa boga preeminence nu."

2. 1 Peter 5: 2-3 - "Gebang domba Allah anu aya di antara anjeun, nyandak pangawasan eta, teu ku konstrain, tapi willingly; teu keur untung kotor, tapi tina pikiran siap; Sanes salaku lord leuwih Allah. warisan, tapi janten conto pikeun domba."

Epesus 1:23 Anu mangrupa awak-Na, kasampurnaan Anjeunna anu minuhan sakabeh sakabeh.

petikan ieu speaks tina Garéja salaku awak Kristus, ngeusi fulness-Na.

1. Garéja nyaéta Awak Kristus: Telepon pikeun Asih sareng Ngalayanan Garéja

2. Garéja: Dipinuhan ku minuhan Kristus

1. Rum 12: 5 "jadi urang, sanajan loba, mangrupakeun hiji awak di Kristus, sarta masing-masing anggota hiji lianna."

2. Kolosa 1:19 "Kanggo di Anjeunna sakabeh fullness Allah pleased pikeun Huni."

Epesus 2 nyaéta bab kadua Surat Paulus ka urang Epesus. Dina bab ieu, Paul ngajelaskeun kakuatan transformative tina rahmat jeung kasalametan Allah ngaliwatan iman ka Kristus.

Ayat 1: Paul dimimitian ku ngajéntrékeun kaayaan spiritual mukmin saméméh kasalametan maranéhanana. Anjeunna nyorot yén aranjeunna maot dina kasalahan sareng dosana, nuturkeun cara dunya ieu sareng dipangaruhan ku Iblis (Epesus 2: 1-3). Tapi, Allah, anu beunghar ku welas asih jeung asih, ngajadikeun maranehna hirup babarengan jeung Kristus sanajan maranehna geus maot dina dosa maranéhanana. Ieu ku rahmat anu mukmin geus disimpen ngaliwatan iman.

Ayat ka-2: Paulus neraskeun negeskeun yén kasalametan mangrupikeun kurnia ti Allah sareng sanés hasil tina padamelan (Epesus 2:8-9). Anjeunna netelakeun yén jalma-jalma mukmin henteu disalametkeun ku usaha sorangan, tapi salaku hasil tina kalakuan rahmat Allah. Ieu ngaleungitkeun sagala boasting atanapi timer bener. Sabalikna, jalma-jalma mukmin diciptakeun deui dina Kristus Yesus pikeun padamelan anu saé anu parantos disiapkeun ku Allah sateuacanna pikeun aranjeunna leumpang.

Paragraf ka-3: Bab ieu ditungtungan ku Paulus nyarioskeun masalah umat-umat kapir anu kantos dicabut tina hubungan perjanjian Israél sareng Allah (Epesus 2:11-22). Anjeunna ngécéskeun kumaha Kristus geus ngarecah tembok ngabagi antara Yahudi jeung kapir, reconciling duanana grup kana hiji manusa anyar. Ngaliwatan kurban-Na dina kayu salib, Yesus geus mawa karapihan jeung persatuan di antara sakabéh mukmin. Aranjeunna ayeuna sasama warga sareng para suci sareng anggota kulawarga Allah anu diwangun dina rasul sareng nabi sareng Kristus salaku batu pondasi na.

Ringkesanana,

Bab dua tina Epesus highlights kumaha rahmat Allah transforms mukmin tina maot spiritual kana hirup ngaliwatan iman ka Kristus Yesus. Saméméh kasalametan, maranéhanana éta enslaved dosa tapi geus dijieun hirup babarengan jeung Kristus alatan rahmat jeung asih-Na.

Paul negeskeun yén kasalametan mangrupikeun kurnia kurnia Allah, sanés hasil tina karya. Jalma anu percaya diciptakeun anyar dina Kristus pikeun padamelan anu saé anu parantos disiapkeun ku Allah pikeun aranjeunna. Saterusna, Paul alamat rekonsiliasi antara Yahudi jeung kapir ngaliwatan kurban Kristus, ngarecah halangan jeung ngadegkeun karapihan jeung persatuan diantara sakabeh mukmin.

Bab ieu negeskeun kakawasaan kurnia Allah dina kasalametan, pentingna iman dina karya, sareng karya ngahijikeun Kristus dina ngahijikeun jalma-jalma mukmin anu rupa-rupa salaku hiji badan dina Anjeunna.

Epesus 2:1 Sareng anjeun parantos dihirupkeun deui, anu maot dina dosa sareng dosa;

Rahmat Allah sayogi pikeun saha waé anu nampi éta, bahkan jalma anu ngalakukeun kasalahan.

1. Rahmat Allah: Hadiah pikeun Sadayana

2. Jalan Panebusan: Narima Rahmat Allah

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Titus 3: 5-7 - Anjeunna disimpen urang, teu kusabab karya dipigawé ku urang dina amal saleh, tapi nurutkeun rahmat-Na sorangan, ku cuci of regenerasi jeung pembaharuan Roh Suci, saha anjeunna dituang kaluar on kami richly ngaliwatan. Yesus Kristus Jurusalamet urang, ku kituna urang diyakinkeun ku rahmat-Na urang bisa jadi ahli waris nurutkeun harepan hirup langgeng.

Epesus 2: 2 Wherein di jaman baheula anjeun leumpang nurutkeun kursus dunya ieu, nurutkeun pangeran kakawasaan hawa, sumanget nu ayeuna gawe di barudak hal nu henteu patuh.

Petikan éta nyarioskeun ka urang kumaha jaman baheula, jalma-jalma nuturkeun cara dunya, sakumaha anu dididik ku pangéran kakawasaan hawa.

1. "The Power of the Air: Living Beyond the Ways of the World"

2. "Ngabébaskeun Pangéran Kakawasaan Udara"

1. Rum 12: 2 - "Jeung jadi teu conformed ka dunya ieu: tapi jadi ye transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon anu alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah."

2. Galata 5: 16-17 - "Ieu kuring nyebutkeun lajeng, Walk di Roh, jeung anjeun moal minuhan hawa nafsu daging. Pikeun daging lusteth ngalawan Roh, jeung Roh ngalawan daging: jeung ieu sabalikna. nu saurang ka nu séjén: ku kituna aranjeun teu bisa ngalakukeun hal-hal nu dipikahayang."

Epesus 2:3 Di antara maranehna oge urang sadaya kungsi paguneman urang jaman baheula dina lusts daging urang, minuhan kahayang daging jeung pikiran; tur éta ku alam barudak murka, malah salaku batur.

Urang sadaya kungsi hirup dina kahayang dosa, minuhan kahayang urang sorangan jeung nyanghareupan murka Allah.

1. Rahmat sareng rahmat Allah dina nyanghareupan sifat dosa urang

2. Pentingna tobat jeung iman ka Yesus

1. Rum 3:23-24 - Pikeun sakabéh geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah, keur diyakinkeun kalawan bébas ku rahmat-Na ngaliwatan panebusan nu aya dina Kristus Yesus.

2. 1 John 1: 9 - Lamun urang ngaku dosa urang, Anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness.

Epesus 2:4 Tapi Allah, anu beunghar ku welas asih, ku asih-Na anu gedé, anu ku Anjeunna dipikacinta ka urang,

Kaasih sareng welas asih Gusti anu ageung ngajantenkeun urang kasalametan.

1. "Kaasih sareng Asih Gusti: Kasalametan Urang"

2. "Agungna Asih Gusti"

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. 1 John 4:19 - Urang bogoh ka sabab anjeunna munggaran dipikacinta urang.

Epesus 2:5 Sanaos urang parantos maot dina dosa, parantos ngahirupkeun urang sareng Kristus, (ku rahmat anjeun disimpen;)

Allah nyalametkeun urang ngaliwatan rahmat-Na, sanajan urang geus maot dina dosa urang.

1. Rahmat Allah anu Luar Biasa: Kumaha Asih Allah Nu Saratna Nyalametkeun Urang Tina Dosa Urang

2. Kakuatan anu masihan Kahirupan tina Rahmat: Ngalaman Kahirupan Anyar dina Kristus

1. Rum 6:23 ??? 쏤 atawa upah dosa teh maot, tapi kurnia gratis Allah nyaeta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.??

2. Titus 3:5 ??? 쏦 e disalametkeun urang, lain alatan karya dipigawé ku urang dina amal saleh, tapi nurutkeun rahmat-Na sorangan, ku ngumbah regenerasi jeung pembaharuan Roh Suci.??

Epesus 2:6 Sareng parantos ngangkat urang babarengan, sareng ngajantenkeun urang linggih babarengan di tempat sawarga dina Kristus Yesus.

Urang sadaya dibawa babarengan dina Kristus jeung dibere korsi di sawarga.

1. Kakuatan Datang Babarengan dina Kristus

2. Seated di Tempat Surgawi Kristus

1. Kolosa 3:1-3 ? Janten anjeun parantos diangkat sareng Kristus, milari hal-hal anu di luhur, dimana Kristus aya, linggih di sisi katuhu Allah. Setel pikiran anjeun kana hal-hal anu di luhur, sanés hal-hal anu aya di bumi. Pikeun anjeun geus maot, sarta hirup anjeun disumputkeun jeung Kristus di Allah.??

2. Rum 8:38-39 ? 쏤 atanapi kuring yakin yén maot atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi panguasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé dina sadaya ciptaan, moal tiasa misahkeun urang tina kanyaah Gusti. dina Kristus Yesus Gusti urang.??

Epesus 2:7 Dina mangsa nu bakal datang Anjeunna bisa nembongkeun kabeungharan rahmat-Na dina kahadean-Na ka urang ngaliwatan Kristus Yesus.

Rahmat Allah ditembongkeun ka urang ngaliwatan kahadean-Na dina Kristus Yesus.

1. Rahmat Allah anu Endahna: Ngeunteung kana Kahadean Allah ka Urang

2. Kabeungharan Anugrah Nu Maha Kawasa: Ngagungkeun Kaasih Allah Nu Teu Puguh Ka Urang

1. Rum 5:8 ? Ku kituna, Allah némbongkeun kanyaah-Na ka urang, kieu: Nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.??

2. Titus 3:5-7 ? 쏦 e nyalametkeun urang, lain alatan hal-hal soleh urang geus dipigawé, tapi alatan rahmat-Na. Anjeunna nyeuseuh dosa-dosa urang, masihan urang kalahiran anyar sareng kahirupan anyar ku Roh Suci. Anjeunna generously tuang kaluar Roh kana urang ngaliwatan Yesus Kristus Jurusalamet urang.??

Epesus 2:8 Pikeun ku rahmat anu anjeun disimpen ngaliwatan iman; sareng éta sanés milik anjeun: éta kurnia Allah.

Kasalametan mangrupikeun karunia Allah anu dipasihkeun ka jalma mukmin ngaliwatan rahmat sareng iman.

1. The Power of Grace: Kumaha Iman ka Allah Brings Kasalametan

2. Kakurangan Manusa: Narima Anugrah Kasalametan Allah

1. Titus 3: 5 - Teu ku karya amal saleh nu urang geus dipigawé, tapi nurutkeun rahmat-Na manéhna nyalametkeun urang, ku ngumbah regenerasi, jeung renewing Roh Suci;

2. Rum 10:9 - Nu lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

Epesus 2:9 Henteu tina pagawéan, supaya teu aya anu sombong.

Kasalametan ti Allah henteu gumantung kana karya urang, ku kituna teu aya anu bisa ngagungkeun.

1: Karya urang moal pernah bisa nyalametkeun urang, sabab ngan rahmat Allah bisa nyadiakeun kasalametan.

2: Kasombongan moal nyalametkeun urang, sabab urang kedah percanten kana kahadéan Gusti pikeun kasalametan urang.

1: Rum 3:20-24 - Taya sahijieun bakal dinyatakeun bener di payuneun Allah ku observance hukum; tinimbang, ngaliwatan hukum urang jadi sadar dosa urang.

2: Titus 3:5-7 - Mantenna nyalametkeun urang, lain ku lantaran kaasih-Na. Anjeunna nyalametkeun urang ngaliwatan ngumbah rebirth jeung pembaharuan ku Roh Suci.

Epesus 2:10 Pikeun urang téh workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah geus saméméh ordained yén urang kudu leumpang di antarana.

Kami mangrupikeun padamelan Allah, diciptakeun pikeun ngalakukeun padamelan anu saé anu parantos disiapkeun pikeun urang.

1. Leumpang dina Karya Hadé Disiapkeun pikeun Urang

2. Ngartos Panggero Urang salaku Karya Allah

1. John 15:16 - "Anjeun teu milih kuring, tapi kuring milih anjeun sarta diangkat anjeun ku kituna anjeun bisa balik sarta ngahasilkeun buah? 봣 ruit nu bakal lepas? 봞 nd ambéh naon anjeun ménta dina ngaran kuring Rama bakal masihan. anjeun."

2. Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna."

Epesus 2:11 Ku sabab kitu, inget yen aranjeun teh jaman baheula kapir dina daging, anu disebut Uncircumcision ku nu disebut Sunat dina daging dijieun ku leungeun;

Paul ngingetkeun urang Epesus yén maranéhna kungsi jadi kapir, sarta yén maranéhanana disebut uncircumcised ku jalma anu disunat dina daging.

1. Kakuatan dzikir

2. Pentingna Sunat

1. Deuteronomy 30:19 - "Kuring nelepon langit jeung bumi pikeun catetan dinten ieu ngalawan anjeun, yen Kuring geus diatur saméméh anjeun hirup jeung maot, berkah jeung cursing: kituna milih hirup, nu duanana thou jeung siki anjeun bisa hirup."

2. Rum 3: 1-2 - "Naon kauntungan lajeng boga Yahudi? atawa naon kauntungan sunat? Loba sagala cara: utamana, sabab ka aranjeunna geus komitmen nu oracles Allah."

Epesus 2:12 Dina waktu eta aranjeun geus tanpa Kristus, jadi jalma asing ti bangsa Israil, jeung jalma-jalma asing tina perjangjian jangji, teu boga harepan, jeung tanpa Allah di dunya.

Kami sakali tanpa harepan sareng tanpa Gusti, tapi Gusti parantos ngajantenkeun urang janten bagian tina kulawarga-Na.

1: Kaasih sareng Panebusan Gusti anu Teu Gagah

2: The Power of Hope dina Kristus

1: Rum 5:8 ? Ku kituna, Allah némbongkeun kanyaah-Na ka urang, kieu: Nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.??

2: Yesaya 40:31 ? Jalma -jalma anu ngarep-ngarep ka Gusti bakal ningkatkeun kakuatanana. Aranjeunna bakal soar dina jangjang kawas garuda; bakal lumpat teu cape, leumpang teu pingsan.??

Epesus 2:13 Tapi ayeuna di Kristus Yesus aranjeun anu kadang-kadang jauh geus jadi deukeut ku getih Kristus.

Allah geus ngajadikeun urang deukeut ka Anjeunna ngaliwatan kurban Yesus.

1: Sabaraha Biaya Rekonsiliasi?

2: Kakuatan Salib: Kumaha Yesus Ngahijikeun Urang ka Allah

1: Rum 5: 8-9 - Tapi Allah nunjukkeun kaasih-Na ka urang: Nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang.

2: Kolosa 1:20-22 - Jeung ngaliwatan manéhna reconcile ka dirina sagala hal, boh di bumi atawa di sawarga, nyieun karapihan ku getih salib-Na.

Epesus 2:14 Pikeun anjeunna teh katengtreman urang, anu geus nyieun duanana hiji, sarta geus ngarecah tembok tengah partisi antara urang;

Petikan éta nekenkeun yén Yesus mangrupikeun katengtreman urang sareng parantos ngancurkeun témbok pamisah antara urang.

1. Ngahiji Ngaliwatan Yesus

2. Kakuatan Yesus pikeun Ngalawan Pamekaran

1. Rum 5:1-2 - Ku alatan éta, saprak urang geus diyakinkeun ku iman, urang boga karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus. Ngaliwatan anjeunna urang ogé geus meunang aksés ku iman kana rahmat ieu tempat urang nangtung, sarta kami girang dina harepan kamulyaan Allah.

2. Kolosa 3: 14-15 - Jeung luhureun sakabeh ieu ditunda cinta, nu ngiket sagalana babarengan dina harmoni sampurna. Jeung hayu karapihan Kristus aturan dina hate anjeun, nu memang anjeun disebut dina hiji awak. Jeung kudu bersyukur.

Epesus 2:15 Sanggeus dileungitkeun dina daging-Na nu enmity, komo hukum parentah dikandung dina ordinances; pikeun nyieun dina dirina dua hiji lalaki anyar, jadi nyieun karapihan;

Yesus mupuskeun hukum parentah jeung nyieun perdamaian antara Yahudi jeung kapir ku nyieun hiji lalaki anyar.

1: Yesus ngaruntuhkeun tembok mumusuhan jeung ngabagi antara ras jeung étnis ku cara nyieun hiji lalaki anyar.

2: Yesus mawa katengtreman ku cara ngaleungitkeun hukum parentah jeung ngahijikeun sakabeh jalma dina hiji perjangjian anyar.

1: Galata 3:26-28 - Pikeun aranjeun kabeh teh putra Allah ku iman ka Kristus Yesus. Pikeun saloba anjeun salaku geus dibaptis kana Kristus geus ngagem Kristus. Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi merdéka, teu aya lalaki atanapi awéwé: sabab anjeun sadayana hiji dina Kristus Yesus.

2: Kolosa 3:11 - Di mana teu aya Yunani atanapi Yahudi, sunat atanapi uncircumcision, urang Barbar, Scythian, budak atanapi merdéka, tapi Kristus mangrupikeun sadayana sareng sadayana.

Epesus 2:16 Jeung yén manéhna bisa reconciled duanana jeung Allah dina hiji awak ku salib, sanggeus maéhan enmity ku kituna.

Kristus reconciled duanana Yahudi jeung kapir ka Allah dina hiji awak ngaliwatan pupusna-Na dina kayu salib, tungtung mumusuhan antara aranjeunna.

1. The Power of Rekonsiliasi: Kumaha Pupusna Kristus dina Salib Transcended Ngabagi Budaya jeung Agama

2. Unity in Diversity: Kumaha Asih Kristus Ngahijikeun Sadaya Jalma

1. Kolosa 1:20-22 - Ngaliwatan Kristus, Allah reconciled sagala hal ka dirina, boh di sawarga jeung di bumi.

2. Rum 5:8-11 - Allah némbongkeun cinta-Na pikeun urang ngaliwatan pupusna Kristus dina kayu salib bari urang masih sinners.

Epesus 2:17 Sareng sumping sareng ngawartosan katengtreman ka anjeun anu jauh, sareng ka anu caket.

Kristus sumping pikeun ngahutbah katengtreman ka jalma anu jauh sareng ka anu caket.

1. Panggero Kristus pikeun Ngahontal Anu Leungit

2. Nyampeurkeun Ka Tatangga Urang Sunda

1. Mateus 28:18-20 - "Lajeng Yesus sumping ka aranjeunna sarta ngadawuh, ? 쏛 ll otoritas di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka Kami. Ku sabab kitu indit, nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama. Jeung ti Putra jeung Roh Suci, sarta ngajarkeun aranjeunna pikeun nurut kana sagala parentah Kami ka anjeun. Jeung pasti Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.??

2. Rum 10: 14-15 - "Kumaha, teras, aranjeunna tiasa nelepon kana hiji aranjeunna henteu percanten? Na kumaha aranjeunna tiasa percanten ka salah sahiji saha maranéhna teu ngadéngé? Jeung kumaha maranéhna bisa ngadéngé tanpa batur da'wah ka Jeung kumaha carana bisa ngahutbah lamun teu diutus? Sakumaha anu geus ditulis: 쏦 aduh geulis suku jalma anu mawa warta alus!??

Epesus 2:18 Pikeun ngaliwatan anjeunna urang duanana boga aksés ka Rama ku hiji Roh.

petikan nu speaks kumaha ngaliwatan Yesus, urang boga aksés ka Allah Rama.

1. Kakawasaan Yesus: Aksés ka Allah Ngaliwatan Pupusna sareng Kebangkitan-Na

2. Lawang ka Surga: Yesus salaku Anu Muka konci Panto

1. Rum 5:1-2 - Ku alatan éta, saprak urang geus diyakinkeun ku iman, urang boga karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus. Ngaliwatan anjeunna urang ogé geus meunang aksés ku iman kana rahmat ieu tempat urang nangtung, sarta kami girang dina harepan kamulyaan Allah.

2. Ibrani 10: 19-20 - Ku alatan éta, baraya, saprak urang boga kapercayaan pikeun asup ka tempat suci ku getih Yesus, ku jalan anyar jeung hirup nu dibuka pikeun urang ngaliwatan curtain, nyaeta, ngaliwatan daging-Na.

Epesus 2:19 Ku sabab eta, aranjeun teh lain deui urang asing jeung urang asing, tapi sasama warga sasama umat Allah jeung umat Allah;

Nu percaya ka Kristus ayeuna jadi bagian tina kulawarga Allah jeung sasama warga jeung para wali.

1. Kaberkahan tina Milik: Hiji Pangajaran ngeunaan Epesus 2:19

2. Idéntitas Urang dina Kulawarga Allah: Pangajaran ngeunaan Epesus 2:19

1. Galata 6:10 - Ku kituna, sakumaha urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sarerea, sarta hususna ka jalma anu ti rumah tangga iman.

2. 1 Peter 2: 9-10 - Tapi anjeun hiji ras dipilih, a priesthood karajaan, hiji bangsa suci, hiji jalma pikeun milik sorangan, nu bisa memproklamirkan excellences anjeunna anu disebut anjeun kaluar tina gelap kana cahaya marvelous-Na. .

Epesus 2:20 Jeung anu diwangun dina pondasi rasul jeung nabi, Yesus Kristus dirina jadi batu penjuru utama;

Pondasi iman Kristen diwangun dina para rasul sareng nabi, sareng Yesus Kristus salaku batu pondasi utama.

1: Urang kudu ngawangun kahirupan urang dina pondasi rasul jeung nabi, jeung Yesus Kristus salaku batu cornerstone.

2: Yesus Kristus mangrupikeun batu pondasi iman urang, sareng urang kedah ngawangun kahirupan urang dina dasar para rasul sareng nabi.

1: Mateus 7:24-25 - Ku sabab eta sing saha anu ngadenge ieu pangandika Kami, sarta ngalakonan eta, Kami bakal nyarupaan manehna jeung hiji jalma wijaksana, anu ngadegkeun imahna dina batu: Jeung hujan turun, jeung caah datang, jeung angin blew, sarta ngéléhkeun kana imah éta; sarta eta henteu murag: pikeun eta diadegkeun dina batu.

2: 1 Corinthians 3:11 - Pikeun yayasan sejen teu bisa nempatkeun saha ti nu geus diteundeun, nyaeta Yesus Kristus.

Epesus 2:21 Di mana sakabeh gedong anu ditataan ku cara ngahiji, tumuwuh jadi Bait Allah anu suci di Gusti.

Wangunan garéja ieu ngagabung babarengan dina persatuan sarta tumuwuh jadi hiji kuil suci di Gusti.

1. Kakuatan Ngahiji dina Garéja

2. Ngawangun Bait Allah

1. Yohanes 17:21-23, Yesus ngadoakeun persatuan diantara umat percaya

2. 1 Petrus 2:5, Ngawangun ku batu hirup jadi imah spiritual

Epesus 2:22 Di mana aranjeun oge diwangun babarengan pikeun tempat tinggal Allah ngaliwatan Roh.

Mukmin diwangun babarengan salaku tempat dwelling pikeun Allah ngaliwatan Roh.

1. Ngawangun Imah pikeun Gusti: Kumaha Roh Ngahijikeun Mu'min

2. Kakuatan Roh dina Kahirupan Urang

1. 1 Corinthians 3:16-17 - Nyaho anjeun teu nyaho yén anjeun téh Bait Allah, jeung nu Roh Allah dwelleth di anjeun?

2. Rum 8: 9-11 - Tapi anjeun teu dina daging, tapi dina Roh, lamun kitu jadi eta Roh Allah Huni di anjeun. Ayeuna upami aya jalma anu henteu ngagaduhan Roh Kristus, anjeunna sanés milikna.

Epesus 3 nyaéta bab katilu tina Surat Paulus ka urang Epesus. Dina bab ieu, Paulus ngungkabkeun misteri rencana Allah pikeun jalma-jalma sanés anu kalebet dina awak Kristus sareng ngadoakeun kamekaran spiritual sareng pamahaman jalma-jalma.

Ayat 1: Paul dimimitian ku ngajelaskeun yén anjeunna dipasrahkeun wahyu ilahi ngeunaan rencana Allah pikeun kapir (Epesus 3: 2-6). Anjeunna negeskeun yén misteri ieu, anu henteu dipikanyaho sacara lengkep dina generasi samemehna, ayeuna diungkabkeun ku Roh ka rasul-rasul sareng nabi-nabi-Na anu suci. Rahasia teh nya eta urang kapir teh sasama ahli waris, anggota hiji badan, jeung partakers tina jangji Allah di Kristus Yesus ngaliwatan Injil.

Ayat ka-2: Paulus ngébréhkeun rasa kagumna kana kaagungan kakawasaan Allah anu teu kaukur dina karya dina jalma-jalma anu percaya (Epesus 3:20-21). Anjeunna ngaku yén Gusti tiasa ngalakukeun jauh langkung seueur tibatan sadayana anu tiasa ditaroskeun atanapi dipikirkeun dumasar kana kakawasaan-Na. Paulus ngagungkeun Allah salaku pantes dipuji sapanjang sadaya generasi.

Alinea 3: Bab éta ditungtungan ku Paulus ngadoakeun kakuatan spiritual sareng pamahaman diantara urang percaya (Epesus 3: 14-19). Anjeunna nyuhunkeun supados aranjeunna dikuatkeun ku Roh Allah dina batinna, supados Kristus tiasa cicing dina haténa ku jalan iman. Paul hoyong aranjeunna ngartos lebar, panjang, jangkungna, sareng jerona cinta Kristus - cinta anu teu kaukur ngaleuwihan pangaweruh. Anjeunna ngadoakeun aranjeunna dipinuhan ku sadaya kasampurnaan Allah.

Ringkesanana,

Bab tilu tina Epesus ngungkabkeun kumaha bangsa-bangsa sanés kalebet kana rencana Allah ngalangkungan Yesus Kristus - hiji misteri anu diungkabkeun ku wahyu ilahi. Paulus kagum kana kaagungan kakawasaan Allah sareng muji Anjeunna tiasa ngaleuwihan sadaya harepan.

Anjeunna ogé nawiskeun doa pikeun kamekaran spiritual sareng pamahaman jalma-jalma. Paulus nyuhunkeun kakuatan batinna, ayana Kristus dina jero hate, sareng pamahaman anu jero ngeunaan kanyaah Kristus anu teu aya watesna. Anjeunna mikahayang aranjeunna kaeusi ku kasampurnaan Allah.

Bab ieu nyorot kana inklusif rencana Allah pikeun kapir, kakawasaan Allah anu langkung ageung, sareng doa Paul pikeun kamekaran spiritual sareng pamahaman jalma-jalma. Ieu nekenkeun persatuan jeung cinta kapanggih dina Kristus Yesus salaku mukmin partake dina jangji-Na ngaliwatan iman.

Epesus 3:1 Ku sabab eta, sim kuring, Paulus, anu dipanjara ku Isa Al Masih pikeun maraneh anu lain Yahudi,

Paul nyerat yén anjeunna téh tawanan Yesus Kristus pikeun kapir.

1. Pangorbanan Urang Pikeun Batur: Mariksa Conto Paulus

2. Yesus Pantes Sadayana: Taat Paulus ka Kristus

1. Pilipi 2:5-11

2. Kolosa 1:24-29

Epesus 3:2 Lamun aranjeun geus ngadarenge kana panyaluran kurnia Allah anu dipaparinkeun ka Kami ka aranjeun:

Paulus ngajelaskeun dispensasi rahmat anu dipasihkeun ku Allah ka urang Epesus.

1. Anugrah Gusti: Anugrah Pikeun Sadayana

2. Ngartos Dispensasi Rahmat

1. Rum 5:17 - Pikeun lamun ku ngalanggar hiji lalaki maot reigned ku hiji; langkung-langkung anu nampi limpah kurnia sareng kurnia kabeneran bakal marentah dina kahirupan ku hiji, Yesus Kristus.

2. Titus 2:11-12 - Pikeun rahmat Allah nu bringeth kasalametan hath mucunghul ka sadaya lalaki, Ngajarkeun urang yen, denying ungodliness jeung nafsu duniawi, urang kudu hirup soberly, righteously, jeung godly, di dunya ayeuna ieu.

Epesus 3:3 Kumaha yen ku wahyu anjeunna ngumumkeun ka kuring misteri; (sakumaha kuring nyerat sateuacana dina sababaraha kecap,

Allah ngungkabkeun hiji misteri ka Paulus.

1. Rahasia Allah diungkabkeun ka Paulus

2. Nangkeup Rasiah Gusti

1. Epesus 1: 9 - Nyieun dipikawanoh ka urang misteri will-Na, nurutkeun pelesir alus-Na nu hath purposed dina dirina.

2. Rum 11:25 - Pikeun kuring moal, baraya, nu kudu goblog tina misteri ieu, lest Anjeun kudu jadi wijaksana dina conceits sorangan; yén lolong sabagian geus kajadian ka Israil, nepi ka kaeusian bangsa-bangsa kapir asup.

Epesus 3:4 Ku kituna, nalika anjeun maca, anjeun tiasa ngartos pangaweruh kuring dina misteri Kristus)

Petikan ieu nembongkeun rencana misterius Allah pikeun kasalametan dunya ngaliwatan Yesus Kristus.

1: "Rencana Kasalametan Misterius Allah"

2: "Ngartos Rahasia Kristus"

1: Yohanes 3:16-17 “Karana kacida mikaasihna Allah ka alam dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Sabab Allah ngutus Putra-Na ka dunya lain pikeun ngahukum dunya, tapi supaya dunya salamet ku Anjeunna.”

2: Rum 10: 9-10 "Sabab, upami anjeun ngaku ku sungut anjeun yén Yesus mangrupikeun Gusti sareng percanten dina haté anjeun yén Allah ngangkat Anjeunna tina maot, anjeun bakal disalametkeun. Sabab ku manah hiji jalma percaya jeung diyakinkeun, jeung ku sungut hiji ngaku jeung disalametkeun.”

Epesus 3:5 Anu dina jaman-jaman anu sanesna henteu dipikanyaho ka putra-putra manusa, sakumaha anu ayeuna diungkabkeun ka rasul-rasul sareng nabi-nabi anu suci ku Roh;

Baheula, rencana Allah pikeun kasalametan henteu diungkabkeun ka umat manusa, tapi parantos diungkabkeun ka rasul-rasul sareng nabi-nabi ku Roh.

1. Kakuatan Roh Suci: Ngartos Rencana Kasalametan Allah

2. Ngungkulan Anu Teu Dipikanyaho: Rencana Kasalametan Allah Diungkabkeun

1. John 16:13 - "Lamun Roh bebeneran datang, manéhna baris nungtun anjeun kana sagala bebeneran."

2. Rum 8: 14-16 - "Kanggo sakabeh anu dipingpin ku Roh Allah anu putra Allah. Pikeun anjeun teu narima sumanget perbudakan digolongkeun deui kana sieun, tapi anjeun geus narima Roh nyoko salaku putra. , ku saha urang sasambat, "Abba, Bapa!" Roh urang sorangan saksi jeung sumanget urang yen urang teh putra Allah."

Epesus 3:6 Nu kapir kudu sasama ahli waris, jeung awak sarua, jeung partakers tina jangji-Na dina Kristus ku Injil:

Petikan ieu nyarioskeun persatuan sadaya anu percaya ka Kristus, boh urang Yahudi boh kapir, janten ahli waris tina jangji-Na.

1: "Janji Kahiji dina Kristus"

2: "Warisan Injil"

1: John 17: 20-21 - "Kuring henteu ngan ukur nyuhunkeun ieu, tapi ogé pikeun anu percaya ka Kami ku kecap-kecapna, supados aranjeunna sadayana janten hiji, sapertos anjeun, Bapa, aya dina kuring, sareng kuring ogé. di maneh, supaya maranehna oge aya di urang, supaya dunya percaya yen Anjeun geus ngutus Kami.”

2: Galata 3: 26-28 - "Kanggo dina Kristus Yesus anjeun sadaya putra Allah, ngaliwatan iman. Pikeun saloba anjeun anu dibaptis kana Kristus geus ngagem Kristus. Aya henteu Yahudi atawa Yunani, aya euweuh budak. atawa merdeka, teu aya lalaki jeung awewe, sabab aranjeun kabeh teh hiji dina Kristus Yesus."

Epesus 3:7 Nu jadi palayan, numutkeun kurnia kurnia Allah anu dipaparinkeun ka kuring ku jalan kakawasaana-Na.

Paulus diangkat jadi menteri Injil ku kakawasaan rahmat Allah.

1. Rahmat Allah Mampuh Urang Ngawula

2. Karunia Pelayanan: Ngawalon Telepon Allah

1. Rum 12: 1-8 - Tawarkeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci tur pikaresepeun ka Allah.

2. Rasul 20: 17-38 - alamat pamitan Paul urang ka sesepuh Epesus.

Epesus 3:8 Ka abdi, anu am kirang ti pangleutikna sadaya wali, ieu rahmat dibikeun, yén kuring kudu ngahutbah antara kapir nu unsearchable riches Kristus;

Rahmat pikeun ngawawar ka bangsa-bangsa kapir ngeunaan kakayaan Kristus anu teu tiasa dipilarian parantos dipasihkeun ka Paul, anu kirang ti pangsaeutikna sadaya umat suci.

1. The Unsearchable Riches Kristus: Ngajalajah Harta Karun Grace-Na

2. Rahmat Anu Dipasihan Ka Pangsaeutikna: Kumaha Gusti Ngamangpaatkeun Jalma-jalma Anu Teu Dipikaresep

1. Rum 11: 33-36 - "Oh, jerona kabeungharan jeung hikmah sarta pangaweruh Allah! Kumaha unsearchable anu judgments-Na jeung kumaha inscrutable jalan-Na! Pikeun anu geus dipikawanoh pikiran Gusti, atawa anu geus-Na. pembimbing? Atawa saha nu geus méré hadiah ka manéhna bisa dibales? Sabab ti Anjeunna jeung ngaliwatan Anjeunna jeung ka Anjeunna sagala hal. Mantenna kamulyaan salawasna. Amin."

2. 1 Korinta 1:27-29 - "Tapi Allah milih naon foolish di dunya pikeun éra wijaksana; Allah milih naon lemah di dunya pikeun éra kuat; Allah milih naon low jeung hina di dunya, komo hal-hal anu henteu, pikeun ngaleungitkeun hal-hal anu henteu aya, supados henteu aya anu sombong di payuneun Allah."

Epesus 3:9 Sarta sangkan sakabeh jalma nempo naon ukhuwah tina misteri, anu ti mimiti dunya geus disumputkeun di Allah, anu nyiptakeun sagala hal ku Yesus Kristus:

Rahasia persekutuan Allah anu disumputkeun dina ciptaan parantos diungkabkeun ku jalan Yesus Kristus.

1: Yesus Kristus: Nu Nganyatakeun Misteri Allah

2: The Fellowship of the Mystery: Naon Hartosna Pikeun Urang?

1: Kolosa 1:15-17 Anjeunna teh gambar Allah anu teu katingali, anu cikal sadaya ciptaan. 16 Sabab ku Anjeunna, sagala rupa nu aya di sawarga jeung di bumi, nu katingali jeung nu teu katingali, boh singgasana, boh nu kawasa, boh nu ngatur, boh nu boga kakawasaan — sagala rupa diciptakeun ku Anjeunna jeung keur Anjeunna. 17 Sareng Anjeunna sateuacan sagala hal, sareng dina anjeunna sagala hal tetep babarengan.

2: Rum 11: 33-36 Duh, jerona kabeungharan sareng hikmah sareng pangaweruh Allah! Kumaha unsearchable judgments-Na jeung kumaha incrutable jalan-Na! 34 "Kanggo saha anu terang pipikiran Gusti, atanapi saha anu parantos naséhat?" 35 "Atawa saha anu geus mere hadiah ka manehna sangkan bisa dibales?" 36 Sabab ti Anjeunna jeung ku Anjeunna jeung ka Anjeunna teh sagala rupa. Mantenna kamulyaan salamina. Amin.

Epesus 3:10 Pikeun maksud ayeuna ka kapala-kapala jeung kakawasaan di tempat-tempat sawarga bisa dipikawanoh ku jamaah hikmat Allah rupa-rupa,

Petikan ieu ngécéskeun yén hikmah Allah geus manifested ngaliwatan gareja ka principalities jeung kakawasaan di tempat sawarga.

1. Kumaha Urang Némbongkeun Hikmah Allah Ngaliwatan Garéja

2. Kakuatan Garéja pikeun Showcase Hikmah Allah

1. Siloka 8: 12-13 - "Kuring hikmah Huni kalawan prudence, sarta manggihan pangaweruh papanggihan witty. The sieun Gusti nyaeta hate jahat: sombong, jeung arrogance, jeung jalan jahat, jeung sungut froward, ngalakukeun. Hate mah."

2. Rum 11: 33-36 - "O jerona riches duanana hikmah jeung pangaweruh Allah! kumaha unsearchable anu judgments-Na, jeung jalan-Na kaliwat manggihan kaluar! Pikeun saha geus dipikawanoh pikiran Gusti? atawa saha Atawa saha anu geus mimiti masihan ka Anjeunna, sarta eta bakal dibales deui ka Anjeunna? Sabab sagala hal ti Anjeunna, jeung ngaliwatan Anjeunna, jeung ka Anjeunna: ka saha kamulyaan salawasna. Amin."

Epesus 3:11 Nurutkeun kana tujuan anu langgeng anu direncanakeun ku Kristus Yesus Gusti urang:

Allah boga tujuan pikeun urang anu ngadeg di Kristus Yesus.

1. Kakuatan Tujuan: Rencana Allah pikeun Kahirupan Urang

2. Tujuan langgeng Allah kapanggih dina Kristus Yesus

1. Mateus 6:33 - Tapi neangan heula karajaan-Na jeung amal saleh-Na, jeung sagala hal ieu bakal dibikeun ka anjeun ogé.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

Epesus 3:12 Dina saha urang boga kawani jeung aksés kalawan kapercayaan ku iman ka Anjeunna.

Urang yakin bisa ngadeukeutan ka Allah kalawan iman ka Anjeunna.

1. Iman Méré Urang Wani Ngadeukeutan Allah

2. Aksés ka Allah ngaliwatan Iman

1. Ibrani 4:16 - Hayu urang lajeng kalawan kapercayaan ngadeukeutan ka tahta rahmat, yén urang bisa nampa rahmat sarta manggihan rahmat pikeun mantuan dina waktu merlukeun.

2. Rum 5: 1-2 - Ku alatan éta, saprak urang geus diyakinkeun ku iman, urang boga karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus. Ngaliwatan anjeunna urang ogé geus meunang aksés ku iman kana rahmat ieu tempat urang nangtung, sarta kami girang dina harepan kamulyaan Allah.

Epesus 3:13 Ku sabab eta, kuring miharep anjeun ulah pingsan dina kasangsaraan kuring pikeun anjeun, anu mangrupikeun kamulyaan anjeun.

Paulus ngajurung urang Epesus sangkan kuat imanna sanajan sangsara.

1: Ulah nyerah - Dorongan Paulus ka urang Epesus

2: Nangtung Teguh dina Jaman Hésé

1: Rum 8:37-39 - Henteu, dina sagala hal ieu urang leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta urang.

2: Ibrani 10:35-36 - Ku kituna ulah buang jauh kapercayaan anjeun; eta bakal richly diganjar.

Epesus 3:14 Ku sabab kitu sim kuring sujud ka Rama Gusti urang Yesus Kristus,

Paul expresses bakti-Na ka Rama Yesus jeung requests rahmat jeung kakuatan pikeun gereja Epesus.

1. "Bakti ka Bapa: Yayasan Kahirupan Kristen"

2. "Kakuatan Doa: Milarian Rahmat sareng Kakuatan dina Jaman Sesah"

1. Mateus 6: 9-13 - Doa Gusti urang

2. Pilipi 4:6-7 - Ulah Hariwang

Epesus 3:15 Anu ngaranna sakabeh kulawarga di langit jeung di bumi,

Sakabeh kulawarga Allah, boh di sawarga boh di bumi, disebut ngaranna.

1. Kulawarga Allah: Ngahiji dina Karagaman

2. Asma Pangéran: Berkah sareng Paréntah

1. Deuteronomy 28:10 - Sarta sakabeh jalma di bumi bakal ningali yén anjeun disebut ku nami Gusti; jeung maranehna bakal sieun thee.

2. Rasul 4:12 - Sanes aya kasalametan dina sagala séjén: keur euweuh ngaran séjén handapeun langit dibikeun diantara lalaki, whereby urang kudu disimpen.

Epesus 3:16 Anjeunna bakal masihan anjeun, nurutkeun riches kamulyaan-Na, jadi strengthened kalawan kakuatan ku Roh-Na dina lalaki batin;

Kakawasaan Roh Allah nguatkeun manusa batin urang.

1. Kakuatan Roh di Urang

2. Kumaha Aksés Kakawasaan Allah

1. Rum 8:11 - "Jeung lamun Roh manéhna anu diangkat nepi Yesus ti nu maraot Huni di anjeun, manéhna anu diangkat nepi Kristus ti nu maraot ogé bakal quicken awak fana anjeun ku Roh-Na anu dwelleth di anjeun."

2. Galata 5:16 - "Ieu kuring nyebutkeun lajeng, Walk di Roh, jeung anjeun moal minuhan nafsu daging."

Epesus 3:17 Sangkan Kristus bisa Huni dina hate anjeun ku iman; yén anjeun, keur rooted tur grounded dina cinta,

Petikan nyarioskeun nyiptakeun lingkungan iman sareng cinta dina haté urang.

1: Rooted and Grounded in Love - A ngeunaan pentingna iman jeung cinta dina kahirupan urang.

2: Dwelling di Kristus - A on ngabogaan Kristus salaku pondasi kahirupan urang.

1: Rum 5: 5 - "Jeung harepan maketh teu isin; sabab cinta Allah héd mancanagara dina haté urang ku Roh Suci anu dibikeun ka urang."

2: 1 John 4: 8 - "Saha anu teu mikanyaah teu nyaho ka Allah; sabab Allah teh cinta."

Epesus 3:18 Bisa jadi bisa ngarti jeung sakabeh wali naon breadth, jeung panjang, jeung jero, jeung jangkungna;

petikan speaks tina pangagem urang kedah ngartos enormity cinta Allah.

1: Kaasih Allah teu kaukur

2: Urang Kudu Ngartos Asih Allah

1: Yohanes 3:16 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya nepi ka masihan Putra-Na nu hiji-hijina, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa, tapi meunang hirup langgeng."

2: Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén moal maot atanapi hirup, boh malaikat atanapi setan, boh ayeuna atanapi ka hareup, atanapi kakuatan naon waé, boh jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal aya. tiasa misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang."

Epesus 3:19 Jeung nyaho kaasih Kristus, nu ngaliwatan pangaweruh, nu bisa jadi ngeusi sakabeh fulness Allah.

petikan speaks nyaho kanyaah Kristus, nu surpasses sagala pangaweruh, ku kituna urang percaya bisa ngeusi fulness Allah.

1. The Incredible Cinta Kristus: Ngalaman riches of Grace-Na

2. Hirup dina Kahirupan Kaeusi-ka-Leumpahan: Ngalaman Kalimpahan Gusti.

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate asih-Na sorangan ka urang, dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Epesus 1:7-8 - Dina Anjeunna urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura dosa, nurutkeun riches rahmat-Na nu Anjeunna dijieun pikeun abound arah urang dina sagala hikmah jeung prudence.

Epesus 3:20 Ayeuna ka Anjeunna anu tiasa ngalakukeun langkung seueur tina sagala anu urang taroskeun atanapi pikir, dumasar kana kakuatan anu damel di urang,

Gusti tiasa ngalakukeun langkung seueur tibatan anu urang tiasa nyuhunkeun atanapi dibayangkeun, kusabab kakuatan anu dianggo dina diri urang.

1. Kakawasaan Allah: Kamampuhan Urang Ngahontal Saluareun Harepan Urang

2. Kalimpahan Gusti: Ngalangkungan Imajinasi Urang

1. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus nu strengthens kuring."

2. Yesaya 40:29 - "Anjeunna masihan kakuatan ka pingsan; jeung ka nu teu boga kakuatan anjeunna ngaronjatkeun kakuatan."

Epesus 3:21 Mantenna jadi kamulyaan dina jamaah ku Kristus Yesus sapanjang umur, dunya tanpa tungtung. Amin.

Kamulyaan Allah kudu sohor di gareja ku Yesus sapanjang sakabeh kalanggengan.

1: Hayu urang muji ka Allah pikeun kamulyaan-Na anu langgeng tur marentah ka urang.

2: Salawasna bagja ka Gusti, sabab kamulyaan-Na taya watesna jeung asih-Na langgeng.

1: Jabur 145: 1-3 - "Kuring bakal ngagungkeun anjeun, Allah sareng Raja, sareng ngaberkahan nami anjeun salamina. Unggal dinten abdi bakal ngaberkahan sareng muji nami anjeun salamina. dipuji, sareng kaagungan-Na teu tiasa dipilarian."

2: Yesaya 6:3 - "Sareng nu saurang nyauran ka anu sanés, saurna: 'Suci, suci, suci Gusti Nu Maha Kawasa; sakuliah bumi pinuh ku kamulyaan-Na!'”

Epesus 4 mangrupikeun bab kaopat tina Surat Paulus ka urang Epesus. Dina bab ieu, Paul negeskeun persatuan sareng kadewasaan jalma-jalma anu percaya ka Kristus, ngadesek aranjeunna pikeun hirup pantes pikeun nyauranana.

Ayat 1: Paul dimimitian ku ngadesek jalma-jalma mukmin pikeun leumpang dina cara anu pantes pikeun nyauranana, kalayan rendah haté, lemah lembut, kasabaran, sareng kanyaah (Epesus 4:1-3). Anjeunna negeskeun pentingna ngajaga persatuan dina Roh sareng katengtreman diantara anu sanés. Paul nyorot yén aya hiji awak, hiji Roh, hiji harepan, hiji Gusti, hiji iman, hiji baptisan, sarta hiji Allah jeung Rama sakabeh.

Ayat ka-2: Paulus ngajelaskeun yén Kristus parantos masihan rupa-rupa kado pikeun nyayogikeun jalma-jalma mukmin pikeun padamelan sareng ngawangun awak Kristus (Epesus 4:11-13). Anugrah ieu kalebet rasul, nabi, evangelist, pastor, sareng guru. Tujuanana nyaéta pikeun ngahontal persatuan dina iman sareng pangaweruh ngeunaan Kristus bari tumuwuh jadi dewasa. Ku cara nyarioskeun bebeneran dina cinta sareng fungsina salaku badan anu ngahiji dina kapala Kristus, urang percaya didorong pikeun tumbuh babarengan.

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku pituduh praktis pikeun kahirupan Kristen (Epesus 4:17-32). Paul ngadesek jalma-jalma mukmin supaya henteu hirup sapertos sateuacan terang Kristus, tapi ngantunkeun diri anu lami anu dicirikeun ku hawa nafsu anu nipu. Gantina maranéhanana kudu renewed dina pikiran maranéhanana sarta ngagem diri anyar dijieun nurutkeun sasaruaan Allah-ditandaan ku kabeneran jeung kasucian.

Paul nyorong komunikasi jujur antara jalma anu percaya bari ngahindarkeun omongan anu teu damang atanapi pait. Anjeunna negeskeun kahadean, panghampura sakumaha anu dicontokeun ku panghampura Allah ngaliwatan pangorbanan Yesus. Jalma-jalma mukmin dijurung pikeun nyonto kaasih Allah anu dibuktikeun ku cara pangorbanan tinimbang ngalaksanakeun kalakuan dosa.

Ringkesanana,

Bab opat tina Epesus nyorot pentingna hirup anu pantes pikeun nelepon urang salaku pengikut Kristus. Paul nekenkeun persatuan dina Roh jeung karapihan diantara mukmin, acknowledging rupa-rupa hadiah dibikeun ku Kristus pikeun digitus aranjeunna pikeun layanan jeung tumuwuhna.

Anjeunna nyorong mukmin pikeun nangkeup peranna dina ngawangun awak Kristus bari ngahontal persatuan dina iman sareng pangaweruh. Paul nyadiakeun parentah praktis pikeun hirup Kristen, urging aranjeunna pikeun nunda diri heubeul maranéhanana, jadi renewed dina pikiran maranéhanana, sarta nempatkeun dina diri anyar dijieun nurutkeun sasaruaan Allah.

Bab ieu negeskeun pentingna persatuan, kadewasaan, sareng hirup anu dirobih anu dicirikeun ku kabeneran, kahadean, panghampura, sareng cinta. Éta nyauran jalma-jalma mukmin pikeun nangkeup peran unikna dina awak Kristus bari ngudag kamekaran sareng nunjukkeun karakter sapertos Kristus dina interaksi sareng batur.

Epesus 4: 1 Ku sabab eta, abdi, tawanan Gusti, naroskeun ka anjeun supados anjeun hirup pantes pikeun padamelan anu disauran anjeun,

Hirup hirup anu pantes pikeun nelepon anjeun.

1: Hirup hirup anu boga tujuan jeung hartina, sabab Allah geus manggil urang sadaya pikeun tujuan anu leuwih gede.

2: Hayu urang narékahan pikeun hirup urang dina cara anu pikaresepeun ka Allah, sabab urang dipanggil pikeun ngalakukeunana.

1: Pilipi 2:12-13 - “Ku sabab eta, dulur-dulur, sakumaha aranjeun salawasna nurut, nya kitu deui ayeuna, lain ngan sakumaha dina ayana Kami, tapi leuwih-leuwih deui dina henteuna Kami, usahakeun kasalametan maraneh sorangan kalawan sieun jeung gemeter, sabab eta teh Allah anu midamel di aranjeun, boh kana kersana boh didamel pikeun mikaridho-Na.”

2: Kolosa 1:10 - "Supaya bisa leumpang dina cara anu pantes pikeun Gusti, pinuh nyenangkeun anjeunna, ngahasilkeun buah dina sagala padamelan anu hadé, sareng ningkatkeun pangaweruh Allah."

Epesus 4:2 Jeung sagala lowliness jeung meekness, jeung longsaffering, forbearing silih dina kanyaah;

Urang kedah rendah haté sareng sabar, silih pikanyaah.

1. Kakuatan Kahadean sareng Kasabaran dina Hubungan

2. Numuwuhkeun Haté Asih jeung Kahéman

1. 1 Korinta 13:1-7

2. Kolosa 3:12-14

Epesus 4: 3 Endeavoring tetep persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

Ngahiji di antara mu'min penting pisan pikeun hirup rukun.

1: Ngahiji dina Garéja: Kakuatan Cinta

2: Pentingna Ngahiji dina Dunya Rusak

1: John 17: 21-23 "Supaya aranjeunna sadayana janten hiji, sakumaha anjeun, Bapa, aya dina kuring, sareng kuring di anjeun, supados aranjeunna ogé janten hiji di urang: supados dunya percaya yén anjeun parantos ngutus kuring. Sareng kamulyaan anu anjeun pasihan ka abdi parantos dipasihkeun ka aranjeunna; ambéh maranéhanana bisa jadi hiji, sanajan urang hiji: Kami di aranjeunna, jeung anjeun di kuring, ambéh maranéhanana bisa dijieun sampurna dina hiji; Jeung supaya dunya nyaho yen Anjeun geus ngutus Kaula, jeung geus mikanyaah maranehna, saperti Anjeun geus mikanyaah kuring.”

2: Galata 3:28 "Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi merdéka, teu aya lalaki atanapi awéwé: sabab anjeun sadayana sami dina Kristus Yesus."

Epesus 4: 4 Aya hiji awak, jeung hiji Roh, malah sakumaha anjeun disebut dina hiji harepan panggero anjeun;

Hiji: Urang sadaya disebut janten bagian tina awak anu sami sareng sami sareng ngabagi harepan.

Kadua: Hirup sauyunan sabagé hiji badan ngabutuhkeun urang pikeun ngahiji dina Roh.

Kahiji: 1 Korinta 12:12-13 - "Kanggo sagampil awak hiji tur mibanda loba anggota, sarta sakabeh anggota awak, sanajan loba, hiji awak, kitu ogé Kristus. Sadayana dibaptis kana hiji badan, urang Yahudi atanapi Yunani, budak atanapi merdéka, sareng sadayana diinum tina hiji Roh."

Kadua: Kolosa 3: 14-15 - "Sareng di luhur sadayana ieu ngagem cinta, anu ngahijikeun sadayana dina harmoni anu sampurna. Sareng mugi katengtreman Kristus maréntah dina haté anjeun, anu leres-leres anjeun disebut dina hiji awak. Sareng hatur nuhun. ."

Epesus 4:5 Hiji Gusti, hiji iman, hiji baptisan,

Petikan éta nekenkeun pentingna persatuan dina Gusti, iman, sareng baptisan.

1: Persatuan Gusti: Kumaha Ngagungkeun Katunggalan Urang

2: Iman Baptisan: Yayasan pikeun Masa Depan Ngahiji

1: John 17: 20-23 - Doa Yesus pikeun persatuan diantara urang percaya

2: Pilipi 2:1-4 - Paul urang nelepon pikeun persatuan kusabab humility Kristus

Epesus 4:6 Hiji Allah jeung Rama sadaya, anu di luhur sadaya, jeung ngaliwatan sakabeh, jeung di anjeun sadaya.

Aya ngan hiji Allah jeung Anjeunna Rama sadaya, luhureun sakabeh, ngaliwatan sakabéh, sarta dina sakabéh.

1. Kakuatan Ngahijikeun Hiji Allah

2. Nu Maha Kawasa

1. Epesus 4:1-5

2. Rum 11:36

Epesus 4:7 Tapi ka unggal urang dibere rahmat nurutkeun ukuran tina kurnia Kristus.

Allah geus dibikeun unggal jalma rahmat dina jumlah varying, nurutkeun kado Kristus.

1. Rahmat Kristus anu taya watesna: harepan urang dina mangsa kasulitan.

2. Anugrah Kristus: muka konci kakawasaan rahmat dina kahirupan urang.

1. 1 Korinta 12: 7-10 - The rahmat Roh manifests dina cara rupa-rupa.

2. Rum 5: 15-17 - Grace abounds ka urang ku kurnia Kristus.

Epesus 4:8 Ku sabab eta Anjeunna ngadawuh, Nalika Anjeunna naek ka luhur, Anjeunna mingpin tawanan, sareng masihan hadiah ka manusa.

Dina Epesus 4:8, Paulus nyarioskeun ngeunaan Isa naék ka sawarga sareng masihan hadiah ka umat manusa.

1. The Capture Capturer: Ascension Triumphant Yesus sarta Hadiah Méré

2. Karunia Kahirupan: Ngahargaan Anugrah Anu Dipasihan Gusti

1. Pilipi 2:8-11 - Yesus humbled dirina, jadi taat kana maot, komo maot dina salib. Ku sabab eta, Allah geus kacida ngaluhurkeunana sarta dipaparinkeun ngaran anu diluhureun saban ngaran.

2. Rum 5: 15-17 - Tapi kado bébas teu kawas trespass nu. Pikeun lamun loba maot ku trespass hiji lalaki urang, leuwih mibanda kurnia Allah jeung kurnia gratis ku kurnia nu hiji lalaki Yesus Kristus abounded pikeun loba.

Epesus 4: 9 (Ayeuna anjeunna naék, naon deui upami anjeunna ogé lungsur heula ka bagian handap bumi?

Petikan ieu tina Epesus 4: 9 nyarioskeun ngeunaan turunna Yesus ka bagian handap bumi.

1. Turunna sareng Kameunangan Yesus Kristus: Conto Anu Makna pikeun Kahirupan Urang

2. Pentingna Turunna Yesus pikeun Pengikut-Na

1. Rum 10: 9 - "Éta lamun ngaku kalawan sungut anjeun, "Yesus teh Gusti," jeung yakin dina haté anjeun yen Allah diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

2. Pilipi 2: 8-10 - "Jeung keur kapanggih dina penampilan salaku lalaki, anjeunna humbled dirina ku jadi taat kana maot- malah maot dina cross a! Ku sabab eta Allah exalted anjeunna ka tempat pangluhurna sarta masihan anjeunna nami nu di luhur. unggal ngaran."

Epesus 4:10 Anu lungsur oge sarua jeung anu naek ka luhur saluhureun langit, supaya bisa ngeusian sagala rupa.)

Petikan éta nyarioskeun kumaha Kristus turun sareng naék pikeun ngeusian sagala hal.

1. Naékna Kristus sareng Kabutuhan Urang Nuturkeun Anjeunna

2. Kaagungan Kristus sareng Tanggapan Urang

1. Yoh. 14:1-3 “Aranjeun ulah guligah. Percaya ka Allah; percaya oge ka Kami. Di imah Bapa mah loba kamar. Upami henteu kitu, naha abdi bakal nyarioskeun ka anjeun yén kuring badé nyiapkeun tempat pikeun anjeun? Sareng upami kuring angkat sareng nyiapkeun tempat pikeun anjeun, kuring bakal datang deui sareng bakal nyandak anjeun ka diri kuring, supados anjeun ogé aya di mana Kami aya."

2. Pilipi 2: 5-8 "Gugakeun pikiran ieu di antara anjeun, anu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanaos dina wujud Allah, henteu nganggap sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu kedah dicekel, tapi ngosongkeun dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki. Sareng dina wujud manusa, Anjeunna ngarendahkeun diri kalayan taat dugi ka maot, bahkan maot dina kayu salib."

Epesus 4:11 Sarta anjeunna masihan sababaraha, rasul; jeung sababaraha, nabi; jeung sababaraha, evangelist; jeung sababaraha, pendeta jeung guru;

Petikan ngajelaskeun yén Yesus masihan sababaraha jalma hadiah rasul, nabi, evangelist, pastor sareng guru.

1. Kakuatan Hadiah Yesus

2. Hirup Pangabdian ka Allah

1. Rum 12: 6-8 - Ngabogaan lajeng hadiah béda nurutkeun rahmat anu dibikeun ka urang, naha nubuat, hayu urang nubuat nurutkeun proporsi iman; Atawa mentri, hayu urang antosan on ministering urang: atanapi anjeunna nu ngajar, dina pangajaran; Atawa manéhna nu exhorteth, on exhortation: manéhna nu méré, hayu manéhna ngalakukeun eta kalawan kesederhanaan; anjeunna nu marentah, kalawan karajinan; manéhna nu némbongkeun rahmat, kalawan cheerfulness.

2. 1 Korinta 12:4-11 - Ayeuna aya diversities of hadiah, tapi Roh sarua. Sareng aya béda-béda administrasi, tapi Gusti anu sami. Jeung aya diversities operasi, tapi Allah sarua nu gawéna sadayana dina sakabéh. Tapi manifestasi Roh dipasihkeun ka unggal lalaki pikeun kauntungan. Pikeun hiji geus dibikeun ku Roh kecap hikmah; ka nu sejen kecap pangaweruh ku Roh sarua; Pikeun iman sejen ku Roh sarua; ka nu sejen teh hadiah nyageurkeun ku Roh nu sarua; Pikeun anu sanés damel mujijat; ka nubuat sejen; mun discerning sejen tina roh; ka nu sejen rupa-rupa basa; ka nu sejen interpretasi basa: Tapi sadayana ieu dianggo nu hiji jeung Roh selfsame, ngabagi ka unggal lalaki sababaraha sakumaha anjeunna bakal.

Epesus 4:12 Pikeun nyampurnakeun para wali, pikeun karya pelayanan, pikeun edifying awak Kristus:

Petikan ieu tina Epesus 4:12 nyarioskeun kumaha Allah nyauran urang pikeun nyampurnakeun para wali, ngalaksanakeun padamelan, sareng ngagedékeun awak Kristus.

1. "Telepon pikeun Palayanan: Nyampurnakeun Para Suci sareng Ngadegkeun Awak Kristus"

2. "Padamelan Allah sareng Badan Kristus"

1. Rum 12: 3-8 - Pikeun ku rahmat anu dipasihkeun ka kuring, kuring nyarios ka dulur di antawis anjeun pikeun henteu mikirkeun dirina langkung luhur tibatan anu kedah dipikirkeun, tapi kedah dipikiran kalayan pertimbangan anu sober, masing-masing dumasar kana ukuran iman anu leres. Gusti parantos ditugaskeun. Pikeun sakumaha dina hiji awak urang boga loba anggota, sarta anggota teu kabeh boga fungsi anu sarua, jadi urang, sanajan loba, hiji awak dina Kristus, sarta unggal anggota hiji sejen. Boga kado anu béda-béda dumasar kana rahmat anu dipasihkeun ka urang, hayu urang nganggo éta: upami nubuat, saimbang kana iman urang; lamun jasa, dina porsi urang; anu ngajar, dina pangajaranana; jalma nu exhorts, dina exhortation na; hiji anu nyumbang, dina generosity; nu mingpin, kalawan getol; jalma anu ngalakukeun lampah welas asih, kalawan cheerfulness.

2. James 1:27 - Agama anu murni tur undefiled sateuacan Allah, Rama, nya éta: ngadatangan yatim jeung randa dina kasangsaraan maranéhanana, sarta ngajaga diri unstained ti dunya.

Epesus 4:13 Dugi ka urang sadayana sumping dina persatuan iman, sareng pangaweruh ngeunaan Putra Allah, janten manusa anu sampurna, dugi ka ukuran jangkungna kasampurnaan Kristus.

petikan nu nekenkeun pentingna persatuan diantara mukmin dina iman jeung pangaweruh ngeunaan Yesus Kristus.

1. "Kakuatan Ngahijikeun Iman sareng Pangaweruh ka Kristus"

2. "Ngahontal Kasampurnaan Ngaliwatan Kahiji dina Kristus"

1. Kolosa 2: 2-3 - Sing ati maranéhanana bisa comforted, keur rajutan babarengan dina cinta, jeung ka sagala riches tina jaminan pinuh pamahaman, pikeun pangakuan tina misteri Allah, jeung Rama, jeung Kristus ; Dina saha disumputkeun sagala harta hikmah jeung pangaweruh.

2. Epesus 4: 3 - Endeavoring tetep persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

Epesus 4:14 Ti ayeuna urang teu jadi budak deui, digoyang-goyang, kabawa ku saban angin doktrin, ku tipu daya manusa, jeung kapinteran anu licik, anu ku maranehna ngagolér pikeun nipu;

Urang teu kedah deui gampang disesatkan ku bohong pinter sareng manipulatif lalaki.

1. Ulah katipu ku bohong pinter jeung manipulatif.

2. Teguh dina iman anjeun sarta tetep satia kana ajaran Allah.

1. paribasa 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sagala haté anjeun sarta henteu lean on pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

2. 1 Korinta 16:13 - Janten on hansip anjeun; nangtung teguh dina iman; kudu wani; kudu kuat.

Epesus 4:15 Tapi ngomong bebeneran ku cinta, bisa tumuwuh nepi ka manéhna dina sagala hal, nu sirah, komo Kristus.

Urang Kristen kedah nyarioskeun kaleresan dina cinta supados aranjeunna tiasa ngadeukeutan ka Kristus anu mangrupikeun kapala Garéja.

1. Kakuatan Nyarita Kaleresan dina Asih

2. Tumuwuh Deukeut ka Kristus Ngaliwatan Kaleresan sareng Asih

1. Paribasa 12:17 - Anjeunna anu speaks bebeneran sheweth mudik bener, tapi saksi palsu tipu daya.

2. John 15:17 - hal ieu kuring maréntahkeun ka anjeun, nu anjeun bogoh karana.

Epesus 4:16 Ti saha sakabeh awak fitly ngagabung babarengan jeung compacted ku nu mana unggal joint supplyed, nurutkeun gawé éféktif dina ukuran unggal bagian, ngajadikeun nambahan awak pikeun edifying sorangan dina cinta.

Sakabeh awak mukmin gawé bareng pikeun ngawangun nepi silih cinta.

1. kamanunggalan: Kakuatan Garéja

2. Gawé Babarengan dina Cinta

1. 1 Korinta 12:12-27

2. Kolosa 3:12-17

Epesus 4:17 Ku sabab kitu sim kuring ngomong, jeung mere kasaksian ka Gusti, yen maraneh ti ayeuna ulah hirup saperti jelema-jelema anu lain Yahudi, dina pikiran anu kasombongan.

Paul nyorong urang Kristen pikeun henteu hirup sapertos kapir, anu didorong ku kahayang sareng pikiran anu sia-sia.

1. Hirup dina Caang Pangéran: Kumaha Nuturkeun Jalan Kabeneran

2. Kasaingan Pikiran Urang: Ngahindarkeun Godaan Dosa

1. Pilipi 4: 8-9 - "Tungtungna, dulur-dulur, naon waé anu leres, naon waé anu mulya, naon waé anu leres, naon waé anu suci, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu saé atanapi anu pantes dipuji - pikirkeun sapertos kitu. Naon bae anu ku maraneh geus diajar, anu ku maraneh ditampi, atawa anu ku maraneh kadenge ti Kami, atawa anu katingali ku Kami, laksanakeun.

2. Kolosa 3: 2 - "Atur pikiran anjeun dina hal di luhur, teu dina hal earthly."

Epesus 4:18 Ngabogaan pangarti jadi poek, geus jauh tina kahirupan Allah ngaliwatan kabodoan anu aya dina diri maranehna, ku sabab lolongna hate maranehna.

Jalma bisa jadi dipegatkeun tina Allah nalika maranéhna gagal ngartos Anjeunna alatan kurangna pangaweruh jeung hardened haté.

1. Bahaya Kabodoan jeung Hareup Haté

2. Nyambungkeun deui sareng Gusti ngalangkungan Pangertian sareng Asih

1. Yermia 17: 9-10 - "Haté téh tipu daya luhur sagala hal, sarta desperately jahat: saha nu bisa nyaho eta? Kami Gusti maluruh jantung, Kuring nyoba reins, sanajan méré unggal lalaki nurutkeun jalan na, jeung numutkeun buah tina kalakuanana."

2. Rum 10: 13-15 - "Kanggo sakur anu bakal nelepon kana nami Gusti bakal disalametkeun. Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? na kumaha maranéhna bakal percanten ka Anjeunna tina saha maranéhna teu boga. kadéngé? jeung kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah? Jeung kumaha maranéhanana baris ngahutbah, lamun teu diutus? sakumaha geus dituliskeun, Kumaha éndah suku maranéhanana anu ngahutbah injil katengtreman, jeung mawa beja hal alus!”

Epesus 4:19 Anu geus kaliwat ngarasa geus nyerah ka lasciviousness, pikeun migawe sagala najis kalawan greediness.

Jalma anu geus hardened haté maranéhanana sarta henteu deui ngarasa emosi geus nyerah kana kabiasaan amoral tur hina, disetir ku karanjingan.

1. Bahaya tina Hardening Heart Urang - Epesus 4:19

2. Karanjingan: Nu Ngancurkeun Integritas Moral - Epesus 4:19

1. Paribasa 28:14 - "Bagja jalma anu sieun ka Gusti salawasna, tapi saha hardens haténa ragrag kana kasulitan."

2. 1 Timoteus 6:10 - "Kanggo cinta duit mangrupakeun akar sagala jinis jahat. Sawareh jelema-jelema anu hayangeun duit, geus nyimpang tina iman, nepi ka nyiksa diri ku loba kasedih.”

Epesus 4:20 Tapi anjeun teu jadi diajar Kristus;

Kitab Suci ngajarkeun urang pikeun henteu sapertos dunya, tapi pikeun diajar sareng nuturkeun Yesus Kristus.

1: Diajar Jalan Yésus: Kumaha Hirup nu Nyenangkeun Allah

2: Kakawasaan Kristus: Ngarobah Kahirupan Urang Ti Batin Ka Luar

1: Mateus 11:29 - Hayu ka Kami, sadayana anu capé sareng kabeungbeurat, sareng kuring bakal masihan anjeun istirahat.

2: 2 Korinta 5:17 - Ku sabab kitu, upami aya anu aya dina Kristus, ciptaan anyar parantos sumping: Anu lami parantos lami, anu énggal aya di dieu!

Epesus 4:21 Upama aranjeun geus ngadenge ka Anjeunna jeung geus diajarkeun ku Anjeunna, sakumaha kabeneran aya dina Yesus.

Ayat éta nyorong jalma-jalma percaya pikeun nguping sareng diajarkeun ku Yesus, anu leres-leres.

1. Pentingna janten murid Yesus sapanjang hirup

2. Hirup ku kabeneran Yesus

1. John 14: 6 - "Yesus ngadawuh ka manehna, "Kami jalan, bebeneran, jeung kahirupan. Taya sahijieun datang ka Rama iwal ngaliwatan kuring."

2. 2 Timoteus 3:16 - "Sadaya Kitab Suci dirumuskeun ku ilham Allah, sarta mangpaat pikeun doktrin, pikeun reproof, pikeun koreksi, pikeun instruksi dina amal saleh,"

Epesus 4:22 Aranjeun nunda kana omongan baheula, nu geus kolot, nu ruksak nurutkeun hawa nafsu nu nipu;

Urang Kristen kedah ngantunkeun jalan-jalanna anu baheula sareng hirup numutkeun kahoyong Allah.

1. "Nyimpen Diri Lawas sarta nangkeup nu Anyar"

2. "Hirup dina Gambar Allah"

1. Kolosa 3: 9-10 - "Ulah ngabohong ka silih, ningali yén anjeun geus nempatkeun off diri heubeul jeung prakték na geus ditunda diri anyar, nu keur renewed pangaweruh sanggeus gambar tina panyipta na. "

2. Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna."

Epesus 4:23 Jeung jadi renewed dina sumanget pikiran anjeun;

Renew pikiran anjeun jadi leuwih kawas Kristus.

1. Renewing Pikiran: Transforming Kahirupan Anjeun Ngaliwatan Kristus

2. Renewing Pikiran pikeun nungkulan kasusah

1. Rum 12: 2 - "Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun."

2. Pilipi 4:8 - "Tungtungna, dulur-dulur, naon-naon anu bener, naon-naon anu mulya, naon-naon anu bener, naon-naon anu murni, naon-naon anu aheng, naon-naon anu matak pikareueuseun, naon-naon anu alus-alusna, naon-naon anu dipuji-pikirkeun hal-hal anu kitu. "

Epesus 4:24 Jeung nu make lalaki anyar, nu sanggeus Allah dijieun dina kaadilan jeung kasucian sajati.

Jalma-jalma anu percaya kudu ngagem manusa anyar, anu diciptakeun nurutkeun standar Allah ngeunaan kabeneran sareng kasucian.

1. "Telepon Allah: Pasang Manusa Anyar"

2. "Hirup Kahirupan Kabeneran sareng Kasucian"

1. Kolosa 3:10 - "Jeung geus ditunda lalaki anyar, nu ieu renewed pangaweruh sanggeus gambar anjeunna anu nyiptakeun anjeunna"

2. 1 Peter 1:15-16 - "Tapi sakumaha anjeunna anu geus disebut anjeun suci, jadi kudu suci dina sagala cara paguneman; Sabab geus dituliskeun, Kudu suci; pikeun Kami suci."

Epesus 4:25 Ku sabab kitu singkirkeun bohong, ucapkeun anu bener ka batur, sabab urang mangrupikeun anggota anu sanés.

Nyingkirkeun bohong sareng nyarioskeun anu leres ka anu sanés, sabab urang sadayana mangrupikeun anggota awak anu sami.

1. Kakuatan Kaleresan: Kumaha Kajujuran sareng Integritas Nguatkeun Hubungan Urang

2. Kabutuhan Kajujuran: Berkomunikasi sacara Terbuka sareng Jujur

1. Kolosa 3: 9-10 "Ulah ngabohong ka nu séjén, ningali yén anjeun geus nunda diri heubeul jeung prakték na jeung geus ngagem diri anyar, nu keur renewed pangaweruh nurutkeun gambar nu nyiptakeun na."

2. Jabur 34:13 "Jaga létah anjeun tina anu jahat, sareng biwir anjeun tina omongan anu bohong."

Epesus 4:26 Maraneh ambek, ulah nyieun dosa;

Urang kudu ambek di kali, tapi teu kudu ngakibatkeun dosa. Urang teu kudu ngantep amarah urang lila teuing.

1. "Kakuatan Ambek-ambekan Sabenerna"

2. "Ngatur Émosi Urang ku Cara anu Saleh"

1. Paribasa 15:18 - Jalma anu ambek-ambekan nyababkeun pasea, tapi jalma anu lambat ambekna ngahambat pasea.

2. Yakobus 1:19-20 - Ku sabab kitu, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal lalaki gancang ngadangu, laun nyarios, laun amarah: Pikeun murka manusa henteu ngalaksanakeun kabeneran Allah.

Epesus 4:27 Ulah masihan tempat ka Iblis.

Petikan ieu nekenkeun kabutuhan pikeun henteu masihan rohangan dina kahirupan urang pikeun pangaruh setan.

1. Urang kudu nolak pangaruh sétan ku cara aktip narékahan pikeun ngalakukeun nu bener di mata Allah.

2. Urang kedah émut yén sétan badé ngajauhkeun urang tina pangersa Allah, sareng urang kedah émut kana usahana pikeun ngalakukeunana.

1. James 4: 7 - "Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

2. 1 John 4: 4 - "Anjeun, barudak dear, anu ti Allah jeung geus overcome aranjeunna, sabab hiji anu aya dina anjeun leuwih gede ti hiji anu aya di dunya."

Epesus 4:28 Sing saha anu maling ulah maling deui, tapi kudu gawe, digawekeun ku leungeun-Na kana hal anu hade, supaya manehna bisa mere ka anu butuh.

Petikan ieu nyorong jalma pikeun kerja keras sareng ngagunakeun tenaga kerja pikeun ngabantosan anu peryogi.

1. Pentingna Kerja Keras: Kumaha Usaha Urang Bisa Ngabantosan Batur

2. Rencana Allah pikeun Berehan: Ngagunakeun Sumberdaya Urang Pikeun Ngaberkahan Batur

1. Siloka 13:11 - Kabeungharan gains hastily bakal dwind, tapi saha gathers saeutik-saeutik bakal nambahan.

2. 1 John 3: 17-18 - Tapi lamun saha boga barang dunya sarta nilik lanceukna merlukeun, acan nutup haténa ngalawan anjeunna, kumaha cinta Allah abide di anjeunna? Barudak, hayu urang bogoh teu dina ucapan atawa omongan tapi dina amal jeung bebeneran.

Epesus 4:29 Ulah aya omongan kotor kaluar tina sungut anjeun, tapi nu alus pikeun pamakéan edifying, éta bisa ngawula rahmat ka listeners.

Urang kedah nganggo kecap urang pikeun ngawangun up batur, teu ngancurkeun aranjeunna handap, dina raraga némbongkeun rahmat ka jalma anu ngadangu urang.

1. Kakuatan Kecap: Ngagunakeun Omongan Urang Ngawangun Up Batur

2. Rahmat Biantara: Nembongkeun Rahmat ka Anu Sabudeureun Urang

1. James 3: 5-6 - "Sanajan kitu létah téh anggota saeutik, sarta boasteth hal hébat. Behold, kumaha hébat hiji perkara seuneu saeutik kindleth! Jeung létah téh seuneu, a dunya iniquity: kitu ogé létah di antara anggota-anggota urang, anu najiskeun sakujur awak, jeung ngadurukan alam, sarta dihurungkeun seuneu naraka."

2. Kolosa 4: 6 - "Hayu ucapan anjeun salawasna kalawan rahmat, seasoned jeung uyah, nu bisa nyaho kumaha ye halah ngajawab unggal lalaki."

Epesus 4:30 Jeung ulah grieve Roh Suci Allah, whereby anjeun disegel nepi ka poé panebusan.

Ulah ngilu Roh Suci Allah, anu ngégél urang nepi ka poé panebusan.

1: Urang kudu inget yen Roh Suci teu bisa dianggap enteng, sabab Anjeunna anu ngégél urang nepi ka poé panebusan.

2: Roh Suci mangrupikeun panyalindungan sareng pituduh urang, sareng anjeunna bakal ngajaga urang aman sareng aman dugi ka dinten panebusan.

1: Rum 8:16 Roh urang nyalira nyaksian sareng roh urang yen urang teh putra-putra Allah.

2: John 14: 26 Tapi Nu Ngabantu, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, manéhna baris ngajarkeun ka anjeun sagala hal jeung mawa ka emut ka anjeun sadaya anu kuring geus ngomong ka anjeun.

Epesus 4:31 Mugi sagala kagorengan, amarah, ambek-ambekan, gogorowokan, jeung omongan nu jahat, sing singkirkeun ti aranjeun, jeung sagala kajahatan.

Urang kudu nyingkirkeun kanyeri, amarah, amarah, gorowok, omongan nu jahat, jeung niat jahat tina kahirupan urang.

1: Hayu urang narékahan pikeun janten langkung sapertos Kristus sareng ngaleungitkeun naon waé anu tiasa ngahalangan urang janten langkung sapertos Anjeunna.

2: Urang kedah nyingkirkeun diri tina naon waé anu nyababkeun perpecahan sareng pasea di antawis urang, tibatan narékahan pikeun ngahiji dina kanyaah sareng pamahaman.

1: Kolosa 3: 8-10 - "Tapi ayeuna anjeun kudu nyimpen eta kabeh jauh: amarah, murka, niat jahat, fitnah, jeung omongan jorang tina sungut anjeun. Ulah bohong ka silih, ningali yén anjeun geus nempatkeun off diri heubeul. kalayan prak-prakanana sareng parantos ngagemkeun diri anu énggal, anu énggal-énggalna dina pangaweruh saluyu sareng gambar anu nyiptakeunana."

2: Yakobus 1:19-20 - "Apalkeun ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah."

Epesus 4:32 Jeung kudu bageur ka batur, tender hearted, forgiving karana, sakumaha Allah demi Kristus urang geus dihampura anjeun.

Kudu bageur jeung silih hampura, sakumaha Kristus geus ngahampura urang.

1: Kakuatan Panghampura

2: Janten Saé sareng Panghampura

1: Kolosa 3:13 - Sabar jeung silih hampura; sakumaha Gusti geus ngahampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura.

2: Lukas 6:36-37 - Kudu welas asih, sakumaha Rama anjeun welas asih. Hakim moal, jeung anjeun moal judged; teu ngahukum, jeung anjeun moal dikutuk; ngahampura, sarta anjeun bakal dihampura.

Epesus 5 mangrupikeun bab kalima tina Surat Paulus ka urang Epesus. Dina bab ieu, Paulus ngabahas sagala rupa aspék kalakuan Kristen, ngantebkeun pentingna nyonto kanyaah Allah jeung hirup dina caang.

Ayat 1: Paul dimimitian ku ngadesek jalma-jalma mukmin pikeun nyonto Allah sareng leumpang dina kanyaah, sapertos Kristus mikaasih aranjeunna sareng masihan diri-Na pikeun aranjeunna (Epesus 5: 1-2). Anjeunna negeskeun yén jalma-jalma mukmin kedah ngahindarkeun kalakuan cabul, najis, sareng karanjingan, tapi langkung hirup anu dicirikeun ku syukur. Paul warns ngalawan ilubiung dina karya unfruitful tina gelap tapi malah exposing aranjeunna ngaliwatan hirup soleh.

Ayat ka-2: Paulus nyorot pentingna leumpang dina hikmat jeung ngamangpaatkeun unggal kasempetan (Epesus 5:15-17). Anjeunna ngajurung jalma-jalma anu percaya pikeun ngartos naon anu nyenangkeun Gusti sareng henteu janten bodo tapi bijaksana. Maranéhna dijurung sangkan dipinuhan ku Ruh, nembangkeun mazmur, pupujian, jeung lagu-lagu rohani bari ngahaturkeun nuhun salawasna pikeun sagalana.

Alinea 3: Bab ieu dipungkas ku parentah pikeun sagala rupa hubungan dina rumah tangga Kristen (Epesus 5:22-33). Paul alamat pamajikan, instructing maranéhna pikeun tunduk ka salaki maranéhanana salaku ka Gusti. Salaki disebut cinta pamajikanana sacrificially sakumaha Kristus dipikacinta Garéja. Barudak dijurung pikeun nurut ka kolot sedengkeun bapa dijurung ulah nganyenyeri budakna, tapi dididik ku disiplin jeung dididik.

Paul ogé nyarioskeun ngeunaan hubungan antara budak sareng juragan, nekenkeun perlakuan anu adil sareng ngalaksanakeun pagawéan kalayan ati-ati sakumaha ka Kristus.

Ringkesanana,

Bab lima tina Epesus nekenkeun niru asih Allah sareng hirup anu dicirikeun ku kabeneran. Mukmin disebut leumpang dina cinta, Ngahindarkeun kabiasaan amoral bari exposing karya unfruitful tina gelap ngaliwatan hirup soleh.

Paul highlights leumpang dina hikmah, keur ngeusi Roh, maturan sukur, jeung ngamangpaatkeun unggal kasempetan. Manéhna méré pituduh pikeun rupa-rupa hubungan dina rumah tangga Kristen, ngeunaan kalungguhan pamajikan, salaki, budak, bapa, budak, jeung juragan.

Bab ieu negeskeun pentingna nyonto kanyaah Allah, hirup dina kabeneran jeung hikmah. Éta nekenkeun pentingna ngajaga hubungan séhat dina rumah tangga Kristen sareng ngalaksanakeun diri kalayan integritas dina sagala rupa konteks sosial.

Epesus 5:1 Ku kituna, kudu jadi pengikut Allah, sakumaha barudak dear;

Turutan conto Allah salaku murangkalih anu dipikacinta.

1: Urang disebut jadi anak Allah nu taat.

2: Urang kudu narékahan pikeun ngagambarkeun kanyaah jeung welas asih Allah dina sagala hal urang.

1: Mateus 5: 44-45 - "Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, Cinta musuh anjeun, ngaberkahan jalma anu kutukan anjeun, ngalakukeun kahadean ka jalma anu hate anjeun, sarta neneda pikeun maranéhanana anu bothfully ngagunakeun anjeun, jeung nganiaya anjeun."

2: 1 John 4: 12 - "Teu aya anu kantos ningal Allah; tapi upami urang silih pikanyaah, Allah hirup di urang sareng cinta-Na janten lengkep di urang."

Epesus 5:2 Jeung leumpang dina kanyaah, sakumaha Kristus ogé geus dipikacinta urang, sarta geus dibikeun dirina keur urang kurban jeung kurban ka Allah pikeun seungit sweetsmelling.

Urang Kristen disebut nuturkeun conto Yesus Kristus, anu sacrificially dipikacinta urang jeung masihan dirina ka Allah salaku kurban pleasing.

1. Hirup Kahirupan Cinta: Panggero pikeun Nuturkeun Conto Yesus

2. Kurban jeung Dines: Kumaha Yésus Asih Ka Urang jeung Naon Anu Bisa Urang Diajar ti Anjeunna

1. John 15: 12-13 - "Ieu parentah Kami, yen maraneh cinta karana, sakumaha Kuring geus dipikacinta anjeun. Greater cinta teu boga lalaki ti ieu, nu hiji lalaki iklas hirupna pikeun babaturanana."

2. Rum 12: 1 - "Kuring menta anjeun kituna, Dulur-dulur, ku mercies Allah, nu nampilkeun awak anjeun kurban hirup, suci, ditarima ka Allah, nu layanan lumrah Anjeun."

Epesus 5: 3 Tapi fornication, jeung sagala najis, atawa covetousness, hayu eta ulah sakali ngaranna diantara anjeun, sakumaha beth wali;

Urang Kristen disebut hirup suci, leupas tina pikiran, ucapan, jeung lampah najis.

1. "Hirup Kahirupan Suci"

2. "Kakuatan Kecap Urang"

1. James 1: 22-25 - Janten doers of the Word, and not hearers only.

2. 1 Korinta 6:18-20 - Kabur ti immorality seksual.

Epesus 5: 4 Boh filthiness, atawa omongan foolish, atawa seuseueurna, anu teu merenah: tapi rada hatur nuhun.

Ngajalanan hirup syukur jeung syukur kana nikmat Allah.

1: Hirup Syukur jeung Syukur

2: Kakuatan Haté Syukur

1: Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun lakukeun ku kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, muji sukur ka Allah sareng Rama ku Anjeunna.

2: Jabur 92: 1 - Ieu mangrupikeun hal anu saé pikeun muji sukur ka Gusti, sareng nyanyi muji ka nami Gusti, Nu Maha Agung.

Epesus 5: 5 Pikeun ieu anjeun terang, yén teu aya anu pelacur, atanapi jalma najis, atanapi jalma covetous, anu nyembah brahala, anu ngagaduhan warisan di Karajaan Kristus sareng Allah.

Ayat ieu tina Epesus 5:5 ngajarkeun yén jalma-jalma anu ngalakukeun kalakuan cabul, najis, sareng nyembah brahala henteu ngagaduhan hak pikeun ngawariskeun Karajaan Kristus sareng Allah.

1. Bahaya Kalakuan Amoral: Hiji Pangajaran dina Epesus 5:5

2. Jalan ka Kasalametan: Pangajaran Epesus 5:5

1. 1 Corinthians 6: 9-10 - Nyaho ye teu nu unrighteous moal inherit Karajaan Allah? Ulah ditipu: boh fornicators, atawa musyrik, atawa adulterers, atawa effeminate, atawa abusers sorangan jeung umat manusa.

2. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot; tapi kurnia Allah nyaeta hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang.

Epesus 5:6 Ulah aya anu nipu anjeun ku kecap-kecap anu sia-sia, sabab ku sabab ieu, murka Allah sumping ka barudak anu henteu patuh.

Bendu Allah datang ka jalma-jalma anu ingkar kana parentah-Na.

1: Ulah katipu ku kecap kosong sarta gantina turutan firman Allah.

2: Lamun urang tetep taat ka Allah, mangka urang bakal luput tina bebendu Allah.

1: Yohanes 14:15, "Lamun maraneh nyaah ka Kami, tunduk kana parentah Kami."

2: Siloka 3:5-6 , "Percanten ka Gusti kalayan sapinuhna haté anjeun, sareng ulah condong kana pangertian anjeun.

Epesus 5:7 Ku sabab kitu, maraneh ulah milu milu jeung maranehna.

Kristen Passage teu kudu partake dina kagiatan kafir.

1. Nuturkeun Jalan Allah - Ngahindarkeun Jalan Nu Salah

2. Hirup Hirup Suci - Ngajauhan Dosa

1. 1 Tesalonika 5:22 - "Abstain tina sagala penampilan jahat."

2. Rum 12: 2 - "Ulah conformed ka dunya ieu: tapi jadi ye transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon éta alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah.

Epesus 5: 8 Pikeun anjeun kadang poék, tapi ayeuna anjeun terang di Gusti: leumpang salaku barudak cahaya.

Jalma-jalma anu percaya baheulana gelap, tapi ayeuna terang di Gusti. Maranéhanana kudu hirup salaku barudak cahaya.

1. "Hirup salaku Barudak Cahaya"

2. "Transformasi tina Gelap ka Cahaya"

1. Rum 13:12-14, “Peuting geus jauh, beurang geus deukeut. 13 Hayu urang leumpang jujur, sakumaha dina beurang; teu di rioting jeung mabok, teu di chambering jeung wantonness, teu di pasea jeung dengki. 14 Tapi anggoan Gusti Yesus Kristus, sareng ulah nyayogikeun pikeun daging, pikeun ngalaksanakeun hawa nafsuna."

2. Mateus 5:14-16, “Maraneh teh caangna dunya. Hiji kota anu perenahna di hiji pasir teu bisa disumputkeun. 15 Sanes jalma-jalma anu nyupiran diantep, teras disimpen di handapeun gantang, tapi dina kandil; sarta méré caang ka sadaya nu aya di imah. 16 Nyaangan cahya aranjeun ka hareupeun manusa, supaya maraneh bisa narenjo kana kalakuan maraneh anu hade, sarta ngamulyakeun Rama maraneh anu di sawarga."

Epesus 5:9 (Kanggo buah Roh aya dina sagala kahadean jeung kabeneran jeung bebeneran;)

Petikan ieu nyarioskeun buah-buahan Roh nyaéta kahadéan, kabeneran sareng bebeneran.

1. Hirup ku Buah Roh - Epesus 5: 9

2. Ngembangkeun Kahadéan, Kabeneran, sareng Kabeneran dina Kahirupan Urang - Epesus 5:9

1. Rum 12: 9-10 - Cinta kudu ikhlas. Hate naon anu jahat; nempel kana naon anu alus. Kudu bakti ka sasama dina cinta. Ngahargaan silih luhur diri.

2. Pilipi 4: 8 - Tungtungna, nadya jeung sadulur, naon anu bener, naon bae anu mulya, naon katuhu, naon murni, naon denok, naon anu muji-lamun nanaon alus atawa praiseworthy-pikir ngeunaan hal saperti .

Epesus 5:10 Ngabuktoskeun naon-naon anu dipaparinkeun ku Gusti.

Petikan éta nekenkeun pentingna hirup anu nyenangkeun Gusti.

1. "Hirup Hirup Diterima ku Pangéran"

2. "Kaberkahan Hirup Taqwa"

1. Kolosa 1:10 - "Sing anjeun bisa leumpang pantes Gusti kana sagala pleasing, keur fruitful dina unggal karya alus, sarta ngaronjatkeun pangaweruh Allah"

2. 1 Tesalonika 4: 1-2 - "Salajengna lajeng kami menta anjeun, dulur-dulur, jeung exhort anjeun ku Gusti Yesus, yén sakumaha anjeun geus narima ti kami kumaha anjeun halah leumpang jeung nyenangkeun Allah, jadi maneh bakal abound beuki loba. Tambih deui."

Epesus 5:11 Jeung teu boga ukhuwah jeung karya unfruitful tina gelap, tapi rada reprove eta.

Ulah pakait jeung kagiatan ungodly, tapi rada nyaram aranjeunna.

1. Hirup dina Cahaya: Tumuwuh dina Kasucian

2. Leumpang dina Roh: Ngajauhan Dosa

1. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

2. 1 John 1: 7 - Tapi lamun urang leumpang di nu caang, sakumaha anjeunna aya dina caang, urang kudu ukhuwah jeung karana, jeung getih Yesus Putra-Na cleanses urang tina sagala dosa.

Epesus 5:12 Pikeun éta éra malah ngomong ngeunaan hal-hal anu dilakukeun ku maranehna di rusiah.

Paul naséhat urang Kristen pikeun henteu nyarioskeun hal-hal hina anu dilakukeun sacara rahasia.

1. The Power of Words - Kumaha ngadalikeun naon urang nyebutkeun ngajaga diri jeung batur.

2. Henteu Sadayana Anu Dimaksudkeun - A katingal dina pentingna kawijaksanaan sarta honoring Allah kalawan kecap urang.

1. Paribasa 10:19 - "Nalika kecap loba, transgression teu kakurangan, tapi saha restrains biwir na prudent."

2. James 3: 5-8 - "Kitu oge létah téh anggota leutik, acan eta boasts hal hébat. Kumaha hébat leuweung ieu diatur ablaze ku seuneu leutik misalna! Jeung létah téh seuneu, a dunya unrighteousness. .. Lidah teh aya di antara anggota-anggota urang, ngawarnaan sakujur awak, ngaduruk sakabeh kahirupan, jeung diduruk ku naraka.Sabab sagala rupa sasatoan jeung manuk, reptilia jeung sato laut, bisa ngalilindeuk jeung geus dipikanyaah. dililindeuk ku manusa, tapi teu aya manusa anu bisa ngalilindeuk létah. Ieu téh kajahatan anu guligah, pinuh ku racun anu matak maot."

Epesus 5:13 Tapi sagala hal anu reproved dijieun manifest ku cahaya: pikeun naon doth make manifest cahaya.

Cahaya dipaké salaku métafora pikeun bebeneran dina petikan ieu ti Epesus.

1. Hirup dina Cahaya: Nyaho jeung Ngalaksanakeun Pangersa Allah

2. Kakuatan Cahaya: Kumaha Nyaho Kaleresan Bisa Ngarobah Kahirupan Anjeun

1. John 3:19-21 - Jeung ieu condemnation nu, nu caang geus datang ka dunya, jeung lalaki leuwih dipikacinta gelap tinimbang caang, sabab amal maranéhanana éta jahat. Pikeun unggal jalma anu ngalakukeun jahat hates caang, teu datang ka caang, lest kalakuanana bakal reproved. Tapi sing saha anu ngalakukeun bebeneran datang ka caang, supaya amal-amalna bisa dijieun manifest, yen aranjeunna tempa Allah.

2. Jabur 119:105 - Kecap anjeun lampu pikeun suku kuring, jeung lampu pikeun jalan kuring.

Epesus 5:14 Ku sabab eta anjeunna nyarios, Hudangkeun anjeun anu bobo, sareng gugah tina anu maraot, sareng Kristus bakal masihan terang ka anjeun.

Paul ngadesek mukmin pikeun hudang tina slumber spiritual, sahingga Kristus masihan aranjeunna caang.

1. "Gugah tina Slumber Spiritual"

2. "Cahaya Kristus"

1. Yesaya 60: 1-3 - "Hudang, caang, pikeun lampu anjeun geus datang, sarta kamulyaan Gusti geus risen kana anjeun."

2. Mateus 5: 14-16 - "Anjeun teh caang dunya. Hiji kota diwangun dina pasir teu bisa disumputkeun. Ngayakeun jalma lampu lampu sarta nempatkeun eta handapeun mangkok. Gantina aranjeunna nempatkeun eta dina stand na, sarta. eta mere caang ka dulur di imah."

Epesus 5:15 Jadi kudu ati-ati, ulah kawas nu bodo, tapi sakumaha bijaksana.

Janten wijaksana dina cara anjeun leumpang.

1. Pentingna Hikmah dina Lalampahan Urang sareng Gusti

2. Nyieun Pilihan Wijaksana dina Kahirupan Sapopoé

1. Siloka 4:7 - Hikmah mangrupa hal pokok; kituna meunang hikmah: sarta kalawan sagala meunang thy meunang pamahaman.

2. James 1: 5 - Lamun salah sahiji anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, nu mere ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

Epesus 5:16 Redeeming waktu, sabab poé téh jahat.

Urang kedah ngamangpaatkeun waktos urang, sabab dinten-dinten pinuh ku kajahatan.

1. "Ngamangpaatkeun Waktos Urang"

2. "Waktos, hiji Komoditas Mulia"

1. Pandita 3:1-8

2. Kolosa 4:5-6

Epesus 5:17 Ku sabab eta, maraneh ulah jadi jelema bodo, tapi kudu paham kana pangersa Pangeran.

Ngartos kersa Gusti sareng janten bijaksana.

1: Leumpang dina Pangersa Allah

2: Hikmah Ngartos Pangersa Pangéran

1: Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus, ditarima jeung sampurna.

2: Yakobus 4:17 - Jadi sing saha anu terang kana hal anu leres sareng henteu ngalakukeunana, pikeun anjeunna éta dosa.

Epesus 5:18 Sarta ulah mabok ku anggur, wherein aya kaleuwihan; tapi jadi ngeusi Roh;

Mu'min kudu ngeusi Roh, teu ku anggur nu ngakibatkeun kaleuwihan.

1. "Hirup dina Roh: Konci pikeun Kalimpahan Spiritual"

2. "Bahaya Mabok sareng Berkah Dipinuhan Roh"

1. Galata 5: 22-23 - "Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti euweuh hukum."

2. Rum 8:14 - "Kanggo sakabeh anu dipingpin ku Roh Allah anu putra Allah."

Epesus 5:19 Nyarita ka diri sorangan dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung nyieun melody dina haté anjeun ka Gusti;

Petikan nyorong mukmin pikeun nganyatakeun iman maranéhanana ngaliwatan lagu jeung ibadah.

1: Jieun Noise Girang: Nganyatakeun Iman Ngaliwatan Musik

2: Nyanyi ka Yéhuwa kalayan Haté

1: Kolosa 3: 16-17 - "Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly dina sagala hikmah; ngajarkeun jeung admonishing karana dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung rahmat dina haté anjeun ka Gusti. Jeung naon bae anjeun ngalakukeun. Sacara ucap atawa lampah, lampahkeun kabeh ku pajenengan Gusti Yesus, jeung muji sukur ka Allah Rama ku Anjeunna."

2: Jabur 98: 4-5 - "Nyieun sora gumbira ka PANGERAN, sakumna bumi! hiji mazmur."

Epesus 5:20 Hatur nuhun salawasna pikeun sagala hal ka Allah jeung Rama dina nami Gusti urang Yesus Kristus;

Urang kudu salawasna muji sukur ka Allah pikeun sagala hal ngaliwatan Yesus Kristus.

1. Rahmat Allah dina Kahirupan Urang: Syukur

2. Hirup Syukur: Syukur

1. Kolosa 3: 15-17 - Hayu karapihan Kristus aturan dina hate anjeun, saprak salaku anggota hiji awak anjeun disebut karapihan. Jeung kudu bersyukur. Hayu talatah Kristus cicing di antara anjeun richly nalika anjeun ngajarkeun jeung admonising karana kalayan sagala hikmah ngaliwatan psalms, hymns, jeung lagu ti Roh, nyanyi ka Allah kalawan sukur dina haté anjeun.

2. Jabur 95: 1-5 - Hayu, hayu urang nyanyi bungah ka PANGERAN; hayu urang ngagorowok nyaring ka Rock kasalametan urang. Hayu urang sumping ka anjeunna kalayan sukur sareng muji anjeunna ku musik sareng lagu. Sabab PANGERAN teh Allah nu agung, Raja nu agung luhureun sakabeh dewa. Dina leungeun-Na aya bojong bumi, sarta puncak gunung milik anjeunna. Laut milikna, sabab anjeunna ngadamelna, sareng leungeun-Na ngabentuk taneuh garing.

Epesus 5:21 Silih tundukkeun diri masing-masing dina sieun ka Allah.

Petikan ieu nyorong jalma-jalma mukmin pikeun silih tundukkeun karana hormat ka Allah.

1: "Kapasrahan: Konci pikeun Hubungan Saleh"

2: ”Hirup Sieun ka Yéhuwa”

1: Mateus 22: 37-39 "Saur anjeunna ka anjeunna, 'Maneh kudu nyaah ka Gusti Allah anjeun kalayan sakabéh haté anjeun sarta sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun. Ieu parentah hébat sarta kahiji. Jeung nu kadua saperti kieu: Anjeun kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan.'"

2: 1 Petrus 5: 5 "Nya kitu, anjeun anu ngora, tunduk ka para sesepuh. Pakean ka diri anjeun, anjeun sadayana, kalayan kerendahan ka batur, sabab 'Gusti ngalawan anu sombong, tapi masihan rahmat ka anu rendah haté.'

Epesus 5:22 Istri, tundukkeun diri ka salaki sorangan, sakumaha ka Gusti.

Ayat ngajurung para istri pikeun tunduk ka salaki sapertos ka Gusti.

1. "Kakuatan Pasrah: Pamajikan sareng Salaki dina Nikah Kristen"

2. "Taat ka Allah ngaliwatan pasrah ka pasangan"

1. Kolosa 3:18-19 - "Istri, tundukkeun diri ka salaki sorangan, sakumaha pantesna di Gusti. Salaki, nyaah ka pamajikan anjeun, sareng ulah pait ngalawan aranjeunna."

2. 1 Peter 3: 1-2 - "Kitu oge, ye pamajikan, jadi di subjected ka salaki sorangan; yen, lamun aya nu teu nurut kana kecap, maranéhna ogé bisa tanpa kecap meunang ku paguneman sahiji istri; tingali obrolan suci anjeun ditambahan sieun."

Epesus 5:23 Sabab salaki teh kapala pamajikan, sakumaha Kristus teh kapala jamaah, jeung Anjeunna teh Jurusalamet awak.

Salaki mangrupikeun kapala istri sapertos Kristus mangrupikeun kapala Garéja sareng Anjeunna mangrupikeun Jurusalamet awak.

1. Salaki jeung Kristus: Kapala Imah jeung Garéja

2. Salaki jeung Kristus: Jurusalamet Imah jeung Awak

1. Kolosa 3:18-19 - Istri, tundukkeun diri ka salaki sorangan, sakumaha pantesna di Gusti. Salaki, cinta pamajikan anjeun, jeung ulah pait ngalawan aranjeunna.

2. 1 Korinta 11:3 - Tapi Abdi hoyong anjeun terang, yén kapala unggal lalaki Kristus; jeung kapala awewe teh lalaki; sareng kapala Kristus nyaéta Allah.

Epesus 5:24 Ku sabab kitu sakumaha jamaah tunduk ka Kristus, jadi pamajikan kudu ka salaki sorangan dina sagala hal.

Garéja kudu tunduk ka Kristus, jeung pamajikan kudu tunduk ka salaki maranéhanana dina sagala hal.

1. Rencana Allah pikeun Nikah: Pasrah sareng Asih

2. Peran Salaki jeung Pamajikan dina Perjangjian Nikah

1. Kolosa 3:18-19 - Istri, tundukkeun diri ka salaki sorangan, sakumaha pantesna di Gusti. Salaki, cinta pamajikan anjeun, jeung ulah pait ngalawan aranjeunna.

2. 1 Peter 3:7 - Kitu ogé, ye salaki, Huni jeung maranehna nurutkeun pangaweruh, méré ngahargaan ka pamajikan, salaku ka wadah weaker, jeung salaku ahli waris babarengan tina rahmat hirup; supaya solat anjeun teu dihalangan.

Epesus 5:25 Salaki, nyaah ka pamajikan anjeun, sakumaha Kristus ogé mikanyaah jamaah, sarta masihan dirina pikeun eta;

Salaki disebut cinta pamajikanana kawas Kristus dipikacinta Garéja jeung kurban Dirina pikeun eta.

1. Asih Kristus anu Teu Disangka sareng Panggero pikeun Asih Pasangan Urang

2. Asih Pangorbanan: Naon Sabenerna Hartina?

1. 1 Yohanes 4:7-12

2. Rum 5:6-8

Epesus 5:26 Pikeun nyucikeun sareng ngabersihkeun ku cai nyeuseuh ku pangandika,

Petikan nunjuk kana kakawasaan Firman Allah pikeun ngabersihkeun sareng nyucikeun urang.

1: Kakuatan Firman Allah pikeun Nyucikeun sareng Ngabersihkeun Urang

2: Pentingna Nurut kana Firman Allah

1: Jabur 119: 9-11 "Ku naon budak ngora ngabersihkeun jalanna? ku nyandak heed thereto nurutkeun kecap thy. Kalawan sakabeh haté kuring geus I ditéang ka anjeun: O ngantep kuring ngumbara ti parentah thy. Pangandika Gusti ku abdi disimpen dina hate abdi, supados abdi ulah dosa ka Gusti."

2: John 15: 3 "Ayeuna aranjeun bersih ku pangandika anu ku Kami parantos diomongkeun ka anjeun."

Epesus 5:27 Ku kituna manéhna bisa nampilkeun ka dirina hiji gereja glorious, teu boga titik, atawa wrinkles, atawa hal saperti; tapi kudu suci jeung tanpa cacad.

Petikan ieu nyarioskeun pentingna nampilkeun garéja salaku badan anu mulya, suci, sareng sampurna.

1. Kaéndahan Garéja Suci

2. Nyampurnakeun Garéja Urang

1. 1 Peter 1: 15-16 - "Tapi sakumaha anjeunna anu geus disebut anjeun suci, jadi kudu suci dina sagala manner paguneman; Sabab geus dituliskeun, Kudu suci; sabab Kami teh suci.”

2. Mateus 5:48 - "Ku kituna kudu sampurna, sakumaha Rama anjeun nu di sawarga sampurna."

Epesus 5:28 Jadi lalaki kudu nyaah ka pamajikan sakumaha awak sorangan. Anu mikanyaah pamajikanana mikanyaah dirina sorangan.

Dina Epesus 5:28, Paulus ngajurung salaki pikeun mikanyaah pamajikan saperti maranéhna mikanyaah ka diri sorangan.

1. Cinta Pamajikan Sapertos Diri Anjeun - Epesus 5:28

2. Asih Pamajikan anjeun - tina sudut pandang Alkitabiah

1. 1 Korinta 13: 4-7 - "Cinta teh sabar jeung bageur, cinta teu sirik atawa sombong, teu sombong atawa kurang ajar. Teu keukeuh kana jalan sorangan, teu jengkel atawa ambek-ambekan. girang ku kalakuan nu salah, tapi girang ku bebeneran.Kaasih nanggung sagala hal, percaya sagala hal, ngaharepkeun sagala hal, endures sagala hal.

2. Mateus 22:37-39 - Jeung cenah manéhna, "Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun. Ieu parentah hébat sarta kahiji. Sareng anu kadua sapertos kieu: Anjeun kedah bogoh ka tatangga anjeun sapertos ka diri anjeun sorangan.

Epesus 5:29 Pikeun teu saurang ogé kungsi hated daging sorangan; tapi nourishes tur cherisheth eta, malah sakumaha Gusti gareja.

Teu aya anu kantos ngageuingkeun awakna sorangan, tibatan anu ngurus éta, sapertos Gusti miara Garéja.

1. Nurturing Ourselves Like We Badé Garéja Gusti

2. Pentingna Ngajaga Diri

1. 1 Corinthians 6: 19-20 - Naha anjeun teu nyaho yén awak anjeun kuil Roh Suci dina anjeun, saha anjeun geus ti Allah? Anjeun lain milik anjeun, sabab geus dibeuli ku harga. Jadi muji Allah dina awak anjeun.

2. Pilipi 4: 5 - Hayu gentleness anjeun dipikawanoh ka dulur. Gusti caket.

Epesus 5:30 Pikeun urang teh anggota awak-Na, daging-Na, jeung tulang-Na.

Jalma-jalma anu percaya nyaéta anggota awak, daging, sareng tulang Kristus.

1. The Mystery of the Inkarnasi: Ngartos Uni Urang jeung Kristus

2. Harti Garéja: Janten Badan Kristus

1. Kolosa 1: 15-20 - Kristus teh gambar Allah siluman, firstborn sadaya ciptaan.

2. Rum 12: 4-5 - Kami anggota hiji awak, unggal bagian jeung tujuan sorangan.

Epesus 5:31 Ku sabab eta lalaki bakal ninggalkeun bapana jeung indungna, sarta bakal ngagabung jeung pamajikanana, sarta duanana bakal jadi hiji daging.

Petikan ieu ngeunaan beungkeut suci perkawinan sareng kumaha éta diwangun dina lalaki sareng awéwé ninggalkeun kulawargana babarengan.

1. "Perjanjian Nikah: A Cinta Diwangun dina Kurban"

2. "The Union of Two Souls: Strengthening the Bond of Nikah"

1. Kajadian 2:24-25, "Ku sabab eta lalaki bakal ninggalkeun bapana jeung indungna sarta tetep pageuh ka pamajikanana, sarta maranéhanana baris jadi hiji daging."

2. 1 Korinta 7:4, "Kanggo pamajikan teu boga otoritas kana awak sorangan, tapi salaki boga. Kitu ogé salaki teu boga otoritas kana awak sorangan, tapi pamajikan boga."

Epesus 5:32 Ieu misteri hébat: tapi kuring nyarita ngeunaan Kristus jeung jamaah.

Petikan ieu nyarioskeun persatuan antara Kristus sareng Garéja salaku misteri anu hébat.

1. The Mystery of Christ's Love for the Church

2. Unveiling Misteri Kristus jeung Garéja

1. John 15:13 - "Cinta Greater euweuh lalaki ti ieu, nu hiji lalaki iklas turun hirupna pikeun babaturanana."

2. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin, yén boh maot, boh hirup, boh malaikat, boh pamaréntahan, boh kakawasaan, boh nu ayeuna, boh nu bakal datang, boh jangkungna, boh jero, boh mahluk séjénna. , bakal tiasa misahkeun urang tina asih Allah, anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang."

Epesus 5:33 Tapi, masing-masing kudu nyaah ka pamajikanana sakumaha ka dirina sorangan; jeung pamajikan nempo yén manéhna reverence salakina.

Unggal jalma kudu cinta pasangan maranéhanana tanpa sarat, jeung pamajikan kudu hormat salakina.

1: Cinta jeung Hormat: The Cornerstones of Nikah

2: Ngawangun Nikah anu Kuat: Ngaronjatkeun Asih jeung Hormat

1: Kolosa 3:19 - Salaki, cinta pamajikan anjeun, sareng ulah kasar ka aranjeunna.

2: 1 Peter 3: 7 - Kitu ogé, salaki, hirup jeung pamajikan anjeun dina cara pamahaman, némbongkeun ngahargaan ka awéwé salaku wadah lemah, sabab aranjeunna ahli waris jeung anjeun tina rahmat hirup, ku kituna solat anjeun bisa jadi teu jadi. dihalangan.

Epesus 6 mangrupikeun bab kagenep sareng terakhir tina Surat Paulus ka urang Epesus. Dina bab ieu, Paul ngabahas perang spiritual nyanghareupan mukmin jeung nyadiakeun parentah pikeun putting on armor Allah.

Ayat 1: Paul dimimitian ku ngabahas hubungan antara budak sareng kolot, ngajurung budak pikeun nurut ka kolotna dina Yéhuwa (Epesus 6:1-4). Manéhna ngantebkeun yén ieu téh bener jeung ngajangjikeun berkah pikeun jalma-jalma nu ngajénan kolotna. Paulus ogé maréntahkeun bapa-bapa pikeun henteu ngaganggu budakna, tapi ngadidik aranjeunna dina disiplin sareng paréntah Gusti.

Alinea 2: Paul teras museurkeun kana hubungan antara budak sareng juragan (Epesus 6: 5-9). Anjeunna nyorong budak pikeun ngalayanan tuanna kalayan ikhlas saolah-olah ngalayanan Kristus nyalira. Juragan dijurung sangkan budak-budakna adil, sabab nyaho yen maranehna oge boga Juragan di sawarga. Paul highlights yén teu aya partiality jeung Allah, emphasizing fairness jeung sarua diantara mukmin.

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku pépéling anu kuat ngeunaan perang rohani (Epesus 6:10-18). Paulus ngajurung jalma-jalma mukmin supaya kuat dina kakawasaan Gusti anu kuat, ngagemkeun sakabeh waja Allah pikeun ngalawan kakuatan spiritual jahat. Anjeunna ngajelaskeun unggal sapotong armor-bebeneran, amal saleh, kesiapan tina injil katengtreman, iman, kasalametan, jeung Firman Allah-jeung nekenkeun solat salaku pakarang penting.

Paul nyorong mukmin pikeun ngado'a iraha wae dina Roh pikeun sakabéh mukmin bari waspada jeung pengkuh dina solat.

Ringkesanana,

Bab genep tina Epesus ngabahas rupa-rupa hubungan dina rumah tangga Kristen-antara budak sareng kolot ogé budak sareng juragan. Ieu nekenkeun ta'at, ngahargaan, perlakuan adil, jeung sarua.

Paul lajeng mindahkeun fokus na nuju perang spiritual. Anjeunna ngajurung jalma-jalma mukmin pikeun ngagem ageman pinuh ku Allah - kaleresan, kabeneran, kasiapan tina Injil katengtreman, iman, kasalametan, sareng Firman Allah. Anjeunna negeskeun pentingna doa sareng waspada ngalawan kakuatan spiritual anu jahat.

Bab ieu nyorot pentingna hubungan séhat dina rumah tangga Kristen, kaadilan, sareng sasaruaan. Éta ogé negeskeun kanyataan tina perang spiritual sareng masihan petunjuk pikeun jalma-jalma mukmin pikeun ngalengkepan diri sareng baju Allah sareng ngalaksanakeun doa anu gigih.

Epesus 6:1 Barudak, nurut ka kolot anjeun dina Gusti: pikeun ieu katuhu.

Barudak kedah nurut ka kolotna sabab éta mangrupikeun kawajiban moral.

1: Nurut ka kolot urang: Hormat Bapa jeung Indung.

2: Berkah tina Taat: Kawajiban Anak di Gusti.

1: Siloka 22: 6 "Ngalatih murangkalih dina jalan anu anjeunna kedah angkat: sareng nalika anjeunna sepuh, anjeunna moal nyimpang tina éta."

2: Kolosa 3:20 "Murangkalih, nurut ka kolot anjeun dina sagala hal: pikeun ieu ogé pikaresepeun ka Gusti."

Epesus 6:2 Hormat bapa jeung indung; nu parentah kahiji kalawan jangji;

Barudak kudu hormat ka kolotna.

1: Hormat Kolot Anjeun: Paréntah kalayan Janji

2: Ngahormatan Bapa jeung Indung Sadérék: Hiji Cara Pikeun Narima Berkah Allah

1: Kolosa 3:20 - "Murangkalih, nurut ka kolot anjeun dina sagala hal, sabab éta nyenangkeun Gusti."

2: Budalan 20:12 - "Hormat bapa sareng indung anjeun, supados umur anjeun panjang di tanah anu dipasihkeun ku PANGERAN Allah anjeun."

Epesus 6:3 Sangkan bisa salamet jeung anjeun, sarta bisa hirup lila di bumi.

Epesus 6:3 ngajurung budak pikeun nurut ka kolotna sangkan maranéhna panjang umur jeung suksés.

1. "Kaberkahan Ta'at: Manggihan Kasuksesan Ngaliwatan Iman"

2. "Cinta A Kolot: Jalan ka Panjang Umur Kabagjaan"

1. Siloka 3: 1-2 - "Anaking, ulah poho hukum kuring; tapi hayu haté anjeun tetep nurut mah: Pikeun panjang poé, jeung umur panjang, jeung karapihan, bakal aranjeunna nambahkeun ka thee."

2. Kolosa 3:20 - "Barudak, nurut ka kolot anjeun dina sagala hal: pikeun ieu ogé pleasing ka Gusti."

Epesus 6:4 Jeung bapa-bapa, ulah nepikeun ambek-ambekan ka anak-anak anjeun, tapi ajak maranehna nepikeun ka nurture jeung nasehat ti Pangeran.

Kolot kudu nyaah ngabimbing budakna dina iman jeung disiplin.

1. Ngajar Barudak Ngaliwatan Asih jeung Disiplin

2. Ngaberdayakeun Barudak Ngaliwatan Disiplin Allah

1. paribasa 29:17 - Disiplin barudak anjeun, sarta aranjeunna bakal masihan anjeun karapihan; aranjeunna bakal masihan anjeun nikmat anu anjeun pikahoyong.

2. Kolosa 3:21 - Bapa-bapa, ulah nganyenyeri anak-anak aranjeun, ulah nepi ka jadi pundung.

Epesus 6:5 Hamba-hamba, kudu nurut ka nu jadi tuan anjeun nurutkeun daging, jeung sieun jeung trembling, dina singleness haté anjeun, sakumaha ka Kristus;

Urang Kristen disauran pikeun nurut ka tuan bumina kalayan rendah hati sareng ikhlas, saolah-olah aranjeunna ngawula ka Kristus nyalira.

1. Panggero Kristen pikeun Ngalayanan kalayan Kahadéan

2. Ngalayanan Batur Saolah-olah Urang Ngalayanan Kristus

1. Kolosa 3: 22-24 - "Hamba, nurut dina sagala hal Masters anjeun nurutkeun daging; teu kalawan eyeservice, sakumaha pleasers lalaki; tapi dina singleness tina haté, fearing Allah; Jeung naon bae anjeun ngalakukeun, ngalakukeun eta heartily, sakumaha ka Gusti, sanes ka manusa; Nyaho yén ti Gusti anjeun bakal nampi ganjaran tina warisan: pikeun anjeun ngawula ka Gusti Kristus."

2. Mateus 20:25-28 - "Tapi Yesus ngagero aranjeunna ka anjeunna, sarta ngadawuh, "Anjeun terang yén pangéran kapir laksana Dominika leuwih aranjeunna, sarta maranéhanana anu hébat ngalaksanakeun otoritas kana aranjeunna. Tapi eta moal jadi kitu diantara aranjeunna. tapi sing saha anu hayang gede di antara maraneh, kudu jadi palayan maraneh; jeung sing saha bae anu hayang jadi panghulu di antara maraneh, kudu jadi palayan maraneh; hirupna tebusan pikeun loba jalma."

Epesus 6:6 Teu kalawan eyeservice, sakumaha pleasers lalaki; tapi salaku hamba Kristus, ngalakonan wasiat Allah ti jantung;

Palayan Kristus kedah ngalakukeun kahoyong Allah kalayan ikhlas sareng integritas, sanés kawajiban atanapi nyenangkeun jalma.

1. Ngalaksanakeun Pangersa Allah kalawan Ihlas tur Ikhlas

2. Ngalayanan Allah pikeun Nyenangkeun Mantenna, Henteu Jalma

1. Kolosa 3:23 - Naon bae anu anjeun lakukeun, gawe heartily, sakumaha keur Gusti jeung teu keur lalaki.

2. 1 Tesalonika 2: 4 - Tapi sagampil kami geus disatujuan ku Allah bisa dipercayakeun jeung Injil, jadi urang nyarita, teu mangga lalaki, tapi mangga Allah anu nguji haté urang.

Epesus 6:7 Kalayan kersaning anu hadé, ngalaksanakeun palayanan, sapertos ka Gusti, sanés ka manusa.

Petikan éta nekenkeun pentingna ngalaksanakeun palayanan ka Yéhuwa kalayan niat anu hadé.

1. Kakuatan Rela ngawula ka Gusti

2. Ngawula ka Yéhuwa ku Sikep nu Hadé

1. Kolosa 3: 23-24 - Naon waé anu anjeun laksanakeun, damel sareng sadayana haté anjeun, sapertos damel pikeun Gusti, sanés pikeun tuan manusa, sabab anjeun terang yén anjeun bakal nampi warisan ti Gusti salaku ganjaran. Ieu Gusti Kristus anjeun ngawula.

2. Mateus 25:40 - Raja bakal ngawaler, 'Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, naon anu anjeun laksanakeun pikeun salah sahiji nu pangleutikna ieu nadya jeung sadulur of mine, anjeun lakukeun pikeun kuring.'

Epesus 6: 8 Nyaho yén naon waé anu hadé anu dilakukeun ku jalma-jalma, éta ogé bakal ditampi ti Gusti, boh budak atanapi merdéka.

Pangéran ngabales kalakuan anu hadé, henteu paduli statusna di masarakat.

1: Allah maparin ganjaran ka jalma-jalma nu migawé kahadéan teu paduli status sosialna.

2: Ngarawat dulur kalayan kahadean sareng hormat mawa berkah Allah.

1: Mateus 5: 44-45 - Tapi kuring nyarioskeun ka anjeun, nyaah ka musuh anjeun sareng ngadoakeun anu nyiksa anjeun, supados anjeun janten putra Rama anjeun di surga.

2: Galata 6: 7-8 - Ulah ditipu: Allah teu bisa dipoyok. Hiji lalaki reaps naon anjeunna sows. Anu sows pikeun nyenangkeun daging maranéhanana, tina daging bakal Fedi karuksakan; Sing saha anu sows pikeun nyenangkeun Roh, tina Roh bakal panén hirup langgeng.

Epesus 6:9 Jeung, ye Masters, ngalakukeun hal nu sarua ka maranehna, forbearing anceman: knowing nu Master Anjeun oge aya di sawarga; ogé henteu aya rasa hormat jalma-jalma sareng anjeunna.

Juragan kedah hormat sareng kahadean ka abdi-abdina, terang yén aranjeunna ogé kedah ngabales ka Allah.

1. "Hirup dina Cahaya Allah: Panggero pikeun Kahadean sareng Hormat"

2. "Conto Guru: Ngahormatan Anu Dipimpin"

1. Mateus 7:12 - "Ku alatan éta, sagala hal naon maneh keukeuh yén lalaki kudu ngalakukeun ka anjeun, ngalakukeun ye malah jadi ka aranjeunna: pikeun ieu hukum jeung nabi."

2. Kolosa 3:22-25 - "Abdi-abdi, nurut kana sagala hal Masters anjeun nurutkeun daging; teu kalawan eyeservice, sakumaha pleasers lalaki; tapi dina singleness haté, fearing Allah: Jeung naon bae nu ngalakukeun, ngalakukeun eta heartily, sakumaha ka Gusti, teu ka manusa; Nyaho yén ti Gusti anjeun bakal nampi ganjaran tina warisan: pikeun anjeun ngawula ka Gusti Kristus. jalma."

Epesus 6:10 Tungtungna, dulur-dulur, sing kuat dina Gusti, jeung dina kakawasaan kakuatan-Na.

Kudu kuat dina Gusti jeung dina kakawasaan-Na.

1: Nangkeup Kakuatan Gusti

2: Kakawasaan Allah Gawé di Urang

1: Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring

2: Yesaya 40:31 - Tapi jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

Epesus 6:11 Pasang kana sakabeh armor Allah, supaya anjeun bisa tahan ngalawan tipu daya Iblis.

Urang kudu ngagem armor Allah guna nangtung ngalawan schemes Iblis urang.

1. "Nangtung Ngalawan Musuh: Kumaha Pasang Armor Allah"

2. "The Armor Allah: Ngabela Diri tina rencana Iblis urang"

1. Yesaya 59:17 - Anjeunna ditunda kabeneran sakumaha breastplate a, sarta helm kasalametan kana sirah-Na; sarta anjeunna ngagem garments pamales kanyeri pikeun pakéan, sarta clad kalawan zeal sakumaha cloak a.

2. Rum 13:12 - Peuting geus jauh spent, beurang geus di leungeun: ku kituna hayu urang tuang kaluar karya gelap, sarta hayu urang ditunda armor cahaya.

Epesus 6:12 Pikeun urang wrestle teu ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan principalities, ngalawan kakuatan, ngalawan pangawasa nu poek dunya ieu, ngalawan wickedness spiritual di tempat luhur.

Urang aya dina perang spiritual ngalawan kakuatan jahat jeung kudu siap tarung.

1. armor Up: Nyiapkeun pikeun perang spiritual

2. Ngalawan Gelap: Nangtung Teguh Ngalawan Jahat

1. Yesaya 59:17 - Anjeunna ditunda kabeneran salaku breastplate a, sarta helm kasalametan kana sirah-Na; sarta anjeunna ngagem garments pamales kanyeri pikeun pakéan, sarta clad kalawan zeal sakumaha cloak a.

2. Epesus 6:10-18 - Tungtungna, jadi kuat di Gusti jeung dina kakuatan kakuatan-Na. Pasang sakabeh armor Allah, supaya anjeun bisa nangtung ngalawan schemes Iblis.

Epesus 6:13 Ku sabab eta, tarimakeun sakabeh pakarang Allah, supaya maraneh bisa nahan dina mangsa nu jahat, sarta sanggeus ngalakonan sagala rupa, supaya bisa narenjo.

Urang Kristen kudu nyiapkeun diri pikeun perang rohani ku cara ngagem armor Allah.

1. "The Armor Allah: Nyiapkeun pikeun Perang Spiritual"

2. "Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kajahatan"

1. Yesaya 11: 5 - "Kabeneran bakal jadi sabuk cangkéng-Na, jeung kasatiaan sabuk tina loins-Na."

2. Rum 13:12 - "Peuting geus jauh musna; poé geus deukeut. Ku kituna hayu urang nyingkirkeun karya-karya anu gelap sareng ngagem ageman cahaya."

Epesus 6:14 Ku kituna, nangtung ku kituna, ngabogaan loins Anjeun girt ngeunaan jeung bebeneran, jeung ngabogaan dina breastplate tina amal saleh;

Petikan éta nyauran jalma-jalma mukmin pikeun ngagem baju perang kabeneran sareng bebeneran.

1. The Armor of Righteousness: Masang dina breastplate of Iman

2. Kakuatan Kaleresan: Ngabungkus Diri ku Kabeneran

1. Kolosa 3:12-14 - Ku alatan éta, salaku umat pilihan Allah, suci tur dearly dipikacinta, pakean yourselves kalawan asih, kahadean, humility, gentleness jeung kasabaran.

2. Yesaya 59:17 - Anjeunna ditunda kabeneran sakumaha breastplate-Na, jeung helm kasalametan dina sirah-Na; anjeunna ngagem ageman pamales kanyeri sareng ngabungkus dirina dina sumanget sapertos jubah.

Epesus 6:15 Jeung suku anjeun shod jeung persiapan Injil Kasalametan;

Petikan ieu nyorong urang pikeun siap ngabagikeun warta hadé ngeunaan Yesus Kristus ka dunya.

1. "Injil Damai: Ngabagikeun Injil Yesus Kristus"

2. "Nyiapkeun Sakabeh Armor Allah: Nyiapkeun pikeun Patempuran jeung Injil"

1. Rum 10: 14-15 - "Kumaha lajeng maranéhna bakal nelepon ka Anjeunna di saha maranéhna teu percanten? Na kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna ngeunaan saha aranjeunna geus pernah ngadéngé? Jeung kumaha aranjeunna ngadangu tanpa batur da'wah? Jeung Kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus?"

2. Yermia 20: 9 - "Lamun kuring ngomong, "Kuring moal nyebut anjeunna, atawa nyarita deui dina ngaranna," aya dina haté kuring kawas seuneu ngaduruk ditutup nepi dina tulang kuring, sarta kuring bosen. nahan eta, sarta kuring teu bisa".

Epesus 6:16 Luhureun sadaya, nyandak taméng iman, wherewith anjeun bakal bisa quench sagala darts fiery tina jahat.

Mu'min kedah ngandelkeun iman pikeun ngajaga aranjeunna tina skéma anu jahat.

1. Kakuatan Iman dina Nungkulan Kajahatan

2. Teguh dina Iman

1. Yakobus 4:7, "Ku sabab kitu, nyerahkeun diri ka Allah. Nolak Iblis, anjeunna bakal kabur ti anjeun."

2. 1 Petrus 5:8-9, "Kudu sober, kudu waspada; sabab musuh anjeun Iblis, kawas singa roaring, walk around, néangan saha manéhna bisa devour: Saha nolak stedfast dina iman..."

Epesus 6:17 Jeung nyokot helm kasalametan, jeung pedang Roh, nya eta firman Allah.

Helm kasalametan sareng pedang Roh, nyaéta Firman Allah, mangrupikeun senjata penting pikeun perang spiritual.

1. Kakuatan Kecap: Pituduh pikeun Perang Spiritual

2. Nyandak Helm Kasalametan: Panggero pikeun Aksi

1. Yesaya 59:17 - "Kanggo Anjeunna nempatkeun kana amal saleh sakumaha breastplate a, sarta helm kasalametan dina sirah-Na."

2. Ibrani 4:12 - "Kanggo firman Allah hirup tur kuat, sarta seukeut batan pedang dua-edged mana wae."

Epesus 6:18 Praying salawasna kalawan sagala doa jeung supplication dina Roh, sarta nonton thereuto kalayan sagala Persib jeung supplication pikeun sakabéh wali;

Neneda steadfastly tur kalawan Persib, interceding pikeun sakabéh wali.

1. Kakuatan Doa: Tabah pikeun Para Suci

2. Sholat kalayan Waspada: Syafaat pikeun Awak Kristus

1. James 5:16 - "The solat jalma soleh boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

2. 1 Tesalonika 5:17 - "neneda tanpa ceasing,"

Epesus 6:19 Jeung pikeun kuring, supaya ucapan bisa dibikeun ka kuring, supaya kuring bisa muka sungut mah boldly, pikeun ngawanohkeun misteri Injil,

Paul ngado'a pikeun kamampuhan pikeun wani ngumumkeun misteri Injil.

1. Boldly Proclaiming Injil - Epesus 6:19

2. The Mystery tina Injil - Epesus 6:19

1. Rum 1:16 - Pikeun Kami teu isin tina injil Kristus, sabab éta kakawasaan Allah pikeun kasalametan pikeun dulur anu percaya.

2. Kolosa 4: 3-4 - Neneda dina waktos anu sareng pikeun urang ogé, yén Allah bakal muka pikeun urang panto pikeun kecap, pikeun nyarita misteri Kristus, keur nu kuring ogé di ranté, nu kuring bisa nyieun. eta manifest, sakumaha Abdi halah nyarita.

Epesus 6:20 Pikeun anu kuring jadi duta di beungkeut: di dinya kuring bisa ngomong boldly, sakumaha Abdi halah nyarita.

Paulus mangrupikeun duta Kristus sareng daék nanggung kasusah naon waé anu diperyogikeun pikeun anjeunna nyarioskeun Injil kalayan wani.

1. A Telepon ka Servanthood: The Conto Paul

2. Ngalengkepan Diri Urang Pikeun Kagagahan dina Ngawartakeun Injil

1. Pilipi 1:12-14

2. Rasul 26:16-18

Epesus 6:21 Tapi supaya maraneh oge nyaho kana urusan Kami, jeung kumaha Kami, Tikikus, dulur sadulur anu dipikanyaah jeung palayan satia ka Gusti, bakal nguningakeun ka maraneh sagala hal.

Tikikus téh sadérék nu dipikanyaah jeung palayan satia ti Yéhuwa nu bakal méré nyaho ka urang Epesus ngeunaan sakabéh urusan Paulus.

1. Janten palayan satia ka Gusti: Epesus 6:21

2. Diajar tina conto Tikikus: Epesus 6:21

1. Kolosa 4: 7-9 - Paul commends Tychicus pikeun layanan satia-Na

2. 2 Timoteus 4:12 - Paul speaks of ngirim Tikicus ka Epesus pikeun ngabejaan urusan na.

Epesus 6:22 Anu ku Kami diutus ka aranjeun pikeun tujuan anu sarua, supaya aranjeun bisa nyaho kana urusan urang, sarta ku Mantenna bisa ngalilipur hate aranjeun.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Paulus ngirim utusan ka garéja Epesus pikeun ngabagi warta ngeunaan urusanna sareng ngalilipur haténa.

1. Kumaha Milarian Kanyamanan dina Jaman Sesah

2. Daya Ajak

1. Rum 15: 5 - "Muga Allah kasabaran jeung dorongan maparin anjeun hirup di harmoni misalna kalawan karana, dina akur jeung Kristus Yesus"

2. Yesaya 40: 1-2 - "Hibur, lipur umat Kami, nyebutkeun Allah anjeun. Nyarita tenderly ka Yerusalem, sarta ngumumkeun ka dirina yén layanan teuas nya geus réngsé, yén dosa nya geus dibayar, yén manéhna geus narima ti. panangan Gusti dua kali pikeun sagala dosana"

Epesus 6:23 Saderek-saderek sadaya, sareng kaasih sareng iman, ti Allah Rama sareng Gusti Yesus Kristus.

Paul ngirim pesen karapihan jeung cinta jeung iman ka dulur-dulur, ti Allah Rama jeung Gusti Yesus Kristus.

1. Kakuatan Asih jeung Iman: Kumaha Urang Bisa Nguatkeun Tali Urang jeung Allah jeung Dulur-dulur Urang

2. Manggihan Katengtreman jeung Kaasih di Allah: Kumaha Urang Bisa Narima Panglilipur ti Allah Rama jeung Gusti Yesus Kristus

1. 1 John 3:18 - "Barudak, hayu urang teu cinta dina kecap atawa omongan tapi dina amal jeung bebeneran."

2. Rum 5: 5 - "Jeung harepan teu nempatkeun urang éra, sabab cinta Allah geus dituang kana hate urang ngaliwatan Roh Suci anu geus dibikeun ka urang."

Epesus 6:24 Rahmat nyaah ka sakur anu nyaah ka Gusti urang Yesus Kristus kalayan ikhlas. Amin.

Paul expresses kahayang-Na pikeun kurnia Allah pikeun jadi kalawan sakabeh jalma anu cinta Yesus Kristus kalawan ikhlas.

1. Hirup Hirup Ikhlas - Diajar Hirup Kahirupan Kristen Otentik

2. Asih Gusti Urang - Tumuwuh dina Hubungan Urang jeung Yesus

1. Yohanes 15:9-10 - “Sakumaha Rama geus nyaah ka Kami, Kami oge geus nyaah ka maraneh. Tetep dina cinta abdi. Lamun maraneh nurut kana parentah Kami, maraneh bakal tetep di asih Kami, sakumaha Kami geus nedunan parentah Rama Kami sarta tetep dina asih-Na.”

2. 1 John 4: 7-8 - "Kakasih, hayu urang silih pikanyaah, pikeun cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah sarta nyaho Allah. Saha-saha anu teu mikaasih, teu nyaho ka Allah, sabab Allah teh asih.”

Pilipi 1 nyaéta bab kahiji tina Surat Paulus ka urang Pilipi. Dina bab ieu, Paulus ngungkabkeun kanyaah jeung rasa sukur pikeun jalma-jalma nu percaya di Pilipi, ngadorong imanna, jeung ngabagikeun sudut pandangna ngeunaan kasangsaraan jeung kamajuan Injil.

Ayat 1: Paul dimimitian ku nganyatakeun kaasih anu jero pikeun urang mukmin di Pilipi sareng nganuhunkeun ka Allah pikeun gawé bareng aranjeunna dina nyebarkeun Injil (Pilipi 1: 3-8). Anjeunna ngajamin yén anjeunna ngadoakeun aranjeunna kalayan kabagjaan sareng kayakinan, yakin yén Allah anu ngamimitian padamelan anu saé dina aranjeunna bakal ngarengsekeunana. Paul longs for cinta maranéhanana abound beuki loba pangaweruh jeung discernment.

Ayat 2: Paul ngabahas hukuman panjara anjeunna, anu leres-leres dianggo pikeun ngamajukeun Injil (Pilipi 1:12-18). Manéhna ngécéskeun yén loba nu geus wanti ku ranté manéhna, gaining kapercayaan pikeun nyarita firman Allah fearlessly. Sababaraha ngahutbah Kristus kusabab sirik atanapi saingan, tapi Paul gumbira sabab Kristus diproklamasikeun henteu paduli motif. Anjeunna negeskeun yén naha anjeunna hirup atanapi maot, Kristus bakal ngahormatan ngalangkungan anjeunna.

Alinea 3: Bab ieu dipungkas ku refleksi Paulus ngeunaan hirup sareng maot (Pilipi 1:19-30). Anjeunna ngungkabkeun harepan sareng harepan yén anjeunna moal éra tapi langkung luhur ku cara ngadoa sareng ngalangkungan Roh Suci. Pikeun manéhna, hirup hartina kuli fruitful bari dying hartina babarengan jeung Kristus — kahayang manéhna wrestles jeung. Tapi, anjeunna nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngalaksanakeun diri dina cara anu pantes pikeun Injil di tengah oposisi tanpa sieun.

Ringkesanana,

Bab hiji di Pilipi ngungkabkeun kanyaah Paulus anu jero pikeun urang mukmin di Pilipi ogé rasa sukur pikeun gawé bareng maranéhanana dina nyebarkeun Injil. Anjeunna nyatakeun kapercayaan kana padamelan Allah dina aranjeunna.

Paul babagi kumaha sanajan anjeunna dipenjara, éta geus ngarah ka furthering proklamasi Kristus. Anjeunna girang dina kamajuan Injil henteu paduli motif batur. Anjeunna ogé ngeunteung hirup jeung maot, nganyatakeun harepan-Na pikeun gawé fruitful jeung kahayang pikeun jadi jeung Kristus.

Bab ieu nekenkeun kabungahan, rasa sukur, sareng kayakinan Paulus dina padamelan Allah di antara umat percaya. Ieu highlights dampak positif tina panjara Paul urang dina sumebarna injil jeung sudut pandang na hirup jeung maot. Éta nyorong jalma-jalma mukmin pikeun hirup dina cara anu pantes pikeun Injil di tengah tantangan sareng oposisi.

Pilipi 1:1 Paulus jeung Timoteus, abdi-abdi Yesus Kristus, ka sadaya umat suci anu aya di Pilipi, anu aya di Kristus Yesus, sareng para uskup sareng deacons:

Paulus jeung Timoteus ngintun salam ka para suci di Pilipi, kaasup ka para uskup jeung diaken.

1. Kakuatan Ngahiji dina Awak Kristus

2. Pentingna Ngalayanan Batur

1. Epesus 4:16 - "Ti Anjeunna sakabeh awak, ngagabung jeung diayakeun babarengan ku unggal ligament ngarojong, tumuwuh sarta ngawangun sorangan nepi di cinta, sakumaha unggal bagian teu gawéna."

2. Mateus 20: 25-28 - "Tapi Yesus disebut aranjeunna ka Dirina sarta ngadawuh, "Anjeun nyaho yén pamingpin kapir Lords eta leuwih aranjeunna, sarta jalma anu hébat ngalaksanakeun otoritas leuwih aranjeunna. Tapi eta moal jadi kitu diantara aranjeunna. Sing saha anu hayang jadi pinunjul di antara aranjeun, kudu jadi hamba Anjeun. Sing saha anu hayang jadi pangheulana di antara aranjeun, kudu jadi kaula, sakumaha Putra Manusa datang lain pikeun dilayanan, tapi pikeun ngawula, jeung pikeun masrahkeun nyawa-Na pikeun tebusan jalma-jalma.”

Pilipi 1:2 Rahmat sareng katengtreman, ti Allah Rama urang, sareng ti Gusti Yesus Kristus.

Paul wishes nu Pilipi rahmat jeung perdamaian ti Allah jeung Yesus Kristus.

1. Kakuatan Rahmat sareng Damai dina Kahirupan Urang

2. Rejoicing dina Grace jeung Peace ti Allah jeung Yesus Kristus

1. Rum 5:1-2 “Ku sabab eta, ku sabab urang geus dibenerkeun ku iman, urang kudu rukun jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus. Ngaliwatan Anjeunna urang ogé meunang aksés ku iman kana rahmat ieu tempat urang nangtung, sarta kami girang dina harepan kamulyaan Allah ".

2. Epesus 1: 2 "Sih kurnia jeung katengtreman ti Allah Rama urang jeung Gusti Yesus Kristus."

Pilipi 1:3 Abdi muji sukur ka Allah dina unggal émut ka anjeun.

Paul expresses syukur-Na ka Allah pikeun gareja di Pilipi.

1: "Kudu Syukur Pikeun Jalma dina Kahirupan Anjeun"

2: "Syukur mangrupikeun Anugrah ka Gusti"

1: 1 Tesalonika 5: 16-18 - Girang salawasna, neneda terus, masihan nuhun dina sagala kaayaan; sabab ieu mangrupikeun pangersa Allah pikeun anjeun dina Kristus Yesus.

2: Epesus 4:29 - Ulah aya omongan corrupting kaluar tina sungut anjeun, tapi ngan ukur anu hade pikeun ngawangun, sakumaha fits kasempetan, éta bisa masihan rahmat ka jalma anu ngadangukeun.

Pilipi 1:4 Salawasna dina unggal doa kuring pikeun anjeun sadayana nyuhunkeun kabungahan,

Petikan éta nyarioskeun doa Paulus pikeun urang Pilipi kalayan kabagjaan.

1. Ngalaman Kabungah Ngaliwatan Doa

2. Kakuatan Ngadoakeun Batur

1. Yakobus 5:16 - "Ku sabab eta ngaku dosa anjeun ka silih jeung neneda keur silih ku kituna anjeun bisa healed. Doa hiji jalma taqwa anu kuat sarta éféktif."

2. Kolosa 1: 9-12 - "Ku sabab kitu, saprak poé urang ngadéngé ngeunaan anjeun, urang teu dieureunkeun ngado'a pikeun anjeun. Urang terus-terusan nyuhunkeun ka Allah pikeun ngeusian anjeun ku pangaweruh bakal-Na ngaliwatan sagala hikmah jeung pamahaman nu. Roh masihan, ku kituna anjeun bisa hirup hiji hirup pantes Gusti jeung nyenangkeun anjeunna dina sagala cara: bearing buah dina unggal karya alus, tumuwuh dina pangaweruh Allah, keur strengthened kalawan sagala kakuatan nurutkeun kakuatan glorious-Na ku kituna anjeun bisa. Sing tabah sareng sabar, sareng hatur nuhun ka Rama, anu parantos ngajantenkeun anjeun ngagaduhan bagian tina warisan umat-Na anu suci di Karajaan terang."

Pilipi 1:5 Pikeun ukhuwah anjeun dina injil ti mimiti poé nepi ka ayeuna;

Petikan éta nyarioskeun persekutuan Injil ti mimiti dinten dugi ka ayeuna.

1. Pentingna ukhuwah jeung injil jeung naha urang kudu narékahan pikeun ngajaga eta.

2. Konsistensi tina injil jeung kumaha eta geus endured sapanjang taun.

1. Rasul 2:42, Jeung maranehna terus steadfastly dina doktrin rasul jeung ukhuwah, dina megatkeun roti, jeung dina solat.

2. Ibrani 10:24-25 , Sarta hayu urang silih merhatikeun pikeun ngahudangkeun kanyaah jeung karya hade, ulah ninggalkeun ngumpulna babarengan, saperti kabiasaan sabagian, tapi silih nasehatan, jeung saterusna. sakumaha anjeun ningali Poé ngadeukeutan.

Pilipi 1:6 Janten yakin kana hal ieu pisan, yén anjeunna anu parantos ngamimitian padamelan anu saé dina anjeun bakal ngalaksanakeunana dugi ka dinten Yesus Kristus:

Paulus ngajurung urang Pilipi sangkan yakin ka Allah, anu geus ngamimitian gawé anu hadé di maranéhna jeung bakal terus nyampurnakeunana nepi ka poé Yésus Kristus.

1. Percaya ka Pangéran: Ngandelkeun Karya Allah anu Nyampurnakeun

2. Pangjurung Ditengah Kateupastian: Manggihan Panglipur dina Jangji Allah

1. Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

2. Ibrani 13: 5-6 - Tetep hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta jadi eusi ku naon gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun atawa forsake anjeun." Jadi urang yakin bisa ngomong, ”Gusti teh nulungan abdi; Kuring moal sieun; Naon anu tiasa dilakukeun ku manusa ka abdi?"

Pilipi 1: 7 Malah sakumaha pantes pikeun kuring mikir ieu ka anjeun sadayana, sabab kuring gaduh anjeun dina haté kuring; sabab dina beungkeut kuring, boh dina mertahankeun sareng negeskeun Injil, anjeun sadayana sami-sami bagian tina rahmat kuring.

Paul expresses rasa sukur na ka gereja Pilipi pikeun ngadeg kalawan anjeunna dina pertahanan tur konfirmasi tina Injil.

1. Peran Garéja dina Ngabéla jeung Konfirmasi Injil

2. Nangtung jeung Batur dina Pertahanan Injil

1. Rasul 4:29 - "Jeung ayeuna, Gusti, behold anceman maranéhanana: sarta masihan ka abdi-abdi thy, yén kalayan sagala boldness aranjeunna bisa nyarita kecap thy,"

2. Ibrani 10: 23-25 - "Hayu urang nyekel pageuh profési iman urang tanpa wavering; (pikeun anjeunna satia nu jangji;) Jeung hayu urang nganggap silih provoke kana cinta jeung karya alus: Teu forsaking assembling nu. urang babarengan, sakumaha kabiasaan sabagian; tapi silih nasehatkeun: sareng langkung-langkung deui, nalika anjeun ningali dinten caket."

Pilipi 1:8 Pikeun Allah teh saksi kuring, kumaha greatly kuring sono ka anjeun sadaya dina bowels Yesus Kristus.

Paulus ngébréhkeun kanyaahna anu jero ka dulur-dulur di Pilipi.

1: Asih Allah ka Urang Teu Sarat

2: Asih ka Batur Kudu Ngeunteung Asih Allah

1: 1 Yohanes 4:19 - Urang bogoh ka sabab Anjeunna mimiti mikanyaah urang

2: Yohanes 13:34-35 - Silih asih sakumaha Kami mikanyaah ka anjeun

Pilipi 1:9 Jeung ieu kuring neneda, nu cinta anjeun bisa abound can beuki loba dina pangaweruh jeung dina sagala judgment;

Paul nyorong urang Pilipi tumuwuh dina pangaweruh jeung dina sagala judgment ngaliwatan cinta maranéhanana.

1) Kumaha Tumuwuh dina Pangaweruh sareng Pangadilan ngalangkungan Asih

2) Kakuatan Abounding Cinta dina Pangaweruh jeung judgment

1) Kolosa 3:14 - Sarta di luhur sagala hal ieu nempatkeun amal, nu beungkeutan kasampurnaan.

2) 1 Korinta 13:13 - Jeung ayeuna abideth iman, harepan, amal, tilu ieu; tapi anu pangageung-ageungna nyaéta sedekah.

Pilipi 1:10 Pikeun anjeun tiasa nyatujuan hal-hal anu saé; supaya maraneh bisa tulus jeung tanpa ngalanggar nepi ka poe Kristus;

Petikan ieu nyorong jalma-jalma mukmin pikeun hirup anu saé pisan sareng tanpa kasalahan supados aranjeunna tiasa dipendakan tanpa cacad dina dinten Kristus.

1. Hirup Kahirupan Anu Luhur: Kakuatan Pilipi 1:10

2. Narékahan pikeun Kasucian: Kumaha Janten Tanpa Kasalahan Nepi ka Poé Kristus

1. Rum 12: 2 - "Jeung ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon éta wasiat Allah alus tur ditarima tur sampurna."

2. 1 Peter 1: 15-16 - "Tapi sakumaha Anjeunna anu disebut anjeun suci, anjeun ogé kudu suci dina sagala kalakuan anjeun, sabab geus ditulis, "Kudu suci, pikeun Kami suci."

Pilipi 1:11 Dipinuhan ku buah-buah kabeneran, anu ku Yesus Kristus, pikeun kamulyaan sareng pujian ka Allah.

Buah-buah kabeneran anu dipaparinkeun ka urang ku Yesus Kristus, pikeun ngamulyakeun sareng muji ka Allah.

1: Urang diberkahan ku buah-buah kabeneran, anu dipaparinkeun ka urang ku Yesus Kristus, pikeun kamulyaan Allah.

2: Ku iman ka Yesus Kristus, urang bisa ngahontal buah kabeneran, pikeun ngamulyakeun Allah.

1: Kolosa 1:10 - Supaya anjeun tiasa hirup saluyu sareng Gusti pikeun nyenangkeun sadayana, janten buah dina sagala padamelan anu saé, sareng ningkatkeun pangaweruh Allah.

2: Yakobus 3:18 - Jeung buah kabeneran anu sown di karapihan maranéhanana anu nyieun karapihan.

Pilipi 1: 12 Tapi kuring hoyong anjeun ngartos, dulur-dulur, yén hal-hal anu kajantenan ka kuring parantos tumiba kana kamajuan Injil;

Petikan ieu nyarioskeun kumaha kasusah sareng cobaan anu dialaman ku Paulus parantos dirobih janten mangpaat, ngamajukeun Injil.

1: Urang tiasa percanten ka Allah pikeun ngaluarkeun anu hadé tina perjuangan urang.

2: Urang bisa boga harepan ka Allah, sanajan ngaliwatan kasangsaraan urang.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén dina sagala hal Allah damel pikeun anu hadé pikeun jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna, anu parantos disauran dumasar kana tujuanana.

2: Yakobus 1: 2-4 - Anggap éta kabagjaan murni, dulur-dulur, nalika anjeun nyanghareupan rupa-rupa cobaan, sabab anjeun terang yén ujian iman anjeun ngahasilkeun katekunan. Sangkan ketekunan ngaréngsékeun pagawéanna supados anjeun asak sareng lengkep, henteu kakurangan nanaon.

Pilipi 1:13 Ku kituna beungkeut kuring dina Kristus anu manifest di sakabeh karaton, jeung di sakabeh tempat séjén;

Panjara Paulus mangrupikeun bukti iman sareng komitmenna ka Kristus, nunjukkeun yén kasatiaanna kana injil teu kaampeuh.

#1: Kasatiaan urang ka Kristus kedah kuat pisan dugi ka nyata dina sagala anu urang laksanakeun.

#2: Komitmen urang kana Injil kedah padet sapertos sél panjara, nahan unggal badai.

#1: Mateus 10:32-33 - “Sing saha anu ngaku Kami di hareupeun batur, Kami oge bakal ngaku di hareupeun Rama Kami di sawarga. Tapi saha-saha anu nolak ka Kami di hareupeun batur, Kami bakal nolak di hareupeun Rama Kami di sawarga.”

# 2: Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, boh ku ucapan atanapi lampah, laksanakeun sadayana demi nami Gusti Yesus, muji sukur ka Allah Rama ngalangkungan Anjeunna.

Pilipi 1:14 Jeung loba dulur di Gusti, waxing yakin ku beungkeut kuring, leuwih wani ngomong pangandika tanpa sieun.

Dulur-dulur dina Gusti leuwih yakin dina nyarita firman Allah tanpa sieun alatan beungkeut Paul.

1. Kakuatan Ketekunan dina Ngahirupkeun Iman Urang

2. Nungkulan Sieun Ku Kapercayaan jeung Iman ka Allah

1. Mateus 10:28 - Jeung ulah sieun jelema anu maéhan awak tapi teu bisa maéhan jiwa. Tapi sieun ka Anjeunna anu sanggup ngancurkeun jiwa sareng awak di naraka.

2. Rum 10:13-14 - Pikeun "saha anu nyebut ngaran Gusti bakal disalametkeun." Janten kumaha aranjeunna bakal nelepon ka Anjeunna anu aranjeunna henteu percanten? Sareng kumaha aranjeunna kedah percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna bakal ngadangu tanpa da'wah?

Pilipi 1:15 Sababaraha memang ngahutbah Kristus sanajan dengki jeung pasea; sareng sababaraha ogé niat anu saé:

Paul ngadesek garéja di Pilipi pikeun nampa da'wah Kristus, paduli motivations balik eta.

1 - Henteu masalah motivasi, pesen Kristus kedah ditampi sareng dirangkul.

2 - Gusti tiasa nganggo kaayaan naon waé pikeun nyangking pesen kasalametan-Na.

1 - Siloka 21:1 - Jantung raja aya dina panangan Gusti; lir walungan-walungan cai: Mantenna malikkeunana ka mana-mana.

2 - Yeremia 29:11 - Pikeun Kami nyaho rencana Kami pikeun anjeun," nyebutkeun PANGERAN, "rencana pikeun ngamakmurkeun anjeun, teu ngarugikeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan jeung mangsa nu bakal datang.

Pilipi 1:16 Anu ngawartakeun Kristus tina perselisihan, henteu kalayan ikhlas, panginten nambihan kasangsaraan kana beungkeut kuring:

Panjara Paulus henteu ngahalangan anjeunna pikeun ngumumkeun Injil Kristus, sanaos aya oposisi.

1: Dina mangsa kasusahan, tetep kuat dina iman anjeun sareng tetep ngabagi kanyaah Kristus.

2: Sanajan nyanghareupan oposisi, ulah kompromi kana kapercayaan Sadérék.

1: Rum 8:31-39 - Paulus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun nangtung teguh sareng henteu pundung ku oposisi.

2: Mateus 5:11-12 - Yésus ngajar murid-murid-Na pikeun tetep kuat sanajan dikaniaya.

Pilipi 1:17 Tapi nu sejenna cinta, nyaho yén kuring diatur pikeun mertahankeun Injil.

Paul sadar yén anjeunna disebut pikeun ngabéla Injil sareng didorong ku kanyaah.

1. Kakuatan Asih: Kumaha Asih Bisa Ngalengkepan Misi Urang

2. Nangtung Teguh: Wani Ngabéla Injil

1. 1 John 4: 7-12 - "Kakasih, hayu urang silih cinta, pikeun cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah sarta nyaho ka Allah."

2. Rum 12: 1-2 - "Kuring nanya ka anjeun kituna, baraya, ku mercies Allah, nampilkeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung ditarima ka Allah, nu ibadah spiritual Anjeun. Ulah jadi conformed jeung dunya ieu, tapi robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon kahayang Allah, naon alus, ditarima jeung sampurna.

Pilipi 1:18 Terus kumaha? notwithstanding, unggal jalan, naha di pretence, atawa dina bebeneran, Kristus geus diajarkeun; sarta di dinya kuring girang, enya, sarta bakal girang.

Kristus diwawarkeun dina sagala kaayaan, sarta Paul rejoices dina éta.

1: Dina sagala kaayaan, urang kudu girang dina kakawasaan Injil Kristus.

2: Sabagé urang Kristen, urang kudu bungah lantaran warta Kristus disebarkeun ku cara naon waé.

1: 1 Corinthians 1: 17-18 - Pikeun Kristus teu ngutus kuring pikeun ngabaptis, tapi pikeun ngahutbah Injil-henteu kalawan hikmah jeung eloquence, lest salib Kristus jadi emptied tina kakuatan na.

2: Rum 1:16-17 - Pikeun kuring teu isin tina injil, sabab kakawasaan Allah anu mawa kasalametan pikeun sakur anu percaya: kahiji ka Yahudi, lajeng ka Gentile.

Pilipi 1:19 Pikeun kuring nyaho yén ieu bakal balik kana kasalametan kuring ngaliwatan doa anjeun, jeung suplai tina Roh Yesus Kristus,

Paul expresses kapercayaan di rencana Allah pikeun kasalametan-Na.

1. Rencana Allah pikeun kasalametan urang salawasna leuwih gede ti urang sorangan.

2. Rahmat Allah ngaliwatan kakawasaan Roh Suci cukup pikeun ngadukung urang.

1. Epesus 2: 8-10 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2. Rum 8:26-27 - Kitu ogé Roh mantuan urang dina kalemahan urang. Pikeun urang henteu terang naon anu kedah urang nenedakeun sakumaha anu kedah urang lakukeun, tapi Roh nyalira ngadoakeun pikeun urang kalayan groanings jero teuing pikeun kecap.

Pilipi 1:20 Nurutkeun pangarep-arep kuring jeung pangarep-arep kuring, yén kuring bakal éra dina nanaon, tapi kalayan kandel, sapertos biasa, ayeuna ogé Kristus bakal digedékeun dina awak kuring, naha éta ku hirup, atanapi ku maot. .

Petikan éta negeskeun pentingna ngagedékeun Kristus dina kahirupan hiji jalma sareng ngalakukeunana kalayan wani, henteu paduli akibatna.

1: Hirup Boldly pikeun Kristus - Pentingna hirup hiji kahirupan nu magnifies Kristus.

2: Teu isin Kristus - Teu isin hirup keur Kristus euweuh urusan konsékuansi.

1: Mateus 5:14-16 - "Anjeun teh cahaya dunya. Hiji kota anu diwangun dina pasir teu bisa disumputkeun. Oge, jalma-jalma henteu nyelapkeun lampu teras nempatkeun dina mangkok. Gantina aranjeunna nempatkeun eta dina stand na, sarta eta mere caang ka dulur di imah. Dina cara nu sarua, hayu caang anjeun caang saméméh batur, ambéh maranéhanana bisa nempo amal alus anjeun sarta muja Rama anjeun di sawarga.

2: Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, boh ku ucapan atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, muji sukur ka Allah Rama ngalangkungan Anjeunna.

Pilipi 1:21 Pikeun kuring hirup nyaéta Kristus, sareng maot mangrupikeun kauntungan.

Paulus ngébréhkeun kapercayaanana yén hirup pikeun Kristus téh leuwih berharga ti batan maot.

1: Hirup pikeun Kristus Leuwih Ajén Ti batan Maot

2: Kakuatan Iman ka Kristus

1: Rum 5: 8 - Tapi Allah nunjukkeun kaasih-Na ka urang: Nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang.

2: Pilipi 3:10 - Abdi hoyong terang Kristus-enya, terang kakawasaan kabangkitan-Na sareng partisipasi dina sangsara-Na, janten sapertos Anjeunna dina pupusna.

Pilipi 1:22 Tapi upami kuring hirup dina daging, ieu mangrupikeun hasil pagawéan kuring: tapi naon anu bakal dipilih kuring henteu terang.

Paul expresses kateupastian dina naon anjeunna kudu milih antara hirup dina daging atawa dying di Kristus.

1. Kabébasan Pilihan: Kumaha Jieun Kaputusan anu Katuhu

2. Pentingna Hikmah Alkitabiah dina Nyieun Putusan

1. James 1: 5 - "Lamun salah sahiji anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, nu mere ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna."

2. paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun; jeung teu lean kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal ngarahkeunnana jalur thy."

Pilipi 1:23 Pikeun kuring aya dina selat antara dua, ngabogaan kahayang pikeun indit, jeung jadi jeung Kristus; mana anu langkung saé:

Petikan ieu nyarioskeun kahayang Paul pikeun ninggalkeun kahirupan ieu sareng janten sareng Kristus, anu langkung saé.

1: Urang bisa diajar tina conto Paulus pikeun néangan kahirupan nu leuwih hadé ti batan ieu ku cara narékahan pikeun babarengan jeung Kristus.

2: Urang kudu boga kahayang pikeun babarengan jeung Kristus, sabab jauh leuwih hade tinimbang naon dunya ieu bisa nawarkeun.

1: 2 Corinthians 5: 7-8 - Pikeun urang leumpang ku iman, teu ku tetempoan. Leres, urang gaduh kayakinan sareng langkung resep jauh tina awak sareng di bumi sareng Gusti.

2: Wahyu 14:13 - Saterusna kuring ngadéngé sora ti sawarga nyebutkeun, "Tulis kieu: Rahayu anu maot anu maot dina Gusti ti ayeuna." "Enya," ceuk Roh, "maranehna bakal istirahat tina pagawean maranéhanana, pikeun amal maranéhanana bakal nuturkeun aranjeunna."

Pilipi 1:24 Tapi tetep dina jasmani leuwih diperlukeun pikeun anjeun.

petikan nyatakeun yén éta leuwih needing pikeun maca pikeun tetep dina daging.

1. Peryogikeun Urang Tetep Dina Daging sareng Ngahormatan Gusti

2. Kaberkahan tetep dina Daging

1. Rum 8:13-14 - "Kanggo lamun hirup sanggeus daging, anjeun bakal maot: tapi lamun anjeun ngaliwatan Roh ngalakukeun mortify amal awak, anjeun bakal hirup. Pikeun saloba anu dipingpin ku Roh Allah. Allah, maranehna teh putra-putra Allah."

2. Galata 5: 16-17 - "Ieu kuring nyebutkeun lajeng, Walk di Roh, jeung anjeun moal minuhan hawa nafsu daging. Pikeun daging lusteth ngalawan Roh, jeung Roh ngalawan daging: jeung ieu sabalikna. nu saurang ka nu séjén: ku kituna aranjeun teu bisa ngalakukeun hal-hal nu dipikahayang."

Pilipi 1:25 Sareng gaduh kayakinan ieu, kuring terang yén kuring bakal tetep sareng anjeun sadayana pikeun kamajuan sareng kabagjaan iman anjeun;

Petikan ieu nyarioskeun kayakinan Paulus dina gawé bareng sareng urang Pilipi pikeun kamajuan sareng kabagjaan iman.

1: Kayakinan Paulus ka urang Pilipi jeung kumaha éta bisa ngajurung urang pikeun ngajaga hubungan jeung dulur-dulur urang Kristen.

2: Conto gawé bareng Paulus jeung urang Pilipi jeung kumaha urang bisa nerapkeunana dina kahirupan jeung hubungan urang sorangan.

1: Rasul-rasul 20:35 - Dina sagala hal Kami geus nembongkeun maneh yen ku cara kerja keras ku cara kieu urang kudu nulungan nu lemah sarta inget kecap Gusti Yesus, kumaha anjeunna sorangan ngadawuh, 'Leuwih berkah méré ti batan narima. .'

2: Kolosa 3:13 - Sabar jeung silih hampura; sakumaha Gusti geus ngahampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura.

Pilipi 1:26 Sangkan kabungahan aranjeun bisa leuwih loba kabagean ku Isa Al Masih pikeun kuring, ku jalan datang deui ka aranjeun.

Paulus ngungkabkeun kahayangna pikeun ngumpul deui jeung urang Pilipi supaya maranéhna bisa leuwih gumbira dina Yésus Kristus.

1. Girang di Yesus Kristus, sabab Anjeunna Sumber Bungah Urang!

2. Abounding Joy dina Yesus Kristus: Naon Hartosna pikeun Urang.

1. Rum 15:13 - Muga Allah harepan ngeusi anjeun kalayan sagala kabagjaan jeung karapihan dina percanten, ku kituna ku kakawasaan Roh Suci anjeun bisa abound dina harepan.

2. John 15:11 - Kuring geus ngomong hal ieu ka anjeun, nu kabagjaan abdi bisa jadi di anjeun, sarta yén kabagjaan anjeun bisa jadi pinuh.

Pilipi 1:27 Ngan hayu obrolan anjeun jadi sakumaha eta janten injil Kristus: yén naha kuring datang jeung ningali anjeun, atawa nu sejenna, kuring bisa ngadéngé urusan anjeun, yén anjeun nangtung teguh dina hiji sumanget, jeung hiji pikiran striving babarengan. pikeun iman Injil;

Paul ngadesek urang Pilipi pikeun paguneman anu saleh sareng nangtung ngahiji dina sumanget sareng tujuan demi Injil.

1. The Power of Unity - Nangtung Babarengan pikeun Injil

2. Kakuatan Paguneman - Nyanggakeun Injil Nyarita Ngaliwatan Urang

1. Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun dina kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, hatur nuhun ka Allah sareng Rama ku Anjeunna.

2. Rum 12: 2 - Jeung teu conformed ka dunya ieu: tapi jadi ye transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon nu alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah.

Pilipi 1:28 Jeung dina nanaon terrified ku adversaries anjeun: nu keur maranehna hiji token jelas perdition, tapi pikeun anjeun kasalametan, jeung Allah.

Paulus nyorong urang Pilipi pikeun henteu sieun ku musuhna, sabab éta mangrupikeun tanda kasalametan sorangan tibatan karusakan.

1: Wani dina Kasangsaraan: Nyanghareupan Sieun sareng Milarian Kakuatan di Gusti

2: Kakawasaan Kasalametan: Buktina Rahmat Allah

1: Yesaya 41:10 - Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh. Kami bakal nguatkeun anjeun sareng ngabantosan anjeun; Kami bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu kuring anu soleh.

2: Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atanapi hirup, boh malaikat atanapi setan, boh ayeuna atanapi ka hareup, atanapi kakuatan naon waé, boh jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal tiasa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

Pilipi 1:29 Pikeun ka anjeun geus dibikeun atas nama Kristus, lain ngan percaya ka Anjeunna, tapi ogé sangsara pikeun demi-Na;

Petikan ieu nyorong urang pikeun henteu ngan ukur percanten ka Yesus, tapi ogé daék sangsara demi Anjeunna.

1. Sangsara Demi Kristus: Pituduh pikeun Nuturkeun Yesus

2. Kakuatan Kapercayaan: Kumaha Hirup Hirup Iman

1. Rum 12: 1-2 - Ku sabab eta, kuring pangjurung anjeun, baraya jeung sadulur, dina panempoan rahmat Allah, kurban awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pleasing ka Allah-ieu ibadah anjeun leres tur ditangtoskeun. Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun.

2. 1 Petrus 4:12-13 - Babaturan anu dipikacinta, ulah reuwas ku cobaan seuneu anu parantos sumping ka anjeun pikeun nguji anjeun, saolah-olah aya kajadian anu aneh ka anjeun. Tapi girang insmuch salaku anjeun ilubiung dina sangsara Kristus, ku kituna anjeun bisa overjoyed nalika kamulyaan-Na geus wangsit.

Pilipi 1:30 Ngabogaan pertentangan anu sami anu anjeun tingali dina kuring, sareng ayeuna kadéngé aya dina kuring.

Paulus ngajurung urang Pilipi pikeun nyonto imanna anu teguh dina nyanghareupan panganiaya.

1: Hayu urang nangtung teguh dina iman urang, teu paduli biaya.

2: Percaya ka Allah sareng terang yén Mantenna bakal aya sareng urang dina waktos perjuangan.

1: 1 Petrus 5: 8-9 - "Kudu sing ati-ati; kudu waspada. Musuh anjeun, Iblis, lirén lir singa anu ngagero, milarian anu ngahakan. Lawan anjeunna, teguh dina iman anjeun."

2: Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, sabab Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

Pilipi 2 nyaéta bab kadua tina Surat Paulus ka urang Pilipi. Dina bab ieu, Paulus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun nyonto karendahan, persatuan, sareng henteu pamrih Kristus nalika aranjeunna hirup iman.

Ayat 1: Paul dimimitian ku ngadesek jalma-jalma anu percaya pikeun gaduh pola pikir anu sami sareng Kristus Yesus, anu ngarendahkeun Diri-Na sareng taat dugi ka maot (Pilipi 2: 1-11). Anjeunna negeskeun pentingna persatuan sareng henteu mentingkeun diri, nyorong aranjeunna pikeun nganggap batur langkung penting tibatan dirina. Paul nelepon pikeun humility jeung kahayang pikeun ngawula karana dina cinta.

Ayat 2: Paulus nyorot conto Timoteus sareng Epaphroditus sabagé modél henteu pamrih sareng dedikasi (Pilipi 2:19-30). Manéhna ngarencanakeun pikeun ngirim Timoteus geura-giru pikeun ngadorong aranjeunna kalayan warta ngeunaan kaayaan dirina sorangan. Anjeunna muji kasatiaan Timoteus pikeun karaharjaan maranéhna. Kitu ogé, anjeunna muji Epaphroditus pikeun risking hirupna dina layanan ka anjeunna atas nama garéja Pilipi.

Ayat ka-3: Bab ieu dipungkas ku pangajak pikeun jalma-jalma anu percaya pikeun caang sapertos béntang dina generasi anu bengkok (Pilipi 2: 12-18). Paul ngadesek aranjeunna pikeun dianggo kaluar kasalametan maranéhanana jeung sieun jeung trembling, nyaho yén éta téh Allah anu dianggo di aranjeunna duanana kana bakal jeung ngalakukeun pelesir alus-Na. Anjeunna ngajurung aranjeunna supados henteu ngageuleuyeung atanapi ngabantah, tapi tetep pageuh kana firman Allah supados anjeunna bangga dina dinten Kristus.

Ringkesanana,

Bab dua tina Pilipi nekenkeun niru karendahan, persatuan, sareng henteu pamrih Kristus. Éta nyauran jalma-jalma mukmin pikeun nganggap batur langkung penting tibatan dirina bari ngalayanan karana cinta.

Paul nyadiakeun conto ngaliwatan Timoteus jeung Epaphroditus-individu anu némbongkeun perhatian tulus pikeun karaharjaan batur ngaliwatan lampah selfless maranéhanana.

Bab ieu ditungtungan ku exhortations pikeun mukmin pikeun digawé kaluar kasalametan maranéhanana jeung sieun jeung trembling, nyekel pageuh kana firman Allah jeung bersinar salaku lampu di dunya poék. Ieu nyorong pola pikir humility, persatuan, jeung taat satia kana bakal Allah.

Pilipi 2:1 Upami aya panglipur dina Kristus, upami aya panglipur asih, upami aya ukhuwah Roh, upami aya bowels sareng welas asih,

Paulus ngajurung urang Pilipi sangkan boga persatuan jeung rendah haté, jeung kudu satuju jeung satuju, sakumaha anu geus dilakukeun ku Yésus Kristus.

1: Urang kedah narékahan pikeun nyonto Yesus Kristus ku gaduh persatuan sareng karendahan diri di antara urang.

2: Urang kedah mikawanoh sareng ngahargaan panglipur, panglipur, ukhuwah, ati, sareng welas asih anu aya dina Kristus.

1: John 13: 34-35 - "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yén anjeun silih pikanyaah; sakumaha Kami geus dipikacinta anjeun, yén anjeun ogé silih cinta. Ku hal ieu sakabeh jalma bakal nyaho yen aranjeun teh murid-murid Kami, lamun maraneh silih pikanyaah.”

2: Epesus 4: 2-3 - "Kalayan sagala lowliness jeung gentleness, kalawan longsaffering, betah saling dina cinta, endeavoring ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

Pilipi 2:2 Puguhkeun kabungah Kami, supaya aranjeun sarua, boga kanyaah anu sarua, satuju, satunggal pikiran.

Petikan ieu nyorong urang pikeun ngahiji dina persatuan sareng cinta, kalayan pola pikir sareng sikep anu sami.

1. Ngahiji dina Awak Kristus: The Power of One

2. The Joy of Being Likeminded: Panggero pikeun Oneness

1. 1 Korinta 10:17 - Pikeun urang, sanajan loba, hiji roti jeung hiji awak; pikeun urang sadaya bagian tina hiji roti éta.

2. John 17: 20-23 - Kuring teu neneda keur ieu nyalira, tapi ogé pikeun maranéhanana anu bakal percaya ka Kami ngaliwatan kecap maranéhanana; yen maranehna kabeh bisa jadi hiji, sakumaha Anjeun, Rama, aya di kuring, jeung kuring di Anjeun; supaya maranehna oge jadi hiji di Kami, supaya dunya percaya yen Anjeun nu ngutus Kami.

Pilipi 2:3 Ulah aya anu dilakukeun ku pasea atanapi vainglory; tapi dina lowliness pikiran hayu unggal ngajen batur leuwih hadé ti dirina.

Urang Kristen teu kudu mentingkeun diri sorangan atawa sombong, tapi kudu rendah haté nganggap batur leuwih penting batan dirina sorangan.

1. The Power of Humility - Kumaha nempatkeun batur saméméh diri urang jeung pentingna humility Kristen.

2. The Virtue of Selflessness - Nilai ngahargaan batur luhureun diri urang jeung kumaha carana prakna selflessness.

1. James 4:10 - Hunder yourselves sateuacan Gusti, sarta anjeunna bakal exalt anjeun.

2. Mateus 20:25-28 - Isa ngadawuh, "Anjeun nyaho yén pamingpin kapir lord eta leuwih aranjeunna, sarta leuwih hébat maranéhanana ngalaksanakeun otoritas leuwih aranjeunna. Eta moal jadi kitu di antara anjeun. Tapi sing saha anu hayang jadi pinunjul di antara aranjeun kudu jadi hamba Anjeun, jeung sing saha anu hayang jadi pangheulana di antara aranjeun kudu jadi hamba Anjeun.”

Pilipi 2: 4 Ulah unggal lalaki ningali hal sorangan, tapi unggal lalaki ogé dina hal batur.

Petikan éta nyorong urang pikeun mikirkeun batur sareng henteu ngan ukur fokus kana kapentingan urang sorangan.

1: Allah nelepon urang pikeun jadi selfless ku cara ningali ka kabutuhan batur.

2: Urang kedah émut pikeun nempatkeun batur sateuacan diri urang sorangan.

1: Galata 6: 2 "Tanggung tanggung jawab masing-masing, sareng ngalaksanakeun hukum Kristus."

2: Rum 12:10 "Kudu silih pikanyaah ku kaasih duduluran; dina ngahargaan silih pikaresep."

Pilipi 2:5 Hayu pikiran ieu aya dina anjeun, anu ogé aya dina Kristus Yesus:

Kristen Passage kudu narékahan pikeun boga pola pikir sarua jeung Yesus.

1. Jadi Kawas Yesus: Kumaha Ngokolakeun Sikep Kristus

2. Pikiran Kristus: Niru Karep sareng Karendahan Yesus

1. Kolosa 3: 12-14 - Ditunda lajeng, salaku leuwih pilihan Allah, suci tur dipikacinta, hate welas asih, kahadean, humility, meekness, jeung kasabaran, bearing kalawan karana jeung, lamun hiji boga keluhan ngalawan batur, forgiving unggal. séjén; sakumaha Gusti geus ngahampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura.

14 Sarta di luhur sadayana ieu pakean cinta, anu ngabeungkeut sadayana babarengan dina harmoni sampurna.

2. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

Pilipi 2:6 Anu, anu dina wujud Allah, henteu nganggap yén sasaruaan sareng Allah henteu ngarampog.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan karendahan Yesus, anu dina wujud Allah tapi henteu nganggap yén sasaruaan sareng Allah mangrupikeun hal anu tiasa dimangpaatkeun.

1. "Hirup dina Karendahan Hati: Diajar Nuturkeun Conto Yesus"

2. "Kakuatan Karendahan Hati: Conto Kristus pikeun Ngautamakeun Batur"

1. Mateus 16:24-25: “Lajeng Yesus nyarios ka murid-murid-Na, ‘Lamun aya anu hayang nyusul Kami, kudu nyingkur dirina, manggul salibna, jeung nuturkeun Kami. Sabab sing saha anu hayang nyalametkeun nyawana, bakal leungiteun nyawana, tapi sing saha anu leungiteun nyawana demi Kami, bakal manggih nyawana.’”

2. Pilipi 4:5 : ”Sing nyaho kasabaran aranjeun ka sarerea. Gusti parantos caket."

Pilipi 2:7 Tapi nganggap dirina sorangan teu boga reputasi, sarta nyandak kana wujud budak, sarta dijieun dina sasaruaan manusa.

Petikan ieu tina Pilipi 2: 7 nyarioskeun ngeunaan Yesus ngarendahkeun dirina sareng nyandak wujud hamba pikeun janten sapertos lalaki.

1. Humility nyaeta Jalan ka Agungan

2. Conto Yesus: Ngalayanan Batur Ku Cinta

1. Mateus 20:26-28 “Tapi di antawis aranjeun mah moal kitu, tapi sing saha anu hayang jadi agung di antara aranjeun, kudu jadi palayan; Sareng saha waé anu hoyong janten panglima di antara anjeun, kedah janten abdi anjeun: Sapertos Putra Manusa sumping sanés pikeun dilayanan, tapi pikeun ngawula, sareng masihan nyawa-Na pikeun tebusan seueur jalma.

2. 1 Petrus 5:5-6 “Nya kitu deui nu ngora, tunduk ka nu kolot. Enya, aranjeun kabeh kudu tunduk ka nu sejen, jeung kudu dipake ku humility: pikeun Allah nolak kareueus, jeung mere rahmat ka nu hina. Ku sabab kitu, rendahkeun diri anjeun dina panangan Allah anu perkasa, supados anjeunna ngaluhurkeun anjeun dina waktosna."

Pilipi 2:8 Jeung geus kapanggih dina fashion salaku lalaki, manéhna humbled dirina, sarta jadi taat kana maot, komo maot salib.

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan Yesus ngarendahkeun dirina sareng janten taat dugi ka maot, bahkan maot salib.

1. Rencana Panebusan Allah: Pangorbanan Yesus

2. Kakuatan Humility: Nuturkeun Conto Kristus

1. Yesaya 53:5-10

2. Ibrani 5:7-9

Pilipi 2:9 Ku sabab eta Allah oge geus kacida ngaluhurkeunana, sarta dipaparinkeun ngaran anu leuwih luhur ti sakabeh ngaran.

Petikan éta ngeunaan Yesus sareng kumaha Allah ngaluhurkeun anjeunna sareng masihan anjeunna nami anu langkung luhur unggal nami.

1. Kakuatan Ngaran: Diajar tina Carita Yesus

2. Diluhurkeun Luhureun Sadayana: Pentingna Ngaran Yesus

1. 1 Peter 2:21 - "Kanggo malah hereunto anjeun disebut: sabab Kristus ogé sangsara pikeun urang, ninggalkeun urang conto, nu kudu nuturkeun léngkah-Na."

2. Ibrani 1: 3-4 - "Saha anu caang tina kamulyaan-Na, jeung gambar express pribadi-Na, jeung upholding sagala hal ku kecap kakawasaan-Na, nalika anjeunna geus ku dirina purged dosa urang, diuk handap dina. leungeun katuhu Nu Maha Agung di luhur.”

Pilipi 2:10 Dina nami Yesus unggal dengkul kudu sujud, hal di sawarga, jeung hal di bumi, jeung hal di handapeun bumi;

Dina nami Yesus, unggal jalma kedah tuur pikeun ibadah, kalebet anu aya di sawarga, di bumi, sareng di handapeun bumi.

1: Dina Pilipi 2:10, Alkitab nyarioskeun yén unggal jalma kedah sujud nyembah ka nami Yesus.

2: Urang kudu ngajénan Yésus ku cara sujud nyembah unggal waktu ngaranna disebut.

1: Yesaya 45:23 "Kuring geus sumpah sorangan, kecap geus Isro kaluar tina sungut abdi dina kaadilan, sarta moal balik, yén ka Kami unggal tuur bakal ruku, unggal létah bakal sumpah."

2: Rum 14:11 "Kanggo ieu dituliskeun, "Salaku Kami hirup, nyebutkeun Gusti, unggal tuur bakal sujud ka kuring, sarta unggal létah bakal ngaku ka Allah."

Pilipi 2:11 Jeung unggal létah kudu ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

Petikan ieu nekenkeun pentingna ngaku Yesus Kristus salaku Gusti sareng muji ka Allah Rama pikeun kamulyaan-Na.

1: Kakuatan Ngaku Yesus Kristus salaku Gusti

2: Maparin kamulyaan ka Allah Bapa

1: Rum 10: 9 - Upami anjeun ngaku ku sungut anjeun, "Yesus nyaéta Gusti," sareng percanten dina haté anjeun yén Allah ngangkat Anjeunna tina maot, anjeun bakal disalametkeun.

2: Yohanes 5:23 - Sing saha jalma-jalma ngahormat ka Putra-Na, sakumaha ngahormat ka Rama. Saha-saha anu henteu ngahormat ka Putra, henteu ngahormat ka Rama anu ngutus Anjeunna.

Pilipi 2:12 Ku sabab eta, dulur-dulur, sakumaha anu ku aranjeun salawasna taat, lain saperti dina ayana kuring wungkul, tapi ayeuna leuwih-leuwih deui dina henteuna kuring, laksanakeun kasalametan maraneh sorangan kalawan sieun jeung gemeter.

Paulus nyorong urang Pilipi pikeun terus ta'at ka Allah, sareng ngerjakeun kasalametan sorangan kalayan sieun sareng gemeter.

1. Imperatif Taat: Naha Urang Kudu Taat ka Allah

2. Kabutuhan Sieun jeung Gemetar: Kumaha Ngalaksanakeun Kasalametan Urang Sorangan

1. Deuteronomy 28: 1-2 "Jeung lamun anjeun satia nurut kana sora PANGERAN Allah anjeun, sarta ati-ati pikeun ngalakonan sagala parentah-Na anu ku kuring paréntah kiwari, PANGERAN Allah anjeun bakal nempatkeun maneh luhur sakabeh bangsa di bumi. Sareng sadaya berkah ieu bakal sumping ka anjeun sareng nyusul anjeun, upami anjeun nurut kana sora Gusti Allah anjeun.

2. Rum 12:1-2 Ku sabab eta, dulur-dulur, ku rahmat Allah, supaya maraneh nepikeun raga maraneh sabage kurban anu hirup, suci, jeung ditarima ku Allah, anu ibadah rohani maraneh. Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna.

Pilipi 2:13 Sabab Allah anu midamel di aranjeun boh kana kahayang jeung kalakuanana pikeun mikaresep-Na.

Petikan éta nyorot yén Allah damel dina manusa pikeun ngamungkinkeun aranjeunna nyandak kaputusan anu pikaresepeun ka Anjeunna.

1: Allah masihan urang kabébasan pikeun nyieun putusan sorangan, tapi penting pikeun mikirkeun kumaha putusan urang luyu jeung kahoyong-Na.

2: Urang sadaya tiasa ngalakukeun hal-hal anu hébat pikeun Gusti nalika urang nyerahkeun kahayang urang ka Anjeunna sareng ngantepkeun Mantenna damel di jero urang.

1: Rum 12: 2 - "Jeung ulah conformed ka dunya ieu: tapi jadi Anjeun transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon éta alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah."

2: Epesus 3: 20-21 - "Ayeuna ka Anjeunna anu sanggup ngalakukeun langkung seueur tina sagala anu urang taroskeun atanapi pikir, dumasar kana kakuatan anu damel di urang, Mantenna janten kamulyaan dina jamaah ku Kristus Yesus sapanjang umur. , dunya tanpa tungtung. Amin."

Pilipi 2:14 Laksanakeun sagala hal tanpa murmur sareng pasea:

Petikan ieu nyorong urang pikeun mikir sareng ngalakukeun positip, tanpa aya keluhan atanapi bantahan.

1: Pilih Joy: Milarian Kasugemaan sareng Katengtreman dina Kahirupan

2: Hirup Akur jeung Batur: Kakuatan Panghampura

1: Yakobus 1:19 - Ku sabab éta, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah.

2: Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nya éta cinta, kabagjaan, katengtreman, longsuffering, gentleness, kahadean, iman, meekness, temperance: ngalawan sapertos teu aya hukum.

Pilipi 2:15 Sing jadi putra-putra Allah tanpa cacad, tanpa cacad, di tengah-tengah bangsa anu bengkok jeung sesat, di antara maranehna jadi caangna di dunya;

Urang Kristen disebut teu salah jeung teu bahya, conto cinta Allah dina dunya mindeng sesat jeung perverse.

1. Cahaya Asih Gusti di Dunya Poek

2. Ngajalanan Kahirupan Anu Teu Aya Cacatan jeung Kasucian

1. Mateus 5: 14-16 - "Anjeun teh caang dunya. Hiji kota diatur dina pasir teu bisa disumputkeun. Atawa teu jalma lampu lampu sarta nempatkeun eta handapeun karanjang, tapi dina stand, sarta eta mere caang. ka sadayana di imah. Dina cara nu sami, hayu caang anjeun caang saméméh batur, ku kituna maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun sarta méré kamulyaan ka Rama anjeun anu di sawarga."

2. 1 Peter 2: 11-12 - "Kakasih, Kuring pangjurung anjeun salaku sojourners na exiles mun abstain ti markisa daging, nu upah perang ngalawan jiwa anjeun. Tetep kabiasaan anjeun diantara kapir menak, ku kituna lamun maranéhna nyarita ngalawan. Anjeun salaku jalma jahat, aranjeunna tiasa ningali kalakuan anjeun anu hadé sareng ngagungkeun Allah dina dinten didatangan."

Pilipi 2:16 Nyepengkeun pangandika kahirupan; supaya kuring bisa girang dina poé Kristus, yén kuring geus teu ngajalankeun sia, atawa labored dina sia.

Petikan éta nekenkeun pentingna pikeun neraskeun nyebarkeun firman Allah sanajan dina nyanghareupan halangan.

1. "Tetep Teguh dina Firman Allah"

2. "Kakuatan Iman dina Jaman Hese"

1. Mateus 16:18 - "Jeung kuring ngabejaan ka maneh, anjeun Peter, sarta dina batu ieu kuring baris ngawangun garéja kuring, jeung Gerbang naraka moal prevail ngalawan eta."

2. James 1: 2-4 - "Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, teu aya nanaon."

Pilipi 2:17 Leres, sareng upami abdi diserahkeun kana pangorbanan sareng palayanan iman anjeun, kuring bungah, sareng girang sareng anjeun sadayana.

Rasul Paulus nganyatakeun kabungahan ku iman urang Pilipi, sarta daék ditawarkeun dina layanan jeung kurban ka dinya.

1. Kabungahan Ngawula ka Batur

2. Ngalayanan Batur kalawan Iman

1. John 15:13 - "Cinta Greater teu boga hiji ti ieu: iklas turun hirup hiji urang pikeun babaturan hiji."

2. Kolosa 3:23 - "Naon bae anjeun ngalakukeun, gawe heartily, sakumaha keur Gusti jeung teu keur lalaki."

Pilipi 2:18 Ku sabab kitu, maraneh oge bungah, jeung bungah jeung Kami.

Paul nyorong garéja Pilipi pikeun girang jeung manéhna pikeun kasatiaan ka Allah jeung mentri Injil.

1. Bungah dina Gusti: Rejoicing dina Kasatiaan Urang ka Allah

2. Rejoicing dina Partnership: Ngabagikeun di One Others Joy

1. John 15:11 - "Hal ieu geus Kami spoke ka anjeun, nu kabagjaan abdi bisa tetep di anjeun, sarta yén kabagjaan anjeun bisa jadi pinuh."

2. Rum 12:15 - "Gumbira jeung jalma nu ngalakukeun girang, jeung ceurik jeung nu weep."

Pilipi 2:19 Tapi abdi percanten ka Gusti Yesus pikeun ngirim Timoteus sakedapan ka anjeun, supaya kuring ogé bisa jadi kanyamanan alus, lamun kuring nyaho kaayaan anjeun.

Rasul Paulus percaya ka Gusti Yésus pikeun ngirim Timoteus ka urang Pilipi, ngalilipur manéhna waktu nyaho kaayaan maranéhna.

1. Percaya ka Yéhuwa dina Jaman Kateupastian

2. Janji-janji Allah dina Jaman Hésé

1. Yesaya 41:10 - Ulah sieun; keur Kami jeung thee: jadi teu dismayed; keur Kami Allah thy: Kuring baris nguatkeun thee; enya, kuring baris nulungan anjeun; enya, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu kabeneran abdi.

2. Jabur 55:22 - Tuang beungbeurat anjeun kana Gusti, sarta anjeunna bakal ngadukung thee: Anjeunna moal pernah ngantep nu soleh dipindahkeun.

Pilipi 2:20 Pikeun kuring teu boga lalaki sarua, anu sacara alami bakal paduli kaayaan anjeun.

Paul ngungkabkeun kahayangna pikeun milarian jalma anu bakal ngurus gereja Pilipi sapertos anjeunna.

1. Haté Palayan: Diajar Misuh Ka batur

2. Tantangan Komunitas Otentik: Asih sareng Ngalayanan Kahiji

1. John 13: 34-35 - A parentah anyar I masihan ka anjeun, yén anjeun bogoh karana; sakumaha Kami geus dipikacinta anjeun, yén anjeun ogé silih cinta.

2. Rum 12: 9-10 - Hayu cinta jadi tanpa hypocrisy. Aborsi naon jahat. Cing kana naon anu alus. Kudu bageur silih pikanyaah ku kaasih duduluran, pikeun ngahormatan silih asih.

Pilipi 2:21 Pikeun sakabéh néangan sorangan, teu hal anu Yesus Kristus.

Jalma-jalma sering museurkeun kana naon anu mangpaat pikeun aranjeunna tibatan naon anu mangpaat pikeun Yesus Kristus.

1. Urang kudu salawasna inget pikeun nempatkeun Yesus Kristus kahiji dina kahirupan urang.

2. Urang kedah narékahan pikeun nempatkeun batur sateuacan diri urang sorangan.

1. Mateus 16:24-25 "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Saha-saha hayang jadi murid Kami kudu mungkir diri jeung nyokot salib maranéhanana sarta nuturkeun Kami. Pikeun saha hayang nyalametkeun kahirupan maranéhanana bakal leungit eta, tapi saha-saha-saha leungit maranéhanana. hirup pikeun kuring bakal manggihan eta."

2. Galata 2:20 "Kuring geus disalib jeung Kristus sarta kuring henteu deui hirup, tapi Kristus hirup di kuring. Hirup kuring ayeuna hirup dina awak, kuring hirup ku iman ka Putra Allah, anu dipikacinta kuring sarta masihan dirina sorangan. kanggo abdi."

Pilipi 2:22 Tapi maneh nyaho bukti manéhna, yén, salaku putra jeung bapana, manéhna geus dilayanan jeung kuring dina injil.

Paul nyarioskeun komitmen Timoteus kana Injil, muji anjeunna pikeun jasana sareng anjeunna.

1. Komitmen Timoteus: Conto Pikeun Urang Sadaya

2. Ngalayanan Babarengan: Yayasan Injil

1. 2 Corinthians 5: 14-15 - Pikeun cinta Kristus ngawasaan urang, sabab urang geus menyimpulkan ieu: nu hiji geus maot pikeun sakabéh, kituna sadaya geus maot; Anjeunna pupus pikeun sadayana, supaya jalma-jalma anu hirup henteu deui hirup pikeun dirina, tapi pikeun anjeunna anu maot sareng digugahkeun demi aranjeunna.

2. Mateus 28: 19-20 - Pindah kituna sarta nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

Pilipi 2:23 Ku sabab eta, kuring ngarep-ngarep bakal dikirim ayeuna, pas kuring bakal ningali kumaha éta bakal kuring.

Paulus ngirim Timoteus ka urang Pilipi, sarta bakal mutuskeun iraha rék ngalakukeunana dumasar kana kaayaanana sorangan.

1. "Pentingna Sabar Nalika Ngadagoan Waktuna Gusti"

2. "Pengorbanan Ngawula ka Batur"

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal naek nepi ka jangjang kawas garuda; aranjeunna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, teu pingsan ".

2. Galata 6: 2 - "Tanggungan masing-masing burdens, sarta jadi minuhan hukum Kristus."

Pilipi 2:24 Tapi kuring percanten ka Gusti yén kuring ogé bakal datang teu lila.

Paulus nganyatakeun kapercayaan ka Yéhuwa jeung yakin yén manéhna bakal geura-giru gabung jeung urang Pilipi.

1. Kasatiaan Allah jeung Kapercayaan Urang ka Anjeunna

2. Waktu Allah sareng Kasabaran Urang

1. Rum 15:13 - "Mugi Allah harepan eusian anjeun kalayan sagala kabagjaan jeung katengtreman sakumaha anjeun percanten ka Anjeunna, ku kituna anjeun bisa overflow jeung harepan ku kakawasaan Roh Suci."

2. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; aranjeunna bakal naek nepi ka jangjang kawas garuda; aranjeunna bakal lumpat teu jadi weary; maranéhna bakal leumpang jeung teu pingsan."

Pilipi 2:25 Tapi kuring nyangka kudu ngirim ka anjeun Epaphroditus, dulur kuring, sareng pendamping dina padamelan, sareng sasama prajurit, tapi utusan anjeun, sareng anjeunna anu ngalayanan kabutuhan kuring.

Paulus ngutus Epafroditus ka urang Pilipi sabagé wawakil, dulur, jeung batur gawé pikeun mantuan dina palayanan maranéhna.

1. Pentingna Ngahiji dina Kamentrian

2. Ngakuan Anugrah Gusti pikeun Pagawean

1. John 15: 12-13 - "Ieu parentah Kami, yen maraneh cinta karana, sakumaha Kuring geus dipikacinta anjeun. Greater cinta teu boga lalaki ti ieu, nu hiji lalaki iklas hirupna pikeun babaturanana."

2. Rum 12: 4-5 - "Kanggo salaku urang boga loba anggota dina hiji awak, sarta sakabeh anggota boga kantor sarua: Ku kituna urang, keur loba, mangrupakeun hiji awak di Kristus, sarta unggal hiji anggota hiji sejen."

Pilipi 2:26 Pikeun anjeunna longed sanggeus anjeun sadayana, sarta pinuh ku heaviness, sabab anjeun geus uninga yen anjeunna geus gering.

Paul nganyatakeun kaasih sareng prihatin anu jero ka urang Pilipi, sabab anjeunna pinuh ku kasedih kusabab ngupingkeun panyakitna.

1. Diajar Cinta ku Kaasih Paul-kawas

2. Némbongkeun Kapedulian jeung Perhatian ka Batur

1. Rum 12:15 - Girang jeung jalma anu girang, ceurik jeung jalma anu weep.

2. 1 John 4: 7 - tercinta, hayu urang silih cinta, pikeun cinta téh ti Allah; jeung dulur anu mikanyaah téh dilahirkeun ti Allah jeung nyaho ka Allah.

Pilipi 2:27 Pikeun memang anjeunna gering nearing maot: tapi Allah geus welas asih ka manéhna; Jeung lain ngan manéhna, tapi kuring ogé, lest kuring kudu boga kasedihan kana kasedihan.

Paulus nyarioskeun kumaha Allah mikawelas ka anjeunna sareng anu gering, ngahindarkeun aranjeunna duanana tina kedah nyanghareupan kasedih.

1. Welas Asih Gusti

2. Welas Asih Gusti dina Cara Teu Disangka

1. Mateus 9:36 - Nalika Yesus ningali balaréa, anjeunna karunya ka aranjeunna, sabab éta harassed jeung daya teu upaya, kawas domba tanpa angon a.

2. Jabur 103: 8 - Gusti téh welas asih jeung welas asih, slow kana anger, abounding asih.

Pilipi 2:28 Ku sabab kitu, kuring ngutus anjeunna langkung ati-ati, supados, upami anjeun ningali deui anjeunna, anjeun tiasa girang, sareng kuring janten langkung sedih.

Paulus ngintunkeun Timoteus kalayan ati-ati pisan, supaya urang Pilipi bakal gumbira nalika ningali anjeunna deui sareng Paulus bakal ngirangan kasedihan.

1. "Kabungahan Reuni"

2. "Kakuatan dorongan"

1. Jabur 30: 5: "Kanggo anger-Na ngan sakedapan, sarta ni'mat-Na pikeun hirupna. Weeping bisa reureuh pikeun peuting, tapi kabagjaan datang jeung isuk."

2. Rum 12:15: "Gumbira jeung jalma anu girang, ceurik jeung jalma anu weep."

Pilipi 2:29 Ku sabab kitu, tarima anjeunna dina Gusti kalayan bagja; sareng ngajaga reputasi sapertos kieu:

Petikan éta nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngabagéakeun jalma-jalma anu ngawula Gusti kana komunitasna kalayan sumanget sareng ngarawat aranjeunna kalayan hormat.

1. Ngabagéakeun Hamba: Ngagungkeun Anu Satia

2. Ngahormatan jeung Hormat: Konci pikeun Silaturahmi

1. Rum 16: 2 - "Yen anjeun nampi dirina dina Gusti, sakumaha janten wali, sarta yén anjeun mantuan nya dina bisnis naon baé hath merlukeun anjeun: pikeun manéhna hath geus succourer loba, sarta sorangan ogé."

2. Siloka 16:7 - "Lamun jalan manusa mangga PANGERAN, anjeunna ngajadikeun malah musuh-Na janten rukun jeung manehna."

Pilipi 2:30 Sabab pikeun karya Kristus manéhna geus deukeut kana maot, teu ngeunaan hirupna, pikeun nyadiakeun kakurangan Anjeun layanan ka arah kuring.

Paul muji Epaphroditus pikeun risking hirupna pikeun minuhan layanan na ka gareja.

1: Urang kudu salawasna siap ngorbankeun nyawa urang pikeun layanan gareja.

2: Urang henteu kedah nganggap garéja pikeun dibales, tapi salawasna daék masihan diri pikeun misina.

1: Yohanes 15:13 - "Asih anu langkung ageung teu aya anu langkung ti ieu: nyerahkeun nyawa pikeun babaturan."

2: 1 John 3: 16 - "Kieu kumaha urang terang naon cinta: Yesus Kristus masrahkeun nyawa-Na pikeun urang. Sareng urang kedah nyerahkeun nyawa urang pikeun dulur-dulur urang."

Pilipi 3 nyaéta bab katilu tina Surat Paulus ka urang Pilipi. Dina bab ieu, Paulus ngabahas perjalanan spiritualna sorangan, ngingetkeun kana ajaran palsu, sareng ngadorong jalma-jalma mukmin pikeun terus maju kana tujuan terang Kristus.

Ayat 1: Paul dimimitian ku ngingetkeun umat percaya pikeun waspada kana guru palsu anu ngandelkeun prakték agama luar (Pilipi 3: 1-6). Anjeunna negeskeun yén sunat leres-leres mangrupikeun masalah haté sareng sanés ngan ukur ritual lahiriah. Paul babagi kasang tukang sorangan salaku urang Yahudi taat, nyorot kapercayaan agama impressive na. Tapi, anjeunna nganggap sagala prestasi éta rugi dibandingkeun sareng terang Kristus.

Ayat ka-2: Paulus ngajelaskeun yén anjeunna nganggap sagala hal rugi ku sabab terang Kristus sareng kapendak dina Anjeunna (Pilipi 3: 7-11). Anjeunna mikahayang kapendak dina Kristus kalayan kabeneran anu asalna tina iman tinimbang ku karya hukum. Paulus ngébréhkeun kahayangna pikeun mikanyaho Kristus sacara saksama — milu kasangsaraan-Na jeung jadi kawas Anjeunna dina pupus-Na, supaya manéhna bisa dihudangkeun deui ti nu maraot.

Alinea 3: Bab ieu ditungtungan ku pangajak pikeun jalma-jalma mukmin pikeun terus maju kana kadewasaan imanna (Pilipi 3:12-21). Paul ngaku yén anjeunna henteu acan ngahontal kasampurnaan tapi terus pencét payun. Anjeunna nyorong jalma-jalma mukmin pikeun mopohokeun naon anu aya di tukangeunana sareng teraskeun ka payuneun naon anu aya di payun - nyauran surga anu aya dina Kristus Yesus. Anjeunna ngingetkeun ka jalma-jalma anu hirup salaku musuh salib, tapi ngajamin yén kawarganagaraanna aya di sawarga, ngantosan wangsulna Jurusalametna.

Ringkesanana,

Bab tilu tina Pilipi highlights pentingna transformasi spiritual leres tinimbang ngandelkeun prakték agama éksternal atawa prestasi.

Paul babagi lalampahan pribadi-Na, tempo sagala Kapercayaan agama na salaku leungitna dibandingkeun uninga Kristus intimately ngaliwatan iman.

Anjeunna nyorong jalma-jalma mukmin pikeun terus maju kana kadewasaan, mopohokeun prestasi atanapi kagagalan anu kapungkur sareng teras-terasan maju kana panggero surgawi aranjeunna dina Kristus Yesus. bab warns ngalawan ajaran palsu jeung nekenkeun kawarganagaraan pamungkas mukmin di sawarga, eagerly awaiting mulang Jurusalamet maranéhanana.

Pilipi 3:1 Tungtungna, dulur-dulur kuring, girang dina Gusti. Nulis hal anu sarua ka anjeun, pikeun kuring memang teu grievous, tapi pikeun anjeun éta aman.

Girang di Gusti!

1: Hayu urang diajar bagja ka Yéhuwa, teu sual kaayaanana.

2: Hayu urang neuteup ka Yéhuwa, yén Mantenna masihan urang panglipur sareng kakuatan dina waktos urang peryogi.

1: Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2: Habakuk 3: 17-18 - Sanajan tangkal anjir moal mekar, atawa buah bakal aya dina vines; pagawean tina zaitun bakal gagal, sarta sawah bakal ngahasilkeun euweuh daging; domba bakal neukteuk off ti melu, sarta moal aya gerombolan di warung: Acan kuring bakal girang di Gusti, abdi bakal bungah di Allah kasalametan abdi.

Pilipi 3:2 Awas anjing, awas pagawe jahat, awas tina concision.

Paulus ngingetkeun urang Pilipi supaya waspada ka jalma-jalma anu nyoba nyimpang ku ajaran palsu.

1. Urang Kudu Ngalaksanakeun Panginten sareng Henteu Nurutkeun Pangajaran Palsu

2. Tetep Fokus kana Firman Allah sareng Henteu Pamadegan Manusa

1. 1 Tesalonika 5:21-22 - Nguji sagala hal; nyekel pageuh naon alus.

2. 2 Korinta 11: 3-4 - Tapi Kami sieun nu sagampil Hawa ieu deceived ku licik oray urang, pikiran anjeun bisa kumaha bae jadi dipingpin sesat tina bakti ikhlas tur murni anjeun ka Kristus.

Pilipi 3:3 Pikeun urang anu sunat, anu ibadah ka Allah dina sumanget, jeung girang di Kristus Yesus, jeung teu boga kapercayaan dina daging.

Urang kedah nempatkeun iman sareng kapercayaan ka Kristus, sanés dina diri urang sorangan.

1: Sangkan kabagjaan jeung kasugemaan sajati, urang kudu percaya ka Kristus, lain ka diri urang sorangan.

2: Girang di Kristus Yesus, jeung teu boga kapercayaan dina daging – hijina jalan ngalaman kabagjaan sajati jeung contentment.

1: Rum 8:37-39 - "Henteu, dina sagala hal ieu urang langkung unggul ku jalan anjeunna anu dipikacinta ka urang. Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa sétan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, boh kakuatan, boh jangkungna atawa jero, boh nu sejenna dina sadaya ciptaan, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah nu aya dina Kristus Yesus Gusti urang."

2: John 15: 11 - "Kami parantos nyarioskeun ieu ka anjeun supados kabagjaan abdi aya di anjeun sareng kabagjaan anjeun janten lengkep."

Pilipi 3:4 Padahal kuring oge bisa boga kapercayaan kana daging. Upami aya anu nganggap yén anjeunna ngagaduhan anu tiasa dipercanten kana daging, kuring langkung:

Paul nyatakeun yén anjeunna langkung percaya kana kamampuan dirina tibatan jalma sanés.

1. Kakuatan Pikiran Percaya Diri

2. Percanten ka Diri Urang vs Percanten ka Gusti

1. Paribasa 3: 5-6 "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku Mantenna, sarta anjeunna bakal ngarahkeunnana jalur thy."

2. Rum 12: 3 "Kanggo kuring nyebutkeun, ngaliwatan kurnia anu dibikeun ka kuring, ka unggal lalaki nu aya di antara anjeun, ulah mikir dirina leuwih luhur ti anjeunna halah pikir, tapi kudu mikir soberly, nurutkeun sakumaha Allah geus diurus unggal jalma ukuran iman".

Pilipi 3:5 Disunnat dina poe kadalapan, ti kaom Israil, ti kaom Binyamin, urang Ibrani urang Ibrani; sakumaha noel hukum, urang Parisi;

Paulus ngajelaskeun dirina salaku urang Yahudi anu disunat dina dinten ka-8 sareng kalebet kaom Binyamin, bangsa Israil, sareng urang Parisi ngeunaan hukum.

1. "Kakuatan Sunat: Titingalian Idéntitas Yahudi Paul"

2. "Iman urang Parisi: Ngartos Legalisme Paul"

1. Genesis 17: 10-14 - covenant Allah kalawan Abraham ngeunaan sunat

2. Mateus 23: 1-3 - panghukuman Yesus tina legalism urang Parisi '

Pilipi 3:6 Ngeunaan getol, persecuting jamaah; nyentuh kabeneran anu aya dina Toret, tanpa cacad.

Paulus ngingetkeun urang Pilipi supaya ulah kaleuleuwihi dina nganiaya Garéja, tapi pikeun ngajaga kabeneran hukum.

1. Zeal pikeun Firman Allah: The Power of Righteousness

2. Bahaya Kabeneran Diri: Uji Gancang Anjeun

1. Rum 10: 2-3 - Pikeun kuring tega aranjeunna catetan yén maranéhna boga zeal Allah, tapi teu nurutkeun pangaweruh. Sabab anu teu nyaho kana kabeneran Allah, sarta rek ngadegkeun kabeneran sorangan, geus teu tunduk kana kabeneran Allah.

2. Ibrani 11: 6 - Tapi tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun manéhna: pikeun manéhna nu datang ka Allah kudu percaya yen Anjeunna aya, sarta yén manéhna téh rewarder maranéhanana anu rajin néangan manéhna.

Pilipi 3:7 Tapi naon-naon anu mangpaat pikeun kuring, anu ku kuring dianggap rugi pikeun Kristus.

Petikan éta nekenkeun pentingna ngorbankeun kauntungan material demi Kristus.

1: Urang kedah daék nempatkeun Kristus sateuacan naon waé dina kahirupan urang.

2: Urang kudu siap nyieun kurban demi Kristus.

1: Mateus 16:24-25 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Saha-saha anu hayang jadi murid Kami, kudu mungkir diri, nyandak salib maranéhanana sarta nuturkeun Kami."

2: Mateus 6:33 - "Tapi neangan heula karajaan-Na jeung kaadilan-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal dibikeun ka anjeun ogé."

Pilipi 3: 8 Leres, tangtosna, sareng kuring nganggap sagala hal tapi rugi pikeun kaunggulan pangaweruh ngeunaan Kristus Yesus Gusti abdi: pikeun saha kuring parantos kaleungitan sagala hal, sareng ngitung aranjeunna salaku kotoran, supados kuring meunang Kristus,

Petikan ieu nyarioskeun pentingna pikeun meunangkeun pangaweruh ngeunaan Yesus Kristus sareng kahayang pikeun ngorbankeun sagala hal dunya pikeun meunangkeun Anjeunna.

1: Teu aya di dunya ieu anu langkung berharga tibatan pangaweruh ngeunaan Yesus Kristus sareng kabungahan anu aya.

2: Urang kudu daék nyerah naon waé pikeun meunangkeun Yesus Kristus, sabab Anjeunna leuwih berharga ti naon waé anu ditawarkeun dunya ieu.

1: Mateus 13: 44-46 - The pasemon ngeunaan harta disumputkeun di sawah.

2: Kolosa 3: 1-4 - Atur pikiran anjeun kana hal-hal anu di luhur, sanés hal-hal anu aya di bumi.

Pilipi 3: 9 Sarta kapanggih dina anjeunna, teu boga kabeneran kuring sorangan, nu mangrupa hukum, tapi nu ngaliwatan iman ka Kristus, kabeneran nu Allah ku iman.

Paul nyorong mukmin pikeun iman ka Kristus tinimbang ngandelkeun kabeneran sorangan, anu dumasar kana hukum.

1. Pasang Iman anjeun ka Kristus: Kabeneran anu dipasihkeun ku Allah

2. Kakuatan Iman: Milarian Kabeneran Sajati dina Kristus

1. Rum 3:21-22 - Tapi ayeuna kabeneran Allah sajaba ti hukum geus wangsit, keur disaksian ku Toret jeung nabi-nabi, 22 komo kabeneran Allah, ngaliwatan iman ka Yesus Kristus, ka sadaya jeung ka sadaya anu . percaya.

2. Galata 2: 15-16 - Urang sorangan urang Yahudi ku kalahiran teu sinners Gentile; 16 Tapi urang terang yen hiji jalma teu dibenerkeun ku karya Toret tapi ku iman ka Yesus Kristus, jadi urang ogé geus percaya ka Kristus Yesus, supaya bisa dibenerkeun ku iman ka Kristus, teu ku lampah hukum, sabab karya hukum teu saurang ogé bakal diyakinkeun.

Pilipi 3:10 Pikeun bisa nyaho manéhna, jeung kakawasaan jadian-Na, jeung ukhuwah sangsara-Na, keur dijieun conformable kana pupusna;

Petikan ieu ngeunaan hoyong terang Kristus ku cara ngartos kakawasaan sareng kasangsaraan-Na supados saluyu sareng pupus-Na.

1: Keur disaruakeun jeung Pupusna Kristus

2: Nyaho Kristus Ngaliwatan Kakawasaan jeung Sangsara-Na

1: Rum 12: 1-2 - Ku sabab eta, dulur-dulur, ku sabab rahmat Allah, pikeun ngorbankeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pikaresepeun ka Allah-ieu ibadah anjeun leres tur pantes. Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun.

2: Mateus 16:24 - Saur Isa ka murid-murid-Na, "Sing saha anu hayang jadi murid Kami, kudu mungkir diri, manggul salibna, sarta nuturkeun Kami."

Pilipi 3:11 Upami ku cara naon waé kuring tiasa ngahontal kebangkitan anu maot.

Paulus ngungkabkeun kahayangna pikeun dihudangkeun deui nu maraot.

1. The Power of Persib: Paul urang Ngudag tina kiamat

2. Harepan Sawarga: Kabangkitan Nu Paéh

1. Rum 8:18-25 - Pikeun kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan nu bakal diungkabkeun ka urang.

2. 1 Korinta 15: 12-20 - Tapi dina kanyataanana Kristus geus diangkat ti nu maraot, nu firstfruits maranéhanana anu geus fallen saré.

Pilipi 3:12 Teu saolah-olah kuring geus attained, boh geus geus sampurna: tapi kuring nuturkeun sanggeus, lamun nu bisa apprehend nu keur nu ogé apprehended Kristus Yesus.

Paul nyorong mukmin pikeun narékahan pikeun kasampurnaan iman maranéhanana.

1. Kasampurnaan dina Iman: Ngahontal Calling Luhur Kami

2. Hirup Nepi ka Tanggung Jawab Kristen Urang

1. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

2. Mateus 5:48 - Ku kituna anjeun kudu sampurna, sakumaha Rama sawarga anjeun sampurna.

Pilipi 3:13 Dulur-dulur, kuring henteu kaétang sorangan, tapi ieu anu kuring laksanakeun, mopohokeun hal-hal anu aya di tukangeunana, sareng dugi ka hal-hal anu sateuacanna.

Petikan ieu nyorong urang pikeun difokuskeun masa depan, ngantunkeun masa lalu.

1: "Tingali Ka hareup: Ninggalkeun Masa Lalu"

2: "Tumuwuh Ngaliwatan Parobihan: Pindah ka Masa Depan"

1: Yesaya 43: 18-19 "Ulah inget hal baheula, atawa nganggap hal heubeul. Behold, Kuring keur ngalakonan hal anyar; ayeuna eta springs mudik, anjeun teu ngarasa eta?"

2: 2 Korinta 5:17 "Ku sabab eta, lamun saha aya dina Kristus, manéhna téh ciptaan anyar. Nu heubeul geus kaliwat; behold, nu anyar geus datang."

Pilipi 3:14 Kuring pencét kana tanda pikeun hadiah tina panggero luhur Allah dina Kristus Yesus.

Ayat ieu nyorong urang pikeun narékahan pikeun tujuan urang sareng nganggo kakawasaan Kristus pikeun ngabantosan urang sapanjang jalan.

1. "The High Calling of God: Pursuing Our Goals in Christ"

2. "Pencét Nuju Tanda: Tetep Kursus sareng Yesus"

1. Mateus 6:33 - "Tapi neangan heula karajaan-Na jeung amal saleh-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal dibikeun ka anjeun ogé."

2. Galata 6: 9 - "Ulah jadi bosen dina ngalakonan alus, pikeun dina waktu ditangtoskeun urang bakal panén a lamun urang teu nyerah."

Pilipi 3:15 Ku kituna hayu urang, saloba jadi sampurna, jadi kitu pikiran: jeung lamun dina sagala hal anjeun jadi disebutkeun pikiran, Allah bakal nembongkeun komo ieu ka anjeun.

Petikan nyorong urang pikeun narékahan pikeun kasampurnaan, sareng ngajamin yén upami urang henteu satuju, Gusti bakal nunjukkeun jalan ka urang.

1. Kasampurnaan mangrupa Tujuan Attainable

2. Nuturkeun Jalan Gusti mangrupikeun Kunci Kasuksesan

1. Epesus 4:13 - "Nepi ka urang sadayana sumping dina persatuan iman, jeung pangaweruh ngeunaan Putra Allah, nepi ka manusa sampurna, nepi ka ukuran tina stature of fulness Kristus."

2. James 1: 4 - "Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna nya, nu bisa jadi sampurna jeung sakabéh, wanting nanaon."

Pilipi 3:16 Tapi, dimana urang geus attained, hayu urang leumpang ku aturan sarua, hayu urang pikiran hal anu sarua.

Umat mukmin kudu narékahan pikeun terus hirup luyu jeung patokan-patokan anu geus dihontal.

1. "Tetep dina Lagu: Ngudag Jalan anu Konsisten sareng Gusti"

2. "Hirup Saluyu jeung Standar Urang Geus Kahontal"

1. Galata 5:25 - "Lamun urang hirup ku Roh, hayu urang ogé leumpang ku Roh."

2. Kolosa 2: 6 - "Ku kituna anjeun geus narima Kristus Yesus Gusti, jadi leumpang di Anjeunna."

Pilipi 3:17 Dulur-dulur, tuturkeun Kami babarengan, jeung tandai jalma-jalma anu leumpangna sakumaha anu ku maraneh geus jadi conto.

Paulus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun nuturkeun conto anjeunna ngeunaan hirup anu bakti ka Kristus.

1. Leumpang dina Tapak Paul: Hirup Hirup Bakti ka Allah

2. Nuturkeun Conto Para Suci: Tumuwuh dina Kasucian

1. 1 Korinta 11: 1 - "Jadi imitators kuring, sakumaha Kami Kristus."

2. Ibrani 12: 1-2 - "Ku sabab éta, ku sabab urang dikurilingan ku méga anu ageung saksi, hayu urang nyingkirkeun unggal beurat, sareng dosa anu caket pisan, sareng hayu urang lumpat kalayan sabar dina balapan anu disetél. Di payuneun urang, ningali ka Yesus, anu ngadegkeun sareng nyampurnakeun iman urang, anu ku kabungahan anu dititipkeun sateuacan Anjeunna nanggung salib, nganggap éra, sareng linggih di sisi katuhu tahta Allah."

Pilipi 3:18 (Kanggo seueur anu leumpang, anu kuring sering nyarioskeun ka anjeun, sareng ayeuna nyarioskeun ka anjeun sanajan nangis, yén aranjeunna musuh salib Kristus:

)

petikan warns ngalawan jalma anu musuh salib Kristus.

1: Nuturkeun jalan Kristus - Pentingna hirup nurutkeun ajaran Yesus jeung kurban-Na pikeun urang.

2: Nolak ajaran palsu dunya - Embracing jalan kabeneran jeung nolak godaan dunya.

1: Kolosa 3: 5-10 - Ku kituna, maehan naon earthly di anjeun: immorality seksual, najis, hawa nafsu, kahayang jahat, jeung covetousness, nu idolatry.

2: 2 Tesalonika 3: 6-15 - Ayeuna kami maréntahkeun ka anjeun, dulur-dulur, dina nami Gusti urang Yesus Kristus, supaya anjeun ngajauhan dulur-dulur anu leumpang dina idleness sareng henteu saluyu sareng tradisi anu anjeun nampi ti kami. .

Pilipi 3:19 Anu ahirna ancur, anu Allahna beuteungna, anu kamulyaanna aya dina éra, anu mikirkeun hal-hal dunya.)

Sababaraha urang hirup keur pelesir sorangan jeung paduli ngan hal earthly, tapi ieu bakal ngakibatkeun karuksakan.

1: Jalan karusakan sanés jalan kahirupan. Urang kudu neuteup ka Allah jeung nempatkeun Anjeunna kahiji dina kahirupan urang lamun urang hayang manggihan kabagjaan sajati jeung perdamaian.

2: Urang teu kudu disesatkan ku kahayang jeung pleasures earthly, tapi neangan Allah pikeun tujuan jeung kabagjaan sabenerna urang.

1: Kolosa 3: 2 - Nyetél pikiran anjeun kana hal-hal di luhur, sanés hal-hal dunya.

2: Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

Pilipi 3:20 Pikeun paguneman urang di sawarga; Ti mana ogé urang ngarepkeun Jurusalamet, Gusti Yesus Kristus:

Petikan nyarioskeun milarian Gusti Yesus Kristus, Juru Salamet urang, ti Surga.

1. The Hope jeung Kasalametan Yesus Kristus - Pilipi 3:20

2. Percanten kana Paguneman Surgawi Urang - Pilipi 3:20

1. Mateus 16:27 - Pikeun Putra Manusa bakal datang jeung malaikat-Na dina kamulyaan Rama-Na, jeung saterusna manéhna bakal repay unggal jalma nurutkeun naon manéhna geus dipigawé.

2. Ibrani 9:28 - jadi Kristus, sanggeus geus ditawarkeun sakali nanggung dosa loba, bakal muncul kadua kalina, teu nungkulan dosa tapi nyalametkeun jalma anu eagerly nungguan manéhna.

Pilipi 3:21 Anu bakal ngarobih awak urang anu hina, supados tiasa janten sapertos awakna anu mulya, dumasar kana padamelan anu ku anjeunna tiasa nalukkeun sagala hal ka dirina.

Petikan ieu tina Pilipi 3:21 ngajarkeun urang yén Allah gaduh kakuatan pikeun ngarobih awak jasmani urang janten sapertos awak-Na anu mulya.

1. Transformasi urang kana Gambar Allah

2. Kaagungan Allah Nu Maha Kawasa Nu Maha Kawasa

1. Rum 8:29 - Pikeun saha manéhna foreknow, manéhna ogé predestinate jadi conformed kana gambar Putra-Na, yén manéhna bisa jadi firstborn diantara loba baraya.

2. 2 Korinta 3:18 - Tapi urang sadayana, kalawan beungeut kabuka beholding sakumaha dina kaca kamulyaan Gusti, anu robah jadi gambar sarua tina kamulyaan ka kamulyaan, malah sakumaha ku Roh Gusti.

Pilipi 4 mangrupikeun bab kaopat sareng terakhir tina Surat Paulus ka urang Pilipi. Dina bab ieu, Paul nyadiakeun parentah praktis pikeun jalma percaya pikeun ngajaga kabagjaan, katengtreman, jeung contentment dina kahirupan maranéhanana.

Ayat 1: Paul dimimitian ku exhorting mukmin pikeun nangtung teguh dina Gusti jeung reconcile sagala konflik diantara sorangan (Pilipi 4:1-5). Manéhna ngajurung dua awéwé, Euodia jeung Sintique, pikeun satuju ka Yéhuwa. Paul nekenkeun rejoicing salawasna sarta letting gentleness dipikawanoh ka sadaya. Anjeunna ngadesek jalma-jalma mukmin pikeun henteu hariwang, tapi langkung-langkung nyangking kasalempangna ka payuneun Allah ngalangkungan doa sareng sukur.

Ayat ka-2: Paulus nyorotkeun pentingna museurkeun kana kahadéan anu positif sareng pamikiran anu saleh (Pilipi 4:6-9). Anjeunna nyorong jalma-jalma mukmin pikeun henteu hariwang ngeunaan naon waé, tapi ngan ukur naroskeun pamundutna ka Allah. Katengtreman Allah bakal ngajaga hate jeung pikiran maranéhanana dina Kristus Yesus. Paulus ngajurung maranéhna pikeun mikirkeun hal-hal anu bener, terhormat, adil, murni, éndah, terpuji — kahadéan anu pantes dipuji.

Alinea 3: Bab ieu dipungkas ku ucapan syukur pikeun dukungan anu ditampi ti urang Pilipi (Pilipi 4:10-23). Paul ngaku loma aranjeunna dina nyayogikeun kabutuhanana nalika anjeunna di panjara. Anjeunna ngajamin yén Allah bakal nyayogikeun sagala kaperluan maranéhanana dumasar kana kabeungharan-Na dina kamulyaan ngalangkungan Kristus Yesus. Paul manjangkeun salam ti sasama pagawe sarta ngirimkeun asih sarta berkah-pinuh rahmat-Na.

Ringkesanana,

Bab opat tina Pilipi nekenkeun ngajaga kabagjaan, katengtreman, contentment amidst konflik atawa kahariwang ngaliwatan gumantungna doa ka Allah.

Paul exhorts mukmin pikeun nangtung teguh dina Gusti jeung reconcile sagala sengketa diantara sorangan bari cultivating a mindset fokus kana virtues pantes pujian.

Manéhna nganyatakeun rasa sukur pikeun pangrojong anu ditampi ti urang Pilipi bari ngajamin yén Allah bakal nyumponan sagala pangabutuhna numutkeun kalimpahan-Na. Bab éta dipungkas ku salam sareng berkah anu pinuh ku rahmat ti Paulus sareng sasama padamelna.

Bab ieu nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngutamakeun persatuan, doa, pamikiran positip, sareng syukur bari ngandelkeun rezeki Allah sareng manjangkeun rahmat-Na ka batur.

Pilipi 4:1 Ku sabab kitu, dulur-dulur anu dipikaasih jeung dipikanyaah, kabungahan jeung makuta kuring, sing jadi pangdeukeutna ka Gusti, anu dipikacinta.

Petikan éta nyorong urang pikeun tetep tabah dina iman sareng percanten ka Yéhuwa.

1. Nangtung Teguh ka Gusti: Kakuatan Iman Urang

2. Nyambungkeun Diri Ka Gusti: Tetep Teguh dina Firman Allah

1. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2. Ibrani 10:23 - Hayu urang nyekel pageuh profési iman urang tanpa wavering; (sabab anjeunna satia anu jangji;)

Pilipi 4:2 Abdi naroskeun ka Euodias, sareng Sintikhe, supados aranjeunna sami sareng Gusti.

Paulus ngajurung Euodias jeung Sintique pikeun boga sikep nu sarua dina Yéhuwa.

1: Ngabogaan Manunggal dina Gusti.

2: Hirup Akur jeung Batur.

1: Kolosa 3:12-14 - Ku kituna, sakumaha anu dipilih ku Allah, anu suci sareng dipikacinta, manah welas asih, kahadean, rendah haté, lemah lembut, sareng kasabaran.

2: Ibrani 12:14 - Narékahan pikeun karapihan jeung dulur, sarta pikeun kasucian tanpa nu teu saurang ogé bakal ningali Gusti.

Pilipi 4:3 Jeung kuring intreat thee oge, yokefellow bener, mantuan eta awewe nu labored jeung kuring dina injil, jeung Clement oge, jeung jeung batur fellowlaborers kuring, anu ngaran aya dina buku kahirupan.

Passage Paul nyuhunkeun bantosan ti batur-baturna dina injil, Clement, sareng batur-batur buruh anu namina aya dina buku kahirupan.

1. Kakuatan Kolaborasi dina Injil

2. Ajén Ngaran dina Kitab Kahirupan

1. Rum 1:16 - Pikeun Kami teu isin tina injil Kristus: for eta teh kakawasaan Allah pikeun kasalametan ka unggal hiji nu believeth; ka urang Yahudi heula, kitu deui ka urang Yunani.

2. Wahyu 20:15 - Jeung saha anu teu kapanggih ditulis dina kitab kahirupan ieu dialungkeun kana lautan seuneu.

Pilipi 4:4 Salawasna bagja ka Gusti;

Petikan éta nyorong urang pikeun mendakan kabagjaan sareng kasugemaan dina Gusti salawasna.

1: Milarian Bungah sareng Kasugemaan di Gusti

2: Bangga dina Kahadéan Allah

1: Yakobus 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, dulur kuring, lamun anjeun papanggih cobaan rupa-rupa, pikeun anjeun terang yén ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

2: Jabur 16:11 - Anjeun masihan terang ka abdi jalan hirup; dina ayana anjeun aya fullness kabagjaan; di leungeun katuhu anjeun aya kanikmatan salamina.

Pilipi 4: 5 Hayu moderation anjeun dipikawanoh ka sadaya lalaki. Gusti geus deukeut.

Urang kudu salawasna sedeng dina kabiasaan urang, sabab Gusti geus deukeut.

1. Pentingna Moderation - Pilipi 4: 5

2. Deukeutna Gusti - Pilipi 4:5

1. Yakobus 1: 19-20 - Nyaho ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah.

2. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti teu aya hukum.

Pilipi 4:6 Kade ulah nanaon; tapi dina unggal hal ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah.

Urang henteu kedah hariwang ngeunaan naon waé, tibatan, urang kedah ngadoa ka Gusti kalayan sukur sareng ngantepkeun Anjeunna terang kana pamundut urang.

1. Kakuatan Doa: Urang tiasa ngandelkeun doa ka Gusti tibatan hariwang.

2. Puji Syukur: Urang bisa némbongkeun rasa sukur ka Allah ku cara ngahaturkeun nuhun kana doa urang.

1. Mateus 6:25-34 - Yesus ngajarkeun urang ulah salempang jeung gantina percanten ka Allah.

2. 1 Tesalonika 5: 16-18 - Urang kedah girang, neneda jeung masihan nuhun dina sagala kaayaan.

Pilipi 4:7 Jeung katengtreman Allah, nu ngaliwatan sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun ngaliwatan Kristus Yesus.

Katengtreman Allah, nu ngaleuwihan sakabeh pamahaman manusa, bakal ngajaga hate jeung pikiran urang percaya ngaliwatan Yesus Kristus.

1. The Unfathomable Peace Allah - Ngalanglang bojong karapihan nu Allah nawarkeun urang ngaliwatan Yesus Kristus.

2. Ngajaga Haté jeung Pikiran urang - ngarti kumaha carana ngajaga diri tina dunya jeung pangaruhna ngaliwatan Yesus Kristus.

1. John 14:27 - "Karapihan kuring ninggalkeun sareng anjeun, karapihan abdi masihan ka anjeun: teu sakumaha dunya giveth, I masihan ka anjeun. Hayu ulah haté anjeun jadi troubled, atawa ngantep éta sieun ".

2. Yesaya 26:3 - "Thou bakal tetep anjeunna dina karapihan sampurna, anu pikiran geus stayed on thee: sabab anjeunna trusts di thee."

Pilipi 4: 8 Tungtungna, dulur-dulur, naon waé hal anu leres, naon waé anu jujur, naon waé hal anu adil, naon waé anu suci, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu dipikaresep; lamun aya kahadean, jeung lamun aya pujian, pikir dina hal ieu.

Paul maréntahkeun jalma-jalma mukmin pikeun museurkeun pikiranana kana hal-hal anu leres, jujur, adil, murni, pikaresepeun, laporan anu saé, berbudi, sareng terpuji.

1. Kakuatan Pikiran: Kumaha Pikiran Urang Ngabentuk Kahirupan Urang

2. Pentingna Pikiran Katuhu: Transformasi Pikiran Anjeun Pikeun Transformasi Kahirupan Anjeun

1. Rum 12: 2 "Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus, ditarima jeung sampurna."

2. Siloka 23:7 "Sabab sakumaha anjeunna mikir dina haténa, kitu ogé anjeunna."

Pilipi 4:9 Hal-hal anu ku maraneh geus diajarkeun, ditampi, didangukeun, jeung ditingali ku Kami, laksanakeun, sarta Allah nu Maha Kawasa bakal nyarengan ka maraneh.

Petikan ieu nyorong jalma-jalma mukmin pikeun terus ngalakukeun naon anu aranjeunna pelajari, katarima, kadéngé sareng katingali ti Yesus, sareng Gusti bakal aya sareng aranjeunna dina katengtreman.

1. Katengtreman Gusti: Diajar ti Yesus sareng Ngidinan Gusti Nuntun Anjeun

2. Hirup Anu Urang Nyaho: Nuturkeun Yesus sareng Ngalaman Damai Gusti

1. Kolosa 3:16 - Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly dina sagala hikmah; ngajarkeun jeung admonishing karana dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung rahmat dina hate anjeun ka Gusti.

2. John 14:27 - Peace kuring ninggalkeun sareng anjeun, karapihan abdi masihan ka anjeun: teu sakumaha dunya giveth, kuring masihan ka anjeun. Entong hariwang haté anjeun, ulah sieun.

Pilipi 4:10 Tapi kuring girang pisan dina Gusti, yén ayeuna di ahir care anjeun ka kuring hath flourished deui; dimana anjeun ogé ati-ati, tapi anjeun kakurangan kasempetan.

Panyatur gumbira ka Gusti sabab kaparigelan batur ka Mantenna mekar deui sanajan mimitina teu aya kasempetan pikeun ngalakukeunana.

1. Bagja ka Pangéran pikeun ni’mat kaurus batur.

2. Cherish moments miara jeung kahadean urang narima dina kahirupan.

1. 1 Tesalonika 5:18 - "dina sagalana masihan nuhun; pikeun ieu téh wasiat Allah di Kristus Yesus pikeun anjeun."

2. Ibrani 10:24 - "Jeung hayu urang mertimbangkeun silih guna aduk nepi cinta jeung karya alus."

Pilipi 4:11 Abdi henteu nyarios perkawis kabutuh: sabab kuring parantos diajar, dina kaayaan naon waé kuring, sareng éta janten sugema.

Petikan nyarioskeun kasugemaan, henteu paduli kaayaanana.

1. "Contentment: A Jalan ka Peace"

2. "Kaeusi: A Berkah dina Nyamur"

1. Mateus 6:25-34 - Yesus ngajarkeun on teu salempang ngeunaan possessions material.

2. James 1: 2-4 - The nguji iman jeung kabagjaan dina percobaan.

Pilipi 4:12 Kuring nyaho kumaha carana jadi abased, sarta kuring terang kumaha abound: dimana wae jeung dina sagala hal kuring maréntahkeun boh pinuh jeung jadi lapar, boh abound jeung sangsara kabutuhan.

Petikan ieu nyorong urang pikeun tetep sugema dina sagala kaayaan, naha aya seueur atanapi kakurangan.

1: "Kasugemaan dina Kalimpahan sareng Kakurangan"

2: "Panggihan Kasaimbangan dina Sadayana"

1: Jabur 37:3-5 - Percanten ka Gusti sareng laksanakeun anu saé; cicing di bumi sareng nikmati padang rumput hejo anu aman. Suka bungah ka Yéhuwa, sarta Mantenna bakal méré kahayang haté anjeun. Pasrahkeun jalan anjeun ka Gusti; percanten ka anjeunna sareng anjeunna bakal ngalakukeun ieu.

2: Yakobus 4:13-15 - Hayu urang anu ngomong: "Poé ieu atawa isukan urang bakal balik ka kota ieu jeung kitu, sarta méakkeun sataun di dinya jeung dagang jeung untung" - tapi anjeun teu nyaho naon isukan. mawa. Naon hirup anjeun? Pikeun anjeun halimun anu nembongan sakeudeung lajeng ngaleungit. Sabalikna anjeun kedah nyarios, "Upami Gusti kersa, urang bakal hirup sareng ngalakukeun ieu atanapi éta."

Pilipi 4:13 Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ku Kristus anu nguatkeun abdi.

Petikan ieu nyorot kakawasaan Yesus Kristus pikeun ngabantosan urang ngatasi sagala halangan dina kahirupan.

1. Kakuatan Yesus: Kumaha Urang Bisa Ngahontal Naon waé Kalayan Pitulung-Na

2. Ngahontal Anu Mustahil: Kakuatan Yesus Pikeun Ngalawan Unggal Tangtangan

1. Mateus 19:26 - Tapi Yesus beheld [aranjeunna], sarta ngadawuh ka aranjeunna, Jeung lalaki ieu teu mungkin; tapi ku Allah sagala hal anu mungkin.

2. Epesus 3:20 - Ayeuna ka anjeunna anu sanggup ngalakukeun exceeding abundantly luhureun sakabeh nu urang menta atawa mikir, nurutkeun kakuatan nu gawéna di urang.

Pilipi 4:14 Najan kitu, aranjeun geus hade pisan, geusan ngahubungi jeung kasangsaraan Kami.

Petikan ieu nyarioskeun kabébasan urang Pilipi dina nyayogikeun kabutuhan Paulus dina kasangsaraanana.

1: Generosity mangrupakeun Buah Roh.

2: Allah Ganjaran Generosity.

1: Lukas 6:38 - "Méré, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun: ukuran alus, dipencet handap, shaken babarengan, jeung ngalir ngaliwatan bakal nempatkeun kana dada anjeun. Pikeun jeung ukuran sarua nu Anjeun pake, éta bakal diukur. balik deui ka anjeun.”

2: Galata 6: 7-8 - "Ulah jadi deceived, Allah teu moyok; pikeun naon sows man a, yén manéhna ogé bakal panén. Pikeun saha sows kana daging-Na, bakal daging Fedi korupsi, tapi saha sows. ka Ruh, kersa Ruh teh metik hirup anu langgeng.”

Pilipi 4:15 Ayeuna urang Pilipi terang ogé, yén dina awal Injil, nalika kuring angkat ti Makédonia, teu aya garéja anu ngobrol sareng kuring ngeunaan masihan sareng nampi, ngan ukur anjeun.

Paul thanked gareja di Pilipi pikeun rojongan finansial berehan maranéhanana mentri-Na.

1. The Generosity of Garéja Pilipi: Conto Hirup Allah

2. Berkah tina Méré jeung Narima dina Awak Kristus

1. 2 Korinta 9:7 - "Masing-masing kudu masihan sakumaha anjeunna geus mutuskeun dina haténa, teu horéam atawa dina paksaan, pikeun Allah mikanyaah hiji giver riang."

2. Lukas 6:38 - “Méré, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. Ukuran anu saé, dipencet, digoncang sareng dijalankeun, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun ukuran anu anjeun anggo, éta bakal diukur ka anjeun."

Pilipi 4:16 Pikeun sanajan di Tesalonika anjeun dikirim sakali jeung deui ka kabutuhan kuring.

Petikan éta ngeunaan urang Pilipi ngirim bantosan ka Paulus di Tesalonika.

1. Kakuatan Generosity: Kumaha Méré ka Batur Bisa minuhan

2. Bungah Nulungan Batur: Kumaha Urang Sadayana Bisa Ngajadikeun Béda

1. Lukas 6:38 - "Pasihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. A ukuran alus, dipencet handap, shaken babarengan jeung ngalir ngaliwatan, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun jeung ukuran nu Anjeun pake, eta bakal diukur nepi ka anjeun."

2. Mateus 10: 8 - "Cageur nu gering, ngangkat maot, cleanse jalma anu geus lepra, ngusir setan. kalawan bébas anjeun nampi; kalawan bébas masihan."

Pilipi 4:17 Henteu sabab kuring hayang hadiah, tapi kuring hayang buah anu bisa abound kana akun anjeun.

Paul nyorong urang Pilipi pikeun masihan kana karya misionaris na henteu kusabab kawajiban, tapi kusabab cinta sareng kabagjaan.

1. Generosity Joyful: Kakuatan Méré kalawan haté nu Syukur

2. Kaberkahan Méré: Naha Urang Kudu Méré Tanpa Disangka

1. 2 Korinta 9:6-8

2. Lukas 6:38

Pilipi 4:18 Tapi kuring boga sagala, sarta abound: Kuring pinuh, sanggeus narima ti Epaphroditus hal anu dikirim ti anjeun, hiji seungit ambeu amis, hiji kurban ditarima, well-pleasing ka Allah.

Rasul Paulus diberkahan ku kurnia nu limpah ti urang Pilipi, nu mangrupa kurban nu nyenangkeun jeung ditarima ku Allah.

1. Numuwuhkeun Syukur: Kumaha Ngahargaan Ni’mat Allah

2. Kakuatan Generosity: Kumaha Méré kalawan Haté Murni

1. 2 Korinta 9: 6-7 - "Inget ieu: Saha anu melak saeutik bakal panén ogé, sarta anu sows generously bakal panén generously. Masing-masing maraneh kudu mere naon anu geus diputuskeun dina hate maraneh, ulah malaweung atawa maksa, sabab Allah mikanyaah ka anu mere riang.”

2. Ibrani 13:16 - "Jeung ulah poho pikeun ngalakukeun kahadean jeung babagi ka batur, pikeun kurban sapertos Allah pleased."

Pilipi 4:19 Tapi Allah mah bakal nyumponan sagala pangabutuh aranjeun nurutkeun kabeungharan-Na dina kamulyaan ku Kristus Yesus.

Allah bakal nyadiakeun sagala kaperluan urang nurutkeun riches glorious-Na dina Kristus Yesus.

1. Allah nu nyadiakeun: Hayu urang percanten ka Anjeunna

2. Ngandelkeun Panyadiaan Allah dina Waktu Kabutuhan

1. Mateus 6:25-34 - Ulah salempang ngeunaan hirup anjeun, naon nu bakal dahar atawa inuman, atawa ngeunaan awak anjeun, naon nu bakal maké.

2. Jabur 145:15-16 - Gusti teh adil dina sagala cara-Na jeung jenis dina sagala karya-Na.

Pilipi 4:20 Ayeuna ka Allah Rama urang kamulyaan salalanggengna. Amin.

Petikan ieu mangrupikeun doxologi pondok anu muji ka Gusti sareng kamulyaan-Na anu langgeng.

1: Allah Rama urang jeung Mantenna pantes dipuji pikeun kamulyaan-Na anu langgeng.

2: Ngidinan kamulyaan Allah caang dina kahirupan urang ngadorong batur pikeun milarian kaagungan-Na.

1: Yakobus 1:17 - Unggal kurnia alus tur sampurna téh ti luhur, turun ti Rama cahaya sawarga, anu teu robah kawas shifting kalangkang.

2: Jabur 145:1-3 - Abdi bade ngaluhuran Gusti, Gusti abdi Raja; Abdi badé muji nami anjeun salami-lami. Unggal dinten abdi bakal muji ka anjeun sareng ngagungkeun nami anjeun salami-lami. Maha Agung Gusti jeung paling pantes dipuji; kaagungan-Na teu aya nu bisa ngarti.

Pilipi 4:21 Salam ka unggal jalma suci anu aya dina Kristus Yesus. Dulur-dulur anu aya sareng abdi salam ka anjeun.

Petikan ieu mangrupikeun salam ti Rasul Paulus ka dulur-dulur di Pilipi, ngadorong aranjeunna pikeun silih salam dina nami Yesus.

1. Kakuatan Salam di Yesus: Kumaha Pertukaran Leutik Kahadean Bisa Ngadamel Dampak Anu Gede

2. Ngahiji dina Awak Kristus: Kumaha Ngabina Komunitas Sehat Umat

1. Ibrani 13:1-2 “Asih dulur-dulur teh terus. Tong lalawora pikeun ngabagéakeun jalma-jalma anu teu dipikanyaho, sabab ku sabab kitu aya anu ngahibur malaikat tanpa disadari."

2. Rum 12:9-10 “Asih kudu tulus. Aborsi naon jahat; cekel anu hade. Silih asih ku kaasih duduluran. Silih éléhkeun dina némbongkeun kahormatan.”

Pilipi 4:22 Sadaya umat suci ngahaturkeun salam ka anjeun, utamina ka kulawarga Kaisar.

Petikan ieu tina Pilipi 4:22 nekenkeun pentingna urang Kristen nunjukkeun hormat ka anu gaduh wewenang, bahkan jalma anu henteu percaya.

1. Peran Hormat dina Kahirupan Kristen

2. Hirup Sabagé Uyah jeung Caang di Dunya

1. Rum 13:1-7

2. 1 Petrus 2:13-17

Pilipi 4:23 Sih kurnia Gusti urang Yesus Kristus nyarengan ka aranjeun sadayana. Amin.

Petikan ieu mangrupikeun berkah, nyuhunkeun rahmat Gusti Yesus Kristus sareng urang sadayana.

1. The Power of Grace: Kumaha Rahmat Yesus Kristus Bisa Transform Kahirupan Anjeun

2. Naon Hartosna Narima Rahmat Yesus Kristus?

1. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia ti Allah, lain hasil pagawean, supaya ulah aya anu sombong."

2. Rum 6:14 - "Kanggo dosa moal boga Dominion leuwih anjeun, saprak anjeun teu handapeun hukum tapi dina rahmat."

Kolosa 1 nyaéta bab kahiji tina Surat Paulus ka Kolosa. Dina bab ieu, Paul nganyatakeun sukur-Na pikeun iman jeung kanyaah ti mukmin Kolosa, exalts kaunggulan Kristus, sarta nekenkeun mentri sorangan salaku hamba Injil.

Ayat 1: Paulus ngamimitian ku cara nganyatakeun rasa sukur pikeun iman, kanyaah, sareng harepan anu parantos dibuktikeun di antara umat percaya di Kolosa (Kolosa 1:1-8). Anjeunna muji réspon maranéhna kana injil jeung kahirupan maranéhanana buah-bearing. Paulus ngajamin yén anjeunna terus-terusan ngadoakeun aranjeunna, nyuhunkeun ka Allah pikeun ngeusian aranjeunna ku pangaweruh ngeunaan wasiat-Na sareng masihan aranjeunna hikmah sareng pamahaman spiritual.

Ayat ka-2: Paul ngaluhurkeun kaunggulan Kristus pikeun sadaya ciptaan (Kolosa 1: 9-20). Anjeunna ngadoa pikeun kamekaran pangaweruh sareng hikmah spiritual supados aranjeunna tiasa leumpang dina cara anu pantes pikeun Gusti. Paul negeskeun yén Kristus mangrupikeun gambar Allah, anu nyiptakeun sagala hal anu katingali sareng anu teu katingali. Anjeunna ngajelaskeun kumaha sagala hal diciptakeun ku Anjeunna sareng pikeun Anjeunna. Kristus nyepeng preeminence dina sagalana, kaasup karya redemptive-Na di bumi ngaliwatan pupusna-Na dina kayu salib.

Alinea 3: Bab éta ditungtungan ku katerangan Paulus ngeunaan palayanan anjeunna salaku hamba anu ngumumkeun Kristus (Kolosa 1:21-29). Anjeunna nyorot kumaha aranjeunna pernah terasing ti Allah tapi ayeuna parantos didamaikeun ku pangorbanan Kristus. Paul girang dina babagi misteri ieu - harepan kamulyaan - boh Yahudi boh kapir. Manéhna labors nampilkeun dulur dewasa dina Kristus ku proclaiming Anjeunna kalawan sagala hikmah ambéh maranéhanana bisa dibere sampurna saméméh Allah.

Ringkesanana,

Bab hiji Kolosa dimimitian ku ungkapan sukur pikeun iman sareng kanyaah anu dipidangkeun ku umat Kolosa.

Paul exalts kaunggulan Kristus leuwih ciptaan, emphasizing peran-Na salaku panyipta sarta karya redemptive dilakonan ngaliwatan pupusna-Na dina kayu salib.

Anjeunna ngécéskeun mentri-Na salaku hamba, proclaiming pesen Kristus ngeunaan rekonsiliasi jeung laboring nampilkeun mukmin dewasa di Anjeunna. Bab ieu nyorot pentingna iman, kamekaran pangaweruh, sareng kaunggulan Kristus dina sagala hal. Éta nyorong jalma-jalma mukmin pikeun hirup anu pantes pikeun Gusti sareng nangkep harepan kamulyaan anu aya dina Kristus.

Kolosa 1:1 Paulus, rasul Isa Al Masih ku pangersa Allah, jeung Timoteus dulur urang,

Paul jeung Timoteus ngirim salam tina rahmat jeung katengtreman ti Allah Rama jeung Yesus Kristus, Putra Allah.

Paul jeung Timoteus ngirim salam tina rahmat jeung katengtreman ti Allah Rama jeung Yesus Kristus, Putra Allah.

1. Rahmat Allah: Kumaha Narima jeung Ngajaga Rahmat-Na

2. Damai sareng Allah Ngaliwatan Yesus Kristus

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2. John 14:27 - Peace kuring ninggalkeun sareng anjeun; katengtreman abdi masihan ka anjeun. Henteu sakumaha anu dipasihkeun ku dunya anu kuring masihan ka anjeun. Hayu haté anjeun ulah jadi troubled, atawa ngantep aranjeunna sieun.

Kolosa 1:2 Ka para wali jeung dulur-dulur satia dina Kristus anu aya di Kolose: Rahmat, jeung katengtreman, ti Allah Rama urang jeung Gusti Yesus Kristus.

Petikan ieu nyarioskeun rahmat sareng katengtreman anu dipasihkeun ka para wali sareng dulur-dulur satia dina Kristus di Colosse ku Allah Rama sareng Gusti Yesus Kristus.

1. Cinta Tanpa Sarat ka Gusti: Rahmat sareng Damai Gusti pikeun Sadayana

2. Kasatiaan Umat: Hirup dina Rahmat jeung Damai Allah

1. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan ngan Putra-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi boga hirup langgeng. Pikeun Allah teu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya; tapi supaya dunya ngaliwatan manéhna bisa disimpen.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina éta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Kolosa 1: 3 Kami muji sukur ka Allah sareng Rama Gusti urang Yesus Kristus, ngadoakeun anjeun salawasna,

Paulus ngucapkeun sukur ka Allah pikeun urang Kolosa sareng ngadoakeun aranjeunna.

1. "Puji syukur ka Gusti pikeun kasatiaan-Na"

2. "Kabungahan dina Doa Urang Pikeun Batur"

1. Yesaya 43:7 - Sakur anu disebut ku ngaran kuring, saha Kuring geus dijieun pikeun kamulyaan abdi; Kuring geus ngawangun anjeunna, enya, Kuring geus dijieun anjeunna.

2. Rum 5: 5 - Jeung harepan teu nempatkeun urang éra, sabab cinta Allah geus dituang kaluar kana hate urang ngaliwatan Roh Suci anu geus dibikeun ka urang.

Kolosa 1:4 Kusabab urang ngadéngé iman anjeun ka Kristus Yesus, jeung cinta anjeun ka sadaya umat suci,

Paul expresses kabagjaan-Na dina dédéngéan iman jeung asih urang Kolosa dina Kristus Yesus jeung pikeun sakabéh para wali.

1. "Kakuatan Iman sareng Asih ka Kristus"

2. "Kumaha Ngokolakeun Iman sareng Asih dina Kahirupan Sadérék"

1. John 15:13 - "Cinta Greater euweuh lalaki ti ieu, nu hiji lalaki iklas turun hirupna pikeun babaturanana."

2. 1 Korinta 13:13 - "Jeung ayeuna abideth iman, harepan, amal, ieu tilu; tapi greatest ieu amal."

Kolosa 1:5 Pikeun harepan nu disimpen nepi ka anjeun di sawarga, whereof Anjeun kadéngé saméméhna dina kecap bebeneran Injil;

Petikan ieu nyorot pentingna harepan hirup langgeng anu dipasihkeun ku Injil.

1: Boga Harepan dina Injil: Janji Abadi

2: Hirup Ku Iman jeung Harepan: Tilik kana Kolosa 1:5

1: Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun jaminan tina hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

2: Rum 5: 2-5 - "Ngaliwatan anjeunna kami ogé geus meunang aksés ku iman kana rahmat ieu nu urang nangtung, sarta kami girang dina harepan kamulyaan Allah. Leuwih ti éta, urang girang di sufferings urang, nyaho yén Kasangsaraan ngahasilkeun kasabaran, sareng kasabaran ngahasilkeun karakter, sareng karakter ngahasilkeun harepan, sareng harepan henteu matak éra, sabab asih Allah parantos dicurah kana haté urang ngalangkungan Roh Suci anu parantos dipasihkeun ka urang."

Kolosa 1:6 Anu geus datang ka anjeun, sakumaha anu kasebut di sakuliah dunya; sarta bringeth mudik buah, sakumaha eta doth ogé di anjeun, saprak poé anjeun uninga eta, sarta terang rahmat Allah dina bebeneran.

Injil Kristus geus datang ka Kolosa sarta bearing buah saprak jalma ngadéngé éta sarta ngarti rahmat Allah.

1. Hirup dina Rahmat Allah - Ngarti jeung Ngalarapkeun Injil

2. Berbuah di Karajaan - Upholding Misi Injil

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; éta karunia Allah,

2. Rum 12: 1-2 - Kuring nanya ka anjeun kituna, baraya, ku mercies Allah, nampilkeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung ditarima ka Allah, nu ibadah spiritual Anjeun. Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna.

Kolosa 1:7 Sakumaha anjeun ogé diajar ti Epafras sasama abdi anu dipikacinta, anu pikeun anjeun mangrupikeun palayan Kristus anu satia;

Petikan nyarioskeun ngeunaan Epafras salaku menteri satia Kristus.

1. Kasatiaan dina Kamentrian

2. Diajar tina Conto

1. 1 Korinta 4: 1-2 - "Hayu man a jadi nganggap urang, salaku hamba Kristus na stewards of mysteries Allah. Leuwih ti éta diperlukeun dina stewards yén hiji kapanggih satia."

2. 1 Timoteus 4:12 - "Teu aya anu nganggap hina nonoman anjeun, tapi janten conto pikeun jalma-jalma anu percaya dina kecap, ngalaksanakeun, cinta, sumanget, iman, kamurnian."

Kolosa 1:8 Anu ogé nyatakeun ka urang cinta anjeun dina Roh.

Petikan éta nyarioskeun cinta anu dipaparinkeun ku Roh Allah ka urang.

1: Kaasih Roh Allah

2: Kabungahan Yéhuwa nyaéta Kakuatan Urang

1: Rum 5:5 - Jeung harepan maketh teu isin; sabab asih Allah geus héd mancanagara dina haté urang ku Roh Suci anu dibikeun ka urang.

2: Epesus 3: 16-17 - Éta anjeunna bakal masihan anjeun, nurutkeun riches kamulyaan-Na, bisa strengthened kalawan kakuatan ku Roh-Na dina lalaki batin; Nu Kristus bisa Huni di hate anjeun ku iman; yén ye, keur rooted na grounded dina cinta.

Kolosa 1:9 Ku sabab kitu urang ogé, saprak poé urang ngadéngé éta, teu lirén ngadoa pikeun anjeun, jeung mikahayang yén anjeun bisa jadi ngeusi pangaweruh bakal-Na dina sagala hikmah jeung pamahaman spiritual;

Paulus ngadoakeun supaya urang Kolosa pinuh ku pangaweruh ngeunaan pangersa Allah sareng pamahaman spiritual.

1. Ngadoakeun Pangersa Allah Diungkabkeun dina Kahirupan Sadérék

2. Nangkeup Pamahaman Spiritual Hirup dina Kersan Allah

1. Yeremia 29:13 - Jeung anjeun bakal neangan kuring, sarta manggihan kuring, nalika anjeun bakal neangan kuring jeung sakabeh haté anjeun.

2. John 10:10 - maling datang lain, tapi pikeun maok, jeung maehan, jeung ngancurkeun: Kami datang ambéh maranéhanana bisa boga hirup, jeung nu maranéhanana bisa boga eta leuwih abundantly.

Kolosa 1:10 Ambéh aranjeun bisa milampah saluyu jeung karep Gusti, sing barokah dina saban pagawéan anu hadé, jeung nambahan pangaweruh ka Allah;

Urang Kristen dipanggil pikeun hirup kahirupan anu nyenangkeun Yéhuwa ku cara produktif, ngalakukeun pagawéan anu hadé, sareng mekar dina pangaweruh Allah.

1: Hirup Kahirupan Allah Nyauran Urang Pikeun: Leumpang Pantes ka Gusti

2: Tumuwuh dina Pangaweruh Allah

1: Epesus 4: 1-3 Ku sabab eta, abdi, tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun pikeun leumpang dina ragam pantes panggero nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing kalawan karana dina cinta. , hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

2: Rum 12: 2 Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus jeung ditarima jeung sampurna.

Kolosa 1:11 Dikuatkeun ku sakabeh kakuatan, nurutkeun kakawasaan glorious-Na, pikeun sakabéh kasabaran jeung longsuffering kalawan joyfulness;

Petikan éta nekenkeun kabutuhan pikeun dikuatkeun kalayan sagala kakuatan sareng daya tahan pikeun gaduh kabagjaan.

1: Urang kudu ngandelkeun kakawasaan Allah nu Maha Agung sangkan boga kasabaran jeung kasabaran.

2: Urang kudu narékahan pikeun ngarasakeun kabagjaan ngaliwatan kakuatan Allah.

1: Rum 15: 4-5 - Pikeun naon waé anu ditulis dina jaman baheula ditulis pikeun pangajaran urang, supados urang tiasa ngarep-ngarep ku kasabaran sareng ku dorongan tina Kitab Suci.

2: Yakobus 1: 2-3 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, dulur kuring, lamun anjeun papanggih cobaan rupa-rupa, pikeun anjeun terang yén ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness.

Kolosa 1:12 Muji sukur ka Rama, anu parantos ngajantenkeun urang janten bagian tina warisan para wali dina cahaya.

Paul ngajarkeun pikeun muji sukur ka Bapa pikeun ngajantenkeun urang pantes nampi warisan para wali dina cahaya.

1. "Narima Pusaka Para Suci: Lalampahan Syukur"

2. "Cahaya Para Suci: Anugrah Gusti Nu Maha Kawasa ka Kami"

1. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. Epesus 2: 4-5 - Tapi Allah, anu beunghar ku rahmat, pikeun cinta hébat-Na wherewith anjeunna dipikacinta urang, Komo lamun urang maot dina dosa, geus quickened urang babarengan jeung Kristus, (ku rahmat anjeun disimpen;)

Kolosa 1:13 Anu parantos nyalametkeun urang tina kakawasaan gelap, sareng ngalihkeun urang ka Karajaan Putra-Na anu dipikacinta.

Allah geus nyalametkeun urang tina kakawasaan gelap jeung geus dibawa urang kana Karajaan-Na ngaliwatan Putra-Na.

1: Di Karajaan Allah, urang bébas tina kakawasaan gelap jeung jahat sarta bisa ngarasakeun katengtreman jeung kabagjaan Gusti urang.

2: Ngaliwatan pupusna sareng kebangkitan Yesus, urang ditebus tina kakawasaan gelap sareng dibawa ka Karajaan Allah.

1: Rum 8:1-2 "Ayeuna teu aya panghukuman pikeun jalma-jalma anu aya dina Kristus Yesus. Pikeun hukum Ruh anu hirup dina Kristus Yesus parantos ngabébaskeun anjeun tina hukum dosa sareng maot."

2: Epesus 2: 4-7 "Tapi Allah, anu beunghar ku welas asih, kusabab asih anu hébat anu anjeunna asih ka urang, sanaos urang maot dina kalepatan urang, ngajantenkeun urang hirup babarengan sareng Kristus - ku rahmat anjeun parantos disalametkeun. — Sareng ngangkat urang sareng anjeunna sareng nempatkeun urang sareng anjeunna di tempat-tempat surga anu aya dina Kristus Yesus, supados dina jaman anu bakal datang anjeunna tiasa nunjukkeun kabeungharan anu teu kaukur tina rahmat-Na dina kahadean ka urang dina Kristus Yesus."

Kolosa 1:14 Di mana urang boga panebusan ku getih-Na, malah panghampura dosa.

Kolosa 1:14 ngajarkeun yén Yesus nawiskeun urang panebusan sareng panghampura dosa ngalangkungan kurban-Na.

1. Kakuatan Darah Yesus: Kumaha Kurban-Na Ngahontal Panebusan sareng Panghampura

2. Harepan Panebusan: Kumaha Yesus Nawarkeun Panghampura sareng Kahirupan Anyar

1. Epesus 1:7 - Dina Anjeunna urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura tina trespasses urang, nurutkeun riches rahmat-Na.

2. Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

Kolosa 1:15 Saha gambar Allah kahuripan, cikal unggal mahluk:

Petikan nyarioskeun ngeunaan Yesus salaku gambar Allah anu teu katingali sareng cikal ciptaan.

1: Yésus téh ngagambarkeun Allah nu teu katingali.

2: Yesus teh cikal sadaya ciptaan jeung pantes dihormat ku urang.

1: John 14: 9 - Yesus ngadawuh ka manéhna, "Geus Kami geus jeung anjeun jadi lila, sarta acan anjeun teu dipikawanoh kuring, Philip? Saha anu geus katempo kuring geus katempo Rama; jadi kumaha anjeun bisa nyebutkeun, 'Témbongkeun kami. Bapa'?

2: Wahyu 4:11 - "Anjeun pantes, Gusti, nampi kamulyaan sareng kahormatan sareng kakawasaan; sabab Gusti nyiptakeun sagala hal, sareng ku kersa anjeun aranjeunna aya sareng diciptakeun."

Kolosa 1:16 Sabab ku Anjeunna dijieun sagala rupa, nu aya di sawarga jeung nu aya di bumi, nu katingali jeung nu teu katingali, boh nu jadi tahta, boh nu kawasa, boh nu jadi panguasa, boh nu kawasa; anjeunna:

Sagala hal di sawarga jeung di bumi, boh nu katingali boh nu teu katingali, dijieun ku jeung pikeun Yesus.

1. Kakuatan Penciptaan: Ngajalajah Asal Urang Ngaliwatan Yesus

2. Tujuan Urang di Yesus: Ngartos Tempat Urang di Alam Semesta

1. John 1: 3 - Sagala hal dijieun ngaliwatan Anjeunna, sarta tanpa Anjeunna nanaon dijieun anu dijieun.

2. Epesus 3: 9 - sarta sangkan sagala ningali naon ukhuwah tina misteri, nu ti mimiti abad geus disumputkeun di Allah anu nyiptakeun sagala hal ngaliwatan Yesus Kristus.

Kolosa 1:17 Jeung manéhna geus saméméh sagala hal, jeung ku manéhna sagala hal diwangun.

Yesus sateuacan sagala hal sareng sadayana dihijikeun ku Anjeunna.

1. Yesus nyaéta Pondasi Sadayana - Kolosa 1:17

2. Ngartos Kakawasaan Yesus - Kolosa 1:17

1. John 1: 3 - Sagala hal dijieun ngaliwatan anjeunna, sarta tanpa anjeunna teu nanaon dijieun nu dijieun.

2. Ibrani 1:3 - Anjeunna teh radiance tina kamulyaan Allah jeung sidik pasti alam-Na, sarta anjeunna upholds jagat raya ku kecap kakuatan-Na.

Kolosa 1:18 Jeung manéhna téh kapala awak, jamaah: saha nu mimiti, firstborn ti nu maraot; yén dina sagala hal anjeunna tiasa gaduh kaunggulan.

Yesus teh kapala gareja jeung nu pangheulana jadi resurrected ti nu maraot, jadi Anjeunna boga preeminence leuwih sagala hal.

1. Preeminence Yesus: Kumaha Yesus geus preeminence leuwih sagala hal.

2. Kapala Garéja: Pentingna Yesus salaku kapala gereja.

1. Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun dina kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, hatur nuhun ka Allah sareng Rama ku Anjeunna.

2. Epesus 1: 20-23 - Anu anjeunna damel di Kristus, nalika anjeunna ngahirupkeun Anjeunna tina anu maraot, sareng netepkeun anjeunna di panangan katuhu-Na di tempat-tempat sawarga, Jauh di luhur sadaya kapangéranan, sareng kakawasaan, sareng kakuatan, sareng kakawasaan, jeung unggal ngaran anu ngaranna, teu ngan di dunya ieu, tapi ogé dina nu bakal datang: Jeung geus nempatkeun sagala hal dina suku-Na, jeung geus dibikeun manéhna jadi sirah leuwih sagala hal ka gereja, Nu awak-Na, kasampurnaan anjeunna anu ngeusian sadayana dina sadayana.

Kolosa 1:19 Pikeun éta pleased Rama yen sakabeh fulness hirup di Anjeunna;

Ridho Allah aya dina Yesus, di mana sagala fullness dwells.

1: Kasenangan Allah dina Yesus

2: Yesus, nu pinuh ku Kasenangan Allah

1: Epesus 1:9-10 - Saparantos terangkeun ka urang rahasia pangersa-Na, numutkeun ridho-Na anu parantos direncanakeun dina dirina sorangan: Anu dina dispensasi kasampurnaan jaman Anjeunna tiasa ngumpulkeun sadayana janten hiji. Kristus, boh nu di sawarga, jeung nu di bumi; malah di anjeunna:

2: Pilipi 2:13 - Pikeun éta Allah anu dianggo dina anjeun duanana kana kahayang jeung ngalakukeun tina ridho-Na.

Kolosa 1:20 Jeung, sanggeus dijieun karapihan ngaliwatan getih salib-Na, ku manéhna reconcile sagala hal jeung dirina; ku anjeunna, Kuring nyebutkeun, naha maranéhna jadi hal di bumi, atawa hal di sawarga.

Ngaliwatan pupusna Kristus dina kayu salib, Anjeunna reconciled sagala hal, di sawarga jeung di bumi, ka Anjeunna.

1. "Kakuatan Rekonsiliasi ngaliwatan Salib Kristus"

2. "Katengtreman ngaliwatan Getih Kristus"

1. Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

2. Epesus 2:16 - Jeung di Anjeunna Anjeun oge keur diwangun babarengan pikeun jadi dwelling nu Allah hirup ku Roh-Na.

Kolosa 1:21 Jeung aranjeun, anu tadina jauh jeung musuh dina pikiran anjeun ku kalakuan jahat, tapi ayeuna geus reconciled.

1: Rahmat Allah nyababkeun rekonsiliasi antara jalma-jalma anu baheulana musuh.

2: Urang dibenerkeun ku Allah ngaliwatan karya Yesus Kristus.

1: Epesus 2:12-18 - Allah ngadeukeutkeun urang ka dirina ngaliwatan Kristus sarta ngajadikeun urang hiji dina Roh.

2: Rum 5:10 - Urang reconciled ka Allah ngaliwatan pupusna Yesus Kristus dina kayu salib.

Kolosa 1:22 Dina awak daging-Na ngaliwatan maot, pikeun nampilkeun anjeun suci jeung unblameable jeung unreproveable di payuneun-Na:

Pupusna Yesus Kristus ngamungkinkeun urang percaya pikeun dibere ka Allah salaku suci jeung tanpa cacad.

1. Kasucian Kristus: Kumaha Kurban-Na Ngajadikeun Urang Soleh

2. Teu Bisa Dicelakeun jeung Teu Bisa Dituduhkeun: Hirup Hirup Suci di Paningal Allah

1. 2 Korinta 5:21 - Pikeun manéhna geus dijieun manéhna jadi dosa pikeun urang, anu terang teu dosa; supaya urang bisa dijadikeun kabeneran Allah di Anjeunna.

2. Rum 8:1 - Aya kituna ayeuna euweuh condemnation ka aranjeunna anu aya dina Kristus Yesus, anu leumpang teu sanggeus daging, tapi sanggeus Roh.

Kolosa 1:23 Lamun maraneh tetep dina iman grounded jeung netep, jeung teu dipindahkeun jauh tina harepan Injil, nu geus kadéngé, jeung nu geus diajarkeun ka unggal mahluk nu aya di handapeun langit; dimana kuring Paul dijieun menteri;

Paul nyorong urang Kristen pikeun tetep grounded tur steadfast dina iman, harepan, jeung injil nu ieu diajarkeun ka sadaya ciptaan.

1. Hirup hiji Kahirupan Iman: Tetep Grounded dina Injil

2. Harepan dina Injil: Anchoring Kahirupan Urang di Kristus

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

Kolosa 1:24 Anu ayeuna girang dina sangsara kuring pikeun anjeun, sareng ngeusian anu aya di tukangeun kasangsaraan Kristus dina daging kuring demi awakna, nyaéta jamaah.

Paul rejoices dina sangsara na demi Garéja, nu awak Kristus.

1. Kabungahan Ngaladénan: Conto Paulus Ngalayanan Garéja

2. Kakuatan Asih Kristus: Ngeusian Anu Dibalikan tina Kasangsaraan Kristus

1. Phil. 3:10-11 - Supaya Kami bisa nyaho ka Anjeunna, jeung kakawasaan kabangkitan-Na, jeung kasatiaan dina sangsara-Na, sangkan bisa saluyu jeung pupusna;

2. Heb. 12:1-2 Ku sabab kitu, urang ogé dikurilingan ku méga saksi anu gedé pisan, hayu urang nyingkirkeun sagala beurat, sareng dosa anu gampang narajang urang, sareng hayu urang lumpat kalayan kasabaran dina balapan anu dipayunkeun. urang.

Kolosa 1:25 Dimana kuring dijadikeun menteri, nurutkeun dispensasi Allah anu dibikeun ka kuring pikeun anjeun, pikeun minuhan firman Allah;

Paul diangkat jadi menteri pikeun Kolosa ku Allah guna minuhan Firman-Na.

1. Janjian Paulus - Kumaha Rencana Allah Nyiapkeun Urang Pikeun Dines

2. Hirup Out Firman - Discerning Will Allah dina Kahirupan Urang

1. Yermia 1:5 - "Samemeh Kami ngawangun anjeun dina rahim kuring terang anjeun, sateuacan anjeun dilahirkeun, kuring parantos misahkeun anjeun; Kuring nunjuk anjeun salaku nabi pikeun bangsa-bangsa."

2. Mateus 28:18-20 - "Lajeng Yesus sumping ka aranjeunna sarta ngadawuh, 'Sagala otoritas di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka Kami. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, sareng ngajar aranjeunna pikeun nurut kana sagala anu ku Kami paréntah ka anjeun. Sareng tangtosna Kami sareng anjeun salawasna, dugi ka ahir jaman.'”

Kolosa 1:26 Malah rasiah anu disumputkeun ti jaman ka jaman jeung turun-tumurun, tapi ayeuna geus ditembongkeun ka para wali-Na:

Rasiah rencana Allah parantos diungkabkeun ka para wali-Na.

1. Ngartos Misteri Rencana Allah

2. Girang dina Misteri Rencana Allah

1. Epesus 3:6-11

2. Rum 16:25-27

Kolosa 1:27 Pikeun saha Allah bakal ngawanohkeun naon riches kamulyaan misteri ieu di antara kapir; anu Kristus dina anjeun, harepan kamulyaan:

Allah geus ngungkabkeun misteri Kristus dina diri urang, anu mangrupa harepan kamulyaan.

1. The Mystery of Christ: The Hope of Glory

2. Kabeungharan Kamulyaan Kristus Dina Kami

1. Rum 8:24-25 - Pikeun dina harepan ieu kami disimpen. Ayeuna harepan nu katémbong lain harepan. Pikeun saha ngarepkeun naon anu anjeunna tingali?

2. Epesus 1:17-19 - yen Allah Gusti urang Yesus Kristus, Rama kamulyaan, bisa masihan anjeun Roh hikmah jeung wahyu dina pangaweruh ngeunaan Anjeunna, ngabogaan panon hate anjeun enlightened, nu bisa terang naon harepan anu anjeunna nyauran anjeun.

Kolosa 1:28 Saha anu ku simkuring diwartakeun, diwawarkeun ka unggal jelema, jeung di ajar ku sagala hikmah; supaya urang bisa nampilkeun unggal lalaki sampurna dina Kristus Yesus:

Paul komitmen pikeun ngahutbah, ngingetkeun, sareng ngajar sadayana kalayan hikmah supados unggal jalma tiasa disampurnakeun dina Kristus Yesus.

1. Kakuatan Da'wah dina Kasampurnaan

2. Kasampurnaan dina Kristus Yesus: Telepon pikeun Aksi

1. Mateus 28:19-20 “Ku sabab kitu, indit jeung ngajadikeun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal anu Kami geus paréntah ka anjeun; Jeung lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir jaman.”

2. Rum 12: 2 "Jeung ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon éta wasiat Allah alus tur ditarima tur sampurna."

Kolosa 1:29 Ku sabab eta, kuring oge gawe, striving nurutkeun karya-Na, nu worked di kuring mightily.

Paul narékahan pikeun digawé nurutkeun bakal Allah, anu dianggo dina anjeunna powerfully.

1. "Kakawasaan Allah Gawé Ngaliwatan Urang"

2. "Kakuatan pikeun Sabar dina Dines ka Allah"

1. Epesus 3: 20-21 - Ayeuna ka anjeunna anu sanggup ngalakukeun immeasurably leuwih ti sakabeh urang ménta atawa ngabayangkeun, nurutkeun kakuatan-Na anu di karya dina urang, ka Anjeunna jadi kamulyaan di gareja jeung Kristus Yesus sapanjang sakabéh. generasi, salawasna tur salawasna! Amin.

2. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring.

Kolosa 2 nyaéta bab kadua Surat Paulus ka Kolosa. Dina bab ieu, Paul ngabahas ajaran palsu sareng nekenkeun kacukupan sareng kaunggulan Kristus.

Ayat ka-1: Paulus ngébréhkeun prihatinna pikeun jalma-jalma mukmin di Kolosa, ngingetkeun maranéhna supaya teu katipu ku philosophies persuasif tapi kosong (Kolosa 2:1-8). Anjeunna miharep aranjeunna tiasa didorong dina manah sareng ngahiji dina asih, ngahontal kapastian sareng pamahaman anu lengkep ngeunaan misteri Allah - Kristus nyalira. Paul ngingetkeun aranjeunna henteu ditawan ku tradisi manusa atanapi kakuatan spiritual unsur tapi tetep akar dina Kristus.

Ayat 2: Paul nolak sagala rupa ajaran palsu anu nyusup ka gereja (Kolosa 2: 9-23). Anjeunna negeskeun yén dina Kristus hirup sadaya kasampurnaan déwa sacara jasmani. Jalma-jalma anu iman lengkep ka Anjeunna, parantos nampi sunat rohani-Na ku jalan iman. Paul ngingetkeun supaya teu diperbudak ku prakték legalistik atanapi asceticism, negeskeun yén ieu henteu aya nilai pikeun nyegah indulgence duniawi.

Paragraf ka-3: Bab éta ditungtungan ku naséhat pikeun museurkeun kana realitas sawarga tinimbang aturan bumi (Kolosa 3: 1-17). Paul nyorong mukmin pikeun nyetél pikiran maranéhanana dina hal di luhur sarta maéhan alam earthly maranéhanana. Anjeunna ngajurung aranjeunna pikeun ngagemkeun diri kalayan welas asih, kahadean, rendah hati, lemah lembut, kasabaran, hampura — sadayana didasarkeun ku cinta. Aranjeunna disebut ngantep katengtreman Kristus maréntah haté maranéhanana sarta ngantep kecap-Na Huni richly diantara aranjeunna.

Ringkesanana,

Bab dua tina Kolosa highlights perhatian Paul pikeun mukmin teu katipu ku philosophies kosong tapi tetep rooted Kristus.

Anjeunna nolak ajaran palsu sareng nekenkeun yén jalma-jalma mukmin lengkep dina Kristus waé.

Bab ieu ditungtungan ku exhortations pikeun mukmin fokus kana realitas sawarga bari mintonkeun virtues kayaning asih, kahadean, humility, hampura-sadayana grounded dina cinta. Ieu nekenkeun kacukupan jeung kaunggulan Kristus leuwih aturan jeung tradisi dunya. Bab ieu nyorong jalma-jalma mukmin pikeun tetep tabah dina imanna, dumasar kana bebeneran kacukupan Kristus.

Kolosa 2:1 Pikeun kuring miharep yén anjeun terang naon konflik hébat kuring gaduh pikeun anjeun, sareng pikeun aranjeunna di Laodicea, sareng pikeun saloba anu henteu acan ningali raray abdi dina daging;

Paulus nganyatakeun kaprihatinan sareng perhatian anu ageung pikeun urang Kolosa, ogé jalma-jalma di Laodicea sareng jalma-jalma anu teu acan ningali anjeunna sacara pribadi.

1. "Kakuatan Carita: Ngembangkeun Hubungan Abadi"

2. "Kabungahan Ngalayanan: Ngahirupkeun Kaasih Urang Ka Batur"

1. 1 Tesalonika 2: 8 - "Jadi keur affectionately desirous anjeun, kami daék geus imparted ka anjeun, teu Injil Allah wungkul, tapi ogé jiwa urang sorangan, sabab anjeun dear ka urang."

2. Pilipi 1: 7-8 - "Sanaos éta pantes pikeun kuring mikir ieu ka anjeun sadayana, sabab kuring gaduh anjeun dina haté kuring; sabab dina beungkeut kuring, sareng dina pertahanan sareng konfirmasi Injil, anjeun sadayana anu nyandak bagian tina rahmat abdi."

Kolosa 2: 2 Sing ati maranéhanana bisa jadi comforted, keur rajutan babarengan dina cinta, jeung ka sagala riches tina jaminan pinuh pamahaman, pikeun pangakuan tina misteri Allah, jeung Rama, jeung Kristus;

Petikan éta nekenkeun pentingna cinta sareng pamahaman pikeun mikawanoh misteri Gusti.

1. Kakuatan Asih: Ngahontal Ngahiji Ngaliwatan Pamahaman

2. The Mystery of God: Achieving Clarity Through Connection

1. 1 John 4: 7-8 "Kakasih, hayu urang silih pikanyaah: pikeun cinta téh ti Allah; jeung unggal hiji nu mikanyaah téh dilahirkeun ti Allah, sarta nyaho Allah. Saha anu teu mikanyaah teu nyaho ka Allah; sabab Allah cinta. ."

2. Epesus 3: 14-19 "Ku sabab ieu kuring sujud ka Rama Gusti urang Yesus Kristus, anu ngaranna sakabeh kulawarga di langit jeung di bumi, yen Anjeunna bakal masihan anjeun, nurutkeun riches kamulyaan-Na. , Dikuatkeun ku Roh-Na dina jero batin; Sangkan Kristus nyicingan dina haté anjeun ku iman; yén anjeun, anu akar sareng didasarkeun ku kanyaah, Mugia tiasa ngartos sareng sadaya umat suci naon lebar, sareng panjangna, sareng jero, sareng jangkungna; Sareng terang kaasih Kristus, anu ngalangkungan pangaweruh, supados anjeun pinuh ku kasampurnaan Allah."

Kolosa 2: 3 Dina saha disumputkeun sagala harta hikmah jeung pangaweruh.

Paulus nyorong urang Kristen pikeun milari hikmah sareng pangaweruh ku cara ningali ka Yesus, dimana sadaya harta hikmah sareng pangaweruh disumputkeun.

1. Neangan Hikmah jeung Pangaweruh ngaliwatan Yesus

2. Harta Nyumput Yesus

1. Siloka 3:13-15 - Rahayu hiji anu manggih hikmah, jeung hiji anu meunang pamahaman, pikeun gain ti dirina leuwih hade tinimbang gain tina pérak jeung kauntungan nya leuwih hade tinimbang emas. Anjeunna langkung berharga tibatan permata, sareng teu aya anu anjeun pikahoyong tiasa dibandingkeun sareng anjeunna.

2. Jabur 119:104 - Ngaliwatan precepts Anjeun abdi meunang pamahaman; kituna Abdi hate unggal jalan palsu.

Kolosa 2:4 Sareng ieu anu kuring nyarioskeun, supados henteu aya anu ngabobodo anjeun ku kecap anu pikaresepeun.

Paulus ngingetkeun supaya teu katipu ku guru-guru palsu sareng kecap-kecap anu pikaresepeun.

1. Waspada ka Guru Palsu - Kolosa 2:4

2. Ulah Ditipu ku Kecap Nipu - Kolosa 2: 4

1. 1 John 4: 1-3 - Nguji Roh

2. Epesus 5:6-7 - Ulah katipu ku Ajaran Palsu

Kolosa 2: 5 Pikeun sanajan kuring teu aya dina daging, tapi am I jeung anjeun dina sumanget, joying jeung beholding order anjeun, jeung stedfastness iman anjeun ka Kristus.

Petikan ieu ngeunaan Paul gumbira dina iman urang Kolosa sanaos teu aya dina daging.

1. Kakuatan Iman ka Kristus: Kumaha Tetep Teguh dina Jaman Hésé

2. Berkah ukhuwah: The Joy of Community in Christ

1. Ibrani 10:23-25; Hayu urang nyekel pageuh profési iman urang tanpa wavering; (sabab anjeunna satia anu jangji;)

2. Rum 15:13; Ayeuna Allah harepan ngeusian anjeun kalayan sagala kabagjaan jeung katengtreman dina percanten, nu bisa abound dina harepan, ngaliwatan kakawasaan Roh Suci.

Kolosa 2:6 Sakumaha aranjeun geus narima Kristus Yesus, Gusti, kitu deui lumaku di Anjeunna.

Jalma anu percaya kedah hirupna dina cara anu ngagambarkeun iman ka Yesus Kristus salaku Gusti sareng Jurusalametna.

1. Hirup Hirup Iman: Naon Hartosna Turutan Yesus.

2. Kolosa 2:6: Leumpang dina Taat ka Yéhuwa.

1. Rum 6: 17-18 - "Tapi Allah jadi thanked, nu éta pagawé dosa, tapi anjeun geus diturut tina haté nu bentuk doktrin nu ieu delivered anjeun. Keur lajeng dibebaskeun tina dosa, anjeun jadi pagawé. tina kabeneran."

2. Epesus 5: 1-2 - "Ku sabab kitu kudu jadi pengikut Allah, sakumaha barudak dear; Jeung leumpang dina cinta, sakumaha Kristus ogé geus dipikacinta urang, sarta geus dibikeun dirina keur urang kurban jeung kurban ka Allah pikeun sevor sweetsmelling. ."

Kolosa 2:7 Akar jeung diwangun nepi di Anjeunna, sarta stablished dina iman, sakumaha anjeun geus diajarkeun, abounding therein jeung sukur.

Berakar dina Kristus, urang tiasa nangtung teguh dina iman sareng hirup dina sukur.

1: Kudu Teguh dina Iman jeung Syukur

2: Bagja ka Yéhuwa jeung Iman Sadérék Dikuatkeun

1: Rum 12:12 - Girang dina harepan, sabar dina kasangsaraan, tetep dina solat.

2: Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nya éta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti teu aya hukum.

Kolosa 2:8 Awas ulah aya jalma spoiled anjeun ku filsafat jeung sia sia tipu daya, nurutkeun tradisi lalaki, nurutkeun rudiments dunya, jeung teu sanggeus Kristus.

Waspada kana ajaran palsu anu bertentangan sareng ajaran Yesus Kristus.

1: Hirup numutkeun ajaran Yesus Kristus, sanes numutkeun falsafah dunya.

2: Ulah katipu ku filsafat anu bertentangan jeung ajaran Yesus.

1: Yohanes 14:6 - Saur Yesus ka anjeunna, "Kami jalan, kabeneran, sareng kahirupan. Teu aya anu sumping ka Rama upami henteu ngalangkungan kuring.

2: 1 John 2: 15-17 - Ulah bogoh ka dunya atawa nanaon di dunya. Lamun aya jalma mikanyaah dunya, cinta ka Rama teu aya dina maranehna. Sabab sagala nu aya di dunya—nafsu daging, napsu panon, jeung kareueus hirup—teu asalna ti Rama, tapi ti dunya. Dunya jeung kahayangna sirna, tapi sing saha anu ngalampahkeun pangersa Allah, hirup salawasna.

Kolosa 2: 9 Pikeun di Anjeunna hirup sakabeh fulness of Godhead ragana.

Paul nyerat dina Kolosa 2: 9 yen Allah dwells di Yesus dina wujud awak pinuh.

1. "The Immanence of God: Kumaha Gusti Hadir dina Kahirupan Urang"

2. "Sapinuhna Gusti, Sapinuhna Manusa: Ngagungkeun Ketuhanan Yesus"

1. John 1: 1-2 - "Dina awal éta Kecap, jeung Kecap éta jeung Allah, jeung Kecap éta Allah. Anjeunna dina awal jeung Allah."

2. John 14: 9 - "Yesus ngadawuh ka anjeunna, "Geus lila Kami sareng anjeun, tapi anjeun can wawuh ka Kami, Pilipus? Saha anu geus katempo Kami geus katempo Rama; jadi kumaha anjeun bisa ngomong, 'Témbongkeun. urang Bapa'?"

Kolosa 2:10 Sareng anjeun parantos lengkep dina Anjeunna, anu mangrupikeun kapala sadaya pamaréntahan sareng kakawasaan.

Allah geus ngajadikeun urang sampurna ngaliwatan Kristus, anu jadi pangawasa sakabeh otoritas.

1. Leupaskeun Kaamanan: Ngandelkeun Asih Gusti Pikeun Ngalengkepan Urang

2. Kakuatan Iman Urang: Anchoring Ourselves Dina Kristus

1. Epesus 3:20-21 - Ayeuna ka Anjeunna anu sanggup ngalakukeun jauh leuwih abundantly ti sagala nu urang ménta atawa mikir, nurutkeun kakuatan dina karya dina urang, manéhna jadi kamulyaan di gareja jeung Kristus Yesus sapanjang sakabéh. generasi, salawasna tur salawasna. Amin.

2. Rum 8:37-39 - No, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta urang. Pikeun kuring yakin yén boh maot, boh kahirupan, boh malaikat, boh panguasa, boh nu ayeuna boh nu bakal datang, boh nu kawasa, boh nu jangkung boh nu jero, boh nu lian dina sagala ciptaan, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah di Kristus Yesus Gusti urang.

Kolosa 2:11 Di mana aranjeun oge disunat ku sunat tanpa leungeun, dina ngaleungitkeun dosa-dosa daging ku jalan sunat Kristus.

Dina Kolosa 2:11, Paulus nyarioskeun ngeunaan sunat rohani anu dilakukeun tanpa tangan, anu dilaksanakeun ku cara ngaleungitkeun awak tina dosa-dosa daging ngalangkungan sunat Kristus.

1. Sunat Kristus: Naha Urang Bebas tina Dosa

2. Kakuatan Sunat Spiritual: Milih Kabebasan tina Dosa

1. Rum 6: 6-7: "Urang terang yen diri urang heubeul ieu disalib kalawan anjeunna ku kituna awak dosa bisa jadi rendered kakuatanana, yén urang teu kudu deui jadi budak dosa."

2. Galata 5:24: "Jalma anu milik Kristus Yesus geus crucified daging jeung markisa na kahayang."

Kolosa 2:12 Dikubur sareng anjeunna dina baptisan, dimana anjeun ogé dihudangkeun sareng anjeunna ku iman kana padamelan Allah, anu parantos ngahudangkeun Anjeunna tina maot.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan dibaptis sareng gugah sareng Kristus ku iman kana kakawasaan Allah, anu ngangkat Anjeunna tina maot.

1: Pangharepan Urang dina Kabangkitan Yesus.

2: Kakuatan Iman dina Rahmat Allah.

1: Rum 6: 4 - Ku sabab kitu urang dikubur sareng anjeunna ku baptisan kana maot: anu sapertos Kristus digugahkeun tina pupusna ku kamulyaan Rama, urang ogé kedah leumpang dina kahirupan anu anyar.

2: 1 Peter 3:21 - Gambar kawas whereunto malah baptisan doth ogé ayeuna nyalametkeun urang (sanes putting jauh tina najis daging, tapi jawaban tina nurani alus ka Allah,) ku jadian Yesus Kristus .

Kolosa 2:13 Jeung anjeun, keur maot dina dosa jeung uncircumcision daging Anjeun, hath manéhna quickened babarengan jeung manéhna, sanggeus dihampura anjeun sadaya trespasses;

Allah geus ngahampura urang tina sagala trespasses urang jeung masihan urang hirup anyar.

1. Kakuatan Panghampura: Pangharepan Urang ka Gusti

2. Ditebus sareng Dibarui: Ngungkulan Dosa kalayan Rahmat

1. Yesaya 43:25 - "Kuring, malah Kami, anjeunna anu blots kaluar transgressions Anjeun, demi kuring sorangan, sarta remembering dosa anjeun euweuh."

2. Jabur 103:12 - Salaku sajauh wétan ti kulon, jadi jauh geus anjeunna dihapus transgressions urang ti urang.

Kolosa 2:14 Ngahapus tulisan leungeun tina aturan anu ngalawan urang, anu bertentangan sareng urang, sareng ngaleungitkeun éta, nailing kana salib-Na;

Yesus Kristus ngaleungitkeun hukum anu misahkeun manusa ti Allah ku cara nailing kana salib.

1. Cinta Yesus Overcomes Hukum - Kumaha pupusna Yesus dina salib diganti hukum ku rahmat.

2. Dipaku kana Salib - Mariksa naon hartina mun dosa urang dipaku kana salib.

1. Rum 8: 1 - "Ku alatan éta, aya ayeuna euweuh panghukuman pikeun maranéhanana anu aya dina Kristus Yesus."

2. Rum 5: 8 - "Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

Kolosa 2:15 Jeung sanggeus manja kapangéranan jeung kakawasaan, manéhna nyieun pintonan maranéhanana kabuka, triumphing leuwih maranéhanana dina eta.

Petikan éta ngajelaskeun kumaha Yesus meunang kapangéranan sareng kakawasaan.

1. The Triumph Yesus Leuwih Dosa jeung Pupusna

2. Kameunangan Salib: Yesus Nalukkeun Musuh Urang

1. Ibrani 2:14-15 - Kusabab kitu barudak babagi dina daging jeung getih, manéhna sorangan ogé partook tina hal anu sarua, nu ngaliwatan maot manéhna bisa ngancurkeun hiji anu boga kakawasaan maot, nyaeta, Iblis.

2. 1 Korinta 15: 54-57 - Nalika perishable nu nyimpen dina imperishable, sarta fana nu nyimpen dina immortality, lajeng bakal datang ka lulus paribasa anu ditulis: "Maot geus swallowed up dina meunangna." Duh maot, dimana kameunangan anjeun? Duh maot, dimana nyeureud anjeun? Nyeureud maot teh dosa, jeung kakawasaan dosa teh Toret. Tapi hatur nuhun ka Allah, anu masihan urang meunangna ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus.

Kolosa 2:16 Ku sabab kitu, ulah aya anu ngahukum anjeun ngeunaan tuangeun, tuangeun, atanapi ngeunaan dinten lebaran, atanapi bulan énggal, atanapi dinten Sabat.

Paul nyorong umat percaya di Kolosa pikeun henteu ngantep saha waé ngahukum aranjeunna ngeunaan tuangeun, inuman, atanapi ngajaga dinten suci agama.

1. Kabebasan Teu Dihukum

2. Ngandelkeun Naséhat Paulus di Kolosa

1. Galata 5: 1 "Ku sabab eta nangtung teguh dina kamerdikaan nu Kristus geus ngajadikeun urang bebas, sarta ulah entangled deui ku yoke perbudakan."

2. Rum 14:1-4 “Anu lemah imanna tarima, tapi ulah nepi ka pasea. Pikeun hiji percaya yén manéhna bisa dahar sagala hal: nu sejen, anu lemah, eats bumbu. Ulah saha nu eatets hina manéhna nu eates teu; jeung ulah ngantep saha nu eates teu ngahukum jalma nu eates: pikeun Allah geus narima manéhna. Saha anjeun anu ngahukum hamba batur? ka tuanna sorangan, manéhna nangtung atawa ragrag. Leres, anjeunna bakal ditangtayungan: sabab Allah tiasa ngadamel anjeunna nangtung.

Kolosa 2:17 Anu mangrupakeun kalangkang tina hal-hal anu bakal datang; tapi awak teh Kristus.

Awakna Kristus sareng hal-hal anu bakal datang mangrupikeun kalangkang.

1. Realitas Kristus: percanten ka Anjeunna pikeun hirup langgeng

2. Kalangkang mangsa nu bakal datang: hirup dina mangsa kiwari kalawan harepan pikeun mangsa nu bakal datang

1. Ibrani 9:27-28 - "Jeung sakumaha geus diangkat pikeun lalaki maot sakali, tapi sanggeus judgment ieu, jadi Kristus geus ditawarkeun sakali nanggung dosa loba. Pikeun jalma anu eagerly ngadagoan Anjeunna bakal muncul kadua kalina, sajaba ti dosa, pikeun kasalametan."

2. Rum 8:18-19 - "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu pantes mun dibandingkeun jeung kamulyaan nu bakal wangsit di urang. Pikeun pangarep-arep anu teguh tina ciptaan, ngarep-ngarep pikeun nembongkeun putra-putra Allah."

Kolosa 2:18 Ulah aya anu nyasabkeun anjeun tina ganjaran anjeun ku cara rendah diri sareng nyembah malaikat, nyusahkeun kana hal-hal anu teu acan katingali, sareng ngagungkeun pikiran daging-Na,

Paul warns ngalawan guru palsu anu bakal ngakibatkeun jalma jauh tina ganjaran tina injil ku ngajarkeun doktrin humility jeung ibadah malaikat, nu dumasar kana imajinasi manusa tinimbang bebeneran Allah.

1: Urang kudu ati-ati pikeun ngajaga tina ajaran anu bakal ngajauhkeun urang tina ganjaran Injil, anu dipasihkeun ku Allah sacara gratis.

2: Urang kudu ati-ati pikeun tetep dumasar kana bebeneran Firman Allah, jeung nolak pangajaran anu dumasar kana imajinasi manusa.

1: Kolosa 1:15-17 - Anjeunna teh gambar Allah siluman, cikal sadaya ciptaan. Pikeun ku Anjeunna sagala hal anu dijieun, di sawarga jeung di bumi, katempo jeung kawih, boh tahta, atawa dominions, atawa pangawasa atawa otoritas--sagala hal dijieun ngaliwatan manéhna jeung pikeun manéhna.

2: Epesus 4:14 - Supaya urang teu jadi budak deui, digoyang-goyang ku ombak jeung kabawa ku unggal angin ajaran, ku licik manusa, ku tipu daya dina skéma anu nipu.

Kolosa 2:19 Jeung teu nyekel Kepala, ti mana sakabeh awak ku sendi jeung band ngabogaan nourishment ministered, jeung rajutan babarengan, naek jeung ngaronjatna Allah.

Awak mukmin ngalaman kamekaran nalika aranjeunna ngahiji sareng Kristus salaku sirahna.

1: Yesus teh Kapala Garéja - Kolosa 2:19

2: Garéja Tumuwuh Ngaliwatan Ngahiji - Kolosa 2:19

1: Epesus 4:15-16 - Diomongkeun bebeneran dina cinta, urang kudu tumuwuh nepi di sagala cara kana anjeunna anu sirah, kana Kristus.

2: 1 Korinta 12: 12-13 - Pikeun sagampil awak hiji tur mibanda loba anggota, sarta sakabeh anggota awak, sanajan loba, hiji awak, kitu deui jeung Kristus. Pikeun dina hiji Roh urang sadayana dibaptis kana hiji awak - urang Yahudi atanapi Yunani, budak atanapi merdéka - sareng sadayana diinum tina hiji Roh.

Kolosa 2:20 Ku sabab kitu, upami anjeun parantos maot sareng Kristus tina dasar-dasar dunya, naha anjeun sapertos hirup di dunya, tunduk kana aturan,

Nu percaya ka Kristus geus leupas tina aturan jeung aturan dunya, tapi tetep hirup di dunya.

1. Hirup di Dunya Samentawis Paeh

2. Kabébasan jeung Tanggung Jawab Percaya ka Kristus

1. Rum 6:4-6 - Urang geus dikubur jeung Kristus jeung diangkat ka newness tina kahirupan.

2. Galata 5: 1 - Nangtung gancang dina kamerdikaan wherewith Kristus geus dijieun urang bébas.

Kolosa 2:21 (Ulah nyabak; ulah karasa; ulah dicekel;

)

Ayat ieu ngingetkeun supaya teu kajebak dina prakték kosong sareng sia-sia di dunya.

1: Urang teu kudu fooled ku janji palsu dunya, tapi neangan bebeneran dina Yesus.

2: Ulah kabetot ku adat-istiadat dunya anu sia-sia, tapi fokus kana bebeneran Yesus anu ngarobih kahirupan.

1: Ibrani 12: 1-2 - "Ku sabab eta, ku sabab urang dikurilingan ku méga badag sapertos saksi, hayu urang miceun sagala hal anu ngahalangan jeung dosa nu jadi gampang entangles. Jeung hayu urang ngajalankeun kalawan Persib lomba ditandaan kaluar pikeun. urang,"

2: 1 John 2: 15-17 - "Ulah bogoh ka dunya atawa naon bae di dunya. Lamun saha mikanyaah dunya, cinta ka Rama teu aya dina aranjeunna. Pikeun sagalana di dunya - nafsu daging, nu Napsu mata, jeung kareueus hirup, lain ti Rama, tapi ti dunya. Dunya jeung kahayang-kahayangna sirna, tapi sing saha anu ngalakonan pangersa Allah, hirup salawasna."

Kolosa 2:22 Nu sagala bakal binasa ku pamakéan;) nurutkeun parentah jeung doktrin manusa?

Paulus ngingetkeun supaya henteu nuturkeun paréntah sareng ajaran manusa, anu antukna bakal binasa.

1. Kateukalan Aturan Manusa: Tong Iman Maneh Goyah

2. Doktrin Manusa Sakedapan: Pasang Percaya Anjeun ka Kristus

1. Mateus 6:24: "Teu aya anu bisa ngawula ka dua Masters; pikeun boh anjeunna bakal hate hiji jeung mikanyaah nu séjén, atawa nu sejenna anjeunna bakal satia ka hiji jeung hina lianna. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung Mamon."

2. Yesaya 55:8-9 : ”Karana pikiran Kami lain pikiran maraneh, atawa jalan maraneh lain jalan Kami, ceuk PANGERAN. 'Sabab sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé jalan Kami leuwih luhur ti cara anjeun, sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.'”

Kolosa 2:23 Hal-hal anu memang nunjukkeun hikmah dina ibadah bakal, sareng rendah diri, sareng ngalalaworakeun awak; teu di ngahargaan naon ka satisfying daging.

Petikan nyarioskeun kabutuhan pikeun ngontrol diri sareng moderasi nalika ngalaksanakeun prakték agama.

1: Utamakeun Allah jeung Ngajauhan Nafsu Daging

2: Utamakeun Kaséhatan Rohani Ti batan Kaséhatan Jasmani

1: Yakobus 4: 7 - Ku sabab kitu, pasrahkeun diri ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

2: Rum 13:14 - Tapi nempatkeun maneh dina Gusti Yesus Kristus, sarta ulah nyieun rezeki pikeun daging, pikeun minuhan hawa nafsu eta.

Kolosa 3 nyaéta bab katilu tina Surat Paulus ka Kolosa. Dina bab ieu, Paul instructs mukmin dina cara hirup robah di Kristus, emphasizing pentingna netepkeun pikiran maranéhanana dina hal sawarga jeung nunda off paripolah dosa heubeul.

Ayat 1: Paul ngadesek jalma-jalma anu percaya pikeun netepkeun pikiranana kana hal-hal di luhur sareng maéhan alam bumina (Kolosa 3: 1-11). Anjeunna nyorong aranjeunna pikeun fokus kana realitas langgeng Kristus, anu linggih di sisi katuhu Allah. Jalma-jalma mukmin ditimbalan pikeun ngantunkeun laku lampah dosa saperti laku zinah, najis, hawa nafsu, sarakah, amarah, jeung fitnah. Sabalikna, aranjeunna diparéntahkeun pikeun ngagemkeun diri kalayan kahadéan sapertos welas asih, kahadean, asor, lemah lembut, kasabaran, hampura — sadayana didasarkeun ku cinta.

Alinea 2: Paul negeskeun persatuan sareng kanyaah diantara urang percaya (Kolosa 3:12-17). Anjeunna ngajurung aranjeunna pikeun silih tega sareng silih hampura sakumaha Kristus parantos ngahampura aranjeunna. Luhureun sadaya, aranjeunna disebut pikeun ngagem cinta - beungkeut persatuan sampurna. Maranéhna didorong sangkan katengtreman Kristus maréntah dina haténa sarta nganuhunkeun dina sagala kaayaan. Paul exhorts aranjeunna pikeun hayu kecap Kristus Huni richly diantara aranjeunna ngaliwatan ngajarkeun jeung admonishing hiji sarua séjén.

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku paréntah pikeun sagala rupa hubungan dina rumah tangga Kristen (Kolosa 3:18-25; Kolosa 4:1). Pamajikan dipanggil pikeun nyerahkeun diri ka salaki sakumaha pantes di Gusti sedengkeun salaki diparéntahkeun pikeun mikanyaah pamajikanana sacara kurban. Barudak dijurung pikeun nurut ka kolotna dina sagala hal, sedengkeun bapa henteu matak ngaganggu atanapi ngahinakeun budakna. Budak (pagawé) kudu digawé rajin sakumaha ka Gusti, sedengkeun juragan (dunungan) kudu adil jeung adil.

Ringkesanana,

Bab tilu Kolosa nekenkeun kahirupan anu dirobih dina Kristus, nyauran jalma-jalma mukmin pikeun ngeset pikiranana kana hal-hal surgawi sareng nempatkeun paripolah dosa anu lami.

Paul nyorong persatuan, cinta, jeung virtues kayaning asih, kahadean, humility, hampura - kabeh rooted dina cinta.

Bab éta nyayogikeun pituduh pikeun sagala rupa hubungan dina rumah tangga Kristen sareng nyorot pentingna ta'at, cinta pangorbanan, sareng perlakuan anu adil. Éta nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngantepkeun katengtreman Kristus maréntah dina haténa sareng ngantepkeun Firman-Na cicing di antara aranjeunna. Bab ieu nekenkeun pentingna hirup kaluar iman ku cara praktis bari tetep fokus kana nilai sawarga.

Kolosa 3: 1 Lamun lajeng jadi risen jeung Kristus, neangan hal-hal anu di luhur, dimana Kristus linggih di leungeun katuhu Allah.

Anu percaya ka Kristus kedah milarian hal-hal anu di luhur, dimana Kristus linggih di sisi katuhu Allah.

1. Kakuatan Milarian Hal-hal di Luhur: Ngaku sareng Ngahontal Tujuan Spiritual

2. Kabeungkeut Surga: Ngudag Ganjaran Surgawi tina Kahirupan Kristus

1. Mateus 6:33 - Tapi neangan ye kahiji Karajaan Allah, jeung bener-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

2. Pilipi 4:8 - Tungtungna, dulur-dulur, naon waé anu leres, naon waé anu jujur, naon waé anu adil, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu aya laporan anu saé; lamun aya kahadean, jeung lamun aya pujian, pikir dina hal ieu.

Kolosa 3: 2 Setel kaasih anjeun kana hal-hal di luhur, sanés hal-hal anu aya di bumi.

Atur panon anjeun ka Allah, sanes dunya.

1. Hirup sareng Surga dina Pikiran: Telepon pikeun Ngangkat Pikiran Urang

2. Kakuatan Fokus: Milih Ngudag Harta Abadi

1. Mateus 6: 19-21 - "Ulah ngumpulkeun pikeun diri anjeun harta di bumi, dimana renget sareng keyeng ngancurkeun sareng dimana maling ngabongkar sareng maling, tapi kumpulkeun harta karun pikeun diri anjeun di sawarga, dimana renget atanapi keyeng ngancurkeun sareng dimana waé. maling ulah ngabobol jeung maling. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya ogé bakal aya haté anjeun."

2. Pilipi 4:8 - “Tungtungna, dulur-dulur, naon-naon anu bener, naon-naon anu kahormatan, naon-naon anu adil, naon-naon anu suci, naon-naon anu kahadean, naon-naon anu matak dipuji, naon-naon anu pinunjul, anu pantes dipuji. Pikirkeun hal-hal ieu."

Kolosa 3:3 Pikeun aranjeun geus maot, sarta hirup anjeun disumputkeun jeung Kristus di Allah.

Jalma-jalma percaya sacara rohani maot ka dunya, sareng hirupna disumputkeun dina Kristus sareng Allah.

1. "Hirup dina Cahaya Kristus"

2. "Pupusna Alam Baheula"

1. Mateus 5: 14-16 - "Anjeun teh cahaya dunya. Hiji kota anu diatur dina hiji pasir teu bisa disumputkeun."

2. Rum 6:3-7 - "Teu terang anjeun, yén seueur urang anu dibaptis kana Yesus Kristus anu dibaptis kana pupusna?"

Kolosa 3:4 Nalika Kristus, anu mangrupikeun kahirupan urang, bakal nembongan, anjeun ogé bakal némbongan sareng anjeunna dina kamulyaan.

Urang Kristen hiji dinten bakal muncul sareng Kristus dina kamulyaan nalika Anjeunna mulih.

1. "Hirup pikeun Kristus dina Antisipasi Balik-Na"

2. "Kauntungan pikeun Ngabagikeun Kamulyaan Kristus"

1. 1 Peter 1:13 - Ku alatan éta, nyiapkeun pikiran anjeun pikeun aksi; jadi timer dikawasa; nerapkeun pangarep-arep anjeun sapinuhna kana rahmat anu bakal dipasihkeun ka anjeun nalika Yesus Kristus diturunkeun.

2. Titus 2:13 - Bari urang ngadagoan harepan rahayu - mecenghulna kamulyaan Allah hébat sarta Jurusalamet urang, Yesus Kristus.

Kolosa 3:5 Ku sabab kitu, maotkeun anggota awak anjeun anu aya di bumi; cabul, najis, kaasih inordinate, concupiscence jahat, jeung covetousness, nu nyembah brahala:

Jalma-jalma nu percaya kudu maéhan kahayang-kahayang dosa, saperti laku zinah, najis, hawa nafsu, jeung sarakah, anu sipatna nyembah brahala.

1. Nungkulan Godaan: Kumaha Ngadalikeun Kahayang Dosa

2. Jalan Menuju Kasucian: Naon Anu Dibutuhkeun pikeun Janten Soleh

1. Rum 6:11-13 - Dina cara nu sarua, cacah yourselves maot ka dosa tapi hirup ka Allah di Kristus Yesus.

2. Galata 5:16-17 - Jadi kuring ngomong, leumpang ku Roh, jeung anjeun moal gratify kahayang daging.

Kolosa 3:6 Ku sabab kitu, murka Allah bakal tumiba ka barudak anu henteu patuh.

murka Allah didatangkeun ka jalma-jalma anu ingkar ka Anjeunna.

1. Hukuman Allah: Balukar tina Maksiat

2. Milih Taat: Jalan Menuju Berkah Allah

1. Epesus 5:6: "Hayu teu aya anu nipu anjeun ku kecap kosong, pikeun kusabab hal ieu murka Allah datang kana putra hal nu henteu patuh."

2. Siloka 1: 10-19: "Anaking, lamun sinners entice Anjeun, ulah idin. Lamun maranéhna ngomong, "Kita Hayu jeung urang, hayu urang bohong di antosan mun getihan, hayu urang lurk rusiah pikeun polos tanpa alesan; Hayu urang ngelek aranjeunna hirup-hirup sapertos Sheol, sareng sadayana, sapertos anu turun ka liang kubur; urang bakal mendakan sagala barang anu berharga, urang bakal ngeusian bumi urang ku rampog; ...

Kolosa 3:7 Di mana anjeun ogé leumpang sababaraha waktos, nalika anjeun cicing di aranjeunna.

Paul ngingetkeun urang Kolosa yén maranéhna kungsi hirup nurutkeun cara dosa, tapi ayeuna maranéhna kudu hirup nurutkeun ajaran Kristus.

1. Kakuatan Transformasi: Milarian Kakuatan dina Yesus Kristus

2. Hirup Kahirupan anu Dipuseurkeun Kristus: Kumaha Nuturkeun Conto Kristus

1. 2 Korinta 5:17 - Ku alatan éta, lamun saha aya dina Kristus, manéhna téh ciptaan anyar. Nu heubeul geus kaliwat; behold, nu anyar geus datang.

2. Epesus 4:17-24 - Ayeuna ieu kuring nyebutkeun jeung mere kasaksian dina Gusti, nu kudu teu deui leumpang saperti kapir do, dina futility pikiran maranéhanana. Maranehna jadi poek dina pangartina, jauh tina kahirupan Allah lantaran kabodoan anu aya di jerona, lantaran karasa hate.

Kolosa 3: 8 Tapi ayeuna anjeun ogé ditunda sagala ieu; amarah, murka, niat jahat, pitenah, komunikasi kotor kaluar tina sungut anjeun.

Nunda amarah, murka, niat jahat, hujat, jeung komunikasi kotor.

1: Hayu urang nunda komunikasi nu teu adil jeung ngaganti eta ku asih jeung welas asih.

2: Hayu urang nyingkirkeun cara-cara nyarios baheula sareng ngagantikeunana ku Firman Allah.

1: James 3: 9-10 - Ku létah urang muji Gusti jeung Rama urang, jeung jeung eta urang kutukan manusa, anu geus dijieun dina sasaruaan Allah. Tina sungut anu sami sumping pujian sareng kutukan. Dulur-dulur, teu kudu kitu.

2: Epesus 4:29 - Omongan-omongan anu teu damang kaluar tina sungut anjeun, tapi ngan ukur anu mangpaat pikeun ngawangun batur saluyu sareng kabutuhanna, supados tiasa nguntungkeun anu ngadangukeun.

Kolosa 3:9 Ulah bohong ka nu séjén, ningali nu geus nunda lalaki heubeul jeung amal-Na;

Tong silih bohongan sabab geus nyabut diri nu baheula jeung kabiasaanana.

1. Pentingna bebeneran dina kahirupan urang

2. Nunda diri nu heubeul jeung nunda nu anyar

1. Epesus 4: 22-24 - Anjeun diajar, nu aya kaitannana ka urut cara hirup anjeun, nunda off diri heubeul Anjeun, nu keur disogok ku kahayang nipu na; dijieun anyar dina sikep pikiran anjeun; sarta ngagem diri anyar, dijieun jadi kawas Allah dina bener bener jeung kasucian.

2. Siloka 12:22 - Gusti detests biwir bohong, tapi anjeunna delights di jalma anu dipercaya.

Kolosa 3:10 Jeung geus ngagem manusa anyar, nu renewed pangaweruh dina gambar tina Allah anu nyiptakeun manéhna.

Mukmin kudu narékahan pikeun jadi renewed pangaweruh nurutkeun gambar Allah anu nyiptakeun maranéhanana.

1. Renewing Pangaweruh Urang Allah

2. Putting Dina Lalaki Anyar

1. Rum 12: 2 - "Jeung jadi teu conformed ka dunya ieu: tapi jadi ye transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon anu alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah."

2. Epesus 4:23-24 - "Jeung jadi renewed dina sumanget pikiran anjeun; Jeung nu ditunda lalaki anyar, nu sanggeus Allah dijieun dina amal saleh jeung kasucian leres."

Kolosa 3:11 Di mana teu aya Yunani atawa Yahudi, sunat atawa uncircumcision, urang Barbarian, Scythian, budak atawa merdika: tapi Kristus teh sakabeh, jeung di sakabeh.

Kristus mangrupikeun pusat sadaya idéntitas, sareng sadayana sami sateuacanna.

1: Sadayana Sarua Saméméh Kristus - Kolosa 3:11

2: Sadaya Idéntitas Janten Sekundér pikeun Kristus - Kolosa 3:11

1: Galata 3:28 - Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi merdéka, teu aya lalaki atanapi awéwé: sabab anjeun sadayana sami dina Kristus Yesus.

2: Epesus 2:14-15 - Pikeun anjeunna teh karapihan urang, anu geus nyieun duanana hiji, sarta geus ngarecah tembok tengah partisi antara urang; Sanggeus dileungitkeun dina daging-Na nu enmity, komo hukum parentah dikandung dina ordinances; pikeun nyieun dina dirina dua hiji lalaki anyar, jadi nyieun karapihan.

Kolosa 3:12 Ku kituna, salaku umat pilihan Allah, suci tur dipikacinta, bowels of mercies, kahadean, humbleness pikiran, meekness, longsuffering;

Pasangkeun ciri-ciri umat pilihan Allah: welas asih, kahadean, rendah haté, lemah lembut, sareng sabar.

1. Kakuatan Humility: Hiji Ujian Kolosa 3:12

2. Nangkeup Ciri-ciri Umat Pilihan Allah: Pangajaran ngeunaan Kolosa 3:12

1. Yakobus 3:13-18

2. Pilipi 2:1-11

Kolosa 3:13 Silih sabaran, silih hampura, lamun aya anu boga pasea jeung batur: sakumaha Kristus ngahampura ka aranjeun, kitu deui aranjeun.

Urang kudu silih hampura sakumaha Kristus geus ngahampura urang.

1. Kakuatan Panghampura - Kumaha Conto Yesus Bisa Nuntun Kahirupan Urang

2. Paréntah Anyar - Sabar sareng Hampura Dulur-dulur

1. Mateus 6: 14-15 - "Kanggo lamun ngahampura jalma sejen lamun maranehna ngalakukeun dosa ka anjeun, Rama sawarga anjeun ogé bakal ngahampura anjeun. Tapi lamun anjeun teu ngahampura batur dosa maranéhanana, Rama anjeun moal ngahampura dosa anjeun."

2. Epesus 4: 31-32 - "Hayu sagala pait jeung murka jeung anger jeung clamor jeung fitnah disinggetkeun ti anjeun, babarengan jeung sagala jahat. Kudu kahadean ka silih, tenderhearted, forgiving karana, sakumaha Allah di Kristus forgave anjeun. ."

Kolosa 3:14 Sarta di luhur sagala hal ieu nempatkeun amal, nu beungkeut kasampurnaan.

Urang disebut nempatkeun amal, nu ngiket urang babarengan jeung nyampurnakeun urang.

1. "Kakuatan Cinta: Kumaha Amal Bisa Nyampurnakeun Kahirupan Urang"

2. "Kakuatan Persatuan: Ngartos Beungkeut Kasampurnaan"

1. 1 Korinta 13:13 - "Jeung ayeuna abideth iman, harepan, amal, ieu tilu; tapi greatest ieu amal."

2. Galata 5: 22-23 - "Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, longsuffering, gentleness, kahadean, iman, Meekness, temperance: ngalawan misalna euweuh hukum."

Kolosa 3:15 Jeung hayu karapihan Allah marentah dina hate anjeun, nu ogé anjeun disebut dina hiji awak; jeung kudu bersyukur.

Ayat ieu nyorong urang pikeun ngantepkeun katengtreman Allah maréntah dina haté urang, sareng nganuhunkeun pikeun ditimbalan kana hiji badan.

1. Nyanggakeun Katengtreman Allah Maréntah dina Haté urang

2. Ngahatur nuhun kana Panggero Urang Ngajadi Hiji Badan

1. Epesus 4: 3-4 "Endeavoring tetep persatuan Roh dina beungkeut karapihan. Aya hiji awak, jeung hiji Roh, sanajan anjeun disebut dina hiji harepan panggero Anjeun."

2. 1 Tesalonika 5: 16-18 "Gumbira evermore. Neneda tanpa ceasing. Dina sagala hal masihan nuhun: pikeun ieu wasiat Allah dina Kristus Yesus ngeunaan anjeun."

Kolosa 3:16 Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly dina sagala hikmah; ngajarkeun jeung admonishing karana dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung rahmat dina hate anjeun ka Gusti.

Urang Kristen kedah ngantepkeun ajaran Kristus ngeusi haténa, sareng ngungkabkeun imanna ngaliwatan nyanyian jabur, pupujian, sareng lagu rohani ka Gusti.

1. Kakuatan Firman Kristus

2. Lagu Puji Dina Haté

1. Jabur 95: 1-2 - "Aduh, hayu urang nyanyi ka PANGERAN, hayu urang ngadamel sora gumbira kana batu kasalametan urang! Hayu urang sumping ka payuneuna-Na kalayan sukur, hayu urang ngadamel sora gumbira ka Mantenna. kalayan lagu pujian!"

2. Rum 15:13 - "Mugi Allah harepan ngeusi sakabeh kabagjaan jeung karapihan dina percanten, ku kituna ku kakawasaan Roh Suci anjeun bisa abound dina harepan."

Kolosa 3:17 Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun ku kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, muji sukur ka Allah sareng Rama ku Anjeunna.

Urang kedah ngalakukeun sagala hal dina nami Yesus, hatur nuhun ka Allah Rama.

1. "Bersyukur ka Gusti: Hirup Hirup Syukur"

2. "Kakuatan Ngaran: Ngalakukeun Sadayana dina Ngaran Yesus"

1. Epesus 5:20 - Ngahaturkeun nuhun salawasna pikeun sagala hal ka Allah jeung Rama dina nami Gusti urang Yesus Kristus.

2. Pilipi 2: 9-11 - Ku sabab eta Allah oge geus kacida Maha Agung anjeunna, sarta masihan anjeunna hiji ngaran anu luhur unggal ngaran: Éta dina nami Yesus unggal tuur kudu ruku, hal di sawarga, jeung hal di bumi, jeung hal di handapeun bumi; Jeung nu unggal basa kudu ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama.

Kolosa 3:18 Istri, tundukkeun diri ka salaki sorangan, sakumaha pantesna di Gusti.

Pamajikan dijurung pikeun tunduk ka salaki, sakumaha anu diparentahkeun ku Yéhuwa.

1. "Kiriman sareng Hormat: Kumaha Nuturkeun Rancangan Kristus pikeun Nikah"

2. "Taat kana Pangersa Gusti: Pasrah dina Nikah"

1. Epesus 5:22-33

2. 1 Petrus 3:1-7

Kolosa 3:19 Salaki, nyaah ka pamajikan anjeun, sareng ulah pait ka aranjeunna.

Salaki kudu némbongkeun kanyaah ka pamajikan jeung ulah nepi ka ambek-ambekan.

1. Kakuatan Cinta: Kumaha Nyaritakeun Asih ka Salaki anjeun

2. Bahaya Kanyeri: Ngungkulan Kadeudeuh dina Nikah

1. Epesus 5:25-33 (Salaki kudu nyaah ka pamajikan sakumaha Kristus mikaasih Garéja)

2. 1 Petrus 3:7 (Salaki kudu hirup jeung pamajikanana dina pamahaman jeung ngahargaan)

Kolosa 3:20 Barudak, nurut ka kolot anjeun dina sagala hal: pikeun ieu ogé pikaresepeun pikeun Gusti.

Barudak kudu nurut ka kolotna dina sagala hal pikeun nyenangkeun Yéhuwa.

1. Ngaleupaskeun Ni'mat Taat: Hirup Ngahormatan Ka Kolot

2. Jadi Berkah ka Gusti: Nurut ka kolot dina sagala hal

1. Epesus 6:1-3 - Barudak, nurut ka kolot anjeun dina Gusti, pikeun ieu katuhu. "Hormat bapa sareng indung anjeun" - anu mangrupikeun paréntah anu pangheulana kalayan jangji -- "supaya anjeun séhat sareng sing panjang umur di bumi."

2. Siloka 6:20-22 - Anaking, turutan parentah bapa jeung ulah ninggalkeun pangajaran indung. Meungkeut aranjeunna salawasna dina haté anjeun; nyepetkeun aranjeunna sabudeureun beuheung anjeun. Lamun anjeun leumpang, maranéhanana baris nungtun anjeun; nalika anjeun bobo, aranjeunna bakal ngajaga anjeun; mun anjeun hudang, maranéhna bakal nyarita ka anjeun.

Kolosa 3:21 Bapa-bapa, ulah nganyenyeri anak-anak aranjeun, ulah nepi ka jadi pundung.

Kolot teu kedah kasar teuing ka budakna pikeun nyegah aranjeunna ngarasa diheartened.

1. Pentingna némbongkeun kahadéan ka barudak urang

2. Ngagedékeun barudak kalawan cinta jeung pamahaman

1. Epesus 6: 4 "Bapa, ulah ngangsonan barudak anjeun pikeun ambek-ambekan, tapi ajak aranjeunna nepi kana disiplin jeung parentah Gusti."

2. Siloka 22:6 ”Ngalatih budak kana jalan anu kuduna; sanajan geus kolot, manehna moal undur ti dinya."

Kolosa 3:22 Abdi, nurut dina sagala hal Masters anjeun nurutkeun daging; teu kalawan eyeservice, salaku menpleasers; tapi dina hiji hate, sieun Allah:

Taat mangrupikeun konci pikeun nyenangkeun Allah sareng ngalaksanakeun tanggung jawab urang.

1. Numuwuhkeun Ta’at dina Kahirupan Urang

2. Kakuatan Single Heart

1. Epesus 6:5-7 "Hamba-hamba, kudu nurut ka jelema-jelema anu jadi tuan anjeun nurutkeun daging, kalawan sieun jeung trembling, dina singleness tina haté anjeun, sakumaha ka Kristus; Teu kalawan eyeservice, salaku pleasers lalaki; tapi salaku pagawé. Kristus, ngalakonan wasiat Allah tina hate; kalawan niat alus ngalakonan layanan, sakumaha ka Gusti, jeung teu ka manusa."

2. Yakobus 4:7 "Ku kituna, nyerah yourselves ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

Kolosa 3:23 Sareng naon waé anu anjeun lakukeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos ka Gusti, sanés ka manusa;

Naon waé anu urang laksanakeun, urang kedah laksanakeun kalayan ati-ati saolah-olah urang ngalakukeun éta pikeun Yéhuwa, sanés pikeun lalaki.

1. Gawé ka Pangéran kalayan Sakabeh Haté

2. Ngandelkeun Pangéran dina Sadaya Usaha

1. Epesus 6:5-8 “Hamba-hamba, kudu nurut ka nu jadi tuan anjeun nurutkeun daging, jeung sieun jeung gemeter, dina singleness tina haté anjeun, sakumaha ka Kristus; Teu kalawan eyeservice, sakumaha menpleasers; tapi salaku hamba Kristus, ngalakonan wasiat Allah ti jantung; Kalayan kersaning anu hadé, ngalaksanakeun palayanan, sapertos ka Gusti, sanés ka manusa: Nyaho yén naon waé anu hadé anu dilakukeun ku jalma, bakal nampi ti Gusti, boh budak atanapi merdéka."

2. Deuteronomy 6:5 "Jeung maneh bakal bogoh ka PANGERAN Allah anjeun kalawan sakabeh hate, jeung sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun."

Kolosa 3:24 Nyaho yén ti Gusti anjeun bakal nampi ganjaran tina warisan: pikeun anjeun ngawula ka Gusti Kristus.

Yéhuwa bakal ngaganjar jalma-jalma nu ngawula ka Mantenna.

1. Palayanan Satia: Ganjaran ti Yéhuwa

2. Ngalayanan Gusti Kristus: Warisan Berkah

1. Mateus 6: 19-21 "Ulah nyimpen harta karun pikeun diri anjeun di bumi, dimana renget sareng keyeng ngaruksak, sareng dimana maling ngabongkar sareng maling. Tapi nyimpen up for yourselves harta karun di sawarga, dimana moal renget atawa keyeng ngancurkeun, jeung dimana maling teu megatkeun atawa maok; sabab dimana harta anjeun, di dinya ogé bakal aya haté anjeun."

2. Ibrani 11: 6 "Sareng tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun Anjeunna, sabab anu sumping ka Allah kedah percanten yén Anjeunna aya sareng yén Anjeunna mangrupikeun ganjaran jalma anu milari Anjeunna."

Kolosa 3:25 Tapi sing saha anu ngalakukeun kajahatan, bakal nampi kana kajahatan anu didamelna, sareng teu aya hargaan jalma.

Sarerea bakal nanggung jawab kana kalakuanana, henteu paduli status sosial atanapi pangaruhna.

1. Urang Sadaya Bakal Méré Akun pikeun Aksi Urang

2. The Great Equalizer: Urang Sadaya Panén Naon Urang Sow

1. Siloka 24:12 - “Lamun maneh ngomong, Behold, kami teu nyaho; teu anjeunna nu pondereth jantung teu mikir eta? jeung manéhna nu ngajaga jiwa anjeun, teu manéhna nyaho eta? Sareng naha anjeunna bakal ngabales ka unggal jalma dumasar kana kalakuanana?"

2. Rum 2:11 - "Kanggo teu aya hormat jalma jeung Allah."

Kolosa 4 mangrupikeun bab kaopat sareng terakhir tina Surat Paulus ka Kolosa. Dina bab ieu, Paulus masihan pituduh ngeunaan hubungan antarpribadi, ngadorong jalma-jalma mukmin pikeun ngadoa sareng hirup bijaksana, sareng ngirim salam sareng ucapan pamungkas.

Ayat 1: Paul maréntahkeun jalma-jalma mukmin ngeunaan cara ngalaksanakeun diri ka batur (Kolosa 4: 2-6). Anjeunna ngajurung aranjeunna pikeun bakti diri kana solat, waspada sareng syukur. Paulus ogé nyuhunkeun do’a pikeun anjeunna, supados Allah mukakeun panto pikeun anjeunna ngumumkeun misteri Kristus. Anjeunna nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngamangpaatkeun unggal kasempetan, nyarios kalayan rahmat sareng hikmah ka jalma luar.

Ayat ka-2: Paulus ngintun salam ti batur-batur pagawé anu babarengan jeung manéhna (Kolosa 4:7-14). Manéhna nyebutkeun Tychicus, lanceukna tercinta nu bakal nyadiakeun apdet ngeunaan kaayaanana. Aristarchus, Markus, Justus, jeung Epapras ogé disebut-sebut sabagé sasama tahanan atawa hamba Kristus. Paul muji Lukas pikeun kaahlian médis sarta Demas salaku batur gawé. Anjeunna ngawilujengkeun salam ti gereja Laodicea sareng Nimfa.

Ayat ka-3: Bab ieu dipungkas ku ucapan pribadi ti Paulus (Kolosa 4:15-18). Anjeunna maréntahkeun ka umat Kolosa pikeun ngabagéakeun jalma-jalma di Laodicea bari maca suratna sacara umum di antara aranjeunna ogé. Archippus didesek pikeun minuhan palayanan na satia. Tungtungna, Paul asup kaluar kalayan salam pribadi dina leungeun-Na sorangan sarta reminds aranjeunna tina panjara na nu manehna neangan doa yén anjeunna bisa ngumumkeun injil boldly.

Ringkesanana,

Bab opat tina Kolosa nyadiakeun pituduh pikeun ngalaksanakeun diri ka batur ku cara ngadoa, hikmat dina ucapan, sareng ngamangpaatkeun kasempetan.

Paulus ngintun salam ti batur-batur pagawé anu babarengan jeung manéhna bari muji jasa maranéhna dina Kristus.

Bab ieu dipungkas ku ucapan pribadi kaasup parentah pikeun salam antara gereja, dorongan pikeun mentri satia, sarta panginget tina panjara Paul urang. Bab ieu nekenkeun pentingna sholat, kalakuan anu bijaksana, sareng persatuan di antara umat percaya. Ieu nyorong jalma mukmin pikeun hirup kaluar iman maranéhanana dina cara praktis tur ngarojong silih dina nyebarkeun pesen injil.

Kolosa 4:1 Juragan, pasihan ka abdi-abdi anjeun anu adil sareng sami; nyaho yén anjeun ogé boga Master di sawarga.

Juragan kedah ngarawat abdi-abdina kalayan adil sareng adil, émut yén aranjeunna ogé gaduh Guru di Surga.

1. Gusti Ngaharepkeun Adil Ti Dunungan

2. Aturan Emas: Perlakukan Batur Sakumaha Anjeun Hayang Diperlakukeun

1. Epesus 6:9 - “Jeung, juragan, lakonan hal nu sarua ka maranehna, forbearing anceman: knowing nu Master Anjeun oge aya di sawarga; ogé henteu aya rasa hormat ka anjeunna.

2. Mateus 7:12 - "Ku sabab kitu sagala hal naon maneh keukeuh yén lalaki kudu ngalakukeun ka anjeun, ngalakukeun ogé ka aranjeunna: pikeun ieu hukum jeung nabi."

Kolosa 4:2 Nuluykeun dina solat, jeung lalajo dina sarua jeung sukur;

Teruskeun dina doa sareng syukur.

1: Urang teu kudu eureun bersyukur jeung ngadoa ka Allah pikeun sagala kaperluan urang.

2: Ngadoa ka Allah téh salah sahiji cara nu pangpentingna pikeun némbongkeun rasa sukur jeung kanyaah ka Mantenna.

1: 1 Tesalonika 5:17 - Neneda tanpa ceasing.

2: Pilipi 4: 6 - Ulah hariwang ngeunaan naon waé, tapi dina sagala hal ku doa sareng panyuwunan kalayan sukur hayu pamundut anjeun dipikanyaho ka Allah.

Kolosa 4: 3 Sareng ogé ngadoakeun kami, yén Allah bakal mukakeun panto pikeun nyarioskeun ka urang, pikeun nyarioskeun rahasia Kristus, anu kuring ogé dibeungkeut.

Paulus nyuhunkeun doa supaya Allah masihan anjeunna kasempetan pikeun nyarioskeun ngeunaan misteri Kristus, anu anjeunna dipanjara.

1. Kakuatan Doa: Kumaha Doa Bisa Ngabuka Panto Urang

2. Misteri Kristus: Ngartos Kakuatan Injil

1. Epesus 3:14-21 - Doa Paul pikeun garéja ngartos cinta Allah.

2. Rum 8:38-39 - Euweuh bisa misahkeun urang tina cinta Kristus.

Kolosa 4: 4 Supaya kuring tiasa terang, sakumaha anu kedah diomongkeun.

Petikan Paul nyatakeun kahayangna pikeun nyarios dina cara anu leres nunjukkeun bebeneran Allah.

1. Kakuatan Omongan anu Bener

2. Manifesting Bebeneran Allah Ngaliwatan Kecap Urang

1. James 3: 2-12 - Taming Basa

2. paribasa 12:18 - The Kecap tina Wise in Heart anu spoke Gracefully

Kolosa 4:5 Leumpang dina hikmah ka jalma anu luar, redeeming waktu.

Urang kedah nganggo hikmah urang pikeun berinteraksi sareng jalma di luar Garéja dina cara anu ngamangpaatkeun waktos urang.

1. Mangpaatkeun Waktos Urang: Pangajaran ngeunaan Kolosa 4:5

2. Leumpang dina Hikmah: A Refleksi on Kolosa 4:5

1. Siloka 4:7 , ”Hikmah téh pangutamana; ku kituna meunang hikmah: jeung kalawan sakabeh anjeun meunang meunang pamahaman.

2. Epesus 5:15-16 , ”Ari maneh kudu sing ati-ati, ulah kawas nu bodo, tapi kawas nu bijaksana, Tebusan waktuna, sabab poe-poe teh jahat.”

Kolosa 4: 6 Hayu ucapan anjeun salawasna kalawan rahmat, seasoned ku uyah, ku kituna anjeun bisa nyaho kumaha anjeun halah ngajawab unggal lalaki.

Urang Kristen kudu ngagunakeun omonganana kalawan kurnia jeung hikmat, sangkan bisa ngajawab batur ku cara nu nyenangkeun Allah.

1. Kakuatan Kecap Urang - Siloka 18:21

2. Kaéndahan Kecap-kecap anu Saé - Siloka 15:1

1. Siloka 15: 1 - Jawaban anu lembut ngaleungitkeun amarah: tapi kecap-kecap anu pikaseurieun nyababkeun amarah.

2. Siloka 18:21 - Maot jeung hirup aya dina kakawasaan létah: jeung maranéhanana anu mikanyaah eta bakal ngahakan buah eta.

Kolosa 4: 7 Sadaya kaayaan abdi bakal Tychicus nyatakeun ka anjeun, anu mangrupikeun sadulur anu dipikacinta, sareng palayan anu satia sareng sasama abdi dina Gusti.

Tychicus éta sadulur tercinta sarta menteri satia Gusti.

1: Janten palayan satia ka Gusti sapertos Tikikus.

2: Silih asih jeung silih dukung salaku dulur saiman dina Yéhuwa.

1: 1 Corinthians 16: 15-16 - "Kudu waspada, nangtung teguh dina iman, kalakuan jiga lalaki, jadi kuat. Hayu sadaya nu Anjeun pigawé dipigawé ku cinta."

2: Galata 6:10 - "Ku kituna, sakumaha urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sarerea, sarta hususna ka jalma-jalma anu iman."

Kolosa 4:8 Saha anu ku Kami dikirim ka anjeun pikeun tujuan anu sami, supados anjeunna terang kaayaan anjeun, sareng ngalilipur haté anjeun;

Paulus ngutus sadérék nu dipikanyaah pikeun ngalilipur urang Kolosa.

1. Kakuatan Komunitas: Kumaha Urang Bisa Nyaman Silih di Garéja.

2. Kanyamanan Kristus: Ngandelkeun Ayana Allah dina Jaman Hésé.

1. 2 Corinthians 1: 3-4 - Rahayu jadi Allah jeung Rama Gusti urang Yesus Kristus, Rama mercies jeung Allah sadaya panglipur, anu comforts kami dina sagala kasangsaraan urang, ku kituna urang bisa ngalilipur jalma anu. aya dina sagala kasangsaraan, kalayan kanyamanan anu ku urang sorangan dililipur ku Allah.

2. Ibrani 13: 20-21 - Ayeuna bisa Allah karapihan anu geus dihirupkeun deui ti nu maraot, Gusti urang Yesus, angon hébat domba, ku getih tina covenant langgeng, ngalengkepan anjeun kalawan sagalana alus nu bisa ngalakukeun-Na. bakal, damel di urang naon anu pikaresepeun dina paningal-Na, ngaliwatan Yesus Kristus, ka saha jadi kamulyaan salamina tur salawasna. Amin.

Kolosa 4:9 Jeung Onesimus, dulur satia tur dipikacinta, saha salah sahiji anjeun. Aranjeunna bakal terang ka anjeun sagala hal anu dilakukeun di dieu.

Onesimus nyaéta sadérék anu satia sareng dipikacinta anu mangrupikeun bagian tina komunitas Kolosa sareng anu bakal ngawartosan aranjeunna ngeunaan warta ti lokasina.

1. Hirup Out Iman anjeun Dina Komunitas

2. Kakuatan Silaturahim Satia

1. Ibrani 10:24-25 - Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting pikeun papanggih babarengan, saperti kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana, jeung leuwih salaku nu katingali. Poé beuki deukeut.

2. Siloka 27:17 - Beusi ngasah beusi, sarta hiji lalaki ngasah sejen.

Kolosa 4:10 Aristarchus sasama tahanan kuring salam ka anjeun, jeung Marcus, putra adina Barnabas, (noel saha anjeun narima parentah: lamun manéhna datang ka anjeun, narima manéhna;)

Paulus ngabagéakeun urang Kolosa kalayan salam khusus ti dua batur sasama tahanan.

1: Urang kedah salawasna siap nampi sareng nunjukkeun kanyaah ka jalma-jalma di sabudeureun urang, khususna anu peryogi.

2: Urang kudu salawasna neuteup heula ka Allah pikeun pituduh jeung pituduh, sanajan ngeunaan saha kudu narima jeung némbongkeun kanyaah.

1: Ibrani 13: 2 - "Ulah lalawora pikeun némbongkeun silaturahmi ka urang asing, pikeun kukituna sababaraha geus entertained malaikat tanpa sadar."

2: 1 John 4: 7-8 - "Kakasih, hayu urang silih pikanyaah: pikeun cinta téh ti Allah; jeung unggal jalma anu mikanyaah téh dilahirkeun ti Allah, sarta nyaho ka Allah. Saha anu teu mikanyaah teu nyaho ka Allah; sabab Allah teh. cinta."

Kolosa 4:11 Jeung Yesus, anu disebut Yustus, anu urang sunat. Ieu ngan ukur babaturan kuring pikeun Karajaan Allah, anu parantos ngahibur kuring.

Paulus nyebut Yésus jeung Yustus, dua batur pagawé di Karajaan Allah, sarta nyebutkeun yén maranéhna geus ngalilipur manéhna.

1. Kanyamanan Komunitas Godly

2. Kakuatan ukhuwah di Karajaan Allah

1. Pandita 4:9-12

2. Rum 15:1-3

Kolosa 4:12 Epafras, anu salah sahiji anjeun, abdi Kristus, salute anjeun, salawasna laboring fervently pikeun anjeun dina solat, yén anjeun bisa nangtung sampurna jeung lengkep dina sagala bakal Allah.

Epafras conto dedikasi doa sareng komitmen kana kahoyong Allah.

1: Urang kudu narékahan pikeun ngabaktikeun jeung komitmen pikeun minuhan kahoyong Allah.

2: Urang kudu ningali ka Épapras sabagé conto pangbakti kana pangersa Allah.

1: Yakobus 5:16 - "Doa jalma soleh anu kuat sareng mujarab."

2: Mateus 6:10 - "Karajaan Anjeun datang, bakal Anjeun laksana, di bumi sakumaha anu kasebut di sawarga."

Kolosa 4:13 Pikeun kuring ngabéjaan anjeunna yén anjeunna gaduh sumanget anu hébat pikeun anjeun, sareng anu aya di Laodicea, sareng anu di Hierapolis.

Paul muji Epafras pikeun boga sumanget hébat pikeun gereja di Laodicea jeung Hierapolis.

1. Kumaha Numuwuhkeun Semangat pikeun Karajaan Allah

2. Kakuatan Jantung Komitmen

1. Mateus 22:37-39 - Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun, jiwa, jeung pikiran.

2. 1 Korinta 15:58 - Ku alatan éta, baraya abdi tercinta, jadi steadfast, immovable, salawasna abounding dina karya Gusti, nyaho yén dina Gusti pagawean anjeun teu sia-sia.

Kolosa 4:14 Lukas, tabib tercinta, jeung Demas, salam anjeun.

Petikan ieu nyorot Lukas sareng Demas salaku jalma-jalma anu salam ka Kolosa.

1. Kakuatan Salam: Kumaha Interaksi Urang jeung Batur ngagambarkeun Iman Urang

2. Dokter Satia: Komitmen Lukas kana Injil

1. Rum 16:21 - Timoteus, batur gawé kuring, salam anjeun; Kitu deui Lukius, Yason, jeung Sosipater, dulur-dulur kuring.

2. 2 Korinta 13:12 - Salam silih ku ciuman suci. Sadaya para wali salam ka anjeun.

Kolosa 4:15 Salam ka dulur-dulur di Laodikea, ka Nimpas, jeung ka jamaah di imahna.

Petikan ieu nyarioskeun pentingna nunjukkeun hormat sareng kanyaah ka dulur saiman di Laodicea sareng Nimfas, ogé gareja di bumina.

1. "Hirup dina Ngahiji: Kakuatan Némbongkeun Hormat jeung Asih ka Sasama Mu'min"

2. "Imah Doa: Pentingna Garéja dina Kahirupan Urang"

1. Epesus 4: 1-3 - "Ku kituna kuring, hiji tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun leumpang dina ragam pantes panggero nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing kalawan karana. dina asih, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

2. Rum 12:10 - "Cinta karana jeung sayang brotherly. Outdo karana dina némbongkeun ngahargaan."

Kolosa 4:16 Jeung lamun epistle ieu maca di antara anjeun, ngabalukarkeun eta dibaca oge di gereja Laodiceans; sareng yén anjeun ogé maca surat ti Laodicea.

Paul maréntahkeun urang Kolosa maca suratna ka gereja Laodicean jeung maca surat ti gereja Laodicean.

1. Kakuatan Firman Allah: Kumaha Maca Kitab Suci Ngahijikeun Garéja

2. Kakuatan Kitab Suci: Nyambungkeun Garéja Ngaliwatan Waktos sareng Angkasa

1. Jabur 119:105 - Kecap anjeun lampu pikeun suku kuring, lampu dina jalan kuring.

2. Kolosa 3:12-15 - Ku alatan éta, salaku umat pilihan Allah, suci tur dearly dipikacinta, pakean yourselves jeung asih, kahadean, humility, gentleness jeung kasabaran. Silih tabah jeung silih hampura lamun aya di antara aranjeun boga kaduhung ka batur. Hampura sakumaha Gusti ngahampura anjeun. Sarta leuwih sagala virtues ieu ditunda cinta, nu ngiket aranjeunna sadayana babarengan dina persatuan sampurna.

Kolosa 4:17 Jeung ucapkeun ka Arkipus, Kudu ati-ati kana palayanan anu anjeun parantos nampi dina Gusti, supados anjeun ngalaksanakeunana.

Archippus ditugaskeun pikeun merhatikeun kana palayanan anu dipasihkeun sareng ngalaksanakeunana.

1. Tetep Iman dina Ngalaksanakeun Pelayanan Sadérék

2. Ngajalankeun Palayanan anu Dipasihan Gusti ka Anjeun

1. Mateus 25:14-30

2. 2 Korinta 5:20-21

Kolosa 4:18 Salam ti simkuring Paulus. Inget beungkeut kuring. Rahmat janten sareng anjeun. Amin.

Paul nyorong urang Kolosa pikeun nginget beungkeut na sareng masihan berkah rahmat ka aranjeunna.

1. Kakuatan Berkah: Hirup Kahirupan Rahmat

2. Kakuatan Warisan: Ngingetan Karuhun Urang

1. Epesus 6: 18-20 - Praying salawasna kalawan sagala doa jeung supplication di Roh, jeung nonton thereunto kalawan sagala Persib jeung supplication pikeun sakabéh wali;

2. Rum 12: 14-15 - Ngaberkahan aranjeunna nu persecute anjeun: ngaberkahan, sarta ulah kutukan. Girang jeung nu ngalakukeun girang, jeung ceurik jeung nu wew.

1 Tesalonika 1 nyaéta bab kahiji tina surat nu ditulis ku rasul Paulus ka dulur saiman di Tesalonika. Ieu dimimitian ku salam haneut tur expresses sukur pikeun iman, kanyaah, jeung daya tahan maranéhanana di satengahing kasusah.

Ayat ka-1: Paulus muji ka umat Tesalonika pikeun iman jeung karyana anu dihasilkeun ku iman (1 Tesalonika 1:1-3). Anjeunna ngaku reputasi aranjeunna salaku garéja modél, nyorot kateguhan dina nuturkeun Kristus sanaos nyanghareupan kasangsaraan. Paulus nganyatakeun rasa sukur ka Allah pikeun kasaksian satia maranéhanana jeung nyebutkeun kumaha warta iman maranéhanana geus sumebar ka sakuliah dunya.

Ayat ka-2: Bab ieu diteruskeun ku Paulus nginget-nginget kunjungan awalna ka Tesalonika (1 Tesalonika 1:4-7). Anjeunna ngingetkeun aranjeunna kumaha aranjeunna nampi pesen Injil kalayan kakuatan, kapercayaan, sareng jaminan anu jero. Urang Tesalonika nolak nyembah brahala pikeun ngawula ka Allah anu hirup kalayan sumanget bari ngantosan wangsulna Yesus ti sawarga. Transformasi maranéhanana dibuktikeun lain ngan ku kecap tapi ogé ngaliwatan lampah sabab jadi conto pikeun mukmin séjén.

Ayat ka-3: Paul nyimpulkeun ku ngantebkeun kumaha imanna ngagaduhan pangaruh saluareun komunitasna sorangan (1 Tesalonika 1: 8-10). Manéhna nyebutkeun yén warta ngeunaan konversi maranéhna geus nepi ka sagala rupa wewengkon, mere ilham batur pikeun ngahurungkeun jauh ti brahala jeung ngawula ka Allah. Rasul éta nyorotkeun yén maranéhna téh hayang pisan ngadagoan datangna Yésus ti sawarga—Putra nu digugahkeun ku Allah ti nu maraot—anu bakal nyalametkeun maranéhna tina murka nu bakal datang.

Ringkesanana,

Bab hiji tina 1 Tesalonika muji urang mukmin di Tesalonika pikeun iman teladan, kanyaah, sareng kasabaran di tengah-tengah kasusah.

Paul muji maranéhna pikeun jadi modél hirup Kristen jeung ngakuan kumaha warta iman maranéhna geus sumebar jauh.

Anjeunna nginget-nginget kunjunganana ka aranjeunna nalika aranjeunna nganut pesen Injil sapinuhna, ngajauhan nyembah brahala pikeun ngawula ka Allah anu hirup. Transformasi maranéhanana jadi inspirasi pikeun batur, sarta maranéhanana eagerly awaited mulang Yesus salaku delivering maranéhanana ti pangadilan hareup. Bab ieu nyorot iman urang Tesalonika anu kuat, pangaruhna ka batur, sareng harepanana dina wangsulna Kristus.

1 Tesalonika 1:1 Paulus, Silwanus, jeung Timoteus, ka jamaah Tesalonika, anu nyaah ka Allah Rama jeung ka Gusti Yesus Kristus: Mugia aranjeun aya rahmat, jeung katengtreman ti Allah Rama urang, jeung ti Gusti Yesus Kristus. .

Paul, Silvanus, jeung Timoteus ngirimkeun rahmat jeung katengtreman ka jamaah Tesalonika, anu aya dina Allah Rama jeung Gusti Yesus Kristus.

1. Girang dina Rahmat jeung Damai Allah

2. Nangkeup Asih Allah Rama jeung Gusti Yesus Kristus

1. Rum 5:1-2 - Ku alatan éta, saprak urang geus diyakinkeun ku iman, urang boga karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus. Ngaliwatan anjeunna urang ogé geus meunang aksés ku iman kana rahmat ieu tempat urang nangtung, sarta kami girang dina harepan kamulyaan Allah.

2. John 14: 25-26 - "Sadaya ieu Kami geus diomongkeun nalika masih jeung anjeun. Tapi nu ngajengkeun, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, bakal ngajarkeun maneh sagala hal jeung bakal ngingetkeun anjeun sagalana Kuring geus ngomong ka anjeun. Peace kuring ninggalkeun sareng anjeun; karapihan abdi masihan anjeun. Abdi henteu masihan anjeun sakumaha anu dipasihkeun ku dunya. Ulah ngantep haté anjeun jadi troubled sarta ulah sieun.

1 Tesalonika 1:2 Simkuring salawasna muji sukur ka Allah pikeun anjeun sadayana, nyieun nyebut anjeun dina doa urang;

Urang nganuhunkeun ka Allah pikeun urang Tesalonika jeung salawasna inget aranjeunna dina solat urang.

1: Urang kedah salawasna nganuhunkeun ka Allah pikeun jalma-jalma dina kahirupan urang, sareng émut kana doa.

2: Syukur ka Allah pikeun jalma-jalma di sabudeureun urang sareng doa rutin pikeun aranjeunna mangrupikeun bagian penting tina iman urang.

1: Kolosa 4: 2-4 "Teruskeun dina doa, sing waspada dina éta kalayan sukur. Dina waktos anu sami, nenedakeun ogé pikeun kami, supaya Allah mukakeun panto pikeun kami pikeun pangandika, pikeun nyatakeun misteri Kristus, anu ku kuring dipanjara - supados kuring nerangkeun, anu kumaha kuring kedahna. nyarios."

2: Pilipi 1: 3-4 "Abdi muji sukur ka Allah kuring dina sadaya émut ka anjeun, dina unggal doa kuring pikeun anjeun sadayana ngadoa kalayan kabagjaan."

1 Tesalonika 1: 3 Inget tanpa ceasing karya iman anjeun, jeung karya cinta, jeung kasabaran harepan dina Gusti urang Yesus Kristus, dina tetempoan Allah jeung Rama urang;

Iman, kanyaah, sareng harepan urang Tesalonika ka Yesus Kristus diémut sareng dipuji ku Paulus di payuneun Allah Rama.

1. Iman, Kaasih, jeung Harepan: Sifat-sifat Mu'min sajati

2. Kakuatan Ketekunan: Nguatkeun Iman, Asih, sareng Pangharepan Urang

lintas-

1. Galata 5: 6 - "Kanggo Kristus Yesus ngayakeun sunat atawa uncircumcision avails nanaon, tapi iman gawé ngaliwatan cinta."

2. Mateus 24:12-13 - "Jeung sabab lawlessness bakal abound, cinta loba bakal tumuwuh tiis. Tapi saha endures nepi ka ahir bakal disimpen."

1 Tesalonika 1:4 Nyaho, dulur-dulur tercinta, anjeun milih Allah.

Rasul Paulus ngingetkeun urang mukmin di Tesalonika ngeunaan dipilihna ku Allah.

1. Pamilihan Allah ka Umat-Na - Reugreug dina Asih sareng Rahmat-Na

2. Ngelingan Pilkada Urang - Leumpang dina Iman jeung Ta'at

1. Rum 8:28-30 - Jeung urang terang yen pikeun maranéhanana anu cinta Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. 2 Timoteus 2:10 - Ku sabab kitu kuring endure sagalana demi umat pilihan, nu maranéhanana ogé bisa ménta kasalametan anu aya dina Kristus Yesus jeung kamulyaan langgeng.

1 Tesalonika 1:5 Pikeun Injil urang datang ka anjeun teu ngan dina kecap, tapi ogé dina kakuatan, jeung dina Roh Suci, jeung dina loba jaminan; sakumaha aranjeun terang kumaha carana kami di antara aranjeun demi anjeun.

Paulus jeung batur-baturna ngawawarkeun Injil ka urang Tesalonika jeung nunjukkeun ka maranéhna conto kasucian, kakawasaan, jeung kayakinan.

1. Kakuatan Injil: Kumaha Firman Allah Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

2. Hirup Kahirupan Kasucian jeung Kapastian: Kumaha Hirup Hirup Iman

1. Rum 1: 16-17 - Pikeun Kami teu isin tina Injil Kristus: pikeun éta kakawasaan Allah kana kasalametan ka unggal hiji anu percaya; ka urang Yahudi heula, kitu deui ka urang Yunani.

2. 1 John 1: 5-7 - Ieu lajeng pesen nu urang geus uninga ngeunaan Anjeunna, sarta dibewarakeun ka anjeun, yen Allah cahaya, sarta di Anjeunna euweuh gelap pisan. Lamun urang nyebutkeun yen urang geus ukhuwah jeung manéhna, jeung leumpang di gelap, urang bohong, jeung teu kaleresan: Tapi lamun urang leumpang di nu caang, salaku manéhna aya dina caang, urang kudu ukhuwah hiji jeung nu sejen, jeung getih Allah . Yesus Kristus Putra-Na cleanseth urang tina sagala dosa.

1 Tesalonika 1:6 Jeung anjeun jadi pengikut kami, jeung Gusti, sanggeus narima pangandika dina loba kasangsaraan, jeung kabagjaan Roh Suci.

The Thessalonians narima Firman Allah sanajan loba kasangsaraan, sarta direspon jeung kabagjaan di Roh Suci.

1. Jadi Bungah Sanajan Kaayaan Anjeun

2. Kakuatan Roh Suci dina Kahirupan Mu'min

1. Ibrani 10: 34-35 - "Kanggo anjeun karunya ka jalma panjara, jeung anjeun joyfully narima plundering harta anjeun, saprak anjeun terang yen anjeun sorangan miboga milik hadé tur hiji abiding."

2. Rum 15:13 - "Mugi Allah harepan ngeusi sakabeh kabagjaan jeung karapihan dina percanten, ku kituna ku kakawasaan Roh Suci anjeun bisa abound dina harepan."

1 Tesalonika 1:7 Ku kituna aranjeun teh jadi conto pikeun sakabeh anu percaya di Makedonia jeung Akaya.

Ayat ieu ngadorong jalma-jalma anu percaya di Makédonia sareng Akaya pikeun janten conto pikeun sadaya jalma anu percaya.

1. Kumaha Janten Conto Allah pikeun Batur

2. Nurutan Conto Gusti ngeunaan Kasatiaan

1. 1 Corinthians 11: 1 - "Kudu nurutan kuring, sakumaha kuring ogé Kristus."

2. 1 Peter 2:21 - "Kanggo malah hereunto ieu anjeun disebut: sabab Kristus ogé sangsara pikeun urang, ninggalkeun urang conto, nu kudu nuturkeun léngkah-Na."

1 Tesalonika 1:8 Pikeun ti anjeun disada kaluar pangandika Gusti teu ngan di Makédonia jeung Achaia, tapi ogé di unggal tempat iman anjeun ka Allah-ward sumebar ka luar negeri; ku kituna urang teu kudu ngomong nanaon.

Pangandika Gusti sumebar gancang ti Tesalonika ka sakuliah Makédonia, Akaya, jeung saterusna, nepi ka teu perlu deui da'wah.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Kapercayaan Urang Bisa Nyebarkeun Saluareun Urang

2. Tanggung jawab Garéja pikeun Ngahutbah Injil

1. Rum 10: 14-15 - "Kumaha lajeng aranjeunna bakal nelepon ka anjeunna di saha aranjeunna henteu percanten? Sareng kumaha aranjeunna percanten ka Anjeunna anu aranjeunna henteu kantos nguping? Sareng kumaha aranjeunna ngadangu tanpa aya anu ngahutbah? Sareng kumaha aranjeunna ngahutbah upami henteu diutus?"

2. Rasul 8: 4 - "Ayeuna jalma anu paburencay indit ngeunaan da'wah pangandika."

1 Tesalonika 1: 9 Pikeun maranéhanana sorangan némbongkeun urang kumaha cara asupkeun kami geus ka anjeun, jeung kumaha anjeun balik ka Allah tina brahala pikeun ngawula ka Allah nu hirup jeung sajati;

Urang Tesalonika ngajauhan brahala pikeun ngawula ka Allah anu hirup sareng sajati.

1. Ngabéla Ti Berhala Pikeun Ngawula ka Allah

2. Kakuatan Transformasi

1. 1 Tesalonika 1:9

2. Yesaya 57:15 Pikeun sahingga nyebutkeun hiji luhur tur lofty nu inhabiteth kalanggengan, anu ngaranna Suci; Kuring cicing di tempat anu luhur sareng suci, sareng anjeunna ogé anu gaduh sumanget sareng hina, pikeun nyegerkeun sumanget anu hina, sareng nyegerkeun manah anu kaduhung.

1 Tesalonika 1:10 Sareng ngadagoan Putra-Na ti sawarga, anu digugahkeun tina pupusna, nya eta Yesus, anu nyalametkeun urang tina murka anu bakal datang.

Paul nyorong urang Tesalonika pikeun boga iman jeung ngadagoan Yesus, anu nyalametkeun maranehna tina murka nu bakal datang.

1. Yesus: Nu Nganteurkeun Kasalametan Urang

2. Kudu Iman jeung Ngadagoan Gusti

1. Rum 5: 8-10 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang di ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Jabur 27:14 - Antosan Gusti; sing kuat jeung sing ati-ati jeung ngadagoan Gusti.

1 Tesalonika 2 nyaéta bab kadua surat nu ditulis ku rasul Paulus ka dulur saiman di Tesalonika. Dina bab ieu, Paulus ngeunteung kana palayananana di antara maranéhna, ngantebkeun integritas, kanyaah ka maranéhna, jeung kahayangna pikeun ningali kamekaran rohani maranéhna.

Ayat 1: Paulus mimiti ngingetkeun urang Tesalonika kumaha anjeunna ngalaksanakeun dirina salami waktos sareng aranjeunna (1 Tesalonika 2: 1-6). Anjeunna negeskeun yén anjeunna sareng para sahabatna nyarios kalayan wani sanaos oposisi sareng sangsara. Dakwahna henteu didorong ku tipu daya atanapi motif anu najis, tapi tina kahayang anu ikhlas pikeun nyenangkeun Allah anu masihan aranjeunna Injil. Maranéhna lain néangan rejeki manusa, tapi hayang nyenangkeun Allah anu mariksa haté maranéhna.

Ayat ka-2: Paulus nginget-nginget kumaha aranjeunna ngarawat umat Tesalonika kalayan lemah lembut sareng sayang (1 Tesalonika 2:7-12). Anjeunna ngabandingkeun dirina ka ibu asuhan anu ngurus budakna sorangan. Maranéhna teu ngan hayang pisan ngabagikeun Injil tapi ogé daék ngabagi kahirupan jeung maranéhna. Maranéhna digawé sapeuting beurang jeung peuting sangkan ulah nepi ka jadi beban ka saha-saha bari ngawawarkeun amanat Allah. Maranéhna ngajurung, ngajurung, jeung ngajurung maranéhna saperti bapa ka anak-anakna, ngajurung maranéhna sangkan hirup luyu jeung panggero Allah.

Ayat ka-3: Bab ieu ditungtungan ku Paulus nyatakeun rasa syukur pikeun kumaha jalma-jalma mukmin Tesalonika nampi firman Allah (1 Tesalonika 2:13-16). Anjeunna muji aranjeunna pikeun nampi éta salaku bebeneran - sanés ngan ukur kecap manusa - sareng ngakuan kakuatan anu ngarobih dina diri. Sanajan nyanghareupan panganiayaan ti sabangsana sorangan—sarupa jeung nu kaalaman ku gereja-gereja séjén—iman maranéhna tetep kuat. The persecutors jadi halangan dina nyebarkeun injil tapi nyanghareupan judgment ilahi alatan tampikan maranéhanana Kristus.

Ringkesanana,

Bab dua tina 1 Tesalonika nyorotkeun kasatiaan Paulus dina palayanan, kanyaahna ka umat Tesalonika, sareng nampi pesen Injil.

Paul nekenkeun yén anjeunna sareng para sahabatna ngawawar kalayan ikhlas sareng hoyong nyenangkeun Allah tibatan milarian persetujuan manusa. Aranjeunna ngarawat urang Tesalonika kalayan lemah lembut sareng sayang, ngabagikeun sanés ngan ukur Injil tapi ogé kahirupan maranéhanana. Paul ngabandingkeun dirina jeung indung nurturing jeung bapa miara anu exhorts maranéhna pikeun hirup layak.

Manéhna nganyatakeun rasa sukur pikeun kumaha maranéhna narima firman Allah salaku bebeneran jeung ngaku kasabaran maranéhanana dina nyanghareupan kasusah. Bab éta disimpulkeun ku nyatakeun yén jalma-jalma anu nentang aranjeunna nyanghareupan pengadilan ilahi pikeun nampik Kristus. Bab ieu nyorot perawatan pastoral Paul, komitmenna pikeun nyebarkeun Injil, sareng kasatiaan urang Tesalonika di tengah kasusah.

1 Tesalonika 2:1 Pikeun sorangan, dulur-dulur, terang lebet kami ka anjeun, yén éta henteu sia-sia.

Paulus jeung batur-baturna datang ka Tesalonika lain sia-sia, tapi boga tujuan pikeun ngawawarkeun Injil.

1. Kakuatan Da'wah Injil

2. Rencana Allah pikeun Kahirupan urang

1. Rum 10:14-17 - Kumaha maranéhna bakal ngadéngé tanpa da'wah?

2. Rasul 4:31 - Jeung nalika maranéhna sempet neneda, tempat ieu shaken dimana aranjeunna keur ngumpul babarengan; sarta maranéhanana kabéh ngeusi Roh Suci, sarta maranéhanana spoke firman Allah kalawan boldness.

1 Tesalonika 2: 2 Tapi sanajan sanggeus éta urang kungsi ngalaman sateuacan, sarta anu shamefully entreated, sakumaha anjeun terang, di Pilipi, kami wani di Allah urang pikeun nyarita ka anjeun injil Allah kalawan loba contention.

Paulus jeung batur-baturna ngalaman panganiayaan di Pilipi tapi tetep wani nguarkeun Injil Allah.

1. Nalika nyanghareupan kasangsaraan, nangtung kuat dina kakawasaan Allah.

2. Taat kana kahoyong Allah bisa ngabantu urang tetep tatag dina kaayaan susah.

1. Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami sareng anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

2. Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun nyalira. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun.

1 Tesalonika 2:3 Pikeun piwuruk urang lain tina tipu daya, atawa tina najis, atawa tipu daya.

Passage The exhortation dibikeun tanpa tipu daya, najis, atawa tipu daya.

1. The Power of Exhortation Otentik

2. Némbongkeun Integritas dina Anjuran Urang

1. Kolosa 3: 12-14 - Ditunda lajeng, salaku leuwih pilihan Allah, suci tur dipikacinta, hate welas asih, kahadean, humility, meekness, sarta kasabaran.

2. Yakobus 1: 19-21 - Nyaho ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah.

1 Tesalonika 2:4 Tapi sakumaha anu ku Allah diidinan pikeun dipercayakeun kana Injil, kami ogé nyarios; teu sakumaha pleasing lalaki, tapi Allah, anu nguji haté urang.

Paulus ngajelaskeun yén manéhna jeung rasul-rasul séjénna dipasrahkeun kana Injil jeung nyarita nurutkeun pangersa Allah, lain pikeun nyenangkeun manusa.

1. Percaya kana Panggero Allah: Kumaha Nuturkeun Injil kalawan Wani jeung Wewenang

2. Nuturkeun Pangersa Allah: Naha Nyenangkeun Lalaki Teu Kudu Diutamakeun Urang

1. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun PANGERAN. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta Kami. pikiran ti pikiran anjeun."

2. Yeremia 29:11 - "Kanggo kuring terang rencana kuring keur anjeun," nyebutkeun Gusti, "rencana pikeun makmur anjeun teu ngarugikeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan jeung mangsa nu bakal datang."

1 Tesalonika 2:5 Pikeun iraha wae urang henteu ngagunakeun kecap flattering, sakumaha anjeun terang, atawa cloke of covetousness; Allah saksina:

Rasul Paulus ngayakinkeun ka urang Tesalonika yén manéhna jeung para sahabatna pernah ngagunakeun sanjungan atawa nyoba ngamangpaatkeun maranéhna waktu ngawawarkeun Injil.

1. Kakuatan Kajujuran dina Proklamasi Injil

2. Pentingna Integritas Nalika Ngalayanan Gusti

1. John 15:13 - "Cinta Greater euweuh lalaki ti ieu, nu hiji lalaki iklas turun hirupna pikeun babaturanana."

2. paribasa 11: 3 - "The integritas tina upright bakal pituduh aranjeunna: tapi perverseness of transgressors bakal ngancurkeun aranjeunna."

1 Tesalonika 2:6 Atawa lalaki urang ditéang kami kamulyaan, boh anjeun, atawa acan batur, lamun urang bisa geus burdensome, salaku rasul Kristus.

Rasul Paulus jeung batur-baturna teu néangan kamulyaan ti urang Tesalonika atawa nu séjénna, sanajan maranéhna boga hak pikeun ngabeuratkeun.

1. Kakuatan Humility: Kumaha Janten Teu Beungbeurat di Dunya Beungbeurat

2. Ningali Batur Leuwih Penting Ti batan Diri Urang: Conto Para Rasul

1. Pilipi 2:3–4 : “Ulah ulah ku ambisi egois atawa kaangkuhan. Sabalikna, dina karendahan diri hargakeun batur di luhur diri anjeun, henteu ningali kapentingan anjeun sorangan, tapi masing-masing pikeun kapentingan batur."

2. Mateus 20:28: "Sakumaha Putra Manusa sumping henteu pikeun dilayanan, tapi pikeun ngawula, sareng masihan nyawa-Na salaku tebusan pikeun seueur jalma."

1 Tesalonika 2:7 Tapi kami lemah lembut di antara anjeun, sakumaha anu ngarawat budakna.

Paulus jeung batur-baturna ngarawat urang Tesalonika kawas perawat ngarawat budakna, kalayan lemah lembut jeung miara.

1. "Lelembutan: Ukuran Cinta Sejati"

2. "Ngahargaan Barudak: Model pikeun Kahirupan"

1. 1 Tesalonika 2:7

2. Mateus 11: 29-30 - "Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ti kuring; pikeun Kami meek jeung lowly dina haté: jeung anjeun bakal manggihan sésana ka jiwa anjeun."

1 Tesalonika 2:8 Ku sabab eta, lantaran mikahayang ka aranjeun, simkuring rela mere ka aranjeun, lain Injil Allah wungkul, tapi oge nyawa urang sorangan, sabab aranjeun dipikacinta ku urang.

Paul éta pisan gemar urang Tesalonika anu anjeunna daék masihan aranjeunna henteu ngan injil Allah, tapi ogé dirina.

1. Kakuatan Cinta - Kumaha Asih Paul pikeun Tesalonika masihan aranjeunna Injil

2. Ajén Hubungan - Kumaha Paul Némbongkeun Urang Tesalonika Kumaha Asih Aranjeunna ka Anjeunna

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 12:10 - Jadi devoted ka silih di cinta. Ngahargaan silih luhur diri.

1 Tesalonika 2: 9 Pikeun aranjeun inget, dulur-dulur, pagawean jeung kanyeri urang: pikeun laboring peuting jeung beurang, sabab kami moal bakal jadi chargeable ka salah sahiji anjeun, urang diajarkeun ka anjeun Injil Allah.

Paul jeung babaturanana digawé teuas pikeun ngahutbah Injil Allah ka Tesalonika tanpa jadi beungbeurat pikeun maranéhanana.

1. Kabungahan Ngawula ka Allah Tanpa Ngaharepkeun Anu Dibales

2. Tabah Dina Ngabakti ka Allah Sanajan Kasusah

1. Mateus 10:7-8 - Jeung anjeun indit, ngumumkeun pesen kieu: 'Karajaan Sawarga geus datang deukeut.' Cageur nu gering, hudangkeun nu maraot, bersihkeun nu gering kusta, usir setan. Gratis anjeun nampi; bebas masihan.

2. Ibrani 6:10 - Allah teu adil; Mantenna moal mopohokeun pagawean maneh jeung kanyaah maneh anu geus ditingalikeun ka Anjeunna, sabab geus nulungan umat-Na jeung terus nulungan maranehna.

1 Tesalonika 2:10 Aranjeun oge saksi, kitu deui Allah, kumaha sucina, adilna, jeung teu nyalahkeun urang sorangan diantara aranjeun anu percaya.

Rasul Paulus ngingetkeun urang mukmin di Tesalonika kumaha suci jeung jujur manéhna jeung para sahabatna di antara maranéhna.

1. Hirup Jejeg: Conto Paulus jeung Sahabatna

2. Kasucian dina Kahirupan Urang: Hiji Model Paul jeung Sahabat-Na

1. Mateus 5:48 - Jadi sampurna, kituna, sakumaha Rama sawarga anjeun sampurna.

2. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

1 Tesalonika 2:11 Sapertos anu ku aranjeun terang, kumaha simkuring ngajurung, ngalilipur, sareng ngajurung ka aranjeun, sapertos bapa ka anak-anakna,

Paulus ngajurung, ngalilipur, jeung ngajurung urang Tesalonika sabagé bapa nu nyaah.

1. Kaasih Bapa: Némbongkeun Karunya jeung Anjuran

2. Kakuatan Anjuran: Ngaberkahan Batur ku Asih Allah

1. Epesus 6:4 , ”Bapa, ulah nganyenyerikeun hate anak aranjeun; Sabalikna, asuh aranjeunna dina pangajaran sareng pituduh Gusti."

2. Rum 15:5, ”Muga-muga Allah anu maparin kasabaran jeung pangjurung maparinan ka aranjeun anu sarua jeung nu lian ti Kristus Yesus.”

1 Tesalonika 2:12 Nu bakal leumpang pantes Allah, anu geus disebut anjeun ka Karajaan jeung kamulyaan-Na.

Urang Tesalonika didorong pikeun hirup anu pantes pikeun Allah, anu parantos nyauran aranjeunna ka karajaan sareng kamulyaan-Na.

1. Ngajalankeun Kahirupan Pantes Panggero Allah

2. Satia ka Karajaan jeung Kamulyaan Allah

1. Mateus 5:16 - "Hayu caang anjeun jadi caang saméméh lalaki, ambéh maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun, sarta muji Rama anjeun nu di sawarga."

2. Epesus 4: 1 - "Ku kituna kuring, tawanan Gusti, neneda anjeun nu leumpang pantes panggilan wherewith anjeun disebut."

1 Tesalonika 2:13 Ku sabab eta oge urang muji sukur ka Allah tanpa henti-hentina, sabab, nalika aranjeun narima pangandika Allah anu ku aranjeun kadenge ti urang, aranjeun narima eta teh lain sabage pangandika manusa, tapi sakumaha anu kasebut dina bebeneran, pangandika Allah. Allah, nu effectually gawé ogé dina anjeun anu percaya.

Paulus jeung batur-baturna muji sukur ka Allah pikeun kapercayaan urang Tesalonika kana Firman Allah, nu geus jadi éféktif dina kahirupan maranéhanana.

1. Kakuatan Kapercayaan: Kumaha Percaya kana Firman Allah Ngarobah Kahirupan Urang

2. Ngahirupkeun Firman: Cara Praktis pikeun Ngahijikeun Firman Allah kana Kahirupan Urang

1. Ibrani 4:12 - Pikeun firman Allah gancang, sarta kuat, sarta seukeut batan pedang dua edged, piercing malah nepi ka ngabagi asunder tina jiwa jeung sumanget, sarta mendi jeung sumsum, sarta mangrupakeun discerner tina pikiran. jeung maksud hate.

2. Rum 10:17 - Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah.

1 Tesalonika 2:14 Pikeun aranjeun, dulur-dulur, jadi murid-murid jamaah-jamaah Allah di Yudea anu aya dina Kristus Yesus;

Garéja Tesalonika geus nuturkeun conto gereja-gereja séjén di Yudea, sarta kungsi ngalaman panganiaya ti urang sorangan kawas urang Yahudi.

1. Kakuatan Panganiayaan Satia: Diajar Tahan Satia Ngaliwatan Jaman Hésé

2. Kakuatan Ngahiji: Nangtung Babarengan Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. Rum 5:3-4 - Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan di sufferings urang, sabab urang terang yen sangsara ngahasilkeun Persib; katekunan, karakter; jeung karakter, harepan.

2. James 1: 2-4 - Anggap eta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun Persib. Sangkan ketekunan ngaréngsékeun pagawéanna supados anjeun asak sareng lengkep, henteu kakurangan nanaon.

1 Tesalonika 2:15 Anu duanana maehan Gusti Yesus, jeung nabi-nabi sorangan, sarta geus persecuted kami; sareng aranjeunna henteu nyenangkeun Allah, sareng sabalikna ka sadaya manusa.

Urang Tesalonika geus maehan Gusti Yesus jeung nabi-nabi sorangan sarta geus persecuted jalma anu nuturkeun Anjeunna. Maranehna teu nyenangkeun Allah jeung ngabantah ka sakabeh manusa.

1. Balukar Nu Teu Percaya

2. Kaasih Gusti Nu Teu Iman Sanajan Urang Kafir

1. Rum 5:8 - Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina eta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Lukas 6:27 - Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun nu ngadangu, Cinta musuh anjeun, ngalakukeun alus ka nu hate anjeun.

1 Tesalonika 2:16 Ngalarang urang nyarios ka bangsa-bangsa sanés supados aranjeunna disalametkeun, pikeun ngeusi dosa-dosana salamina: sabab murka parantos dugi ka aranjeunna.

Passage The Tesalonians dilarang nyarita ka kapir dina raraga nyalametkeun maranehna tina dosa maranéhanana, salaku murka Allah kana maranehna.

1. Kumaha Ngalayanan Anu Meryogikeun Kasalametan

2. Murka sareng Rahmat Gusti

1. Yehezkiel 18:23 - Naha kuring ngagaduhan kasenangan yén jalma jahat kedah maot? saith Gusti Allah: na teu yén manéhna kudu balik ti jalan-Na, sarta hirup?

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina éta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

1 Tesalonika 2:17 Tapi urang, dulur-dulur, anu dijauhkeun ti anjeun sakedap di payuneun, henteu dina haté, langkung-langkung usaha pikeun ningali wajah anjeun kalayan kahayang anu ageung.

Paul jeung batur-baturna ngarasa hayang pisan ningali gereja Tesalonika jeung nyoba gancang-gancang nganjang ka aranjeunna.

1. Kakuatan Karinduan sareng Kerinduan pikeun Silaturahmi

2. The Unfailing Kakuatan Persatuan Kristen

1. Rasul 20: 38-39 - "Ku alatan éta, tetep lalajo, sabab anjeun teu nyaho poé atawa jam. Jeung silih ajak ku kecap ieu ".

2. Ibrani 10: 24-25 - "Hayu urang mikir cara pikeun memotivasi karana pikeun aksi cinta jeung karya alus. Jeung hayu urang ulah maranéh ngalalaworakeun kana pasamoan urang babarengan, sakumaha sababaraha urang ngalakukeun, tapi ajak karana ".

1 Tesalonika 2:18 Ku sabab eta, simkuring saparakanca bade sumping ka aranjeun, malah simkuring Paulus, sakali-kali deui; tapi Iblis ngahalangan urang.

Paul hayang nganjang ka garéja Tesalonika deui, tapi rencana na dihalangan ku Iblis.

1. A Overcomer Satia: Diajar nungkulan halangan Iblis

2. Tabah dina Iman: Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Oposisi

1. Epesus 6:10-12 - Tungtungna, jadi kuat dina Gusti jeung dina kakuatan kakuatan-Na. Pasang sakabeh armor Allah, supaya anjeun bisa nangtung ngalawan schemes Iblis. Pikeun urang teu wrestle ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan pangawasa, ngalawan otoritas, ngalawan kakuatan kosmik leuwih gelap hadir ieu, ngalawan kakuatan spiritual tina jahat di tempat sawarga.

2. James 4: 7 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

1 Tesalonika 2:19 Pikeun naon harepan urang, atawa kabagjaan, atawa makuta kabungahan urang? Naha henteu ogé anjeun di payuneun Gusti urang Yesus Kristus dina sumpingna?

Paulus naroskeun ka urang Tesalonika naon harepan, kabungahan, sareng makuta kabungahan, sabab bakal aya di payuneun Gusti Yesus nalika sumpingna.

1. Harepan jeung Kabungahan Urang Dina Hadirat Pangéran

2. Mahkota Kabungahan Kami Dina Datangna Yesus

1. Rum 8:24-25 - Pikeun dina harepan ieu kami disimpen. Ayeuna harepan nu katémbong lain harepan. Pikeun saha ngarepkeun naon anu anjeunna tingali? Tapi upami urang ngarepkeun naon anu teu katingali, urang ngantosan kalayan sabar.

2. 1 Korinta 15:51-54 - Behold! Kuring ngabejaan Anjeun hiji misteri. Urang moal sadayana bobo, tapi urang sadayana bakal robih, dina sakedapan, dina kedip-kedip panon, dina tarompét terakhir. Pikeun tarompet bakal disada, jeung nu maot bakal dihudangkeun imperishable, jeung urang bakal dirobah. Pikeun awak anu bisa rusak ieu kedah ngagemkeun anu henteu rusak, sareng awak anu fana ieu kedah ngagem kalanggengan.

1 Tesalonika 2:20 Sabab aranjeun teh kamulyaan jeung kabagjaan urang.

Paulus ngungkabkeun kabungah jeung pangajénna ka urang Kristen di Tesalonika, ngingetkeun maranéhna yén maranéhna téh sumber kamulyaan jeung kabagjaan pikeun manéhna.

1. Joy dina Lalampahanna: The Power of Christian ukhuwah

2. Ngagungkeun Gusti Ngaliwatan Komunitas Kristen

1. Rasul 2: 44-47 - Sadaya anu percaya éta babarengan jeung miboga sagala hal di umum.

2. Rum 15: 5,7 - Muga-muga Allah tina kasabaran sareng pangjurung masihan anjeun hirup rukun sareng anu sanés, sareng nampi anu sanés, sapertos Kristus nampi anjeun, pikeun kamulyaan Allah.

1 Tesalonika 3 nyaéta bab katilu tina surat nu ditulis ku rasul Paulus ka dulur saiman di Tesalonika. Dina bab ieu, Paulus nganyatakeun prihatinna kana iman maranéhna sarta ngutus Timoteus pikeun nguatkeun jeung ngadorong maranéhna dina cobaan maranéhna.

Alinea 1: Paulus mimiti ngungkabkeun kaprihatinanna pikeun umat Tesalonika (1 Tesalonika 3:1-5). Manéhna nyebutkeun yén manéhna geus teu tahan deui teu nyaho ngeunaan iman maranéhna sarta mutuskeun pikeun ngirim Timoteus, batur gawé jeung lanceukna, pikeun nguatkeun jeung ngadorong maranéhna. Paul prihatin yén aranjeunna tiasa kagoda ku kasangsaraan sareng yén imanna tiasa goyah kusabab dianiaya.

Ayat ka-2: Paulus bungah sanggeus narima laporan positif ngeunaan iman urang Tesalonika (1 Tesalonika 3:6-9). Timoteus balik deui mawa warta alus ngeunaan kasabaran maranéhna dina Yéhuwa. Kanyaah maranéhna ka Paulus jeung kahayang maranéhna pikeun nempo manéhna deui ngabungahkeun manéhna sarta ngalilipur manéhna dina kasangsaraan sorangan. Anjeunna ngadoa kalayan sungguh-sungguh siang sareng wengi, nyuhunkeun ka Allah masihan kasempetan pikeun nganjang deui ka aranjeunna.

Alinea 3: Bab ieu dipungkas ku doa pikeun ningkatkeun kanyaah di antara umat percaya (1 Tesalonika 3:10-13). Paul naroskeun ka Allah pikeun masihan jalan pikeun anjeunna ningali aranjeunna pahareup-hareup supados anjeunna tiasa nyayogikeun naon anu kurang dina iman aranjeunna. Manéhna ngadoakeun supaya Allah maparin kanyaah ka nu séjén — jeung ka sakumna jalma — beuki loba. Tungtungna, anjeunna miwarang Allah pikeun ngadegkeun hate maranéhanana blameless dina kasucian sateuacan Anjeunna dina datangna Yesus jeung sakabeh wali-Na.

Ringkesanana,

Bab tilu tina 1 Tesalonika ngungkabkeun kaprihatinan Paulus pikeun umat Tesalonika di tengah-tengah kasusah.

Anjeunna ngutus Timoteus sabagé wawakilna pikeun nguatkeun jeung nguatkeun iman maranéhna.

Sanggeus narima laporan positif ti Timoteus, Paulus gumbira lantaran tabahna jeung nganyatakeun kahayangna hayang panggih deui. Anjeunna ngado'a pikeun ngaronjat cinta diantara mukmin jeung nanya ka Allah pikeun ngadegkeun hate maranéhanana tanpa cacad dina kasucian. Bab ieu nyorot perawatan pastoral Paul, kahayangna pikeun karaharjaan spiritual, sareng harepanana pikeun terus tumuwuh dina iman sareng kanyaah.

1 Tesalonika 3:1 Ku sabab eta lamun urang geus teu bisa deui forbear, urang pikir alus pikeun ditinggalkeun sorangan di Athena;

Paulus jeung batur-baturna geus teu tega cicing di Athena, tuluy mutuskeun ninggalkeun.

1. Kakuatan nyieun kaputusan hésé - 1 Tesalonika 3: 1

2. Nuturkeun wasiat Allah sanajan sieun atawa kateupastian - 1 Tesalonika 3: 1

1. Yesaya 55: 8-9 - Pikeun pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti. Pikeun sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, jadi cara kuring leuwih luhur ti cara anjeun, sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

2. Joshua 1: 9 - Dupi teu I paréntah thee? Kudu kuat jeung wani alus; ulah sieun, atawa jadi thou dismayed: pikeun Gusti Allah anjeun nyarengan anjeun dimana wae anjeun indit.

1 Tesalonika 3:2 Jeung ngutus Timoteus, dulur urang, jeung menteri Allah, jeung fellowlaborer urang dina Injil Kristus, pikeun ngadegkeun anjeun, jeung ngalilipur anjeun ngeunaan iman anjeun.

Paulus ngutus Timoteus ka Tesalonika sabagé dulurna, palayan Allah, jeung batur gawé dina Injil Kristus pikeun ngadorong iman maranéhna.

1. "Teguh dina Iman: Nangtung Teguh dina Jaman Peril"

2. "Kakuatan Dorongan: Nguatkeun Awak Kristus"

1. Ibrani 10:19-25 - "Ku sabab eta, dulur-dulur, ku sabab urang boga kayakinan pikeun asup ka Kamar Pangsucina ku getih Yesus, ku jalan anyar jeung hirup dibuka pikeun urang ngaliwatan curtain, nyaeta, awak-Na. , sarta ku sabab urang boga hiji imam agung pikeun imah Allah, hayu urang ngadeukeutkeun ka Allah kalawan hate nu tulus tur kalawan kayakinan pinuh yén iman brings, ngabogaan hate urang sprinkled pikeun cleanse urang tina nurani kaliru jeung geus awak urang dikumbah ku cai murni."

2. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa setan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, atawa kakuatan mana wae, boh jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, bakal tiasa misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang."

1 Tesalonika 3:3 Sing teu aya anu kaganggu ku kasangsaraan ieu.

Paul nyorong urang Tesalonika pikeun henteu pundung ku kasangsaraan, sabab ditunjuk pikeun nanggung aranjeunna.

1. "Kami Ditunjuk pikeun Kasangsaraan: Kumaha Milarian Kakuatan dina Ujian"

2. "Hiji Dorong pikeun Tabah: Ngartos Pasini Gusti"

1. James 1: 2-4 - "Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih cobaan rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, teu aya nanaon."

2. 2 Corinthians 4: 17-18 - "Kanggo kasangsaraan sakedapan lampu ieu Nyiapkeun pikeun urang hiji beurat langgeng kamulyaan saluareun sagala babandingan, sakumaha urang neuteup teu ka hal anu katempo tapi ka hal anu teu katempo. Pikeun hal. Anu katembong sakedapan, tapi anu katembong langgeng."

1 Tesalonika 3:4 Pikeun verily, nalika kami jeung anjeun, kami geus bébéja anjeun saméméh yén urang kudu sangsara tribulation; malah sakumaha kajadian, sarta anjeun terang.

Rasul Paulus ngingetkeun urang Tesalonika yén maranéhna bakal nyanghareupan kasangsaraan, nu ahirna kajadian.

1. Iman dina Nyanghareupan Kasangsaraan

2. Ketekunan Ngaliwatan Kasusah

1. James 1: 2-4 - Anggap eta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun Persib. Sangkan ketekunan ngaréngsékeun pagawéanna supados anjeun asak sareng lengkep, henteu kakurangan nanaon.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

1 Tesalonika 3: 5 Ku sabab kitu, nalika kuring teu bisa deui forbear, kuring dikirim pikeun nyaho iman anjeun, lest ku sababaraha cara nu tempter geus cocoba anjeun, jeung pagawean urang jadi sia.

Paulus merhatoskeun iman urang Tesalonika sareng ngirim batur pikeun mariksa aranjeunna pikeun nyegah Penggoda tina ngaruksak iman sareng ngabatalkeun padamelan Paulus.

1. Urang kudu waspada dina ngajaga iman jeung iman batur tina pangaruh Panggoda.

2. Usaha urang dina ngawula ka Allah kudu didorong ku kahayang pikeun ngajaga iman batur.

1. 1 Peter 5:8 - Jadi sober, jadi waspada; sabab musuh anjeun Iblis, kawas singa roaring, walketh ngeunaan, néangan saha manéhna bisa devour.

2. Galata 5: 7-9 - Ye tuh ngajalankeun ogé; Saha anu ngahalangan anjeun pikeun henteu nurut kana bebeneran? Persuasi ieu sanés ti anjeunna anu nyauran anjeun. Saeutik ragi ngaragikeun sakabeh lump.

1 Tesalonika 3: 6 Tapi ayeuna nalika Timoteus sumping ti anjeun ka kami, sareng ngawartosan kami ngeunaan iman sareng amal anjeun, sareng yén anjeun tetep émut ka kami, sareng hoyong pisan ningali kami, sapertos kami ogé ningali anjeun.

Timoteus datang ka Tesalonika mawa warta ngeunaan iman jeung kanyaah maranéhanana, sarta yén maranéhna boga kenangan gemar Paul jeung para sahabatna.

1. Kakuatan Iman jeung Asih di Komunitas urang

2. Saling nginget-nginget kalawan Karesep

1. Rum 5: 5 - "Jeung harepan maketh teu isin; sabab cinta Allah geus héd mancanagara dina hate urang ku Roh Suci anu dibikeun ka urang."

2. John 13: 34-35 - "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yen maraneh cinta karana; sakumaha Kami geus dipikacinta anjeun, anjeun ogé mikanyaah ka hiji lianna. Ku ieu bakal kabeh lalaki nyaho yén anjeun murid-murid kuring, aranjeun geus silih pikanyaah."

1 Tesalonika 3:7 Ku sabab eta, dulur-dulur, ku iman aranjeun, simkuring dililipur ku aranjeun dina sagala kasangsaraan jeung kasangsaraan.

Urang Tesalonika dililipur ku iman dulur-dulur saimanna di tengah-tengah kasangsaraan sareng kasangsaraan.

1. Kanyamanan Iman: Milarian Kakuatan dina Jaman Sesah

2. Nguatkeun Iman Anjeun dina Jaman Kasangsaraan

1. Ibrani 11:1, "Ayeuna iman teh jaminan hal-hal anu diharepkeun, kapercayaan kana hal-hal anu teu katempo."

2. Yakobus 1:2-4, "Itung-itung kabagjaan, dulur-dulur, nalika anjeun nepungan rupa-rupa cobaan, sabab anjeun terang yén uji iman anjeun ngahasilkeun kateguhan. sampurna jeung lengkep, teu aya nanaon."

1 Tesalonika 3:8 Pikeun ayeuna urang hirup, lamun anjeun nangtung teguh dina Gusti.

Rasul Paulus ngajurung urang Tesalonika pikeun tetep kuat dina Yéhuwa.

1. Tetep Gancang dina Gusti - Sing Teguh dina Iman sareng Ta'at

2. Kakuatan Gusti - Kumaha Ngandelkeun Kakawasaan Allah

1. 1 Korinta 16:13 - Janten on hansip anjeun; nangtung teguh dina iman; kudu wani; kudu kuat.

2. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala ieu ngaliwatan anjeunna anu masihan kuring kakuatan.

1 Tesalonika 3:9 Pikeun naon hatur nuhun bisa urang maparin deui ka Allah pikeun anjeun, pikeun sakabéh kabagjaan wherewith kami bungah demi anjeun saméméh Allah urang;

Urang muji sukur ka Allah pikeun kabungahan urang Tesalonika.

1. Girang di Gusti Salawasna: Celebrating Joy dina Kahirupan Urang

2. Syukur kana Ni’mat Allah: Nganyatakeun Syukur Kana Kahadéan-Na

1. Rum 12:12- Girang dina harepan, sing sabar dina kasusah, sing tetep dina solat.

2. John 3: 16- Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, nepi ka Anjeunna masihan Putra tunggal-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng.

1 Tesalonika 3:10 Peuting-peuting ngadoakeun pisan supaya urang bisa ningali beungeut maneh, jeung bisa nyampurnakeun naon anu kurang dina iman anjeun?

Paulus ngadoa beurang jeung peuting pikeun jalma-jalma mukmin di Tesalonika, hayang ningali jeung ngabantu maranéhna pikeun iman nu lengkep.

1. Kakuatan Doa: Conto Pangabdian Paulus

2. Lengkep dina Iman: Ngadeukeutkeun Ka Allah

1. James 5:16 - "The solat jalma soleh boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

2. Kolosa 1: 19-20 - "Kanggo di Anjeunna sakabeh fullness Allah ieu pleased Huni, sarta ngaliwatan anjeunna reconcile ka dirina sagala hal, naha di bumi atawa di sawarga, nyieun karapihan ku getih cross-Na."

1 Tesalonika 3:11 Ayeuna Allah sorangan jeung Rama urang, jeung Gusti urang Yesus Kristus, ngarahkeun jalan urang ka anjeun.

Paulus jeung babaturanana ngadoakeun supaya Allah jeung Yésus maréntahkeun maranéhna dina lalampahan ka Tesalonika.

1. Allah bakal nyadiakeun pituduh mun anjeun neangan Anjeunna.

2. Hidayah Allah mangfaat pikeun kahirupan urang.

1. paribasa 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sagala haté anjeun sarta henteu lean on pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

2. Jabur 32: 8 - Kuring bakal ngalatih anjeun sarta ngajarkeun anjeun dina jalan Anjeun kudu indit; Kuring bakal naséhat anjeun kalayan panon asih kuring dina anjeun.

1 Tesalonika 3:12 Jeung Gusti ngajadikeun anjeun nambahan sarta abound dina kanyaah ka hiji ka nu sejen, jeung ka sadaya jelema, komo salaku urang ngalakukeun ka anjeun.

Paul nyorong urang Tesalonika pikeun ngaronjatkeun tur abound dina kanyaah ka silih jeung sakabeh jalma, sakumaha anjeunna mikanyaah aranjeunna.

1. Abounding in Love: The Tesalonika 'Tantangan

2. Kaasih nu Abounds: minuhan Ajaran Paul

1. John 15:12 - "Ieu parentah Kami, yen maraneh kudu silih cinta, sakumaha Kuring geus dipikacinta anjeun."

2. Rum 12:10 - "Kudu bageur nawaran reureuh di kaasih karana jeung cinta brotherly; dina ngahargaan preferring karana".

1 Tesalonika 3:13 Pikeun ahirna anjeunna bisa stablishing hate anjeun unblameable dina kasucian sateuacan Allah, malah Rama urang, dina datangna Gusti urang Yesus Kristus jeung sakabeh umat-Na.

Paul nyorong urang Tesalonika pikeun narékahan pikeun jadi unblameable dina kasucian saméméh Allah dina waktu Gusti urang datangna.

1. "A Heart of Holiness"

2. "Berjuang pikeun Kabeneran"

1. Rum 12: 1-2 - "Ku sabab eta, kuring pangjurung anjeun, dulur-dulur, dina panempoan rahmat Allah, kurban awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pikaresepeun ka Allah-ieu ibadah anjeun leres tur pantes. Ulah saluyu jeung pola dunya ieu, tapi kudu robah ku renewing pikiran anjeun. Lajeng anjeun bakal bisa nguji jeung approve naon Allah bakal --Na alus, pikaresepeun tur sampurna bakal ".

2. Jabur 119: 9-11 - "Kumaha jalma ngora bisa tetep dina jalur purity? Ku hirup nurutkeun kecap anjeun. Kuring neangan anjeun kalawan sakabeh haté kuring; ulah ngantep kuring stray tina parentah Anjeun. Kuring geus disumputkeun Anjeun. kecap dina haté kuring yén kuring moal dosa ka anjeun."

1 Tesalonika 4 nyaéta bab kaopat tina surat anu ditulis ku rasul Paulus ka umat percaya di Tesalonika. Dina bab ieu, Paul nyadiakeun parentah ngeunaan hirup suci, utamana dina hubungan kamurnian seksual jeung cinta duduluran.

Alinea 1: Paulus ngajurung urang mukmin di Tesalonika pikeun hirup ku cara anu nyenangkeun Allah (1 Tesalonika 4:1-8). Anjeunna ngingetkeun aranjeunna kana pitunjuk anu aranjeunna nampi ti anjeunna ngeunaan cara hirup anu suci. Anjeunna negeskeun yén kersa Allah pikeun aranjeunna nyaéta kasucian aranjeunna sareng yén aranjeunna kedah ngajauhan tina cabul. Paul warns ngalawan indulging dina hawa nafsu kawas jalma anu teu nyaho Allah, panyorot yén disregarding parentah ieu teu ngan hiji ngalanggar ngalawan manusa tapi ngalawan Allah sorangan.

Ayat ka-2: Paulus ngajurung urang Tesalonika pikeun unggul dina kanyaah duduluran (1 Tesalonika 4:9-10). Anjeunna muji maranéhna pikeun silih asih, tapi ngajurung maranéhna pikeun ngaronjatkeun deui. Anjeunna ngajurung aranjeunna pikeun hirup tenang, mikiran urusan sorangan, sareng damel sareng panangan supados henteu gumantung ka batur. Ku cara ieu, aranjeunna bakal ngalaksanakeun diri anu leres sateuacan urang luar sareng teu kakurangan nanaon.

Alinea ka-3: Bab ieu ditungtungan ku ajaran ngeunaan datangna Kristus anu kadua sareng implikasina pikeun anu percaya (1 Tesalonika 4:13-18). Paul alamat masalah ngeunaan jalma anu geus maot saméméh Kristus mulang, assuring Tesalonika yén maranéhna teu kudu griness kawas jalma tanpa harepan. Gantina, anjeunna ngécéskeun yén nalika Yesus mulih kalawan paréntah nyaring jeung panggero tarompet, duanana mu'min hirup jeung jalma anu geus maot bakal naek babarengan papanggih Anjeunna dina hawa. Aranjeunna bakal salawasna sareng Anjeunna, nyayogikeun kanyamanan sareng harepan pikeun sadaya anu percaya.

Ringkesanana,

Bab opat tina 1 Tesalonika nyayogikeun pituduh ngeunaan kahirupan suci ngeunaan kasucian seksual sareng cinta duduluran.

Paulus ngajurung urang Tesalonika pikeun ngajauhan laku lampah cabul jeung hirup cara nu nyenangkeun Allah. Anjeunna ngajurung aranjeunna pikeun unggul dina cinta duduluran, hirup tenang, ngurus urusan sorangan, sareng rajin damel.

Paul ogé alamat masalah ngeunaan nasib jalma anu geus maot saméméh Kristus urang mulang, assuring aranjeunna yen aranjeunna bakal gugah deui papanggih Yesus nalika Anjeunna datang deui. Bab ieu nekenkeun pentingna hirup suci, ngokolakeun kanyaah duduluran, sareng milarian harepan dina datangna Kristus anu kadua pikeun sadaya anu percaya.

1 Tesalonika 4: 1 Saterusna lajeng kami menta anjeun, baraya, sarta exhort anjeun ku Gusti Yesus, yén sakumaha anjeun geus narima ti kami kumaha anjeun halah leumpang jeung nyenangkeun Allah, jadi maneh bakal abound beuki loba.

Rasul Paulus ngajurung dulur-dulur saiman di Tesalonika sangkan hirup nu nyenangkeun Allah.

1. Abounding dina Iman: Hirup a Kahirupan nu Nyenangkeun Allah

2. Milih Nuturkeun: Hiji Jalan Bakti ka Allah

1. Rum 12: 1-2 - Ku sabab eta, kuring pangjurung anjeun, baraya jeung sadulur, dina panempoan rahmat Allah, kurban awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pleasing ka Allah-ieu ibadah anjeun leres tur ditangtoskeun.

2. Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, boh dina kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, hatur nuhun ka Allah Rama ngalangkungan anjeunna.

1 Tesalonika 4:2 Pikeun anjeun terang naon parentah kami masihan anjeun ku Gusti Yesus.

Paulus ngingetkeun urang Tesalonika ngeunaan paréntah-paréntah anu dipasihkeun ku anjeunna dina nami Gusti Yesus.

1. Kakuatan Nuturkeun Parentah Allah - ngajajah dampak positif tina nuturkeun parentah Allah, sakumaha anu diparentahkeun ku Gusti Yesus.

2. Pentingna Taat kana Firman Allah - ngartos kumaha taat kana parentah Gusti penting pisan pikeun hirup iman.

1. Jabur 119:105 - "Sabda anjeun lampu pikeun suku kuring, lampu dina jalan abdi."

2. Deuteronomy 11: 26-28 - "Tingali, Kami netepkeun sateuacan anjeun dinten ieu berkah sareng kutukan: berkah, upami anjeun nurut kana paréntah PANGERAN Allah anjeun, anu ku kuring paréntah ayeuna, sareng kutukan, upami anjeun ulah nurut kana parentah PANGERAN Allah maraneh, tapi nyimpang tina jalan anu ku Kami diparentahkeun ayeuna."

1 Tesalonika 4:3 Pikeun ieu wasiat Allah, malah sanctification anjeun, nu kudu abstain ti fornication:

Allah kersa yén jalma mukmin ngajauhan zina.

1. The Power of Will Allah - A on 1 Tesalonika 4:3

2. Panggero pikeun Kasucian - A dina Sanctification of Mukmin

1. Epesus 5:3 - Tapi di antara anjeun teu kudu malah hiji hint of immorality seksual, atawa nanaon nu najis, atawa karanjingan, sabab ieu pantes pikeun jalma suci Allah.

2. Mateus 5:27-28 - "Anjeun geus ngadéngé éta ceuk, 'Anjeun teu kudu zinah.' Tapi kuring ngomong ka anjeun yén unggal jalma anu kasampak di awéwé kalayan niat lustful geus komitmen zinah jeung dirina dina haténa.

1 Tesalonika 4:4 Sing masing-masing kudu nyaho kumaha carana mibanda wadahna dina sanctification jeung ngahargaan;

Urang Kristen kedah narékahan pikeun hirup kalayan kasucian sareng kahormatan.

1. Hirup sareng Kasucian sareng Kahormatan: Telepon pikeun Aksi

2. Mibanda Kapal Urang: Ngartos Tujuan Urang

1. Epesus 5: 3-4 - "Tapi immorality seksual jeung sagala najis atawa covetousness teu kudu malah disebut diantara anjeun, sakumaha pantes diantara para wali. Hayu aya euweuh filthiness atawa omongan foolish atawa lulucon atah, nu kaluar tempat. tapi gantina hayu aya sukur."

2. 2 Corinthians 7: 1 - "Kusabab urang boga jangji ieu, tercinta, hayu urang cleanse diri tina unggal defilement awak jeung sumanget, bringing kasucian ka completion dina sieun Allah."

1 Tesalonika 4:5 Henteu ku hawa nafsu, sapertos bangsa-bangsa sanés anu henteu terang ka Allah.

Ulah kalibet dina immorality seksual, kawas jalma anu teu nyaho ka Allah.

1: Firman Allah Ngajarkeun Urang Pikeun Ngajauhan Kasundaan Séksual

2: Kakuatan Ngajauhan Nafsu

1: Epesus 5: 3-5 "Tapi immorality seksual jeung sagala najis atawa covetousness teu kudu malah disebut diantara anjeun, sakumaha pantes diantara para wali. Ulah aya filthiness atawa omongan foolish atawa lulucon kasar, anu kaluar tempat, tapi Gantina hayu aya sukur. Pikeun anjeun bisa jadi yakin ieu, yén unggal jalma anu jirim atawa najis, atawa anu covetous (nyaéta hiji musyrik), teu boga warisan di Karajaan Kristus jeung Allah."

2: Kolosa 3: 5-6 "Ku sabab kitu, maot naon earthly di anjeun: immorality seksual, impurity, markisa, kahayang jahat, jeung covetousness, nu idolatry. On akun ieu murka Allah bakal datang."

1 Tesalonika 4: 6 Éta moal aya anu ngaliwat sareng nipu lanceukna dina masalah naon waé: sabab Gusti mangrupikeun pamales ka sadaya sapertos kitu, sakumaha anu ku kami ogé parantos diémutan sareng kasaksian ka anjeun.

Ayat ieu ngajurung urang pikeun henteu ngamangpaatkeun dulur-dulur urang, sabab Yéhuwa bakal males ka jalma anu ngalakukeunana.

1: Kaadilan Allah: Ulah Mangpaatkeun Dulur-dulur Sadérék

2: Urang Dipanggil Pikeun Asih Tatanggana: Ulah Nipu Mantenna

1: Mateus 22: 37-39 "Jeung cenah manéhna: "Anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun. Ieu parentah hébat sarta kahiji. Jeung kadua. saperti kieu: Maneh kudu nyaah ka tatangga saperti ka diri sorangan."

2: Galata 5: 13-14 "Kanggo anjeun disebut kamerdikaan, baraya. Ngan ulah make kabebasan anjeun salaku kasempetan pikeun daging, tapi ngaliwatan cinta ngawula karana. Pikeun sakabeh hukum geus kaeusi dina hiji kecap: "Anjeun. kudu nyaah ka tatangga saperti ka diri sorangan.”

1 Tesalonika 4:7 Pikeun Allah henteu disebut urang kana najis, tapi pikeun kasucian.

Gusti parantos nyauran urang pikeun hirup suci sareng murni.

1: Gusti nyauran urang pikeun hirup anu suci sareng murni.

2: Urang kudu hirup numutkeun pangersa Allah, lain karep sorangan.

1: Mateus 5:48 - "Ku kituna kudu sampurna, sakumaha Rama sawarga anjeun sampurna."

2: Epesus 4: 1 - "Ku sabab éta kuring, tawanan pikeun ngawula ka Gusti, nyuhunkeun anjeun hirup anu pantes pikeun disauran anjeun, sabab anjeun parantos disaur ku Allah."

1 Tesalonika 4:8 Ku sabab eta, anu nganggap hina, lain ngahinakeun ka manusa, tapi ka Allah, anu parantos masihan ka urang Roh-Na anu suci.

Paul nyorong urang pikeun henteu nganggap hina kado anu dipasihkeun ku Allah ka urang, kalebet Roh Suci-Na.

1. Allah geus ngaberkahan urang ku Roh Suci-Na, hayu urang teu nganggap eta for teu dibales

2. Nangkeup jeung Ngahargaan Anugrah Gusti

1. Rum 5: 5 - "Jeung harepan maketh teu isin; sabab cinta Allah geus héd mancanagara dina hate urang ku Roh Suci anu dibikeun ka urang."

2. Mateus 7:11 - "Lamun anjeun lajeng, keur jahat, nyaho kumaha carana masihan hadiah alus ka barudak anjeun, teuing bakal Rama anjeun nu aya di sawarga méré hal alus ka jalma nu nanya ka Anjeunna?"

1 Tesalonika 4: 9 Tapi ngeunaan cinta duduluran anjeun henteu peryogi kuring nyerat ka anjeun: sabab anjeun sorangan diajarkeun ku Allah pikeun silih pikanyaah.

Urang Tesalonika diajarkeun ku Allah pikeun silih pikanyaah jeung teu perlu diinget-inget.

1. Kakuatan Asih: Kumaha Allah Ngajarkeun Urang Pikeun Asih Silih Asih

2. Silih Asih: Ngalarapkeun Pangajaran Allah dina Kahirupan Urang

1. Rum 12:10 - "Cinta karana jeung sayang brotherly. Outdo karana dina némbongkeun ngahargaan."

2. 1 John 4: 7-8 - "Kakasih, hayu urang silih pikanyaah, pikeun cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah sarta nyaho ka Allah. Sakur anu teu bogoh teu nyaho ka Allah, sabab Allah teh. cinta."

1 Tesalonika 4:10 Sareng leres-leres anjeun ngalakukeun éta ka sadayana dulur-dulur anu aya di sakumna Makédonia;

Paulus ngajurung urang Tesalonika pikeun terus némbongkeun kanyaah jeung merhatikeun dulur saiman di Makédonia, komo deui.

1. Kakuatan Asih: Kumaha Némbongkeun Perhatian ka Sasama Saiman

2. Tumuwuh dina Iman: Ngaronjatkeun Kaasih sareng Perawatan anjeun

1. 1 Korinta 13:13 - Jeung ayeuna tilu ieu tetep: iman, harepan jeung cinta. Tapi nu greatest ieu cinta.

2. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness jeung timer kontrol. Ngalawan hal saperti teu aya hukum.

1 Tesalonika 4:11 Jeung nu diajar jadi sepi, jeung ngalakukeun bisnis Anjeun sorangan, jeung digawekeun ku leungeun Anjeun sorangan, sakumaha kami paréntah ka anjeun;

Jalma-jalma mukmin dititah sangkan hirup rukun, getol, jeung kerja keras nurutkeun parentah Gusti.

1. "Katengtreman, Rajin, sareng Kerja Keras: Hirup sakumaha Paréntah Gusti"

2. "Kahirupan Tenang: Hirup Out Firman Allah"

1. Epesus 4:28 - Hayu saha anu maling maling deui: tapi rada hayu anjeunna kuli, digawé kalawan leungeun-Na hal anu alus, yén manéhna bisa kudu masihan ka jalma nu peryogi.

2. Kolosa 3:23 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos ka Gusti, sanés ka manusa;

1 Tesalonika 4:12 Ambéh aranjeun bisa jujur ka jalma-jalma nu aya di luar, jeung sangkan teu kakurangan nanaon.

Urang Kristen kedah jujur dina hubunganana sareng anu sanés Kristen sareng kedah narékahan pikeun nyumponan sagala kaperluanana.

1. Pentingna Kajujuran dina Hubungan

2. Hirup Kahirupan Kasugemaan

1. Epesus 4:25 - Ku alatan éta, sanggeus nempatkeun jauh falsehood, hayu unggal anjeun nyarita bebeneran jeung tatangga-Na, pikeun urang anggota hiji séjén.

2. Pilipi 4:11-13 - Teu yén Kuring keur diomongkeun keur merlukeun, pikeun kuring geus diajar dina kaayaan naon Kami janten eusi. Kuring nyaho kumaha carana jadi dibawa low, sarta kuring nyaho kumaha abound. Dina sagala kaayaan, kuring geus diajar rusiah nyanghareupan nyatu jeung lapar, kaayaanana jeung kabutuhan.

1 Tesalonika 4:13 Tapi kuring henteu hoyong anjeun henteu terang, dulur-dulur, ngeunaan jalma-jalma anu saré, supados anjeun henteu sedih, sapertos batur anu teu aya harepan.

Mu'min teu kudu goblog jalma anu geus maot; teu kudu sedih kawas jalma nu teu boga harepan.

1. Harepan Hirup Abadi: Reugreug Sanajan Dina Jaman Karugian

2. Panglipur Allah dina Duka: Manggihan Kakuatan dina Duka Urang

1. Rum 15:13 - Muga Allah harepan ngeusi anjeun kalayan sagala kabagjaan jeung karapihan dina percanten, ku kituna ku kakawasaan Roh Suci anjeun bisa abound dina harepan.

2. Jabur 34:18 - Gusti téh deukeut ka brokenhearted jeung ngaheéat nu crushed di sumanget.

1 Tesalonika 4:14 Pikeun lamun urang percaya yen Isa pupus jeung gugah deui, komo ogé maranéhanana anu saré di Yesus bakal Allah mawa jeung manéhna.

Allah bakal mawa jalma anu geus maot dina Yesus jeung Anjeunna nalika Anjeunna mulih.

1. Kaasih sareng Kasatiaan Gusti: Panglipur Pikeun Anu Duka

2. Jangji Hirup Langgeng di Yesus

1. 1 Korinta 15:20-23 - Tapi ayeuna Kristus geus gugah ti nu maraot, sarta jadi firstfruits maranéhanana anu saré.

2. John 14: 1-3 - Ulah ngantep haté anjeun jadi troubled: ye percaya ka Allah, percaya ogé kuring.

1 Tesalonika 4:15 Pikeun ieu kami nyebutkeun ka anjeun ku firman Gusti, yén urang anu hirup jeung tetep nepi ka datangna Gusti moal nyegah maranéhanana anu saré.

Paulus nyarioskeun ka urang Tesalonika yén jalma-jalma anu masih hirup nalika Gusti sumping deui moal miheulaan jalma-jalma anu parantos maot.

1. Jangji Panglipur Pangéran pikeun Jalma-jalma nu geus kaliwat: Kumaha Kaasih Allah Salawasna Sapanjang Maot

2. Harepan Kahudangna: Kumaha Percanten Ka Pangéran Balikna Mawa Hirup Langgeng

1. Wahyu 21: 4 - "Anjeunna bakal ngusap jauh unggal cimata tina panon maranéhanana, sarta maot bakal euweuh deui, atawa bakal aya tunggara, atawa ceurik, atawa nyeri deui, pikeun hal urut geus kaliwat."

2. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén moal maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa nanaon sejenna dina sagala ciptaan, bakal aya. tiasa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

1 Tesalonika 4:16 Pikeun Gusti sorangan bakal lungsur ti sawarga jeung ngagorowok, jeung sora tina archangel, jeung jeung trump Allah: jeung nu maot dina Kristus bakal gugah kahiji.

Gusti bakal balik deui ka bumi kalayan ngagorowok, sora hiji archangel, jeung tarompet Allah, jeung nu maot dina Kristus bakal kahiji gugah.

1. Kumaha Nyiapkeun pikeun Datangna Gusti

2. Jangjina Anu Dihirupkeun deui

1. John 14: 1-3 - "Ulah haté anjeun jadi troubled: ye percanten ka Allah, percaya ogé ka kuring. Di imah Rama mah loba mansions: lamun teu kitu, Kuring bakal geus bébéja anjeun. Kuring balik ka nyiapkeun tempat pikeun anjeun."

2. Rum 8:11 - "Tapi lamun Roh manéhna anu diangkat nepi Yesus ti nu maraot Huni di anjeun, manéhna anu diangkat nepi Kristus ti nu maraot ogé bakal quicken awak fana anjeun ku Roh-Na anu dwelleth di anjeun."

1 Tesalonika 4:17 Saterusna urang anu hirup jeung tetep bakal bray up babarengan jeung maranehna dina awan, papanggih Gusti dina hawa: jeung saterusna urang bakal salawasna jeung Gusti.

Jalma anu percaya anu masih hirup nalika Kristus mulih bakal kajebak dina méga pikeun nepungan Gusti sareng bakal sareng Anjeunna salamina.

1. A Visi Surga: Hirup dina Bungah jeung Gusti

2. Harepan Ditengah Kateupastian: Jangji Hirup Langgeng

1. John 14: 2-3 - "Di imah Rama mah loba kamar; lamun teu kitu, Kuring bakal geus bébéja ka anjeun. Kuring indit ka nyiapkeun tempat pikeun anjeun. Jeung lamun kuring indit sarta nyiapkeun tempat pikeun anjeun. Kami bakal datang deui sareng bakal nyandak anjeun ka diri kuring, supados di mana Kami aya anjeun ogé. ”

2. Jabur 16:11 - "Anjeun masihan terang ka abdi jalan hirup; dina ayana anjeun aya fullness kabagjaan; di leungeun katuhu anjeun aya kanikmatan salamina."

1 Tesalonika 4:18 Ku sabab kitu, silih lipur ku kecap-kecap ieu.

Urang Kristen kudu silih lipur ku kecap-kecap tina Alkitab.

1. Kakuatan Kecap Panglipur tina Alkitab

2. Kanyamanan Nyaho Firman Allah

1. Mateus 11:28 - Hayu ka Kami, sadaya ye nu labor jeung beurat sarat, jeung kuring bakal mere Anjeun sésana.

2. Jabur 27:14 - Antosan on PANGERAN: jadi sahiji kawani alus, sarta anjeunna bakal nguatkeun haté anjeun: antosan, abdi nyebutkeun, on PANGERAN.

1 Tesalonika 5 mangrupikeun bab kalima sareng terakhir tina surat anu ditulis ku rasul Paulus ka umat percaya di Tesalonika. Dina bab ieu, Paul alamat sagala rupa aspék kahirupan Kristen, kaasup kesiapan pikeun Kristus mulang, hubungan dina gareja, sarta panggero pikeun hirup di karapihan.

Ayat 1: Paul dimimitian ku ngabahas waktu Kristus mulang (1 Tesalonika 5:1-11). Anjeunna negeskeun yén teu aya anu terang waktos atanapi usum pasti iraha Yesus sumping deui. Ku alatan éta, mukmin kudu salawasna siap tur waspada. Anjeunna ngabedakeun jalma-jalma anu aya dina gelap-kafir-kalawan jalma-jalma anu anak-anak cahaya-mukmin. Anjeunna nyorong aranjeunna pikeun tetep sober sareng waspada, ngagemkeun iman sareng kanyaah salaku pelindung dada sareng harepan kasalametan salaku helm. Mukmin ditakdirkeun pikeun kasalametan ngaliwatan Yesus Kristus.

Ayat 2nd: Paul maréntahkeun ka mukmin Tesalonika ngeunaan hubungan maranéhanana dina gareja (1 Tesalonika 5: 12-22). Manéhna ngajurung maranéhna pikeun ngajénan jeung ngajénan pamingpin-pamingpinna anu rajin digawé di antara maranéhna. Maranehna kudu hirup rukun jeung nu sejen, nalingakeun ka nu teu puguh atawa nu teu marentah, ngajurung nu reugreug, nulungan nu lemah, jeung sing sabar ka sarerea. Maranehna teu kudu males dendam, tapi kudu ngudag naon-naon anu hade pikeun hiji-hiji jeung sakabeh jalma.

Alinea 3: Bab ieu ditungtungan ku exhortations ahir patali prakték spiritual (1 Tesalonika 5:23-28). Paul ngadoakeun yén Allah bakal nyucikeun aranjeunna sapinuhna - henteu aya cacad sacara rohani nalika Yesus sumping - sareng ngajaga sadayana roh, jiwa, sareng awak dugi ka waktos éta. Manéhna ngingetkeun maranéhna yén Allah téh satia jeung bakal minuhan jangji-Na. Paul ngadesek aranjeunna pikeun ngadoakeun anjeunna ogé bari ngucapkeun salam ka sadayana anu percaya ku ciuman suci - ekspresi kasih sayang - sareng maréntahkeun supaya suratna dibaca sacara umum di antara aranjeunna.

Ringkesanana,

Bab lima tina 1 Tesalonika nekenkeun kesiapan pikeun mulang Kristus, hubungan dina garéja, sareng prakték spiritual.

Paul nyorong mukmin jadi waspada jeung siap pikeun datangna kadua Yesus. Anjeunna maréntahkeun maranéhna pikeun hirup salaku barudak cahaya, nempatkeun dina iman, kanyaah, jeung harepan.

Anjeunna ogé nyarioskeun kalakuanana dina garéja, ngadesek hormat ka pamimpin, hirup rukun sareng anu sanés, sareng ngalaksanakeun tindakan dorongan sareng dukungan. Paulus ngantebkeun pentingna ngudag naon-naon anu hadé pikeun batur sareng sadayana jalma.

Bab éta ditungtungan ku doa pikeun kasucian sareng pelestarian dugi ka wangsulna Kristus. Paul negeskeun kasatiaan Allah sareng nyuhunkeun doa pikeun dirina bari maréntahkeun supaya suratna disebarkeun sacara umum di antara anu percaya. Bab ieu nyorot pentingna kasiapan, pentingna hubungan anu harmonis dina komunitas garéja, sareng pentingna prakték spiritual dina kahirupan Kristen.

1 Tesalonika 5:1 Tapi ngeunaan waktu jeung musim, dulur-dulur, anjeun teu kudu kuring nulis ka anjeun.

Paul ngingetkeun urang Tesalonika yén aranjeunna henteu peryogi anjeunna nyerat ka aranjeunna ngeunaan waktos sareng musim.

1. Sifat Waktu Allah: Kumaha Ngenalkeun sareng Ngaréspon kana Waktu Sampurna Allah

2. Percanten kana Waktuna Gusti: Kumaha Ngadagoan sareng Kukuh dina Iman

1. Pandita 3:1-8 - Pikeun sagalana aya mangsana

2. Jabur 27:14 - Antosan Gusti; sing kuat jeung sing ati-ati jeung ngadagoan Gusti.

1 Tesalonika 5:2 Pikeun yourselves terang sampurna yén poé Gusti jadi datangna saperti maling dina peuting.

Poé Pangéran bakal datang tanpa disangka-sangka, lir ibarat maling dina peuting.

1. "Hirup Dina Ngadagoan Datangna Pangéran"

2. "Kateudugaan Poé Pangéran"

1. Mateus 24:42-44 (Ku sabab eta kudu siap ogé: pikeun dina jam saperti anjeun teu nyangka Putra Manusa datang.)

2. 2 Petrus 3:9-10 (Pangeran henteu kedul ngeunaan jangji-Na, sakumaha sababaraha lalaki kaanggap slackness; tapi longsaffering ka urang-ward, teu daék nu mana wae kudu binasa, tapi sadaya kudu datang ka tobat.)

1 Tesalonika 5:3 Pikeun lamun maranéhna bakal nyebutkeun, Peace jeung kaamanan; lajeng karuksakan dadakan datang kana aranjeunna, sakumaha travail kana hiji awéwé hamil; jeung maranehna moal kabur.

Jalma-jalma diingetkeun yén karusakan ngadadak bakal datang ka aranjeunna nalika aranjeunna ngarasa aman sareng aman.

1. Pentingna Disiapkeun pikeun Karuksakan Ngadadak

2. Realitas Panghukuman Allah kana Dosa

1. Mateus 24:36-44 - Yesus warns ngeunaan datangna kaduga Putra Manusa.

2. Rum 1:18-32 - murka Allah geus wangsit ngalawan unrighteousness.

1 Tesalonika 5:4 Tapi aranjeun, dulur-dulur, teu aya dina gelap, nepi ka poé éta bakal nyusul anjeun kawas maling.

Mu'min teu aya dina gelap sarta moal overtaken ku poé Gusti sakumaha maling a.

1. "Hirup dina Terang: Panyalindungan Gusti tina Musibah Teu Disangka"

2. "Kadaulatan Allah sareng Poé Pangéran"

1. Rum 13:11-14; "Sareng laksanakeun ieu, ngartos waktos ayeuna: Jamna parantos sumping pikeun anjeun hudang tina saré anjeun, sabab kasalametan urang ayeuna langkung caket tibatan nalika urang mimiti percaya. Peuting ampir réngsé; poé geus ampir dieu. Ku sabab kitu hayu urang nyingkirkeun kalakuan anu gelap sareng ngagem ageman cahaya."

2. Yesaya 26:20-21; “Ari umat Kami, asup ka kamar-kamar maraneh, tutupkeun panto-pantona; nyumputkeun diri sakeudeung nepi ka murka-Na geus kaliwat. Tingali, PANGERAN kaluar ti bumi-Na pikeun ngahukum jalma-jalma di bumi kusabab dosa-dosana. Bumi bakal ningali murka-Na sareng ngartos tujuan-Na."

1 Tesalonika 5:5 Aranjeun kabeh teh anak-anak cahaya, jeung anak-anak beurang: urang mah lain peuting, atawa nu poek.

Urang kedah janten anak tina terang, sanés tina gelap.

1: Cahaya Kristus - Kumaha Yesus nyaangan kahirupan urang sareng ngaluarkeun urang tina gelap.

2: Nyaangan Cahaya Gusti - Kumaha urang tiasa janten mercusuar harepan sareng bebeneran pikeun dunya anu kasaput gelap.

1: John 8:12 - Yesus ngadawuh, "Kami cahaya dunya. Saha anu nuturkeun kuring moal pernah leumpang di gelap, tapi bakal boga lampu hirup."

2: Epesus 5: 8 - "Kanggo anjeun kungsi gelap, tapi ayeuna anjeun caang di Gusti. Hirup salaku barudak cahaya."

1 Tesalonika 5:6 Ku sabab eta, urang ulah sare, kawas batur; tapi hayu urang lalajo jeung jadi sober.

Urang kedah tetep waspada sareng waspada tibatan bobo sapertos batur.

1. "Hirup Hudang: Pentingna Tetep Waspada sareng Waspada"

2. "Telepon ka Sobriety: Ngajaga Diri Urang Ngahudang Ngaliwatan Hirup Satia"

1. Epesus 5:14-16 (pikeun hudang ti nu maraot jeung hirup bijaksana)

2. Siloka 4:23-27 (pikeun ngajaga haté jeung pikiran urang museur kana bebeneran jeung pituduh Allah)

1 Tesalonika 5:7 Pikeun maranéhanana anu bobo sare dina peuting; jeung nu mabok-mabok peuting.

Urang teu kudu kalindih ku sare atawa mabok peuting, tapi kudu sober jeung waspada.

1) "Peuting Waspada: Tetep Waspada dina Gelap"

2) "Saréna Jalma Soleh: Ngahindarkeun Godaan Peuting"

1) Yesaya 21:11, "Kabeungbeuratan Dumah. Anjeunna ngagero ka Kami ti Seir, Panjaga, kumaha peuting? Panjaga, kumaha peuting?"

2) Epesus 5:14-15 , "Ku sabab eta cenah, Hudangkeun maneh nu sare, sarta hudang ti nu maraot, sarta Kristus bakal mere caang ka anjeun. Tempo lajeng yén anjeun leumpang circumspectly, teu kawas fools, tapi sakumaha wijaksana."

1 Tesalonika 5:8 Tapi hayu urang, anu poé, jadi sober, putting on breastplate iman jeung cinta; jeung helm, harepan kasalametan.

Mu'min anu hirup dina poé kudu sober sarta ngagem armor iman, cinta jeung harepan kasalametan.

1. Nyanggakeun Armor Allah: Pelindung Dada Iman sareng Asih sareng Helm Kasalametan.

2. Telepon pikeun Hirup Sober: Naha Mu'min Kudu Hirup Soberly

1. Epesus 6:10-18 - Armor Allah

2. Titus 2: 11-14 - Panggero pikeun Hirup Sober

1 Tesalonika 5:9 Pikeun Allah henteu nunjuk urang pikeun murka, tapi pikeun meunangkeun kasalametan ku Gusti urang Yesus Kristus.

Allah geus teu takdir urang nyanghareupan murka-Na, tapi pikeun disalametkeun ngaliwatan Yesus Kristus.

1. Rahmat Allah: Manggihan Kasalametan Ngaliwatan Yesus Kristus

2. Bendu Allah: Ngahindarkeun Siksa Allah Ku Iman

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré ngan begotten Putra-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 8:1 - Aya kituna ayeuna euweuh condemnation ka aranjeunna anu aya dina Kristus Yesus, anu leumpang teu sanggeus daging, tapi sanggeus Roh.

1 Tesalonika 5:10 Anu maot pikeun urang, supaya, boh urang hudang atawa sare, urang kudu hirup babarengan jeung manéhna.

Yesus pupus pikeun urang, ku kituna urang bisa hirup jeung Anjeunna boh dina hirup jeung dina maot.

1. Urang Dipanggil Hirup Sareng Kristus: Kumaha Hirup Iman sareng Pergaulan sareng Allah.

2. Karunia Hirup Abadi: Berkah Nyaho Urang Bakal Hirup Sareng Yesus Salamina.

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. John 14: 2-3 - Di imah Rama mah loba kamar. Upami henteu kitu, naha abdi bakal nyarioskeun ka anjeun yén kuring badé nyiapkeun tempat pikeun anjeun? Sareng upami kuring angkat sareng nyiapkeun tempat pikeun anjeun, kuring bakal datang deui sareng bakal nyandak anjeun ka diri kuring, supados dimana kuring aya anjeun ogé.

1 Tesalonika 5:11 Ku sabab kitu, hibur diri babarengan, jeung silih edify, sakumaha ogé anjeun ngalakukeun.

Urang Kristen kudu silih ngalilipur jeung silih ajak.

1. "Kanyamanan Allah dina Waktos Kabutuhan"

2. "Kakuatan dorongan"

1. Jabur 23:4 - Sanajan kuring leumpang ngaliwatan lebak darkest, Kuring moal sieun jahat, pikeun anjeun sareng abdi; rod anjeun sarta staf anjeun, aranjeunna kanyamanan kuring.

2. Ibrani 10: 24-25 - Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting papanggih babarengan, sakumaha anu kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana, jeung leuwih salaku nu katingali. Poé beuki deukeut.

1 Tesalonika 5:12 Sareng kami naroskeun ka anjeun, dulur-dulur, terang aranjeunna anu damel di antawis anjeun, sareng ngawaskeun anjeun dina Gusti, sareng naséhat ka anjeun;

Urang kedah ngakuan sareng hormat ka jalma anu damel sareng mingpin di antara urang dina Gusti.

1. Ngahargaan Jalma nu Mingpin: Hiji Pangajaran ngeunaan 1 Tesalonika 5:12

2. Nuturkeun Jalma Nu Nurut Gusti: Eksposisi 1 Tesalonika 5:12

1. Ibrani 13:17 - Taat ka nu boga aturan leuwih anjeun, sarta nyerah yourselves: pikeun maranéhanana lalajo pikeun jiwa anjeun, salaku maranéhanana anu kudu méré akun, ambéh maranéhanana bisa ngalakukeun hal eta kalawan kabagjaan, jeung teu jeung grief: for that is unprofitable pikeun anjeun.

2. 1 Peter 5: 5 - Kitu ogé, ye ngora, nyerah yourselves ka kokolot. Enya, aranjeun kabeh kudu tunduk ka nu sejen, jeung kudu dipake ku humility: pikeun Allah nolak kareueus, jeung mere rahmat ka nu hina.

1 Tesalonika 5:13 Jeung ngajenan maranehna kacida luhurna ku kanyaah demi karyana. Sareng janten rukun diantara anjeun.

Urang kedah silih hargaan sareng silih pikanyaah sareng hirup rukun sareng anu sanés.

1: Urang sadaya bagian tina kulawarga Allah anu sami, janten hayu urang silih laksanakeun sapertos kitu.

2: Kaasih sareng katengtreman mangrupikeun komponén penting tina komunitas anu séhat sareng harmonis.

1: Rum 12:10 “Kaasih silih pikanyaah ka dulur-dulur. Silih éléhkeun dina némbongkeun kahormatan.”

2: Pilipi 4:2-3 “Abdi neneda ka Eudia sareng Sintikhe supados satuju ka Gusti. Leres, abdi naroskeun ka anjeun ogé, sobat anu leres, bantosan ieu awéwé, anu parantos nyambut damel sareng abdi dina Injil sareng Klémén sareng batur-batur abdi anu sanés, anu namina aya dina buku kahirupan."

1 Tesalonika 5: 14 Ayeuna kami exhort anjeun, dulur-dulur, ngingetkeun ka nu unruly, lipur nu weakened minded, ngarojong lemah, sabar ka arah sakabeh lalaki.

Urang kedah ngadorong sareng ngadukung jalma-jalma di sabudeureun urang, sareng sabar sareng ngartos sadayana.

1. Kakuatan Anjuran: Kumaha Urang Bisa Saling Ngangkat

2. Kakuatan Kasabaran: Kumaha Urang Bisa Manggih Pamahaman dina Unggal Situasi

1. Siloka 15: 1-4 - Jawaban anu lemah lembut ngaleungitkeun amarah, tapi kecap anu kasar nyababkeun amarah.

2. Rum 12:12 - Girang dina harepan, sabar dina tribulation, tetep dina solat.

1 Tesalonika 5:15 Pastikeun teu aya anu ngabales kajahatan ka saha waé; tapi salawasna nuturkeun anu hade, boh di antara anjeun sorangan, jeung ka sadaya jelema.

Ulah balik jahat pikeun jahat, tinimbang ngudag alus dina sagala hubungan.

1. Pilih Cinta: Ngudag Good dina Sadaya Hubungan

2. Ngarobah Kasangsaraan kana Kasempetan: Hirup Kahirupan Anu Hadé

1. Rum 12:21 - Ulah jadi overcome ku jahat, tapi overcome jahat jeung alus.

2. Yesaya 1:17 - Diajar ngalakukeun alus; neangan kaadilan, bener penindasan; mawa kaadilan ka yatim, ngabela perkara randa.

1 Tesalonika 5:16 Sing bungah salawasna.

Urang kudu salawasna girang di Gusti.

1. Rejoicing in the Lord: Naon hartina bener-bener ngagungkeun ka Yéhuwa.

2. Bungah Yéhuwa: Manggih kabagjaan nu sajati jeung langgeng di Yéhuwa.

1. Jabur 16:11 - Anjeun masihan terang ka abdi jalan hirup; dina ayana anjeun aya fullness kabagjaan; di leungeun katuhu anjeun aya kanikmatan salamina.

2. Jabur 100: 1-2 - Jieun sora gumbira ka Gusti, sakabeh bumi! Ngawula ka Yéhuwa kalayan bungah! Datang ka payuneunana kalayan nyanyi!

1 Tesalonika 5:17 Neneda teu eureun-eureun.

Urang Kristen didorong pikeun ngadoa tanpa lirén.

1. Kakuatan Doa: Kumaha Doa Angger Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

2. Ngadoa tanpa Leungit: Ngahontal Hubungan anu Langkung Deukeut sareng Gusti

1. James 5:16 - "The solat jalma soleh boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

2. Pilipi 4: 6-7 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests Anjeun jadi dipikawanoh ka Allah."

1 Tesalonika 5:18 Dina sagala hal kudu sukur: pikeun ieu téh wasiat Allah dina Kristus Yesus ngeunaan anjeun.

Urang kedah nganuhunkeun pikeun sagala hal, sabab ieu mangrupikeun pangersa Allah pikeun urang dina Yesus Kristus.

1. Syukur dina Saban Kaayaan - Hirup Syukur

2. Pangersa Allah - Nurutkeun kana Rencana-Na pikeun Kahirupan Urang

1. Epesus 4:32 - "Jeung jadi ye bageur nawaran reureuh di, tenderhearted, forgiving karana, malah sakumaha Allah demi Kristus urang hath dihampura anjeun."

2. Jabur 100: 4 - "Asupkeun kana gapura-Na kalayan sukur, jeung kana palataran-Na kalawan pujian: jadi ngahatur nuhun ka Anjeunna, sarta ngaberkahan ngaranna."

1 Tesalonika 5:19 Ulah Quench Roh.

Jalma-jalma anu percaya henteu kedah nahan padamelan Roh Suci dina kahirupanna.

1. "Ngipaskeun Seuneu Roh"

2. "Ngahirupkeun Seuneu Roh"

1. Epesus 5:18 , "Jeung ulah mabok ku anggur, sabab eta teh debauchery, tapi jadi pinuh ku Roh"

2. Galata 5: 16-17, "Tapi kuring nyebutkeun, leumpang ku Roh, jeung anjeun moal gratify kahayang daging. Pikeun kahayang daging anu ngalawan Roh, sarta kahayang Roh anu ngalawan kahayang daging. daging, sabab ieu silih lawan, pikeun nyegah anjeun ngalakukeun hal anu anjeun hoyong laksanakeun."

1 Tesalonika 5:20 Ulah nganggap hina nubuat.

Mu'min teu kudu ningali handap dina pesen prophetic.

1. Kakuatan Pesen Nabi: Kumaha Allah Nyarios Ngaliwatan Para Nabi.

2. Ngabédakeun Sora Gusti: Kumaha Ngenalkeun sareng Ngahargaan Pesen Nabi.

1. Rasul 2: 17-21 - The outpouring tina Roh Suci jeung kado nubuat.

2. Ezekiel 33:7-9 - warning Allah ka watchmen jeung tanggung jawab méré warning ka jalma.

1 Tesalonika 5:21 Buktikeun sagala hal; cekel anu hade.

Urang kedah nguji bebeneran sagala hal sareng nempel kana anu saé.

1. "Discernment: Nguji Kaleresan"

2. "Cicing kana Anu Hadé"

1. Pilipi 4:8-9 : “Tungtungna, dulur-dulur, naon-naon anu bener, naon-naon anu kahormatan, naon-naon anu adil, naon-naon anu suci, naon-naon anu matak pikareueuseun, naon-naon anu dipuji, naon-naon anu pinunjul, naon-naon anu pantes dihargaan. Puji, pikirkeun hal-hal ieu. Naon anu ku anjeun parantos diajar sareng katampi sareng karungu sareng katingal dina kuring — laksanakeun hal-hal ieu, sareng Allah katengtreman bakal aya sareng anjeun."

2. John 8: 31-32: "Ku kituna Yesus ngadawuh ka urang Yahudi anu geus percaya ka Anjeunna, "Lamun abide dina kecap Kami, anjeun sabenerna murid Kami, sarta anjeun bakal nyaho bebeneran, sarta bebeneran bakal ngabebaskeun anjeun. .”

1 Tesalonika 5:22 Jauhan tina sagala rupa nu jahat.

Paulus ngajurung urang Kristen pikeun nyingkahan naon waé anu dianggap jahat.

1. "Hindarkeun Penampilan Jahat: Panggero pikeun Kasucian"

2. "Hirup Kahirupan Integritas: Ngajauhan Kajahatan"

1. John 14:15 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, anjeun bakal tetep nurut mah."

2. Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna."

1 Tesalonika 5:23 Jeung pisan Allah katengtreman sanctify anjeun sagemblengna; sareng abdi nyuhunkeun ka Allah sadayana roh, jiwa sareng awak anjeun ditangtayungan tanpa cacad dugi ka sumpingna Gusti urang Yesus Kristus.

Paul neneda yén Tesalonika bakal sanctified sarta dilestarikan flameless pikeun datangna Yesus Kristus.

1. "Sanctification and Blamelessness: Nyiapkeun pikeun Datangna Yesus"

2. "Sakabeh Roh, Jiwa, jeung Raga: Ngajaga Kasucian di Poé Ahir"

1. Epesus 4:22-24 - "Sing nunda kaluar ngeunaan paguneman urut lalaki heubeul, nu ruksak nurutkeun hawa nafsu bohong; Jeung jadi renewed dina sumanget pikiran anjeun; Jeung nu nempatkeun dina lalaki anyar, anu sanggeus Allah diciptakeun dina kabeneran jeung kasucian sajati."

2. 1 Peter 1: 13-16 - "Ku sabab eta gird up the loins of pikiran anjeun, jadi sober, sarta miharep nepi ka ahir pikeun rahmat anu bakal dibawa ka anjeun dina wahyu Yesus Kristus; Salaku barudak taat, teu Nyiptakeun diri anjeun numutkeun kana hawa nafsu anu baheula dina kabodoan anjeun: Tapi sakumaha Anjeunna anu nyauran anjeun suci, janten suci anjeun dina sagala rupa paguneman; sabab aya tulisan, Kudu suci; sabab Kami suci.

1 Tesalonika 5:24 Satia anu nyauran anjeun, anu ogé bakal ngalakukeun éta.

Petikan ieu nyorong jalma-jalma anu percaya yén Allah satia sareng bakal nedunan jangji-Na.

1. "Kasatiaan Allah: Sumber Panglilipur sareng Pangharepan"

2. "Tetep Satia jeung Percaya ka Allah"

1. Yesaya 43: 2 "Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal sareng anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun moal kaduruk, sarta seuneu moal meakeun anjeun. "

2. Ibrani 10:23 "Hayu urang nyekel pageuh pangakuan harepan urang tanpa ragu, pikeun anjeunna anu jangji téh satia."

1 Tesalonika 5:25 Dulur-dulur, doakeun kami.

Panulis 1 Tesalonika naroskeun dulur-dulurna pikeun ngadoakeun anjeunna.

1. Allah salawasna ngawaler do'a jalma anu taqwa ka Anjeunna.

2. Doa mangrupa bagian penting tina lalampahan spiritual urang Kristen.

1. Pilipi 4: 6-7: "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal hansip Anjeun. hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

2. Yakobus 5:16: "Ku sabab eta ngaku dosa anjeun ka silih jeung neneda keur silih ku kituna anjeun bisa healed. Doa hiji jalma taqwa anu kuat tur éféktif."

1 Tesalonika 5:26 Salam ka dulur-dulur ku cium suci.

Rasul Paulus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun silih salamkeun ku ciuman suci cinta sareng katengtreman.

1. "Kakuatan Kiss Suci"

2. "Berkah tina Kiss Suci"

1. Rum 16:16 - "Salam silih ku ciuman suci."

2. 1 Peter 5:14 - "Salam silih ku ciuman cinta."

1 Tesalonika 5:27 Abdi maréntahkeun ka anjeun demi Gusti supados surat ieu dibacakeun ka sadaya dulur-dulur anu suci.

Paul maréntahkeun pamiarsa maca surat ka sadaya dulur saimanna.

1. Pentingna maca kitab suci babarengan salaku sadulur Kristus.

2. Kumaha surat-surat Paulus tetep relevan pikeun urang percaya ayeuna.

1. Kolosa 3:16 - Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly dina sagala hikmah; ngajarkeun jeung admonishing karana dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung rahmat dina hate anjeun ka Gusti.

2. Ibrani 10: 24-25 - Jeung hayu urang nganggap karana ngangsonan cinta jeung karya alus: Teu forsaking assembling tina diri urang babarengan, sakumaha manner of some is; tapi silih asah-asah: jeung leuwih-leuwih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih.

1 Tesalonika 5:28 Sih kurnia Gusti urang Yesus Kristus nyarengan ka aranjeun. Amin.

Paul ngirimkeun berkah ka Tesalonika, wishing aranjeunna rahmat ti Gusti Yesus Kristus.

1. Kakuatan Berkah: Ngartos Pentingna Berkah Paulus ka Urang Tesalonika

2. Rahmat ti Yesus: Diajar Narima jeung Ngahargaan Rahmat Allah nu Luhur

1. Epesus 1: 7-8 - "Di Anjeunna urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura tina trespasses urang, nurutkeun riches rahmat-Na, anu anjeunna lavished kana urang ..."

2. Rum 5: 20-21 - "Ayeuna hukum sumping di pikeun ngaronjatkeun trespass nu, tapi dimana dosa ngaronjat, rahmat abounded sagala beuki, ku kituna, sakumaha dosa reigned dina maot, rahmat ogé bisa maréntah ngaliwatan amal saleh ngarah kana hirup langgeng. ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang."

2 Tesalonika 1 nyaéta bab kahiji tina surat kadua anu ditulis ku rasul Paulus ka dulur saiman di Tesalonika. Dina bab ieu, Paul expresses dorongan sarta jaminan ka mukmin Tesalonika amidst kasusah maranéhanana sarta affirms judgment Allah taqwa ka jalma anu ngalawan Anjeunna.

Ayat 1: Paul dimimitian ku muji urang Tesalonika pikeun iman sareng kanyaahna anu tumuwuh (2 Tesalonika 1:1-4). Anjeunna ngaku kana katekunan maranéhanana dina nyanghareupan kasangsaraan sareng panganiaya, anu mangrupikeun bukti tina pangadilan Allah anu adil. Paul ngajamin aranjeunna yén sangsara aranjeunna henteu sia-sia tapi janten bukti kaadilan Allah sareng pantesna karajaan-Na.

Ayat 2: Paulus ngayakinkeun urang Tesalonika yén Allah bakal adil ka jalma-jalma anu nganyenyerikeun aranjeunna (2 Tesalonika 1:5-10). Anjeunna ngécéskeun yén nalika Kristus sumping deui, Anjeunna bakal ngagampangkeun jalma-jalma mukmin anu ditindas bari ngahukum jalma-jalma anu ngaganggu aranjeunna. Hukuman ieu bakal dicirikeun ku karuksakan langgeng jauh ti payuneun-Na, demonstrating pangadilan adil Allah ngalawan kajahatan.

Alinea 3: Bab ieu dipungkas ku doa pikeun terus-terusan kamekaran spiritual umat percaya Tesalonika (2 Tesalonika 1:11-12). Paul ngadoakeun yén Gusti bakal nganggap aranjeunna pantes pikeun nelepon-Na sareng ngalaksanakeun unggal tujuan anu hadé ku kakawasaan-Na. Anjeunna miharep yén nami Yesus bakal kamulyaan di aranjeunna, sareng aranjeunna di Anjeunna, numutkeun kurnia Allah. Pamustunganana, anjeunna nyorong aranjeunna pikeun neraskeun imanna supados Yesus tiasa dimulyakeun dina kahirupanna.

Ringkesanana,

Bab hiji tina 2 Tesalonika nyadiakeun dorongan amidst panganiaya jeung affirms judgment Allah adil.

Paul muji urang mukmin Tesalonika pikeun tumuwuh iman jeung cinta maranéhanana dibuktikeun ngaliwatan Persib dina afflictions.

Anjeunna ngajamin yén Gusti bakal ngabéréskeun anu tertindas sareng ngahukum jalma-jalma anu nyusahkeun aranjeunna nalika Kristus sumping deui. Hukuman ieu bakal dicirikeun ku karuksakan langgeng jauh tina ayana Allah.

Paulus dipungkas ku doa pikeun tumuwuh rohani maranéhna, miharep maranéhna bakal minuhan tujuan Allah jeung ngamulyakeun nami Yésus. Bab ieu nyorot kasabaran jalma-jalma mukmin dina panganiayaan, kaadilan Allah ngalawan jalma-jalma jahat, sareng pentingna hirup iman pikeun kamulyaan Yesus.

2 Tesalonika 1:1 Paulus, Silwanus, jeung Timoteus, nganuhunkeun ka jamaah urang Tesalonika, anu aya dina Allah Rama urang jeung Gusti Yesus Kristus.

Paul, Silvanus, jeung Timoteus salam jamaah Tesalonika jeung ngaku Allah Rama jeung Yesus Kristus salaku Gusti.

1. "Ngaku Allah Rama sareng Yesus Kristus salaku Gusti"

2. "Kakuatan Salam di Garéja"

1. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab kitu indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun. Jeung behold. , Kami salawasna jeung anjeun, nepi ka ahir jaman.”

2. Rum 10: 9-10 - "sabab, lamun ngaku kalawan sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. Sabab ku manah hiji jalma percaya jeung diyakinkeun, jeung ku sungut hiji ngaku jeung disalametkeun.”

2 Tesalonika 1:2 Mugia aranjeun kurnia, jeung katengtreman, ti Allah Rama urang jeung Gusti Yesus Kristus.

Paulus ngintunkeun salam rahmat sareng katengtreman ka dulur-dulur di Tesalonika ti Allah Rama sareng Gusti Yesus Kristus.

1. Damai sareng Rahmat Gusti - Kumaha Narima sareng Ngabagi Asih-Na

2. Ngalaman Rahmat sareng Damai Gusti - Kumaha Ngembangkeun Hubungan sareng Anjeunna

1. Rum 5: 1 - Ku alatan éta, saprak urang geus diyakinkeun ku iman, urang boga karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus.

2. Kolosa 3:15 - Sarta ngantep karapihan Kristus aturan dina hate anjeun, nu memang anjeun disebut dina hiji awak. Jeung kudu bersyukur.

2 Tesalonika 1:3 Urang wajib muji sukur ka Allah salawasna pikeun aranjeun, dulur-dulur, sakumaha pantesna, sabab iman aranjeun tumuwuh kacida gedéna, jeung kaasih saban-saban aranjeun ka silih limpahkeun;

Urang Tesalonika geus dipuji pikeun iman maranéhanana tumuwuh sarta amal silih.

1. Kakuatan Iman jeung Amal

2. Silih Rojongan: Ni’mat Silaturahmi

1. Rum 15:14 - Sareng kuring sorangan ogé yakin ka anjeun, dulur-dulur, yén anjeun ogé pinuh ku kahadéan, pinuh ku sagala pangaweruh, ogé tiasa silih admonish.

2. Galata 6: 2 - Bear ye burdens batur, sarta jadi minuhan hukum Kristus.

2 Tesalonika 1:4 Ku kituna urang sorangan kamulyaan di anjeun di jamaah Allah pikeun kasabaran jeung iman anjeun dina sagala persecutions jeung tribulations anjeun endure:

Urang Tesalonika dipuji pikeun iman jeung kasabaran maranéhanana dina nyanghareupan kasusah jeung tribulations maranéhanana.

1. Kakuatan Sabar jeung Iman: Kumaha Sabarna Panganiayaan Bisa Nguatkeun Iman Urang

2. Kakuatan Ketahanan: Kumaha Tetep Harepan Dina Nyanghareupan Perjoangan

1. Ibrani 10:36 - Pikeun anjeun kudu daya tahan, ku kituna lamun geus dipigawé bakal Allah anjeun bisa nampa jangji.

2. Rum 5:3-5 - Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan di sufferings urang, sabab urang terang yen sangsara ngahasilkeun Persib; katekunan, karakter; jeung karakter, harepan. Jeung harepan teu nempatkeun urang éra, sabab cinta Allah geus dituang kaluar kana haté urang ngaliwatan Roh Suci, anu geus dibikeun ka urang.

2 Tesalonika 1: 5 Ieu mangrupikeun tanda tina hukuman Allah anu adil, supados anjeun tiasa dianggap pantes pikeun Karajaan Allah, anu anjeun ogé sangsara.

Kasangsaraan jalma-jalma anu percaya mangrupikeun tanda tina pangadilan Allah anu adil, anu ngajantenkeun aranjeunna pantes asup ka Karajaan-Na.

1. Percaya kana Hukuman Allah: Kumaha Nangkeup Sangsara pikeun Karajaan

2. Ketekunan dina Iman: Kumaha Tetep Layak pikeun Karajaan

1. Rum 8:17-18 - Jeung lamun barudak, mangka ahli waris; ahli waris Allah, sareng ahli waris sareng Kristus; lamun kitu jadi nu urang sangsara jeung manéhna, nu urang bisa ogé glorified babarengan.

2. James 1: 2-3 - Dulur-dulur kuring, cacah eta kabeh kabagjaan lamun anjeun ragrag kana divers temptations; Nyaho ieu, yén cobaan iman anjeun worketh kasabaran.

2 Tesalonika 1: 6 Ningali éta hiji hal taqwa ku Allah pikeun recompense tribulation ka jalma anu nyusahkeun anjeun;

Allah bakal males ka jalma-jalma nu nyieun kasulitan ka jalma-jalma nu bener.

1. Gusti mangrupikeun hakim anu adil sareng bakal nanggung kaadilan.

2. Kaadilan Allah geus pasti jeung Anjeunna bakal salawasna males ka jalma nu dianiaya.

1. Rum 12:19 - "Ulah males dendam, babaturan abdi dear, tapi ninggalkeun kamar pikeun murka Allah, sabab geus dituliskeun: "Ieu milik pikeun males kanyeri; Kuring bakal repay," nyebutkeun Gusti.

2. Jabur 7:11 - "Allah teh hakim adil, Allah anu expresses murka-Na unggal poé."

2 Tesalonika 1:7 Sareng ka anjeun anu kaganggu, istirahat sareng kami, nalika Gusti Yesus bakal diturunkeun ti sawarga sareng malaikat-malaikat-malaikat-Na,

Jalma-jalma mukmin anu kaganggu bakal katenangan nalika Gusti Yesus diturunkeun ti sawarga sareng malaikat-malaikat-Na.

1. Harepan Sawarga: Neangan Katengtreman Dina Datangna Pangéran

2. Ngungkulan Kasulitan: Ngandelkeun Kakuatan Gusti

1. Wahyu 21: 3-4 - Jeung kuring ngadéngé sora tarik ti tahta nyebutkeun, "Behold, tempat dwelling Allah jeung manusa. Anjeunna bakal cicing sareng aranjeunna, sareng aranjeunna bakal janten umat-Na, sareng Allah nyalira bakal sareng aranjeunna salaku Allahna. Mantenna bakal ngusap unggal cimata tina panon maranéhanana, sarta maot moal aya deui, moal aya tunggara, atawa ceurik, atawa nyeri deui, pikeun hal baheula geus kaliwat."

2. Jabur 55:22 - Tuang beungbeurat anjeun on Gusti, sarta anjeunna bakal ngadukung anjeun; Mantenna moal ngijinkeun jalma-jalma soleh dipindah-pindah.

2 Tesalonika 1: 8 Dina seuneu flaming pamales kanyeri ka jalma anu henteu terang ka Allah, sareng anu henteu taat kana Injil Gusti urang Yesus Kristus:

Gusti bakal males ka jalma anu henteu terang atanapi henteu taat ka Anjeunna.

1. Hayu urang ulah kaasup jalma anu teu nyaho atawa nurut ka Allah.

2. Gusti bakal ngahukum jalma-jalma anu henteu ngaku kana kakawasaan-Na.

1. Mateus 18: 23-35 - Pasemon ngeunaan Hamba Unforgiving

2. Rum 2: 12-16 - Panghukuman Allah pikeun Dosa

2 Tesalonika 1:9 Anu bakal dihukum ku karuksakan langgeng ti payuneun Gusti, jeung tina kamulyaan kakawasaan-Na;

Jalma anu henteu nurut kana pangersa Allah bakal dihukum ku karusakan anu langgeng ti payuneun Gusti sareng tina kamulyaan sareng kakawasaan-Na.

1. Balukar tina Maksiat: Ngartos beuratna Hukuman Allah.

2. Panggero pikeun Kabeneran: Peringatan Anu Ngancurkeun Murka Allah Anu Langgeng

1. Rum 2: 5-9 Tapi ku sabab haté teuas jeung impenitent anjeun nyimpen nepi murka pikeun diri dina poé murka nalika judgment Allah adil bakal wangsit.

2. Ibrani 10:31 Ieu téh hiji hal fearful mun ragrag kana leungeun Allah nu jumeneng.

2 Tesalonika 1:10 Lamun manéhna bakal datang ka jadi glorified di para wali-Na, jeung admired di sakabeh jalma anu percaya (sabab kasaksian urang diantara anjeun ieu dipercaya) dina poé éta.

Dina dinten Kristus sumping deui, jalma-jalma anu percaya kana kasaksian para wali bakal dimulyakeun sareng dikagumi ku sadayana.

1. Poé Kamulyaan: Nyiapkeun pikeun Datangna Kristus

2. Naon Hartosna Percaya: Ngagungkeun Kasaksian Para Suci

1. 2 Korinta 5:10 - Pikeun urang sadaya kudu némbongan saméméh korsi judgment Kristus; supaya unggal hiji bisa narima hal anu dipigawé dina awakna, nurutkeun naon anjeunna geus dipigawé, naha éta hadé atawa goréng.

2. Rum 8:17 - Jeung lamun barudak, mangka ahli waris; ahli waris Allah, sareng ahli waris sareng Kristus; lamun kitu jadi nu urang sangsara jeung manéhna, nu urang bisa ogé glorified babarengan.

2 Tesalonika 1:11 Ku sabab eta oge simkuring saparakanca ngadoakeun aranjeun, supaya Allah urang bakal nganggap aranjeun layak dipanggilan ieu, sarta nedunan sagala kanikmatan kahadean-Na, jeung karya iman kalawan kawasa.

Paul ngadoakeun yén Allah bakal ngabantosan urang Tesalonika pikeun hirup saluyu sareng pangersa Allah pikeun aranjeunna.

1. Tujuan Gusti anu Saé: Kumaha Nyandak Panggero Urang

2. Kakuatan Iman: Naon Hartosna Nuturkeun Gusti

1. Epesus 2:10 - Pikeun urang workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun beforehand, nu urang kudu leumpang di antarana.

2. Rum 12: 1-2 - Kuring nanya ka anjeun kituna, baraya, ku mercies Allah, nampilkeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung ditarima ka Allah, nu ibadah spiritual Anjeun. Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna.

2 Tesalonika 1:12 Ku kituna ngaran Gusti urang Yesus Kristus bisa jadi Maha Agung di anjeun, jeung anjeun di Anjeunna, nurutkeun kurnia Allah urang jeung Gusti Yesus Kristus.

Ngaran Yesus kudu glorified di urang jeung urang di manéhna, nurutkeun rahmat Allah jeung Yesus.

1. Hirup ku Rahmat: Kumaha Rahmat Gusti Yesus Kristus Bisa Ngarobah Kahirupan Anjeun

2. Ngamulyakeun Kristus: Kakuatan Muji Gusti Yesus Kristus

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah.

2. 1 Peter 4:11 - Saha speaks, salaku hiji anu speaks oracles Allah; Sakur anu ngawula, salaku hiji anu ngawula ku kakuatan anu Allah nyadiakeun-ambéh dina sagala hal Allah bisa diagungkeun ngaliwatan Yesus Kristus.

2 Tesalonika 2 nyaéta bab kadua surat kadua anu ditulis ku rasul Paulus ka dulur-dulur di Tesalonika. Dina bab ieu, Paul alamat masalah jeung netelakeun misconceptions ngeunaan datangna Gusti jeung warns ngalawan tipu daya.

Ayat 1: Paul dimimitian ku nyarioskeun ajaran palsu anu nyababkeun kabingungan di antara umat Tesalonika (2 Tesalonika 2:1-4). Manéhna ngajurung maranéhna supaya teu gampang kagét atawa katipu ku laporan nu nyebutkeun yén poé Yéhuwa geus datang. Anjeunna ngécéskeun yén sateuacan Kristus mulang, pemberontakan sareng panyingkepan jalma anu teu patuh hukum - anu biasa disebut "Dajjal" - kedah lumangsung. inohong ieu bakal exalt dirina luhur Allah jeung ngalakukeun tanda jeung keajaiban, deceiving jalma anu teu cinta bebeneran.

Ayat ka-2: Paulus ngingetkeun urang Tesalonika ngeunaan ajaran-ajaran na sateuacana ngeunaan hal-hal ieu (2 Tesalonika 2: 5-12). Anjeunna nyarioskeun ka aranjeunna yén aranjeunna kedah émut naon anu anjeunna nyarioskeun ka aranjeunna nalika anjeunna sareng aranjeunna. Misteri kajahatan parantos didamel, tapi aya kakuatan anu ngahalangan anu nahan dugi ka waktos anu ditunjuk. Nalika larangan éta dileungitkeun, maka jalma anu teu patuh hukum ieu bakal kaungkab. Tapi, pamaréntahanana bakal samentawis sabab Yesus ahirna bakal ngancurkeun anjeunna kalayan datangna anu mulya.

Ayat 3: Bab éta dipungkas ku dorongan pikeun tabah sareng panginget ngeunaan kanyaah Allah (2 Tesalonika 2:13-17). Paul expresses syukur ka Allah pikeun milih mukmin Tesalonika pikeun kasalametan ngaliwatan sanctification ku Roh-Na jeung kapercayaan dina bebeneran. Mantenna ngajurung maranéhna pikeun nangtung teguh dina iman, nyekel pageuh kana ajaran-ajaran-Na boh tulisan atawa lisan. Tungtungna, anjeunna ngado'a pikeun kanyamanan sareng kakuatan tina kurnia Allah sareng ngadorong haténa dina unggal padamelan anu saé.

Ringkesanana,

Bab dua tina 2 Tesalonika alamat masalah ngeunaan datangna Gusti jeung warns ngalawan tipu daya.

Paul netelakeun yén saméméh Kristus urang mulang, pemberontakan jeung wahyu hiji lalaki of lawlessness kudu lumangsung. Manéhna ngajurung jalma-jalma nu percaya sangkan teu gampang katipu ku laporan palsu. Inohong ieu bakal ngaluhuran dirina di luhur Allah sareng nipu jalma anu henteu resep kana bebeneran.

Paul ngingetkeun aranjeunna ngeunaan ajaran-ajaran saméméhna ngeunaan hal-hal ieu, ngajamin yén pamaréntahan lalaki ieu samentawis sabab Yesus bakal ngancurkeun anjeunna. Anjeunna nyorong steadfastness dina iman jeung syukur pikeun cinta jeung kasalametan Allah.

Bab ieu dipungkas ku doa pikeun panglipur, kakuatan, sareng dorongan tina rahmat Allah. Bab ieu highlights pentingna discernment, nangtung teguh dina iman, sarta manggihan jaminan dina janji Allah amidst poténsi tipu daya.

2 Tesalonika 2: 1 Ayeuna kami naroskeun ka anjeun, dulur-dulur, ku sumpingna Gusti urang Yesus Kristus, sareng ku urang kumpul ka Anjeunna,

Rasul Paulus ngajurung dulur-dulur supaya siap-siap pikeun datangna Gusti Yesus Kristus jeung kumpul ka Anjeunna.

1. Datangna Gusti: Naha Anjeun Siap?

2. Nyiapkeun Haté Urang Pikeun Ngariung Ka Kristus

1. Mateus 24:44, “Ku sabab eta aranjeun oge kudu siap, sabab Putra Manusa teh datang dina jam anu teu disangka-sangka.”

2. Ibrani 10:25 , ”Ulah ngalalaworakeun ngumpul, saperti kabiasaan sabagian, tapi silih ajak, sarta leuwih-leuwih deui nalika anjeun ningali Poé geus deukeut."

2 Tesalonika 2:2 Sing enggal-enggal digeleng-geleng dina pikiran, atawa kaganggu, boh ku roh, atawa ku kecap, atawa ku surat sakumaha ti kami, sakumaha anu poé Kristus geus deukeut.

Petikan éta ngingetkeun urang Kristen supados henteu kasasar ku ajaran palsu yén dinten Kristus parantos caket.

1. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Ajaran Palsu

2. Tong Ditipu ku Talatah Nipu

1. 1 Korinta 16:13 - Jadi waspada, nangtung teguh dina iman, lampah kawas lalaki, jadi kuat.

2. Mateus 24:24 - Pikeun christs palsu jeung nabi palsu bakal timbul jeung ngalakukeun tanda gede jeung keajaiban, ku kituna pikeun ngakibatkeun sesat, lamun mungkin, komo milih.

2 Tesalonika 2:3 Ulah aya nu nipu anjeun ku cara naon baé: pikeun poé éta moal datang, iwal aya datangna a falling jauh kahiji, sarta yén lalaki dosa bakal wangsit, putra perdition;

Petikan petikan ieu warns ngalawan keur deceived, salaku mulang Kristus moal datang nepi ka ragrag jauh jeung lalaki dosa nu wangsit.

1. Bahaya tina tipu daya: Ngartos Waktosna Al Masih

2. Ngenalkeun Tanda-Tanda Ahir: Nu Rubuh jeung Manusa Dosa

1. Rum 16:17-18 - Ayeuna kuring menta anjeun, dulur-dulur, cirian aranjeunna anu ngabalukarkeun divisions jeung offenses bertentangan jeung doktrin nu geus diajar; sarta ulah aranjeunna. Pikeun maranéhanana anu saperti teu ngawula ka Gusti urang Yesus Kristus, tapi beuteung sorangan; jeung ku kecap alus jeung ucapan adil nipu hate nu basajan.

2. Epesus 5:11-12 - Sarta teu boga ukhuwah jeung karya unfruitful tina gelap, tapi rada reprove aranjeunna. Pikeun éta éra malah mun nyarita ngeunaan eta hal anu dilakukeun ku maranehna di rusiah.

2 Tesalonika 2:4 Anu opposeth jeung exaltets dirina luhureun sakabeh nu disebut Allah, atawa nu disembah; ku kituna manéhna salaku Allah sitteth di Bait Allah, showing dirina yén manéhna téh Allah.

Petikan ceramah ngeunaan hiji jalma anu opposes sarta exalts dirina luhur Allah jeung linggih di Bait Allah, némbongkeun dirina jadi Allah.

1. Bahaya Sombong: Peringatan ti 2 Tesalonika 2:4

2. Waspada ka Dewa Palsu: Ngartos Implikasi tina 2 Tesalonika 2:4

1. Siloka 16:18 - "Sombong mana saméméh karuksakan, jeung sumanget haughty saméméh ragrag."

2. Yesaya 14: 12-14 - "Kumaha anjeun murag ti sawarga, O Lucifer, putra isuk! Kumaha anjeun ditegor ka taneuh, Anjeun anu ngaruksak bangsa! Pikeun anjeun geus ngomong dina haté anjeun: 'Kuring Kuring bakal naek ka sawarga, kuring bakal ngaluhurkeun tahta kuring di luhur bentang-bentang Gusti; Kuring ogé bakal linggih di gunung jamaah Di sisi paling tebih di kalér; Kuring bakal naék luhureun jangkung méga, kuring bakal sapertos Anu Maha Agung. Luhur.'"

2 Tesalonika 2:5 Naha anjeun henteu émut yén nalika kuring aya sareng anjeun, kuring nyarioskeun hal-hal ieu ka anjeun?

Paulus ngingetkeun urang Tesalonika ngeunaan peringatan sareng inpormasi anu anjeunna parantos dibagikeun ka aranjeunna nalika sareng aranjeunna sacara pribadi.

1. Kakuatan Mémori: Kumaha Émut Anu Pangpentingna

2. Conto Paulus: Pentingna Mariksa Bebeneran Allah

1. Jabur 119:11 - "Kuring geus disimpen nepi kecap anjeun dina haté kuring, supaya kuring teu dosa ngalawan Anjeun."

2. 2 Timoteus 3:16 - "Sadaya Kitab Suci ieu breathed kaluar ku Allah jeung nguntungkeun pikeun pangajaran, pikeun reproof, pikeun koreksi, sarta pikeun latihan dina amal saleh."

2 Tesalonika 2:6 Sareng ayeuna anjeun terang naon anu nyegah anjeunna tiasa diungkabkeun dina waktosna.

Petikan ieu nujul ka sosok misterius anu bakal diungkabkeun dina mangsa nu bakal datang, nalika waktuna pas.

1: Allah gaduh rencana pikeun urang masing-masing, sareng urang kedah tetep sabar sareng percanten kana waktosna.

2: Urang kudu boga iman yen Allah bakal nembongkeun inohong ieu dina waktu katuhu jeung nyiapkeun pikeun datangna-Na.

1: Yesaya 55: 8-9 "Sabab pikiran kuring sanés pikiran anjeun, sareng jalan anjeun sanés jalan-Ku, saur Gusti. Sabab sakumaha luhurna langit ti batan bumi, cara Kami leuwih luhur ti batan jalan maraneh, jeung pikiran Kami ti batan pikiran maraneh."

2: Jabur 27:14 "Antosan ka Gusti: janten wani, sareng anjeunna bakal nguatkeun haté anjeun: antosan, saur kuring, ka Gusti."

2 Tesalonika 2:7 Pikeun misteri iniquity doth geus jalan: ngan manéhna anu ayeuna letteth bakal ngantep, nepi ka manéhna dicokot kaluar tina jalan.

Misteri kajahatan tos digarap, tapi ditahan dugi ka panyawatna dileungitkeun.

1. "Kakuatan Ghaib tina Jahat"

2. "Nu Ngahalangan Kajahatan"

1. Mateus 8:28-34 - kakuatan Yesus pikeun ngusir setan

2. 2 Korinta 10:4-5 - Pakarang spiritual dipaké pikeun ngalawan kakuatan jahat

2 Tesalonika 2:8 Jeung saterusna bakal nu jahat bakal wangsit, saha Gusti bakal dihakan ku sumanget sungut-Na, jeung bakal ngancurkeun jeung kacaangan datangna-Na.

Gusti bakal mungkas jalma-jalma jahat nalika Anjeunna mulang.

1. Wangsulna Gusti: Pangharepan Urang dina Jaman Jahat

2. Panyalindungan Kami dina Kadatangan Gusti

1. Yesaya 11: 4 - "Tapi kalayan kaadilan Anjeunna bakal nangtoskeun anu miskin, sareng mutuskeun kalayan adil pikeun anu lemah lembut di bumi; Anjeunna bakal nyerang bumi ku rod tina sungut-Na, sareng ku napas biwir Anjeunna bakal maéhan. si jahat."

2. Rum 12:19 - "Ulah nyandak dendam sorangan, tercinta, tapi ninggalkeun rohangan pikeun murka Allah, sabab geus dituliskeun, "Pamales kanyeri mah, Kuring bakal repay," nyebutkeun Gusti.

2 Tesalonika 2:9 Nya kitu deui anjeunna, anu sumpingna sanggeus didamel ku Iblis kalayan sagala kakawasaan jeung tanda-tanda jeung mujijat-mujijat bohong,

Paulus ngingetkeun urang Tesalonika supaya waspada kana guru-guru palsu sareng nabi-nabi anu ajaranana diilhami ku Sétan sareng dibarengan ku tanda-tanda mujijat sareng mujijat.

1. Ulah katipu ku nabi-nabi palsu - 2 Tesalonika 2:9

2. Discern bebeneran tina bohong - 2 Tesalonika 2: 9

1. Siloka 14:15 - "Nu basajan percaya kana sagala hal, tapi nu bijaksana mikiran léngkah-léngkahna."

2. 1 John 4: 1 - "Kakasih, ulah percanten ka unggal roh, tapi coba roh-roh pikeun ningali naha aranjeunna ti Allah, pikeun loba nabi palsu geus Isro kaluar ka dunya."

2 Tesalonika 2:10 Jeung jeung sagala deceivableness of unrighteousness dina maranéhanana anu binasa; sabab teu narima cinta bebeneran, nu maranéhanana bisa disimpen.

Jalma-jalma anu henteu nampi kanyaah kana bebeneran bakal binasa kusabab kajahatan sareng tipu daya.

1. Kakuatan Kaleresan: Panggero pikeun Narima Cinta Kaleresan

2. Nipu jeung Maksiat: Bahaya Ngalalaworakeun Bebeneran

1. Rum 1: 18-32 - Pikeun murka Allah geus wangsit ti sawarga ngalawan sagala ungodliness jeung unrighteousness manusa, anu suppress bebeneran dina unrighteousness.

2. John 8: 31-32 - Lajeng Yesus ngadawuh ka jalma Yahudi anu percaya ka Anjeunna, "Lamun anjeun abide dina kecap abdi, anjeun murid-murid Kami memang. Jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, sarta bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bebas.

2 Tesalonika 2:11 Ku sabab eta, Allah bakal ngutus maranehna ku tipu daya, supaya maranehna percaya kana bohong.

Allah bakal ngirimkeun delusion kuat ka jalma anu teu percaya bebeneran, ngabalukarkeun maranéhanana percaya bohong.

1. Bahaya Ditipu - Kumaha Ngaku sareng Nolak Ajaran Palsu

2. Kakuatan Kaleresan - Naha Percaya Kaleresan Pentingna pikeun Kasalametan

1. Siloka 14:12 - "Aya hiji jalan nu sigana katuhu pikeun manusa, tapi tungtungna nyaeta jalan maot."

2. John 8: 31-32 - "Lamun anjeun abide dina kecap kuring, anjeun sabenerna murid Kami, sarta anjeun bakal nyaho bebeneran, sarta bebeneran bakal nangtukeun anjeun bébas."

2 Tesalonika 2:12 Sing saha jalma-jalma anu henteu percaya kana bebeneran, tapi resep kana kajahatan.

Allah bakal ngahukum jalma-jalma anu nolak nampi bebeneran sareng resep kana kajahatan.

1. Nolak Bebeneran: Bendu Allah ka jalma-jalma anu resep kana kajahatan.

2. Kabeneran tina Kajahatan: Panghukuman Allah ka Jalma Anu Teu Percaya kana Bebeneran.

1. Rum 1:18-25 - Pedaran Paul ngeunaan murka Allah ka jalma anu nolak bebeneran

2. John 3: 16-17 - cinta Allah pikeun jalma anu percaya ka Yesus Kristus sarta judgment-Na ka jalma anu henteu.

2 Tesalonika 2:13 Tapi urang wajib muji sukur ka Allah pikeun anjeun, dulur-dulur anu dipikacinta ku Gusti, sabab Allah parantos milih anjeun ti mimiti pikeun kasalametan ku jalan sanctification tina Roh sareng kapercayaan kana bebeneran.

Allah geus milih Tesalonika pikeun nampa kasalametan ngaliwatan kapercayaan dina bebeneran jeung sanctification Roh.

1. Kaasih Allah anu Endah pikeun Umat-Na: Kumaha Allah Milih Urang Pikeun Kasalametan

2. Kakuatan Roh: Ngalaman Sanctification jeung Kapercayaan dina Kaleresan

1. Rum 8:28-30 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu bogoh ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Epesus 2: 8-10 - Pikeun éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-jeung ieu teu ti yourselves, éta kurnia Allah- teu ku karya, jadi teu saurang ogé bisa boast.

2 Tesalonika 2:14 Ku sabab eta anjeunna nyauran aranjeun ku Injil Kasalametan urang, pikeun meunangkeun kamulyaan Gusti urang Yesus Kristus.

Gusti Yesus Kristus geus disebut urang pikeun meunangkeun kamulyaan-Na ngaliwatan injil.

1. Kakuatan Injil Pikeun Meunangkeun Kamulyaan

2. Panggero Pangéran: Pikeun Meunang Kamulyaan-Na

1. Rum 8:17-19 - Jeung lamun barudak, mangka ahli waris; ahli waris Allah, sareng ahli waris sareng Kristus; lamun kitu jadi nu urang sangsara jeung manéhna, nu urang bisa ogé glorified babarengan.

2. Kolosa 3:4 - Nalika Kristus, anu hirup urang, bakal muncul, mangka anjeun ogé bakal némbongan sareng anjeunna dina kamulyaan.

2 Tesalonika 2:15 Ku sabab eta, dulur-dulur, sing teguh, jeung pegang adat-istiadat anu geus diajarkeun ka maraneh, boh ku kecap atawa surat urang.

Urang Kristen dijurung pikeun tetep teguh dina imanna jeung taat kana pangajaran nu geus diajarkeun, boh ku lisan atawa surat tinulis.

1. "Teguh dina Iman: Nurut kana Pangajaran Allah"

2. "Tetep Teguh dina Iman: Ngajungjung Tradisi Pangéran"

1. Yohanes 8:31-32 “Lajeng Yesus nyarios ka urang Yahudi anu palercaya ka Anjeunna, ‘Lamun maraneh nurut kana pangandika Kami, maraneh bener-bener murid Kami. Jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bébas.'”

2. Ibrani 10: 23-25 "Hayu urang nyekel pageuh pangakuan harepan urang tanpa goyah, sabab Anjeunna anu jangji satia. Sareng hayu urang silih nimbang-nimbang pikeun ngahudangkeun kanyaah sareng amal-amal anu hadé, henteu ngantunkeun ngumpulna diri urang, sapertos kabiasaan sabagian, tapi silih asah, sareng langkung-langkung nalika anjeun ningali Poé caket. ”

2 Tesalonika 2:16 Ayeuna Gusti urang Yesus Kristus nyalira, sareng Allah, bahkan Rama urang, anu parantos nyaah ka urang, sareng parantos masihan panglipur anu langgeng sareng harepan anu saé ku rahmat,

Gusti urang Yesus Kristus sareng Allah, Rama urang, parantos nyayogikeun panglipur anu langgeng sareng harepan anu saé ku rahmat.

1. The Everlasting Comfort of Grace - Ngajalajah reassurance jeung harepan kapanggih dina jangji Allah.

2. Kakuatan Asih - Mariksa cinta Allah sareng kumaha éta nyayogikeun kakuatan dina waktos peryogi.

1. Rum 8:37-39 - No, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta urang. Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa sétan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, boh kakuatan, boh jangkungna atawa jero, boh nu sejenna dina sadaya ciptaan, moal bisa misahkeun urang tina asih Allah nu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Yesaya 40:31 - Tapi jalma anu miharep ka Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana. Aranjeunna bakal soar dina jangjang kawas garuda; bakal lumpat jeung moal bosen, bakal leumpang jeung moal pingsan.

2 Tesalonika 2:17 Ngalilipur haté anjeun, sareng nguatkeun anjeun dina unggal kecap sareng padamelan anu saé.

Petikan éta nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngalipur imanna sareng mapan dina ucapan sareng perbuatan anu saé.

1. "Kanyamanan dina Iman"

2. "Amalan Saé sareng Ucapan"

1. John 14:27 - "Karapihan kuring tinggalkeun sareng anjeun; karapihan kuring masihan anjeun. Kuring henteu masihan anjeun sakumaha anu dipasihkeun ku dunya. Ulah ngantepkeun haté anjeun kaganggu sareng ulah sieun."

2. Yakobus 2:14-17 - "Naon gunana, dulur-dulur, lamun aya nu ngaku-ngaku iman, tapi teu boga amal? Upama salah saurang ti aranjeun ngomong ka maranehna, "Ayo sing bageur, tetep haneut jeung geumpeur," tapi teu nanaon dina kaperluan jasmani, naon gunana? Nya kitu deui iman sorangan, lamun teu dibarengan ku lampah, geus maot."

2 Tesalonika 3 nyaéta bab katilu jeung pamungkas tina surat kadua nu ditulis ku rasul Paulus ka dulur saiman di Tesalonika. Dina bab ieu, Paul alamat isu husus patali idleness, kalakuan cucungah, jeung pangajaran palsu dina gareja.

Ayat 1: Paul ngadesek urang Tesalonika pikeun ngadoakeun anjeunna sareng para sahabatna (2 Tesalonika 3: 1-5). Anjeunna nyuhunkeun doa-doa aranjeunna supados pesen Gusti tiasa nyebarkeun gancang sareng dihargaan diantara anu sanés. Anjeunna nyatakeun kapercayaan kana kasatiaan Gusti pikeun ngajaga aranjeunna tina anu jahat sareng nguatkeun aranjeunna dina unggal padamelan anu saé. Paulus ogé ngajurung maranéhna pikeun nyonto tuladanna ku cara rajin digawé tibatan teu puguh.

Ayat ka-2: Paulus nyarioskeun kasalempang kalakuan anu teu karumpul di jero gereja (2 Tesalonika 3:6-15). Anjeunna ngingetkeun aranjeunna kana kalakuanana sorangan nalika anjeunna sareng aranjeunna — kumaha anjeunna kerja keras siang wengi, henteu janten beban pikeun saha waé. Anjeunna ngingetkeun jalma-jalma anu dianggurkeun sareng henteu hirup dumasar kana tradisi anu ditampi ti anjeunna. Paul maréntahkeun yén lamun aya anu teu daék digawé, maranéhna teu kudu dahar. Anjeunna ngajurung aranjeunna supados henteu bosen dina ngalakukeun anu leres, tapi ngan ukur naséhat ka jalma-jalma anu teu diatur.

Alinea 3: Bab ieu dipungkas ku naséhat ahir pikeun persatuan, katengtreman, sareng katekunan (2 Tesalonika 3:16-18). Paulus ngadoakeun yén Gusti anu Maha Kawasa bakal masihan aranjeunna katengtreman dina unggal waktos sareng dina sagala cara. Manéhna negeskeun yén salamna ditulis ku leungeun sorangan minangka tanda kaaslianana. Tungtungna, anjeunna ngaberkahan aranjeunna kalayan rahmat ti Yesus Kristus.

Ringkesanana,

Bab tilu tina 2 Tesalonika alamat idleness, kalakuan teu teratur, jeung pangajaran palsu di jero gereja.

Paul ngadesek doa pikeun pesen Allah nyebarkeun gancang diantara batur bari nganyatakeun kapercayaan dina kasatiaan-Na pikeun ngajaga jeung nguatkeun mukmin. Anjeunna nyorong gawé getol sarta warns ngalawan idleness.

Paul nyarioskeun kalakuan anu teu sopan, ngingetkeun aranjeunna kana conto kerja kerasna sorangan. Anjeunna maréntahkeun yén jalma anu henteu daék digawé henteu kedah tuang sareng ngajurung aranjeunna supados henteu bosen dina ngalakukeun anu leres. Anjeunna nekenkeun pentingna persatuan, perdamaian, sareng katekunan.

Bab ieu dipungkas ku doa pikeun katengtreman, salam otentik ti Paulus, sareng berkah rahmat ti Yesus Kristus. Bab ieu nyorot pentingna karajinan, katertiban, sareng patuh kana pangajaran anu saé dina komunitas garéja.

2 Tesalonika 3:1 Ahirna, dulur-dulur, nenedakeun kami, supaya pangandika Gusti bisa dipuji, sarta dimulyakeun, sakumaha anu geus aya di aranjeun.

Panulis ngadorong pamiarsa pikeun ngadoakeun aranjeunna, supados Firman Gusti tiasa sumebar sareng dimulyakeun sakumaha anu aya diantara aranjeunna.

1. Kakuatan Doa: Kumaha Urang Bisa Ngabantosan Nyebarkeun Firman Yéhuwa

2. Pentingna Firman Gusti: Kumaha Kudu Dimulyakeun

1. Lukas 18: 1 - "Jeung anjeunna spoke a pasemon ka aranjeunna pikeun tungtung ieu, nu lalaki halah salawasna neneda, jeung teu pingsan;"

2. Jabur 138: 2 - "Kuring bakal nyembah ka arah kuil suci Anjeun, sarta muji ngaran thy pikeun lovingkindness anjeun sarta pikeun bebeneran thy: for thou hast magnified kecap thy luhureun sakabeh ngaran thy."

2 Tesalonika 3:2 Sareng urang tiasa dibébaskeun tina jalma-jalma anu teu munasabah sareng jahat: sabab sadayana jalma henteu percaya.

Paul ngadoakeun yén gereja Tesalonika disalametkeun tina jalma-jalma anu henteu iman.

1. Protection Allah - Kumaha Allah shields urang tina wickedness dunya

2. Iman - The kakuatan iman ka Allah ngajaga tur ngadukung urang

1. Jabur 91:11 - Pikeun anjeunna bakal maréntahkeun malaikat-Na ngeunaan anjeun ngajaga anjeun dina sagala cara Anjeun.

2. 2 Corinthians 12: 9 - Tapi cenah ka kuring, "kurnia abdi cukup pikeun anjeun, pikeun kakuatan abdi dijieun sampurna dina kalemahan."

2 Tesalonika 3:3 Tapi Gusti teh satia, anu bakal nguatkeun anjeun, sarta ngajaga anjeun tina jahat.

Yéhuwa satia jeung bakal ngajaga urang tina nu jahat.

1: Kasatiaan Allah mangrupikeun sumber kanyamanan sareng kaamanan.

2: Urang bisa ngandelkeun Yéhuwa pikeun ngajaga urang tina nu jahat.

1: Yesaya 46:4 - Malah nepi ka sepuh anjeun Kami anjeunna; komo nepi ka bulu hoar mah bakal mawa anjeun: Kuring geus dijieun, jeung kuring bakal nanggung; malah kuring bakal mawa, sarta bakal nganteurkeun anjeun.

2: Jabur 91:10 - Anjeun moal aya kajahatan, moal aya bala anu caket ka bumi anjeun.

2 Tesalonika 3:4 Jeung urang boga kayakinan dina Gusti noel anjeun, nu duanana ngalakukeun jeung bakal ngalakukeun hal anu kami paréntah ka anjeun.

Panulis nganyatakeun kapercayaan kana ta'at urang Tesalonika kana paréntah anu dipasihkeun ka aranjeunna.

1. Taat kana Paréntah Allah: Hirup Satia

2. Kahirupan Taat: Kakuatan Nurutkeun Pangersa Allah

1. Yakobus 1: 22-25 - "Tapi jadi doers tina kecap, jeung ulah listeners wungkul, deceiving yourselves. Pikeun lamun saha anu ngadéngé kecap jeung teu migawé, manéhna kawas lalaki observing beungeut alam na dina eunteung; pikeun manéhna observes dirina, indit jauh, jeung geura poho naon jenis lalaki manéhna. Tapi sing saha anu ningali kana hukum kamerdikaan anu sampurna sareng tetep dina éta, sareng sanés ngadangukeun anu hilap, tapi ngalaksanakeun padamelan, ieu bakal diberkahan dina naon anu anjeunna laksanakeun.

2. Mateus 7:21-23 - "Henteu sadayana anu nyarios ka Kami, 'Gusti, Gusti,' bakal asup ka Karajaan Sawarga, tapi anu ngalaksanakeun pangersa Bapa kuring anu di sawarga bakal asup. Seueur anu bakal nyarios ka abdi dina dinten éta, 'Gusti, Gusti, naha kami henteu nganubuatkeun dina nami anjeun, sareng ku nami anjeun ngusir setan, sareng ku nami anjeun ngalaksanakeun seueur mujijat?' Teras Kami bakal nyatakeun ka aranjeunna, 'Kuring henteu pernah terang anjeun; nyingkah ti Kami, maraneh anu ngalanggar hukum.'”

2 Tesalonika 3:5 Jeung Gusti ngarahkeun hate anjeun kana asih Allah, jeung kana sabar nungguan Kristus.

Yéhuwa naroskeun ka urang pikeun ngarahkeun manah urang ka Gusti anu asih sareng sabar ngantosan Kristus.

1. "Kakuatan Cinta sareng Kasabaran"

2. "Hirup dina Pangersa Gusti"

1. Rum 5: 8 "Tapi Allah nembongkeun kanyaah-Na ka urang dina nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang."

2. Yakobus 5:7-8 “Ku sabab kitu, dulur-dulur, sing sabar, nepi ka datangna Gusti. Tingali kumaha patani nungguan buah bumi anu mulia, sabar dina éta, dugi ka nampi hujan awal sareng akhir. Anjeun oge, sabar. Teguhkeun haté anjeun, sabab datangna Gusti parantos caket."

2 Tesalonika 3:6 Ayeuna kami maréntahkeun ka anjeun, dulur-dulur, dina nami Gusti urang Yesus Kristus, nu withdraw yourselves ti unggal dulur nu walks disorderly, jeung teu nurutkeun tradisi nu manéhna narima ti urang.

Paul maréntahkeun urang Tesalonika pikeun misahkeun jalma-jalma anu henteu nuturkeun ajaran Yesus.

1. Kakuatan Pamisahan: Diajar Ngabédakeun Panyambungan Ti Jalma Anu Nolak Nuturkeun Yesus

2. Berkah tina Ta'at: Ngarangkul Disiplin Nyarioskeun Nyaéta Tina Jalma Anu Nolak Nuturkeun Yesus

1. Yosua 24:15 “Lamun aranjeun ngarasa goréng pikeun ngabakti ka PANGERAN, pilih poé ieu aranjeun bakal ngawula ka saha; Naha dewa-dewa anu disembah ku karuhun anjeun anu aya di sisi séjén caah, atanapi dewa-dewa urang Amori, anu tanahna anjeun cicing: tapi pikeun kuring sareng bumi kuring, urang bakal ngawula ka PANGERAN."

2. Siloka 11:28 ”Sing percaya kana kabeungharanna bakal rubuh, tapi jalma bener bakal mekar lir dahan.”

2 Tesalonika 3: 7 Pikeun yourselves terang kumaha anjeun halah nuturkeun kami: pikeun kami behaved sorangan disorderly diantara anjeun;

Paul maréntahkeun gareja Tesalonika pikeun nuturkeun conto-Na, sabab anjeunna ngalaksanakeun sacara teratur bari di antara aranjeunna.

1. The Power of a Good Conto - Kumaha Paripolah Paul urang mangaruhan Tesalonika

2. Walking the Walk - Nuturkeun Conto Paul jeung Yesus

1. John 13:15 - "Kanggo Kami geus dibikeun anjeun conto, nu kudu ngalakukeun sakumaha Kuring geus dipigawé ka anjeun."

2. 1 Petrus 5:3 - "Sanes salaku Lords leuwih warisan Allah, tapi jadi conto pikeun domba."

2 Tesalonika 3:8 Kami ogé henteu ngadahar roti saha waé pikeun sia; tapi digawekeun ku pagawean jeung kanyeri peuting jeung beurang, supaya urang teu jadi nanggung beban ka salah sahiji anjeun.

Para rasul digawé sapeuting beurang jeung peuting sangkan teu jadi beban finansial pikeun urang Tesalonika.

1. Nilai Kerja Keras: Pangajaran 2 Tesalonika 3:8

2. Bekerja Keras pikeun Yéhuwa: Kumaha Hirup 2 Tesalonika 3:8

1. Siloka 14:23 - "Dina sagala pagawean aya kauntungan, tapi omongan ngan ukur ngakibatkeun kamiskinan."

2. Galata 6:9 - "Jeung ulah bosen ngalakukeun kahadean, sabab dina mangsana urang bakal panén, lamun urang teu nyerah."

2 Tesalonika 3:9 Henteu ku sabab urang teu boga kakawasaan, tapi sangkan diri urang jadi conto ka aranjeun pikeun nuturkeun urang.

Rasul Paulus ngajurung urang Tesalonika pikeun nuturkeun conto gawé teuas jeung tabahna, sanajan manéhna teu dipaksa.

1. Gawé Hard Sanajan Tantangan: Conto Paul

2. Tabah jeung Girang: Conto Paulus

1. 1 Korinta 9:24-27

2. Ibrani 12:1-3

2 Tesalonika 3:10 Pikeun sanajan urang jeung anjeun, ieu kami paréntah ka anjeun, yén lamun aya nu teu daék digawé, manéhna teu kudu dahar.

Petikan ieu nyorong damel buruh supados nampi rezeki.

1. Ganjaran tina Gawé Hard - Ngabahas pentingna tanaga gawé jeung berkah industri.

2. Kasugemaan Ngaliwatan Iman - Ngahargaan nilai istirahat sareng percanten ka Gusti.

1. Paribasa 14:23 - Sagala gawé teuas brings kauntungan, tapi ngan omongan ngabalukarkeun ngan kamiskinan.

2. Pilipi 4:11-13 - Kuring keur nyebutkeun ieu lain alatan kuring merlukeun, pikeun kuring geus diajar jadi eusi naon kaayaan. Kuring terang naon éta peryogi, sareng kuring terang naon éta gaduh seueur. Kuring geus diajar rusiah keur eusi dina sagala na unggal kaayaan, naha well fed atawa lapar, naha hirup di nyatu atawa dina kahayang.

2 Tesalonika 3:11 Pikeun urang ngadéngé yén aya sababaraha anu leumpang di antara anjeun disorderly, teu gawe pisan, tapi busybodies.

Paul ngingetkeun gareja di Tesalonika ngeunaan sababaraha urang di garéja anu henteu damel sareng janten sibuk.

1. "Bahaya Janten Sibuk"

2. "Hirup Kahirupan Tertib di Garéja"

1. Siloka 16:27-28 - "Hiji jalma ungodly diggeth up jahat: sarta dina biwir-Na aya salaku seuneu ngaduruk. A froward man soweth pasea: jeung whisperer misahkeun babaturan utama."

2. Galata 6: 7-8 - "Ulah ditipu; Allah henteu diolok-olok: pikeun naon waé anu sow manusa, éta ogé bakal dipanén. Ruh tina Roh bakal ngalakeun hirup anu langgeng."

2 Tesalonika 3:12 Ayeuna jalma-jalma anu sapertos kitu kami paréntah sareng naroskeun ku Gusti urang Yesus Kristus, supaya kalayan tenang aranjeunna damel, sareng tuang roti sorangan.

Paul paréntah jeung exhorts Tesalonika pikeun digawé jeung dahar roti sorangan kalawan quietness nurutkeun Gusti Yesus Kristus.

1. "Kakuatan Gawé dina Iman"

2. "Meunangkeun sareng Ngarasakeun Roti Kahirupan"

1. Galata 6: 9-10 - "Jeung hayu urang ulah bosen dina ngalakukeun ogé: pikeun dina mangsa nu bakal datang urang bakal panén, lamun urang teu pingsan. Salaku urang boga kasempetan kituna, hayu urang ngalakukeun alus ka sakabeh jalma, utamana ka aranjeunna. anu kaasup kana kulawarga anu percaya."

2. John 6:35 - "Jeung Yesus ngadawuh ka aranjeunna, Kami roti hirup: saha anu datang ka Kami moal lapar; jeung saha anu percanten ka Kami moal pernah haus."

2 Tesalonika 3:13 Tapi aranjeun, dulur-dulur, ulah bosen-bosen dina lampah hade.

Petikan éta nyorong jalma-jalma mukmin pikeun tetep satia sareng tabah dina padamelan anu saé.

1. "Kakuatan Persib"

2. "Ulah Bosen Dina Migawe Kasaéan"

1. Galata 6:9 Jeung hayu urang bosen dina ngalakonan hade: pikeun dina mangsa nu bakal datang urang bakal panén, lamun urang teu pingsan.

2. Ibrani 10:36 Pikeun anjeun kudu sabar, yen, sanggeus anjeun geus ngalakukeun wasiat Allah, Anjeun bisa narima jangji.

2 Tesalonika 3:14 Sareng upami aya anu henteu nurut kana kecap kami dina surat ieu, perhatikeun éta jalma, sareng ulah aya perusahaan sareng anjeunna, supados anjeunna éra.

Urang Kristen teu kudu gaul jeung jalma-jalma nu teu taat kana ajaran Alkitab.

1. Hirup Taat kana Firman Allah

2. Pentingna Ngapisahkeun Diri Jeung Kafir

1. Rum 12: 2 - "Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun. Lajeng anjeun bakal bisa nguji jeung approve naon bakal Allah nyaeta-Na alus, pleasing tur sampurna bakal. "

2. Epesus 5:11 - "Geus nganggur teu jeung amal fruitless tina gelap, tapi rada ngalaan aranjeunna."

2 Tesalonika 3:15 Tapi ulah nganggap anjeunna salaku musuh, tapi nengetan anjeunna salaku dulur.

Urang teu kudu nganggap sasama Kristen salaku musuh, tapi malah kudu nasehat aranjeunna salaku dulur.

1. Kumaha Kaasih Kahiji salaku Dulur-dulur di Kristus

2. Ajén Piwuruk dina Masarakat Asih

1. John 13: 34-35 - "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yén anjeun silih cinta: sagampil Kuring geus dipikacinta anjeun, anjeun ogé kudu cinta karana. Ku ieu sakabeh jalma bakal nyaho yen aranjeun teh murid-murid Kami, lamun maraneh silih pikanyaah.”

2. Kolosa 3: 12-14 - "Ku sabab kitu, sakumaha anu dipilih ku Allah, anu suci sareng anu dipikacinta, manah welas asih, kahadean, rendah haté, lemah lembut, sareng kasabaran, silih tega, sareng upami aya anu ngawadul ka anu sanés, dihampura. masing-masing; sakumaha Gusti geus ngahampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura. Sareng di luhur sadayana ieu ngagem cinta, anu ngahijikeun sadayana dina harmoni anu sampurna.

2 Tesalonika 3:16 Ayeuna, Gusti anu kagungan katengtreman nyalira masihan anjeun katengtreman salawasna ku sagala cara. Gusti marengan anjeun sadayana.

Pangéran nyorong urang pikeun milari katengtreman dina sagala cara sareng miharep katengtreman pikeun urang sadayana.

1. Beristirahat dina Katengtreman Gusti - Kumaha Manggihan Katengtreman Abadi dina Jaman Kasusah

2. Katengtreman Gusti - Ngidinan sareng Percanten kana Rencana Gusti

1. Pilipi 4:7 - "Jeung karapihan Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

2. Yesaya 26:3 - "Anjeun bakal tetep dina karapihan sampurna jalma anu pikiran anu steadfast, sabab percanten ka anjeun."

2 Tesalonika 3:17 Salam ti Paulus ku panangan kuring sorangan, anu mangrupikeun tanda dina unggal surat.

Surat Paulus ka urang Tesalonika dipungkas ku tulisan leungeunna sorangan salaku tanda kaaslian.

1. Pentingna Kaaslian dina Hirup Kristen

2. Hirup Satia dina Paningal Gusti

1. Ibrani 10:22 - Hayu urang ngagambar deukeut jeung hate sajati dina jaminan pinuh iman, ngabogaan hate urang sprinkled ti nurani jahat, jeung awak urang dikumbah ku cai murni.

2. 1 Korinta 4: 2 - Sumawona eta diperlukeun dina stewards yén hiji kapanggih satia.

2 Tesalonika 3:18 Sih kurnia Gusti urang Yesus Kristus nyarengan ka aranjeun sadayana. Amin.

Paul wishes Kristen Tesalonika rahmat Gusti Yesus Kristus.

1. Kakuatan Rahmat: Kumaha Nikmat Allah Anu Henteu Dihargaan Ngarobih Kahirupan

2. Cinta Saratna Gusti: Ngalaman Kakuatan Grace Yesus

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-jeung ieu teu ti yourselves, éta kurnia Allah-teu ku karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2. Rum 5:17 - Pikeun lamun, ku trespass tina hiji lalaki, maot reigned ngaliwatan hiji lalaki éta, kumaha deui bakal jalma anu narima rezeki loba pisan Allah tina rahmat jeung tina kurnia kabeneran maréntah dina kahirupan ngaliwatan hiji lalaki. , Yesus Kristus!

1 Timoteus 1 nyaéta bab kahiji tina surat kahiji anu ditulis ku rasul Paulus ka anak didikna, Timoteus. Dina bab ieu, Paulus nyarioskeun ajaran palsu sareng nekenkeun pentingna doktrin anu leres sareng cinta anu tulus.

Ayat 1: Paulus mimiti ngingetkeun Timoteus ngeunaan tujuanana di Epesus (1 Timoteus 1:1-11). Manéhna nuduhkeun dirina minangka rasul Kristus Yésus jeung ngajurung Timoteus tetep di Épésus pikeun nyanghareupan jalma-jalma nu nyebarkeun doktrin palsu. Paulus nekenkeun yén tujuan pangajaranana nyaéta kanyaah nu asalna tina haté nu murni, nurani nu hadé, jeung iman nu tulus. Anjeunna ngingetkeun ka jalma-jalma anu nyimpang tina prinsip-prinsip ieu sareng tos kana omongan anu teu aya gunana, hoyong janten guru tapi henteu ngartos.

Ayat 2: Paul ngagambarkeun pangalaman konversi sorangan salaku conto rahmat Allah (1 Timoteus 1:12-17). Anjeunna ngaku yén anjeunna pernah ngahujat, tukang nyiksa, sareng jalma anu telenges, tapi nampi rahmat sabab anjeunna ngalakukeun teu terang dina henteu percanten. Anjeunna nyorot kurnia Allah anu seueur anu dicurahkeun ka anjeunna ku jalan iman ka Yesus Kristus. Paul nyatakeun yén Kristus sumping ka dunya pikeun nyalametkeun jalma-jalma dosa, negeskeun posisi-Na sorangan salaku conto pikeun jalma-jalma anu percaya ka Anjeunna pikeun hirup langgeng.

Ayat ka-3: Bab éta ditungtungan ku paréntah pikeun Timoteus ngeunaan merangan ajaran palsu (1 Timoteus 1:18-20). Paul maréntahkeun anjeunna pikeun ngalawan perang anu hadé ku cara nyekel iman sareng ati nurani anu hadé. Anjeunna nyebatkeun jalma-jalma sapertos Himeneus sareng Alexander anu parantos ngarusak imanna sareng dipasrahkeun ka Sétan salaku disiplin. Ieu janten peringatan pikeun nyimpang tina doktrin anu leres.

Ringkesanana,

Bab hiji tina 1 Timoteus museurkeun kana alamat ajaran palsu, emphasizing doktrin alus, sarta reflecting on rahmat Allah.

Paulus ngadesek Timoteus pikeun nyanghareupan jalma-jalma anu nyebarkeun doktrin palsu di Epesus bari nyorot pentingna cinta anu berakar dina kasucian, nurani, sareng iman.

Anjeunna babagi konversi sorangan salaku conto rahmat Allah, emphasizing Tujuan Kristus pikeun nyalametkeun jelema nu ngalakukeun dosa. Paulus maréntahkeun Timoteus pikeun nyekel iman jeung nurani nu alus, ngingetkeun supaya teu nyimpang tina doktrin nu bener.

Bab éta ditungtungan ku catetan peringatan ngeunaan jalma-jalma anu ngarusak imanna sareng disiplin. Bab ieu highlights pentingna combating ajaran palsu, embracing rahmat Allah, sarta tetep steadfast dina doktrin alus pikeun mentri éféktif.

1 Timoteus 1:1 Paulus, rasul Isa Al Masih ku parentah Allah Jurusalamet urang, jeung Gusti Yesus Kristus, anu jadi harepan urang;

Paulus ngingetkeun Timoteus yén Allah mangrupikeun Jurusalamet urang sareng Gusti Yesus Kristus mangrupikeun harepan urang.

1: Urang bisa manggihan harepan ka Yesus Kristus, sanajan dina mangsa kasulitan.

2: Urang kudu salawasna inget yen Allah teh Jurusalamet jeung panyalindungan urang.

1: Yesaya 40:31 - "Tapi jalma-jalma anu ngarep-ngarep ka PANGERAN bakal ningkatkeun kakuatanana. Aranjeunna bakal soar dina jangjang kawas garuda; bakal lumpat teu bosen, bakal leumpang jeung moal pingsan."

2: Titus 2:13 - "Samentawis urang ngadagoan harepan anu rahayu - munculna kamulyaan Allah anu agung sareng Jurusalamet urang, Yesus Kristus."

1 Timoteus 1:2 Ka Timoteus, anak kuring sorangan dina iman: Rahmat, rahmat, jeung perdamaian, ti Allah Rama urang jeung Yesus Kristus Gusti urang.

Petikan éta nyorong Timoteus milarian rahmat, rahmat, sareng katengtreman ti Allah Rama sareng Yesus Kristus.

1. The Amazing Grace of God - Ngajalajah kakuatan rahmat jeung kumaha eta brings katengtreman kana kahirupan urang.

2. Mercy Triumphs Over Judgment - Ningali kumaha rahmat mangrupa demonstrasi pamungkas tina cinta Allah.

1. Kolosa 3:12-15 - Ngajalajah kumaha carana nempatkeun dina qualities rahmat jeung rahmat.

2. Rum 5: 1-5 - Examining kumaha rahmat jeung karapihan datangna ngaliwatan Yesus Kristus.

1 Timoteus 1:3 Sapertos abdi naroskeun ka anjeun tetep cicing di Epesus, nalika kuring angkat ka Makedonia, supados anjeun maréntahkeun sababaraha urang pikeun henteu ngajarkeun ajaran anu sanés,

Paul maréntahkeun Timoteus cicing di Epesus sarta pikeun mastikeun yén euweuh doktrin séjén anu diajarkeun.

1. Taat kana Parentah Allah - 1 Timoteus 1:3

2. Kasatiaan jeung Rajin - 1 Timoteus 1:3

1. Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun dina kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, hatur nuhun ka Allah sareng Rama ku Anjeunna.

2. Ibrani 13:7 - Inget eta nu boga aturan leuwih anjeun, anu geus diucapkeun ka anjeun firman Allah: anu iman nuturkeun, tempo tungtung paguneman maranéhanana.

1 Timoteus 1: 4 Henteu paduli dongéng sareng silsilah anu teu aya watesna, anu nyayogikeun patarosan, tibatan ngagedékeun iman anu aya dina iman.

Petikan ieu ngingetkeun ngalawan nengetan spekulasi anu teu aya gunana sareng ngadorong ngawangun iman.

1. "Kakuatan Iman: Ngawangun Dasar Kakuatan Spiritual"

2. "The Vanity of Fables: Debunking Unhelpful Spekulasi"

1. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo."

1 Timoteus 1: 5 Ayeuna tungtung paréntah nyaéta amal tina haté anu bersih, tina ati nurani anu alus, sareng tina iman anu teu bohong.

Parentahna nyaeta kudu amal ku hate nu suci, nurani nu hade, jeung iman nu tulus.

1. Mikanyaah ka batur kalawan hate nu suci.

2. Pentingna ati nurani anu hadé.

1. 1 John 4: 7-8 - tercinta, hayu urang silih cinta: pikeun cinta téh ti Allah; jeung unggal hiji nu mikanyaah téh dilahirkeun ti Allah, jeung knoweth Allah. Anu mikanyaah teu nyaho ka Allah; pikeun Allah cinta.

2. Rum 12: 9-10 - Hayu cinta jadi tanpa dissimulation. Abor anu jahat; rengkuh kana nu hade. Sing silih pikanyaah ku kanyaah duduluran; dina ngahormat silih pikaresep.

1 Timoteus 1:6 Ti mana sababaraha geus swerved geus ngahurungkeun kumisan ka jangling sia;

Sababaraha geus strayed tina injil jeung fokus kana debat gunana.

1. "Tetep dina Kursus: Tetep Satia kana Injil"

2. "Kakuatan Kecap: Milih Kecap Urang Taliti"

1. James 3:17 - Tapi hikmah anu ti luhur mimitina murni, lajeng peaceable, lemah lembut, daék ngahasilkeun, pinuh ku rahmat jeung buah alus, tanpa partiality sarta tanpa hypocrisy.

2. Kolosa 3:15-17 - Jeung hayu karapihan Allah aturan dina hate anjeun, nu ogé anjeun disebut dina hiji awak; jeung kudu bersyukur. Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly dina sagala hikmah, ngajarkeun jeung admonishing karana dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung rahmat dina hate anjeun ka Gusti. Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun dina kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, hatur nuhun ka Allah Rama ngalangkungan Anjeunna.

1 Timoteus 1:7 Hayang jadi guru agama; teu ngartos naon anu aranjeunna nyarios, atanapi dimana aranjeunna negeskeun.

Sababaraha urang hayang jadi guru hukum, tapi teu ngarti naon maranéhna ngomong atawa negeskeun.

1. Ulah Ngudag Naon Anjeun Teu Kaharti

2. Ulah Ngahibur Ajaran Palsu

1. Paribasa 3: 5-7 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pamahaman anjeun nyalira.

2. Yesaya 5:20 - Woe ka jalma anu nelepon jahat alus jeung alus jahat, anu nempatkeun gelap pikeun caang jeung caang pikeun gelap.

1 Timoteus 1:8 Tapi urang terang yen Toret teh hade, lamun manusa make eta lawfully;

Hukum téh alus lamun dipaké bener.

1. "Hirup Sah: Kahadéan dina Nurutkeun Hukum"

2. "Ngagunakeun Hukum pikeun Kasaéan: Kumaha Kabeneran Asalna Ti Dina"

1. Rum 8: 4 - "Éta kabeneran hukum bisa jadi kaeusi dina urang, anu leumpang teu sanggeus daging, tapi sanggeus Roh."

2. Mateus 5: 17-20 - "Ulah nyangka yén Kami datang pikeun ngancurkeun hukum, atawa nabi-nabi: Kami datang lain ngancurkeun, tapi pikeun minuhan. Pikeun verily Kami nyebutkeun ka anjeun, Nepi ka langit jeung bumi pass, hiji. Jot atawa hiji titik moal leupas tina hukum, nepi ka sadayana kaeusi. Jadi sing saha anu ngalanggar salah sahiji parentah nu pangleutikna ieu, sarta ngajar jelema kitu, anjeunna bakal disebut pangleutikna di Karajaan Sawarga. tur ajarkeunnana, eta jelema-jelema teh bakal disebut agung di Karajaan Sawarga."

1 Timoteus 1: 9 Nyaho ieu, yén hukum teu dijieun pikeun lalaki taqwa, tapi pikeun jalma durhaka jeung henteu patuh, pikeun ungodly jeung dosa, pikeun unholy jeung profane, pikeun murderers bapa jeung murderers indung, pikeun manslayers.

Hukum-hukum teh henteu dijieun pikeun jalma bener, tapi pikeun jalma-jalma durhaka, durhaka, jelema-jelema dosa, teu suci, najis, maehan, jeung maehan.

1: "Kakuatan Kabeneran"

2: "Konsékuansi tina Unrighteousness"

1: Rum 8:1-4 - Aya kituna ayeuna euweuh condemnation ka aranjeunna anu aya dina Kristus Yesus, anu leumpang teu sanggeus daging, tapi sanggeus Roh.

2: 1 John 1: 5-10 - Lamun urang leumpang di nu caang, sakumaha Anjeunna aya dina caang, urang boga ukhuwah hiji kalawan sejen, sarta getih Yesus Kristus Putra-Na cleanseth urang tina sagala dosa.

1 Timoteus 1:10 Pikeun pelacur, pikeun jalma anu najiskeun diri sareng umat manusa, pikeun lalaki lalaki, pikeun tukang bohong, pikeun jalma anu sumpah palsu, sareng upami aya hal-hal sanés anu bertentangan sareng doktrin anu leres;

Petikan ieu tina 1 Timoteus 1:10 daptar sababaraha dosa anu bertentangan sareng doktrin anu leres.

1. "Dosa Najiskeun Diri Urang: Peringatan ti 1 Timoteus 1:10"

2. "Kakuatan Doktrin Sora: Palajaran ti 1 Timoteus 1:10"

1. Siloka 6:16-19 - "Aya genep perkara PANGERAN dibenci, tujuh anu matak pikageuleuhan ka Mantenna: panon sombong, bohong bohong, leungeun nu ngucurkeun getih polos, haté anu devises plans jahat, suku anu gancang ka buru-buru kana kajahatan, saksi palsu anu ngucapkeun bohong, sareng jalma anu nyababkeun pasea di masarakat."

2. Rum 12: 2 - "Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun. Lajeng anjeun bakal bisa nguji jeung approve naon bakal Allah nyaeta-Na alus, pleasing tur sampurna bakal. "

1 Timoteus 1:11 Numutkeun Injil kamulyaan Allah anu Maha Suci, anu dipasihkeun ka abdi.

Paul dibéré tanggung jawab ngahutbah injil, nu pesen glorious Allah rahayu.

1. Kakuatan Injil: Ngabongkar Pesen Gusti Nu Maha Suci

2. Komitmen kana Injil: Nampa sareng Ngabagi Berkah

1. Rum 1:16 - Pikeun Kami teu isin tina injil Kristus, sabab éta kakawasaan Allah pikeun kasalametan pikeun dulur anu percaya.

2. 2 Korinta 5:14 - Pikeun cinta Kristus compels kami, sabab urang nangtoskeun sahingga: yén lamun Hiji maot pikeun sakabéh, lajeng sadayana maot.

1 Timoteus 1:12 Sareng kuring ngahaturkeun nuhun ka Kristus Yesus Gusti urang, anu parantos ngajantenkeun kuring, pikeun anjeunna nganggap kuring satia, nempatkeun kuring kana pelayanan;

Paul muji sukur ka Kristus Yesus pikeun ngamungkinkeun anjeunna ngawula salaku menteri.

1. Telepon pikeun Palayanan: Ngartos Kakuatan Iman sareng Pelayanan

2. Ngenalkeun Panangan Allah dina Kahirupan Urang: Nganyatakeun Syukur pikeun Kurnia-Na

1. Jabur 37:23-24 - Léngkah-léngkah jalma anu hadé diatur ku PANGERAN, sareng anjeunna resep kana jalanna. Sanaos anjeunna murag, anjeunna moal lungsur-langsar, sabab ku PANGERAN ditangtayungan ku panangan-Na.

2. Mateus 25:21 - lord-Na ngadawuh ka manéhna, ogé dipigawé, Anjeun hamba alus jeung satia: Anjeun geus satia leuwih sababaraha hal, Kuring bakal ngajadikeun anjeun pangawasa leuwih loba hal: asupkeun thou kana kabagjaan lord Anjeun.

1 Timoteus 1:13 Anu baheulana tukang pitenah, tukang nyiksa, jeung nu jahat;

Kasaksian Paul ngeunaan transformasi na tina blasphemer jeung persecutor ka jalma anu meunang rahmat nembongkeun kakuatan tobat jeung iman.

1: Rahmat Allah: Tobat sareng Iman

2: Ngenalkeun Kabodoan urang sareng Ngadeukeutan ka Allah

1: Yesaya 55: 6-7 Nyuhunkeun ka Gusti salami anjeunna tiasa dipendakan, nganuhunkeun ka Anjeunna nalika anjeunna caket: Sing jahat ngantepkeun jalanna, sareng jalma anu teu bener pikiranna, sareng hayu anjeunna mulang ka Gusti, sareng anjeunna bakal boga rahmat kana anjeunna; jeung ka Allah urang, pikeun manéhna abundantly hampura.

2: Lukas 15:11-32 Perumpamaan ngeunaan Putra Prodigal

1 Timoteus 1:14 Jeung rahmat Gusti urang ieu exceeding abundant jeung iman jeung cinta nu aya dina Kristus Yesus.

Rahmat Gusti éta loba pisan, overflowing kalawan iman jeung kanyaah ka Kristus Yesus.

1. Diajar Ngandelkeun Kalimpahan Rohmat Allah

2. Hirup dina Kelimpahan Iman sareng Asih ka Kristus Yesus

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman, jeung nu teu of yourselves; eta teh kurnia Allah, lain tina karya, lest saha kudu boast.

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya nu Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng.

1 Timoteus 1:15 Ieu pidato anu satia, sareng pantes ditampi sadayana, yén Kristus Yesus sumping ka dunya pikeun nyalametkeun jalma-jalma dosa; anu abdi panghulu.

Kristus Yesus sumping ka dunya pikeun nyalametkeun jelema nu ngalakukeun dosa.

1. Rahmat Allah pikeun Sarerea: Teu Perkara Kumaha Dosa Anjeun

2. Yesus teh Jurusalamet Dunya

1. Rum 5: 8-10 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang di ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

1 Timoteus 1: 16 Tapi ku sabab ieu kuring nampi rahmat, yén dina kuring anu pangheulana Yesus Kristus tiasa nunjukkeun sagala kasabaran, pikeun conto pikeun jalma anu bakal percaya ka Anjeunna pikeun hirup anu langgeng.

Paulus dipasihan rahmat ku Yesus Kristus supados anjeunna tiasa janten conto kasabaran pikeun jalma-jalma anu bakal percaya ka Anjeunna pikeun hirup langgeng.

1. "Conto kasabaran"

2. "Rahmat Yesus Kristus"

1. 1 John 4: 10-11 - Dina ieu cinta, lain urang geus dipikacinta Allah tapi manéhna dipikacinta urang jeung dikirim Putra-Na pikeun jadi propitiation pikeun dosa urang.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

1 Timoteus 1:17 Ayeuna ka Raja langgeng, abadi, teu katempo, hiji-hijina Allah wijaksana, kahormatan jeung kamulyaan salalanggengna. Amin.

Raja langgeng, abadi, jeung siluman nyaéta hiji-hijina Allah nu wijaksana jeung pantes ngahargaan jeung kamulyaan salawasna.

1: Allah urang teh langgeng, langgeng jeung teu katingali

2: Ngagungkeun Allah: Ngahormatan kaagungan-Na

1: Yesaya 6:3 - "Sareng nu saurang ngagero ka anu sanés, saurna, "Suci, suci, suci PANGERAN Nu Maha Kawasa; sakuliah bumi pinuh ku kamulyaan-Na."

2: Rum 11: 33-36 - "Oh, jerona kabeungharan sareng hikmah sareng pangaweruh Allah! Kumaha unsearchable judgments-Na jeung kumaha incrutable jalan-Na! Pikeun saha anu terang pikiran Gusti, atanapi saha anu parantos naséhat? Atanapi saha anu masihan hadiah ka anjeunna supados anjeunna tiasa dibales? Pikeun ti anjeunna sareng ngalangkungan anjeunna sareng ka anjeunna mangrupikeun sagala hal. Mantenna kamulyaan salamina. Amin.”

1 Timoteus 1:18 Tuduhan ieu kuring komitmen ka anjeun, putra Timoteus, nurutkeun nubuat anu sateuacanna ngeunaan anjeun, yén anjeun ku aranjeunna tiasa perang perang anu saé;

Paulus ngajurung Timoteus ngagunakeun nubuat-nubuat anu dipasihkeun ka manéhna pikeun merangan perang rohani anu hadé.

1. Gusti parantos masihan urang sadaya alat anu urang peryogikeun pikeun perang spiritual.

2. The prophecies Allah empower urang jadi victorious dina battles spiritual urang.

1. Epesus 6:10-18 - parentah Paul ngeunaan kumaha carana nempatkeun dina armor Allah.

2. 2 Corinthians 10: 4-5 - parentah Paul pikeun ngagunakeun pakarang Allah pikeun ngancurkeun strongholds spiritual.

1 Timoteus 1:19 Nyepeng iman, jeung nurani nu hade; anu ku sababaraha urang dijauhkeun tina iman, parantos karam.

Paulus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun nyekel imanna sareng gaduh hati nurani anu saé, ngingetkeun yén jalma-jalma anu lirén tina imanna parantos ngalaman karusakan.

1. Pentingna Iman sareng Nurani anu Hadé

2. Nolak Iman Nimbulkeun Karuksakan

1. Ibrani 10:35-39 - Ku alatan éta, ulah buang jauh kapercayaan Anjeun, nu boga ganjaran gede. Pikeun anjeun peryogi kasabaran, supados nalika anjeun parantos ngalaksanakeun pangersa Allah anjeun tiasa nampi jangji.

2. James 1:22-25 - Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves. Pikeun lamun saha anu ngadéngé kecap jeung teu migawé, manéhna kawas lalaki observing beungeut alam na dina eunteung; pikeun manéhna observes dirina, indit jauh, jeung geura poho naon jenis lalaki manéhna.

1 Timoteus 1:20 Di antarana Hymeneeus jeung Alexander; saha Kami geus dikirimkeun ka Iblis, ambéh maranéhanana bisa diajar teu ngahujat.

Paulus nganteurkeun Himeneus jeung Aleksander ka Sétan pikeun ngajar maranéhna ulah ngahujat.

1. Bahaya Pitenah

2. Kakuatan Akuntabilitas

1. Siloka 12:22 - "Biwir bohong téh abomination ka PANGERAN, tapi jalma anu meta satia anu delight-Na."

2. Yakobus 3:10 - "Ti sungut anu sami sumping berkah sareng kutukan. Dulur-dulur, hal-hal ieu henteu kedah kitu."

1 Timoteus 2 nyaéta bab kadua surat kahiji anu ditulis ku rasul Paulus ka anak didikna, Timoteus. Dina bab ieu, Paul nyadiakeun parentah ngeunaan solat, kalakuan nu bener dina ibadah, jeung peran gender dina gareja.

Ayat 1: Paulus nekenkeun pentingna solat pikeun sakabéh jalma (1 Timoteus 2:1-7). Mantenna ngajurung sangkan sadunya, doa, syafaat, jeung sukur pikeun sarerea, kaasup raja jeung nu boga wewenang. Ieu sabab Allah hoyong sadaya jalma disalametkeun sareng terang kana bebeneran. Paulus nyorotkeun Yesus Kristus salaku perantara antara Allah sareng umat manusa anu masihan dirina salaku tebusan pikeun sadayana.

Ayat ka-2: Paulus nyarioskeun kalakuan anu leres dina acara ibadah (1 Timoteus 2:8-15). Anjeunna maréntahkeun yén lalaki kedah ngadoa kalayan panangan suci diangkat ku cara anu ngagambarkeun rasa hormat sareng tanpa amarah atanapi pasea. Awéwé diparéntahkeun pikeun pakéan anu sopan kalayan kasopanan sareng sopan, ngahias diri ku karya anu saé tibatan gaya rambut atanapi perhiasan anu boros. Paul ogé nyatakeun yén awéwé kedah diajar kalayan tenang sareng henteu gaduh otoritas ka lalaki tapi tetep tunduk.

Paragraf ka-3: Bab ieu ditungtungan ku ajaran ngeunaan peran awéwé dina garéja (1 Timoteus 2:11-15). Paul ngajelaskeun yén anjeunna henteu ngijinkeun awéwé ngajar atanapi gaduh otoritas ka lalaki tapi kedah diajar dina tiiseun. Anjeunna ngarujuk deui kana tipu daya Hawa salaku conto naha awéwé henteu kedah ngalaksanakeun otoritas pikeun lalaki. Tapi, anjeunna ngajamin yén aranjeunna bakal disalametkeun ku cara ngalahirkeun upami aranjeunna tetep dina iman, kanyaah, kasucian, sareng kadali diri.

Ringkesanana,

Bab dua tina 1 Timoteus nyadiakeun parentah ngeunaan solat, kabiasaan ditangtoskeun salila gatherings ibadah, sarta peran gender dina gareja.

Paul nekenkeun neneda pikeun sakabéh jalma-supplications dijieun pikeun dulur kaasup nu otoritas-lantaran Allah mikahayang kasalametan maranéhanana ngaliwatan Yesus Kristus.

Anjeunna nyarioskeun kalakuan anu saluyu nalika ibadah, maréntahkeun lalaki pikeun ngadoa kalayan hormat sareng tanpa amarah atanapi pasea, sedengkeun awéwé diparéntahkeun pikeun pakéan anu sopan sareng diajar kalayan tenang tanpa gaduh otoritas pikeun lalaki.

Paul salajengna ngajelaskeun yén awéwé teu kedah ngajar atanapi gaduh otoritas ka lalaki dumasar kana conto tipu daya Hawa. Tapi, anjeunna ngajamin aranjeunna kasalametan ngaliwatan ngalahirkeun upami aranjeunna tetep dina iman, kanyaah, kasucian, sareng kadali diri. Bab ieu nyorot pentingna doa, kalakuan anu leres dina rapat ibadah, sareng peran lalaki sareng awéwé dina garéja.

1 Timoteus 2:1 Ku sabab eta, sim kuring ngajurung, mimitina, pangdu’a, pangdo’a, istighfar, jeung sukur, kudu dilakukeun pikeun sakabeh manusa;

Urang kedah ngadoakeun sadayana jalma sareng nganuhunkeun pikeun aranjeunna.

1. Doa Syukur: Panggero Syukur Pikeun Sadayana Jalma

2. Syafaat pikeun Batur: Ngadoa pikeun Sadayana Umat Manusa

1. James 5:16 - "Ngaku faults anjeun hiji ka nu sejen, sarta neneda hiji keur sejen, nu bisa healed. Doa fervent effectual of a man taqwa availeth loba."

2. 1 John 5:16 - "Lamun saha ningali dulurna ngalakukeun dosa nu teu matak maot, manéhna wajib menta, sarta anjeunna bakal masihan anjeunna hirup pikeun maranéhanana anu dosa teu maot. Aya dosa nepi ka maot: Kuring ulah nyebutkeun yen manehna wajib ngadoakeun eta."

1 Timoteus 2:2 Pikeun raja-raja, jeung pikeun sakabéh nu boga kakawasaan; supaya urang bisa hirup tenang jeung tengtrem dina sagala godliness jeung kajujuran.

Ayat ieu nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngadoakeun anu gaduh otoritas supados urang Kristen tiasa hirup tengtrem ngahormatan ka Gusti.

1. Kumaha Jalankeun Kahirupan anu Tenang sareng Damai dina Taqwa sareng Kajujuran

2. Kakuatan Doa pikeun Anu Ngawasa

1. Rum 13:1-7

2. 1 Petrus 2:13-17

1 Timoteus 2:3 Pikeun ieu alus jeung ditarima di payuneun Allah Jurusalamet urang;

petikan:

Gusti hoyong urang ngadoakeun sadayana jalma, sanés ngan ukur anu urang kenal atanapi resep. Dina 1 Timoteus 2: 3-4 nyebutkeun: "Ieu téh alus, sarta pleases Allah Jurusalamet urang, anu hayang sakabeh jalma disalametkeun sarta datang ka pangaweruh bebeneran."

Allah hayang urang ngadoakeun sakabeh jalma, ambéh maranéhanana bisa disimpen jeung datang ka nyaho bebeneran.

1. Doa: Kado pikeun Sadayana Jalma

2. Muka Hate jeung Pikiran kana Kaleresan ngaliwatan Doa

1. 1 Timoteus 2:3-4

2. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

1 Timoteus 2: 4 Anu hoyong sadayana jalma disalametkeun, sareng terang kana bebeneran.

Ayat: Kitab Suci ngajarkeun yén unggal jalma tiasa disalametkeun. Dina buku Perjangjian Anyar 1 Timoteus 2:4, aya tulisan yén Allah ”hoyong sadaya jalma disalametkeun sareng terang kana bebeneran”.

Allah mikahayang supaya sakabeh jalma disalametkeun jeung meunang pangaweruh bebeneran.

1. Rahmat Allah kanggo Sarerea: A ngeunaan Asih Allah ka Sadaya Umat-Na

2. Jalan Kabeneran: A dina Jalan ka Kasalametan

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya nu Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 10:13 - Pikeun saha waé anu nyauran nami Gusti bakal disalametkeun.

1 Timoteus 2:5 Pikeun aya hiji Allah, sarta hiji mediator antara Allah jeung manusa, lalaki Kristus Yesus;

Aya ngan hiji Allah jeung hiji mediator antara Allah jeung manusa, nya eta Yesus Kristus.

1. "Pentingna Yesus Kristus salaku Mediator Urang"

2. "Kakuatan Mediasi Yesus Kristus"

1. Rum 8:34 - "Kristus Yesus, anu maot-leuwih ti éta, anu digugahkeun ka hirup-aya di leungeun katuhu Allah sarta ogé interceding pikeun urang."

2. Yesaya 59:16 - "Anjeunna nempo yén teu aya hiji, anjeunna appalled yén teu aya hiji campur; jadi panangan sorangan dibawa anjeunna meunangna, sarta kaadilan na upheld anjeunna."

1 Timoteus 2: 6 Anu masihan dirina tebusan pikeun sadayana, pikeun kasaksian dina waktosna.

Allah masihan dirina salaku tebusan pikeun sakabéh jalma, sarta ieu bakal kasaksian dina waktu nu tangtu.

1. Pangorbanan Allah pikeun Diri-Na: Ngartos sareng Ngahargaan Panebusan

2. Kumaha Urang Bisa Nyaksian Rahmat Allah dina Kahirupan Urang?

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna éta chastisement nu mawa urang karapihan, sarta kalawan tatu-Na kami healed ".

2. John 3: 16-17 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka masihan Putra tunggal-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi meunang hirup langgeng. Pikeun Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum nu. dunya, tapi supados dunya salamet ku anjeunna."

1 Timoteus 2:7 Whereunto I am ordained a da'wah, jeung rasul, (Kuring nyarita bebeneran dina Kristus, jeung teu bohong;) a guru kapir dina iman jeung verity.

Paul diangkat jadi da'wah, rasul, jeung guru kapir dina iman jeung bebeneran.

1. Panggero pikeun Dakwah: Hirup Hirup Iman jeung Bebeneran

2. Nuturkeun Panggero Kami: Hirup Kudu jeung Taat

1. Kolosa 4: 3-4 - Praying sepanjang waktos di Roh, kalayan sagala doa jeung supplication. Pikeun tujuan éta, tetep waspada kalayan sagala katekunan, ngadamel doa pikeun sadaya umat suci.

2. 1 Corinthians 15:10 - Tapi ku rahmat Allah Kami naon Kami, jeung rahmat-Na ka kuring teu sia-sia. Sabalikna, kuring digawé leuwih harder ti salah sahiji aranjeunna, sanajan éta lain kuring, tapi rahmat Allah anu marengan kuring.

1 Timoteus 2:8 Ku sabab eta, urang rek neneda di mana-mana, ngangkat panangan suci, tanpa amarah jeung cangcaya.

Paulus nyorong lalaki pikeun ngadoa di mana waé kalayan panangan suci, bébas tina amarah sareng ragu.

1. Ngaku Allah Ngawalon Doa

2. Sholat ku Iman jeung Taat

1. James 5:16 - Doa fervent effectual of a man taqwa availeth loba.

2. Pilipi 4:6-7 - Kudu ati pikeun nanaon; tapi dina unggal hal ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah.

1 Timoteus 2: 9 Dina ragam sarua ogé, yén awéwé ngahias dirina dina apparel modest, kalawan shamefacedness jeung sobriety; ulah ku bulu broided, atawa emas, atawa mutiara, atawa susunan mahal;

Awéwé kudu pakéan modestly teu kalawan perhiasan mahal atawa pakean.

1. Niley Urang Teu Kapanggih Dina Apparel Urang

2. Kumaha Pakéan Modestly

1. 1 Peter 3: 3-4 - "Ulah ngantep adorning Anjeun jadi éksternal-nu braiding tina buuk jeung nunda dina perhiasan emas, atawa pakean Anjeun pake-tapi hayu adorning anjeun jadi jalma disumputkeun tina haté jeung kaéndahan anu teu rusak tina roh anu lemah lembut sareng tenang, anu di payuneun Allah éta berharga pisan."

2. Paribasa 11:22 - "Ibarat cingcin emas dina snout babi nyaéta awéwé geulis tanpa budi."

1 Timoteus 2:10 Tapi (anu pantes pikeun awéwé anu ngaku ibadah) ku karya anu hadé.

Awéwé anu ngaku katuhanan kedah nunjukkeun kalakuan anu saé.

1. "Hidupkeun Iman anjeun: Ngalarapkeun Karya Anu Hadé"

2. "Katuhanan Dicontokeun: Panggero pikeun Karya Saé"

1. Paribasa 19:17 - Anjeunna anu hade ka nu miskin lends ka Gusti, sarta anjeunna bakal ganjaran anjeunna pikeun naon anjeunna geus dipigawé.

2. Galata 6: 9-10 - Hayu urang ulah bosen dina ngalakukeun kahadéan, sabab dina waktuna anu pas urang bakal panén upami urang henteu nyerah. Ku kituna, dina kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sakabeh jalma, utamana ka kulawarga urang percaya.

1 Timoteus 2:11 Hayu awéwé diajar di tiiseun jeung sagala subjected.

Awéwé kedah diajar ku cara anu tenang sareng hormat.

1. Telepon pikeun Ngajempékeun: Diajar Hormat Otoritas

2. Kaéndahan Katundukan: Nangkeup Kakuatan Kakuatan Tenang

1. Paribasa 11: 2 - Lamun kareueus datang, lajeng asalna aib, tapi kalawan humility asalna hikmah.

2. 1 Peter 3: 4 - Tapi hayu adorning Anjeun jadi jalma disumputkeun tina jantung jeung kageulisan imperishable of a sumanget hipu jeung sepi, nu di tetempoan Allah pohara berharga.

1 Timoteus 2:12 Tapi kuring henteu ngantep awéwé ngajar, atanapi ngarebut kakawasaan lalaki, tapi tetep cicingeun.

Awéwé teu meunang ngajar atawa boga wewenang pikeun lalaki di garéja, tapi kudu cicing jempé.

1. "Tempat Awéwé di Garéja: Otoritas Alkitabiah sareng Pasrah"

2. "Kakuatan Roh Tenang: Diajar Hirup Tunduk kana Firman Allah"

1. 1 Korinta 14:33-35 - "Kanggo Allah sanes Allah kabingungan, tapi karapihan. Saperti dina sakabéh jamaah para wali, awéwé kudu tetep jempé di gereja. Pikeun maranéhna teu diidinan nyarita, tapi kudu tunduk, sakumaha ceuk hukum Toret. Lamun aya anu hayang diajar, kudu nanya ka salakina di imah. Sabab pikasebeleun awewe nyarita di gereja."

2. Epesus 5:22-24 - "Istri, tunduk ka salaki sorangan, sakumaha ka Gusti. Pikeun salaki teh kapala pamajikan sakumaha Kristus teh kapala gareja, awak-Na, jeung dirina Jurusalamet na. . Ayeuna sakumaha gareja tunduk ka Kristus, kitu ogé pamajikan kudu tunduk kana sagalana ka salaki maranéhanana."

1 Timoteus 2:13 Pikeun Adam mimiti kabentuk, tuluy Hawa.

Petikan Alkitab nyatakeun yén Allah nyiptakeun Adam munggaran, teras Hawa.

1. Pentingna tatanan Allah dina ciptaan - kumaha rencana Allah salawasna datang munggaran.

2. Kumaha rencana Allah sampurna, sareng kumaha pentingna pikeun nuturkeunana.

1. Kajadian 1:26-27 - Allah nyiptakeun manusa dina gambar-Na, jalu jeung nu bikang Anjeunna dijieun aranjeunna.

2. Siloka 14:12 - Aya hiji jalan nu sigana katuhu pikeun manusa, tapi tungtungna nyaeta jalan maot.

1 Timoteus 2:14 Jeung Adam teu deceived, tapi awéwé keur deceived éta dina transgression.

Adam henteu ditipu ku oray, tapi Hawa ditipu sareng ngalakukeun pelanggaran.

1. Bahaya tipu daya

2. Panghampura Allah pikeun Ngalanggar

1. Kajadian 3: 1-7 - The akun tina oray deceiving Hawa.

2. Yesaya 1:18 - panghampura Allah tina transgression.

1 Timoteus 2:15 Sanaos anjeunna bakal disalametkeun dina ngalahirkeun, upami aranjeunna tetep dina iman sareng amal sareng kasucian sareng kasabaran.

Paul nyorong awéwé Kristen pikeun terus iman, amal, kasucian, jeung sobriety guna disalametkeun ngaliwatan childbearing.

1. Kakuatan Iman, Amal, Kasucian, sareng Sobriety dina Kahirupan Awéwé Kristen

2. Ngahirupkeun Bebeneran 1 Timoteus 2:15 dina Kahirupan Urang

1. Galata 5:22-23 - "Tapi buah Roh nya éta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, kontrol diri."

2. 1 Peter 3: 1-2 - "Kitu oge, istri, kudu tunduk ka salaki sorangan, ku kituna sanajan sababaraha henteu nurut kana kecap, maranéhna bisa meunang tanpa kecap ku kalakuan istri maranéhanana."

1 Timoteus 3 nyaéta bab katilu surat kahiji anu ditulis ku rasul Paulus ka anak didikna, Timoteus. Dina bab ieu, Paul nyadiakeun kualifikasi pikeun overseers jeung deacons dina garéja jeung nawarkeun pituduh dina kalungguhan jeung tanggung jawab maranéhanana.

Ayat 1: Paulus ngajelaskeun kualifikasi pikeun pangawas, ogé katelah uskup atanapi sesepuh (1 Timoteus 3:1-7). Anjeunna nyatakeun yén para pangawas kedah teu dicela, nikah ka hiji pasangan, sederhana, ngadalikeun diri, hormat, marahmay, tiasa ngajar, henteu mabok atanapi kekerasan tapi lemah lembut sareng henteu pasea. Maranehna kudu ngatur rumah tangga sorangan kalawan alus sarta boga reputasi alus boh di jero boh di luar gereja. Salaku tambahan, aranjeunna sanés janten parobihan énggal tapi jalma-jalma anu parantos nunjukkeun kadewasaan imanna.

Ayat 2: Paul teras nyarioskeun kualifikasi pikeun diakon (1 Timoteus 3: 8-13). Deacons ogé diwajibkeun jadi pantes hormat, ikhlas dina iman maranéhanana, teu indulging dina loba anggur atawa pursuing kauntungan teu jujur. Maranéhanana kudu nyekel misteri iman jeung nurani bersih. Sarupa jeung pangawas, diakon ogé kudu diuji heula saacan diangkat pikeun ngawula kana kalungguhanana. Kudu satia dina ngatur rumah tangga sorangan kalawan hade.

Ayat ka-3: Bab éta dipungkas ku kasimpulan pernyataan anu nekenkeun pentingna paréntah ieu (1 Timoteus 3:14-16). Paulus ngungkabkeun kahayangna pikeun nganjang ka Timoteus geura-giru tapi nyerat hal-hal ieu supados upami anjeunna telat sumping, Timoteus bakal terang kumaha jalma-jalma kedah ngalaksanakeun diri di rumah tangga Allah — gereja — anu dijelaskeun salaku "tihang sareng pondasi bebeneran". Anjeunna highlights misteri godliness wangsit ngaliwatan Yesus Kristus - inkarnasi-Na, vindication ku Roh, proklamasi antara bangsa ku malaikat jeung narima ku iman.

Ringkesanana,

Bab tilu tina 1 Timoteus nyadiakeun kualifikasi pikeun pangawas (sesepuh) jeung deacons dina garéja jeung nekenkeun pentingna peran jeung tanggung jawab maranéhanana.

Paulus ngajelaskeun kualifikasi pikeun pangawas, ngantebkeun karakter, kalakuan, jeung kamampuh maranéhna pikeun ngajar. Aranjeunna kedah janten mukmin anu dewasa sareng reputasi anu saé.

Anjeunna teras nyarioskeun kualifikasi pikeun deacons, nyorot kajujuran iman, kontrol diri, sareng manajemén rumah tangga anu satia.

Bab éta ditungtungan ku pernyataan kasimpulan anu negeskeun pentingna paréntah ieu pikeun ngalaksanakeun anu leres di rumah tangga Allah — gereja. Paul highlights Yesus Kristus salaku inohong sentral dina misteri godliness wangsit ngaliwatan inkarnasi-Na, vindication ku Roh, proklamasi antara bangsa ku malaikat, jeung narima ku iman. Bab ieu nekenkeun pentingna pamingpin mumpuni dina garéja anu uphold doktrin alus tur némbongkeun karakter godly.

1 Timoteus 3: 1 Ieu paribasa anu leres, Upami aya anu hoyong jabatan uskup, anjeunna hoyong padamelan anu saé.

Paul nyorong jalma-jalma anu hoyong janten uskup pikeun ngakuan yén éta mangrupikeun usaha anu mulya sareng saé.

1. Tanggung Jawab Uskup: Hirup saluyu jeung Standar Allah

2. Ngajalajah Telepon Ka Pelayanan: Naon Hartosna Ngalayanan Salaku Uskup

1. Yakobus 3: 1 - "Teu loba anjeun kudu jadi guru, dulur kuring, pikeun anjeun terang yen urang anu ngajar bakal judged kalawan strictness gede."

2. 1 Petrus 5: 2-3 - "Janten angon domba Allah anu aya dina jagaan anjeun, ngalayanan salaku pangawas-sanes sabab anjeun kedah, tapi kusabab anjeun daék, sakumaha anu dipikahoyong ku Gusti; teu sarakah duit, tapi hayang pisan ngawula; Henteu ngawasaan anu dipercayakeun ka anjeun, tapi janten conto pikeun domba-domba."

1 Timoteus 3:2 Jadi uskup kudu teu boga cacad, salaki tina hiji pamajikan, waspada, sober, hade kalakuan, resep silaturahmi, apt ngajar;

Paulus maréntahkeun Timoteus ngeunaan sipat-sipat uskup, sapertos henteu cacad, salaki tina hiji istri, waspada, sober, kalakuan anu hadé, sareng resep silaturahmi, sareng resep ngajar.

1. Kualitas Uskup: Syarat Kapamingpinan

2. Hirup Kahirupan Silaturahmi: Roh Allah dina Aksi

1. Epesus 4: 1-2 - "Ku sabab kitu, abdi, tawanan Gusti, menta ka anjeun lumaku pantes tina vocation wherewith anjeun disebut, Kalayan sagala lowliness jeung meekness, kalawan longsuffering, forbearing karana dina cinta"

2. 1 Peter 5: 2-3 - "Gebang domba Allah anu aya diantara anjeun, nyandak pangawasan eta, teu ku konstrain, tapi willingly; lain pikeun untung kotor, tapi tina pikiran siap; Sanes salaku pangawasa kana warisan Allah, tapi janten conto pikeun domba."

1 Timoteus 3:3 Teu resep kana anggur, teu ngamuk, teu rakus kana untung anu kotor; tapi sabar, teu brawler, teu covetous;

Petikan ieu nyarioskeun sipat karakter anu henteu dipasihkeun ka anggur, henteu janten striker, henteu rakus artos, sabar, henteu tawuran, sareng henteu covetous.

1. "Kakuatan Sabar: Nungkulan Godaan Karakus sareng Kekerasan"

2. "Tanggung Jawab Kontrol Diri: Nolak Godaan Alkohol sareng Konflik"

lintas-

1. Siloka 16:32 - "Anjeunna anu slow kana anger leuwih hade tinimbang perkasa, sarta anjeunna anu aturan sumanget-Na ti anjeunna anu nyokot kota."

2. Galata 5: 22-23 - "Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, longsuffering, kahadean, kahadean, kasatiaan, 23 gentleness, timer kontrol. Ngalawan misalna euweuh hukum."

1 Timoteus 3:4 Hiji anu ngatur imahna sorangan, ngabogaan anak-anak di subjected jeung sagala gravity;

Pamimpin kudu bisa ngatur rumah tanggana jeung ngajaga anak-anakna disiplin dina cara nu mulya.

1. Sifat-sifat Pamimpin anu Saé

2. Tanggung Jawab Kolot

1. Epesus 6: 4 - Bapa, ulah ngangsonan barudak anjeun kana anger, tapi ajak aranjeunna nepi di disiplin jeung instruksi Gusti.

2. Siloka 15:20 - Anak wijaksana ngajadikeun bapana bungah, tapi lalaki fools hina indungna.

1 Timoteus 3:5 (Sabab lamun lalaki teu nyaho kumaha carana ngatur imahna sorangan, kumaha anjeunna bakal ngurus jamaah Allah?)

petikan:

Surat Paulus ka Timoteus ngabahas kualifikasi nu kudu dipiboga ku pangawas gereja. Manéhna nyebutkeun yén salah sahiji sipat nu pangpentingna nyaéta pangawas kudu nyaho kumaha carana ngatur imahna nu hadé.

Paul nekenkeun pentingna ngabogaan pangawas gereja anu sanggup ngatur imahna sorangan ogé.

1. "Kualifikasi Pamimpin Garéja"

2. "Tanggung Jawab Pamimpin Kristen"

1. Epesus 5: 21-33 - kaluman jeung cinta di imah

2. Titus 1: 5-9 - The kualifikasi tina pamingpin garéja

1 Timoteus 3: 6 Teu novice a, lest keur diangkat up kalawan bangga anjeunna ragrag kana panghukuman Iblis.

Timoteus diingetkeun supaya ulah ngangkat nu anyar jadi pamingpin di gareja, sabab bisa jadi sombong jeung dihukum ku Allah.

1. Sombong Datang Samemeh Jatuh: Diajar tina Conto 1 Timoteus 3:6

2. Ajén Kahadéan: Tumuwuh dina Hikmah dina 1 Timoteus 3:6

1. James 4: 6 - "Allah opposes nu reueus tapi mere rahmat ka hina."

2. Siloka 11: 2 - "Lamun sombong datang, lajeng asalna aib, tapi kalawan humility asalna hikmah."

1 Timoteus 3:7 Leuwih ti éta, manéhna kudu boga laporan alus ti maranéhanana anu luar; lest manéhna ragrag kana reproach jeung snare Iblis.

Pentingna gaduh laporan anu saé ti jalma-jalma di luar garéja disorot dina petikan ieu, sabab éta tiasa ngabantosan hiji jalma ngahindarkeun tina snare sétan.

1. Kakuatan Kasaksian anu Hadé: Kumaha Reputasi Urang Bisa Ngabantosan Urang Ngahindarkeun Godaan

2. Tetep Diluhureun Dicela: Kabutuhan Nami Anu Saé dina Panon Urang Luar

1. Siloka 22:1 - A ngaran alus kudu dipilih ti batan riches gede, jeung ni’mat leuwih hade tinimbang pérak atawa emas.

2. 1 Peter 2:12 - Tetep kabiasaan anjeun diantara kapir menak, ambéh maranéhanana nyarita ngalawan anjeun salaku evildoers, maranéhanana bisa nempo amal hade anjeun jeung muji Allah dina poé visitation.

1 Timoteus 3:8 Kitu ogé anu diakonan kudu kubur, henteu duaan, henteu nginum anggur anu seueur, henteu rakus kana harta anu kotor;

Deacons kudu dignified, jujur, sarta sedeng, nyingkahan karanjingan.

1. Martabat Palayanan: Studi 1 Timoteus 3:8

2. Hirup Kahirupan Integritas: Tingali 1 Timoteus 3:8

1. 1 Peter 4:10 - Salaku unggal geus narima hadiah, make eta ngawula karana, salaku stewards hade rahmat Allah variatif.

2. Siloka 21:20 - Harta mulia jeung minyak aya di dwelling lalaki wijaksana urang, tapi hiji foolish fooled eta.

1 Timoteus 3: 9 Nyepeng misteri iman dina hate nurani murni.

Paul nyorong Timoteus nyekel misteri iman ku nurani murni.

1. "Hirup Satia: Hirup kalawan Nurani Suci"

2. "Percanten ka Gusti kalayan Rahasia Kahirupan"

1. Rasul 24:16 - "Jadi kuring narékahan salawasna tetep hate nurani abdi jelas saméméh Allah jeung manusa."

2. Pilipi 4:8 - "Tungtungna, dulur-dulur, naon-naon anu bener, naon-naon anu mulya, naon-naon anu bener, naon-naon anu murni, naon-naon anu aheng, naon-naon anu matak pikareueuseun, naon-naon anu alus-alusna, naon-naon anu dipuji-pikirkeun hal-hal anu kitu. "

1 Timoteus 3:10 Jeung hayu ieu ogé munggaran dibuktikeun; lajeng hayu aranjeunna ngagunakeun kantor deacon a, keur kapanggih blameless.

Paul maréntahkeun Timoteus pikeun mastikeun yén deacons kudu dibuktikeun teu cacad saméméh maranéhna bisa nyandak kantor.

1. "Hirup Sabagé Conto Anu Teu Dicela"

2. "Kualitas hiji Deacon"

1. 1 Peter 2:12 - "Ngabogaan kalakuan anjeun menak diantara kapir, yén lamun maranéhna nyarita ngalawan anjeun salaku evildoers, aranjeunna bisa, ku karya alus anjeun nu aranjeunna niténan, glorify Allah dina poé visitation."

2. Titus 1: 6-7 - "Upami aya anu teu aya cacad, salaki tina hiji istri, gaduh murangkalih anu satia, henteu dituduh karusuhan atanapi unruly. enggal-enggal ambek, teu dipasihan arak, teu aya nu nyerang, teu dipasihan artos kotor."

1 Timoteus 3:11 Kitu deui pamajikanana kudu soson-soson, ulah pitenah, sober, satia dina sagala hal.

Petikan ieu tina 1 Timoteus 3:11 maréntahkeun yén istri-istri deacons kedah kubur, henteu fitnah, sober, sareng satia dina sagala hal.

1. Pentingna Kasatiaan dina Nikah

2. Peran Awéwé dina Garéja

1. Epesus 5:22-33 - Istri, tunduk ka salaki sakumaha ka Gusti.

2. Siloka 31:10-31 - Pamajikan Soleh

1 Timoteus 3: 12 Hayu deacons jadi salaki hiji pamajikan, ngatur barudak maranéhanana jeung imah maranéhanana sorangan ogé.

Paul maréntahkeun yén deacons kudu lalaki hiji pamajikan jeung kudu ngatur barudak jeung rumah tangga maranéhanana ogé.

1. "Peran Deacons di Garéja"

2. "Ngahirupkeun Injil: Tanggung Jawab A Deacon"

1. Epesus 5:21-33 - Pasrah jeung Cinta dina Nikah

2. Titus 1: 5-9 - Kualifikasi pikeun Pamingpin di Garéja

1 Timoteus 3:13 Pikeun maranéhanana anu geus dipaké kantor deacon ogé meuli ka dirina gelar alus, jeung boldness gede dina iman anu aya dina Kristus Yesus.

1 Timoteus 3:13 ngajurung para diakon pikeun ngawula satia pikeun meunangkeun kalungguhan anu hadé jeung iman anu kuat ka Yésus Kristus.

1. Ngahontal Kaagungan Ngaladénan Satia

2. Kakuatan Iman Kandel ka Kristus

1. Tandaan 10:45 - Pikeun komo Putra Manusa datang teu dilayanan tapi ngawula, jeung méré hirupna salaku tebusan pikeun loba.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

1 Timoteus 3:14 Ieu hal kuring nulis ka anjeun, ngarep-ngarep datang ka anjeun enggal:

Paulus nulis surat ka Timoteus, miharep bisa geura-giru nganjang ka manéhna.

1. Pentingna ngawangun hubungan jeung batur.

2. Kakuatan harepan dina kahirupan urang.

1. Rum 12: 9-10 - "Hayu cinta jadi asli. Abhor naon jahat; nyekel pageuh kana naon alus. Cinta karana jeung sayang brotherly. Outdo karana dina némbongkeun ngahargaan."

2. Jabur 33:20-22 - "Jiwa urang ngadagoan Gusti; Anjeunna pitulung sareng tameng urang. Pikeun haté urang bungah ka Anjeunna, sabab urang percanten ka ngaran-Na nu suci. Hayu asih steadfast Anjeun, Gusti, jadi. ka kami, sakumaha anu kami ngarepkeun ka anjeun."

1 Timoteus 3:15 Tapi lamun kuring cicing lila, nu bisa nyaho kumaha anjeun halah kalakuanana thyself di imah Allah, nu gareja Allah hirup, rukun jeung taneuh bebeneran.

Garéja Allah anu hirup mangrupikeun tihang sareng dasar bebeneran, sareng urang kedah kalakuanana dina cara anu ngagambarkeun bebeneran éta.

1. Kalakuan urang di Bait Allah

2. Garéja: Tihang jeung Taneuh Kaleresan

1. John 14: 6 - Yesus ngadawuh ka manéhna, "Kami jalan, bebeneran, jeung kahirupan. Moal aya anu datang ka Rama kajaba ngaliwatan Kami.

2. Epesus 4:15 - Tapi, diomongkeun bebeneran ku kanyaah, bisa tumuwuh dina sagala hal jadi Anjeunna anu sirah - Kristus -

1 Timoteus 3:16 Jeung tanpa kontrovérsi hébat nyaéta misteri godliness: Allah ieu manifest dina daging, diyakinkeun dina Roh, katempo ku malaikat, diajarkeun ka nu lain Yahudi, dipercaya dina di dunya, narima nepi kana kamulyaan.

Rahasia katuhanan nyaéta yén Allah diturunkeun dina wujud manusa, dibenerkeun ku Ruh, katingali ku malaikat, diwawarkeun ka bangsa-bangsa sanés, ditampi di dunya, sareng dicandak ka kamulyaan.

1. Percaya ka Rasiah Katuhanan

2. Wahyu Yesus dina Daging

1. John 1:14 - Jeung Kecap jadi daging jeung dwelt di antara urang, jeung urang geus katempo kamulyaan-Na, kamulyaan salaku hiji-hijina Putra ti Rama, pinuh ku rahmat jeung bebeneran.

2. Kolosa 2: 9 - Pikeun di anjeunna sakabeh fullness of déity dwelling ragana,

1 Timoteus 4 nyaéta bab kaopat tina surat kahiji anu ditulis ku rasul Paulus ka anak didikna, Timoteus. Dina bab ieu, Paulus nyarioskeun ajaran palsu sareng ngadorong Timoteus dina palayanan.

Ayat 1: Paul ngingetkeun kana ajaran palsu sareng doktrin setan (1 Timoteus 4: 1-5). Anjeunna nyatakeun yén dina jaman engké, aya anu bakal undur tina iman, ngémutan roh-roh anu nipu sareng ajaran anu ngalarang kawin sareng tuangeun anu tangtu. Paul nekenkeun yén sagala hal anu diciptakeun ku Gusti bakal hadé upami ditampi kalayan syukur. Anjeunna ngingetkeun Timoteus pikeun ngajarkeun sareng ngajurung hal-hal ieu ka jalma-jalma anu percaya supados aranjeunna dipupuk dina doktrin anu leres.

Ayat 2: Paulus maréntahkeun Timoteus pikeun méré conto pikeun batur dina omongan, kalakuan, kanyaah, kasatiaan, sareng kasucian (1 Timoteus 4:6-10). Anjeunna ngajurung anjeunna pikeun janten hamba Kristus Yesus anu saé ku cara ngasuh dirina ku kecap iman sareng pangajaran anu hadé. Paulus negeskeun yén kasalehan boga nilai pikeun sagala hal — boh dina kahirupan ieu boh dina kahirupan nu bakal datang — jeung ngajurung Timoteus pikeun digawé jeung narékahan sabab manéhna geus nangtukeun harepan-Na ka Allah nu hirup.

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku paréntah pikeun palayanan Timoteus (1 Timoteus 4:11-16). Paul ngecas anjeunna ulah ngantep saha nganggap hina anjeunna kusabab nonoman-Na, tapi janten conto dina ucapan, kalakuan, kanyaah, kasatiaan, sareng kasucian. Anjeunna nyorong anjeunna pikeun baktikeun dirina kana bacaan umum Kitab Suci, naséhat, sareng ngajar. Paul mamatahan anjeunna teu ngalalaworakeun kado spiritual na tapi ngagunakeun éta rajin. Anjeunna ngajurung anjeunna pikeun ngalaksanakeun hal-hal ieu supados kamajuanana katingali ku sadayana.

Ringkesanana,

Bab opat tina 1 Timoteus ngabahas ajaran-ajaran palsu bari nyadiakeun pituduh pikeun palayanan.

Paul warns ngalawan doctrines palsu forbinding nikah jeung dahareun tangtu bari emphasizing syukur pikeun sagala hal dijieun ku Allah.

Manéhna maréntahkeun Timoteus pikeun méré conto ngaliwatan omongan, kalakuan, kanyaah, kasatiaan, jeung kasucian. Paulus nekenkeun ajén katuhanan jeung ngajurung Timoteus pikeun digawé jeung narékahan dina palayananana.

Bab éta dipungkas ku paréntah pikeun palayanan Timoteus, naroskeun anjeunna pikeun janten conto dina sagala rupa daérah sareng ngabaktikeun dirina pikeun maca Kitab Suci, naséhat, sareng ngajar. Paulus ngajurung anjeunna pikeun henteu ngalalaworakeun kado rohanina, tapi ngagunakeun éta kalayan rajin. Bab ieu nyorot pentingna doktrin nu bener, conto pribadi, jeung kumawula dina palayanan Kristen.

1 Timoteus 4:1 Ayeuna Roh speaks dinyatakeun, yén dina jaman ahir sababaraha bakal undur tina iman, mere heed ka seducing roh, jeung doctrines of setan;

Roh ngingetkeun yén dina ahir jaman, sababaraha bakal ninggalkeun iman pikeun nuturkeun ajaran roh-roh jahat.

1. Bahaya Murtad: Kumaha Nolak Rayuan ku Ajaran Palsu

2. Jaga Ngalawan Nipu: Nangtung Teguh dina Iman jeung Bebeneran

1. Epesus 6:10-17 - Pasang dina armor pinuh Allah pikeun nangtung ngalawan schemes Iblis.

2. 2 Korinta 11:14 - Iblis disguises dirina salaku malaikat cahaya jeung pagawé-Na salaku pagawé amal saleh.

1 Timoteus 4:2 Nyarita bohong dina munafik; ngabogaan nurani maranéhanana seared ku beusi panas;

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan jalma-jalma anu nyarioskeun bohong dina cara munafik, gaduh hati nurani teu tiasa deui ngabéréskeun anu leres sareng anu salah.

1. "Bahaya Munafik: Kumaha Janten Otentik dina Iman anjeun"

2. "Kakuatan Kaleresan: Jujur ka Diri sorangan sareng Batur"

1. Siloka 12:22 - "Biwir bohong téh abomination ka PANGERAN, tapi jalma anu ngurus satia anu delight-Na."

2. Epesus 4:25 - "Ku alatan éta, sanggeus nempatkeun jauh palsu, hayu unggal anjeun nyarita bebeneran kalawan tatangga-Na, pikeun urang anggota hiji lianna."

1 Timoteus 4:3 Ngalarang kawin, sareng marentahkeun nyingkah tina tuangeun, anu diciptakeun ku Allah pikeun ditampi kalayan sukur jalma anu percaya sareng terang kana bebeneran.

Paul ngingetkeun ngalawan ngajarkeun doktrin anu ngalarang nikah sareng ngalarang konsumsi sababaraha jinis tuangeun, sabab ieu duanana diciptakeun ku Allah pikeun dinikmati kalayan sukur ku jalma anu percaya sareng ngartos bebeneran.

1. Kaberkahan Nikah sareng Dahar: Ngagungkeun Anugrah Gusti

2. Ngajauhan Ajaran Palsu: Nganut Bebeneran Firman Allah

1. Kajadian 2:24 Ku sabab kitu lalaki bakal ninggalkeun bapana jeung indungna, sarta bakal ngahiji ka pamajikanana, sarta maranéhanana baris jadi hiji daging.

2. Mateus 15:11 Teu nu mana kana sungut nu najis manusa; tapi nu kaluar tina sungut, eta najis manusa.

1 Timoteus 4: 4 Pikeun unggal mahluk Allah anu alus, sarta teu kudu ditolak, lamun narima kalawan sukur.

Sadayana ciptaan Allah anu saé sareng kedah ditampi kalayan syukur.

1: Urang kedah muji sukur ka Gusti pikeun kurnia-Na sareng henteu pernah nganggap hal éta.

2: Syukur kana sagala kurnia Allah, sanajan leutikna.

1: Jabur 28:7 PANGERAN teh kakuatan abdi sareng taméng abdi; haté abdi dipercanten anjeunna, sarta kuring ditulungan: kituna haté abdi greatly rejoiceth; sareng ku lagu abdi abdi bakal muji anjeunna.

2: Kolosa 3:17 Sareng naon waé anu anjeun lakukeun ku kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, muji sukur ka Allah sareng Rama ku Anjeunna.

1 Timoteus 4:5 Pikeun eta geus sanctified ku firman Allah jeung doa.

Paul nyorong Timoteus ngagunakeun firman Allah jeung doa pikeun hirup sanctified hirup.

1. Hirup Hirup Suci: Kumaha Firman Allah sareng Doa Bisa Ngarobih Kahirupan Urang

2. Ngokolakeun Kahirupan Suci: Kakuatan Firman Allah sareng Doa

1. Kolosa 3:16-17 - Hayu Kecap Allah Huni di anjeun richly, ngajarkeun jeung admonishing karana dina sagala hikmah, jeung nyanyi psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, jeung thankfulness dina hate anjeun ka Allah.

2. Epesus 6:18 - Praying sepanjang waktos di Roh, kalayan sagala doa jeung supplication. Pikeun tujuan éta, tetep waspada kalayan sagala katekunan, ngadamel doa pikeun sadaya umat suci.

1 Timoteus 4: 6 Lamun nempatkeun dulur-dulur di nginget hal ieu, anjeun bakal jadi menteri alus Yesus Kristus, dipupuk nepi dina kecap iman jeung doktrin alus, whereunto Anjeun geus attained.

Timoteus didorong pikeun jadi menteri anu hadé pikeun Yesus Kristus ku cara ngingetkeun dulur-dulur ngeunaan kecap-kecap iman sareng doktrin anu hadé.

1. Pentingna Iman sareng Ajaran anu Hadé

2. Ngingetkeun Batur ngeunaan Kalimah Iman jeung Ajaran anu Hadé

1. Ibrani 11: 6 - "Tapi tanpa iman mustahil pikeun mangga anjeunna: pikeun manéhna nu datang ka Allah kudu yakin yen Anjeunna aya, sarta yén manéhna téh rewarder jalma anu rajin neangan anjeunna."

2. Titus 1: 8-9 - "Tapi lover of silaturahmi, a lover lalaki alus, sober, adil, suci, sedeng; Nyekel pageuh kecap satia sakumaha anjeunna hath diajarkeun, ambéh manéhna bisa ku doktrin alus duanana. pikeun ngajurung jeung ngayakinkeun jalma-jalma anu ngahampura."

1 Timoteus 4:7 Tapi tong hilap dongéng-dongéng istri-istri sepuh, sareng laksanakeun diri anjeun pikeun ibadah.

Urang kudu nolak ajaran palsu jeung tinimbang neangan tumuwuh di godliness.

1. "Kakuatan sareng Kabutuhan Nolak Anu Palsu"

2. "Hiji Kahirupan Taqwa: Jalan Menuju Pamenuhan Sajati"

1. Titus 1:14 - Teu méré heed kana fabel Yahudi, jeung parentah lalaki, anu balik ti bebeneran.

2. 1 Yohanes 2:15-17 - Ulah bogoh ka dunya atawa hal di dunya. Lamun aya jalma mikanyaah dunya, kanyaah Rama teu aya dina manéhna.

1 Timoteus 4:8 Pikeun latihan jasmani saeutik kauntungan: tapi godliness nguntungkeun pikeun sagala hal, ngabogaan jangji hirup nu ayeuna, jeung nu bakal datang.

petikan ieu highlights pentingna godliness leuwih latihan fisik, jeung janji hirup duanana ayeuna jeung mangsa nu bakal datang.

1. "Katuhanan mangrupikeun Kunci Kahirupan"

2. "Janji Katuhanan"

1. 1 Peter 2:11 - "Dearly tercinta, Kuring beseech anjeun salaku strangers jeung haji, abstain ti lusts fleshly, nu perang ngalawan jiwa"

2. Pandita 12:13 - "Hayu urang ngadangu kacindekan tina sakabeh perkara: Sieun ka Allah, sarta tetep parentah-Na: pikeun ieu sakabeh kawajiban manusa"

1 Timoteus 4:9 Ieu pidato anu satia sareng pantes ditampi sadayana.

Paul maréntahkeun Timoteus pikeun ngumumkeun yén pesen iman kedah ditampi ku sadayana.

1. "Anu Pentingna Iman: Narima Pesen Cinta Allah"

2. "Kakuatan Iman: Hirup Hiji Kahirupan Pantes Ditampi"

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. Epesus 4: 1-3 - Ku kituna kuring, hiji tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun leumpang dina ragam pantes panggero ka nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing ku karana dina cinta, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

1 Timoteus 4:10 Ku sabab kitu, urang duaan jeung sangsara dihina, sabab urang percanten ka Allah anu hirup, anu Jurusalamet sadaya jelema, utamana jalma anu percaya.

Paulus ngingetkeun Timoteus yén sadaya jalma disalametkeun ku Allah anu hirup, tapi khususna anu percaya ka Anjeunna.

1. Kakuatan Nyalametkeun Iman

2. Percanten ka Gusti Nu Hirup

1. Rum 10: 8-10 - "Tapi naon eta nyebutkeun? "Kecap éta caket anjeun, dina sungut anjeun sareng dina haté anjeun" (nyaéta, kecap iman anu kami umumkeun); 9 Sabab, lamun ngaku ku sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. 10 Sabab ku hatena percaya jeung dibenerkeun, jeung ku sungut ngaku jeung disalametkeun.”

2. Pilipi 4:19 - "Jeung Allah abdi bakal nyadiakeun unggal kabutuhan Anjeun nurutkeun riches-Na dina kamulyaan Kristus Yesus."

1 Timoteus 4:11 Ieu hal parentah jeung ajar.

Paulus maréntahkeun jeung maréntahkeun Timoteus pikeun ngajar jeung nitah batur.

1. "Hirup Sabagé Conto Iman: Naon Hartosna Nurutan Paréntah Gusti"

2. "Kakuatan Ngajar: Naon Anu Bisa Urang Diajar Tina Parentah Paulus ka Timoteus"

1. Mateus 28: 19-20 - "Ku sabab eta indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, sarta ngajarkeun aranjeunna pikeun nurut sagalana Kuring geus paréntah ka anjeun."

2. Kolosa 3:17 - "Sareng naon bae anu anjeun laksanakeun, boh dina kecap atanapi kalakuan, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, hatur nuhun ka Allah Rama ngalangkungan anjeunna."

1 Timoteus 4:12 Ulah aya anu nganggap hina nonoman anjeun; tapi jadi conto jalma-jalma anu percaya, dina kecap, dina paguneman, dina amal, dina sumanget, dina iman, dina kamurnian.

Timoteus dicaritakeun pikeun jadi conto jalma percaya dina sagala aspek kahirupanana, saperti ucapan, omongan, amal, sumanget, iman, jeung kasucian.

1. Hirup Iman jeung Murni

2. Jadi Conto jalma Mu'min

1. James 1:22-25 - Tapi jadi ye doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving selves Anjeun sorangan. Pikeun lamun saha jadi hearer tina kecap, jeung teu migawé, manéhna kawas ka lalaki beholding beungeut alam-Na dina kaca: Pikeun manéhna beholdeth dirina, jeung indit jalan-Na, jeung straightway forgettets naon manner of man manéhna. Tapi sing saha anu ningali kana hukum kamerdikaan anu sampurna, sareng terus di dinya, anjeunna sanés ngadangukeun anu hilap, tapi ngalaksanakeun padamelan, ieu lalaki bakal rahayu dina kalakuanana.

2. 1 Peter 2:11-12 - Dearly tercinta, Kuring beseech anjeun salaku strangers jeung haji, abstain ti lusts fleshly, nu perang ngalawan jiwa; Ngabogaan paguneman anjeun jujur di antara kapir: yén, sedengkeun maranéhna ngomong ngalawan anjeun salaku evildoers, aranjeunna bisa ku karya alus anjeun, nu maranéhna bakal behold, muji Allah dina poé visitation.

1 Timoteus 4:13 Nepi ka Kami datang, kudu maca, ngajurung, jeung ngadidik.

Paulus nyarioskeun ka Timoteus pikeun fokus kana maca, ngajurung, sareng ngajar dugi ka uih deui.

1. "Rajin Diajar: Pentingna Maca, Ngaping, sareng Ngajar"

2. "Kakuatan Fokus: Ganjaran Dedikasi pikeun Tumuwuh Spiritual"

1. Kolosa 3: 10-17 - Pasang dina diri anyar, nu keur renewed pangaweruh sanggeus gambar tina panyipta na.

2. 1 Peter 5: 5-7 - Kudu hina jeung taat ka Allah, sarta Anjeunna bakal exalt anjeun dina waktu alatan.

1 Timoteus 4:14 Ulah ngalalaworakeun kurnia anu aya dina anjeun, anu dipasihkeun ka anjeun ku nubuat, sareng nempelkeun panangan presbytery.

Ulah ninggalkeun kurnia anu geus dibikeun ka anjeun ku Allah ngaliwatan nubuat jeung numpangkeun leungeun.

1. Pentingna Ngagunakeun Hadiah Anjeun pikeun Allah

2. Kumaha Ngaku sareng Ngamangpaatkeun Anugrah Anu Dipasihan Gusti

1. Epesus 4:11-12; Sarta anjeunna masihan sababaraha, rasul; jeung sababaraha, nabi; jeung sababaraha, evangelist; jeung sababaraha, pendeta jeung guru; Pikeun nyampurnakeun para wali, pikeun padamelan pelayanan, pikeun ngawangun awak Kristus.

2. Rum 12:6-8; Ku sabab kitu, urang gaduh kado anu béda-béda dumasar kana kurnia anu dipasihkeun ka urang, naha nubuat, hayu urang nubuat nurutkeun proporsi iman; atawa mentri, hayu urang antosan on ministering urang: atanapi anjeunna nu ngajarkeun, on pangajaran; Atawa manéhna nu exhorteth, on exhortation: manéhna nu méré, hayu manéhna ngalakukeun eta kalawan kesederhanaan; anjeunna nu marentah, kalawan karajinan; manéhna nu némbongkeun rahmat, kalawan cheerfulness.

1 Timoteus 4:15 Pikirkeun hal-hal ieu; masihan diri sagemblengna ka aranjeunna; supaya kauntungan anjeun katingali ku sadayana.

Paulus ngajurung Timoteus pikeun ngabaktikeun dirina kana pangajaran Yéhuwa supaya kamajuanana bisa katémbong ku kabéh.

1. Kakuatan Dedikasi: Kumaha Ngabaktikeun Diri Anjeun ka Gusti Numbukeun Tumuwuh Anu Ngaronjatkeun

2. Jieun Gambaran: Kumaha Nurutkeun Ajaran Yéhuwa Bisa Ngawenangkeun Batur Ningali Iman Sadérék

1. Jabur 1: 1-3 - Rahayu nyaéta lalaki anu walks teu di naséhat tina jahat, atawa nangtung di jalan sinners, atawa sits dina korsi of scoffers; tapi delight-Na aya dina hukum Gusti, jeung dina hukum-Na manéhna meditates beurang jeung peuting.

2. James 1:22-25 - Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves. Pikeun upami saha anu ngadangukeun kecap sareng sanés ngalaksanakeun, anjeunna sapertos jalma anu neuteup wajah alamina dina eunteung. Pikeun manéhna nempo dirina jeung indit jauh jeung sakaligus poho kumaha manéhna kawas. Tapi anu ningali kana hukum anu sampurna, hukum kamerdikaan, sareng terus-terusan, sabab henteu aya anu ngadenge anu poho, tapi anu migawé anu ngalakukeun, anjeunna bakal rahayu dina ngalakukeunana.

1 Timoteus 4:16 Awas ka diri sorangan, jeung kana doktrin; terus di aranjeunna: pikeun dina ngalakukeun ieu anjeun bakal duanana nyalametkeun thyself, jeung jalma anu ngadéngé anjeun.

Urang Kristen kedah merhatikeun doktrin sorangan sareng teraskeun kana éta, sabab ieu bakal nguntungkeun pikeun dirina sareng anu aranjeunna ngajar.

1) Pentingna Ngajarkeun Kitab Suci sareng Doktrinna

2) Kakuatan Injil: Kumaha Mangpaatna pikeun Guru sareng Nu Ngadangukeun

1) 2 Timoteus 3:16 - Sakabeh Kitab Suci dirumuskeun ku ilham Allah, sarta mangpaat pikeun doktrin, pikeun teguran, pikeun koreksi, pikeun pangajaran dina kabeneran.

2) Jabur 19: 7-8 - Hukum Gusti sampurna, ngarobah jiwa: kasaksian Gusti pasti, ngajadikeun bijaksana nu basajan. Katetepan Gusti anu bener, rejoicing haté: parentah Gusti murni, enlightening panon.

1 Timoteus 5 nyaéta bab kalima tina surat kahiji anu ditulis ku rasul Paulus ka anak didikna, Timoteus. Dina bab ieu, Paul nyadiakeun parentah ngeunaan perlakuan rupa-rupa golongan dina gereja, kaasup randa, sesepuh, jeung budak.

Ayat 1: Paul nyarioskeun kumaha carana ngubaran randa dina komunitas garéja (1 Timoteus 5: 1-16). Anjeunna maréntahkeun Timoteus pikeun ngubaran awéwé sepuh salaku ibu sareng awéwé ngora salaku sadulur kalayan kasucian mutlak. Paul sacara khusus nyarioskeun ka randa-randa anu leres-leres butuh sareng henteu ngagaduhan dukungan kulawarga. Manéhna naséhat yén lamun randa boga anak atawa incu, maranéhna kudu ngurus dirina tinimbang burdening gareja. Nanging, upami randa leres-leres nyalira sareng parantos ngarep-ngarep ka Allah, anjeunna tiasa didaptarkeun dina daptar pikeun bantosan kauangan ti gareja.

Ayat ka-2: Paulus nyayogikeun pedoman pikeun nganyahokeun tuduhan ka para kokolot (1 Timoteus 5:17-25). Manéhna negeskeun yén kokolot nu mingpin nu hadé kudu dianggap pantes dihargaan dua kali lipat—utamana jalma-jalma nu digawé di da’wah jeung ngajar. Tapi, anjeunna ogé ngingetkeun supaya henteu nampi tuduhan ngalawan sesepuh tanpa bukti atanapi panalungtikan anu leres. Upami sesepuh kapendak kaliru ngalakukeun dosa terus-terusan, aranjeunna kedah ditegor sacara umum salaku peringatan ka batur.

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku paréntah ngeunaan budak jeung dununganana (1 Timoteus 6:1-2). Paulus mamatahan budak-budak pikeun ngajénan dununganana nu percaya sangkan jenengan jeung pangajaran Allah teu dihina. Anjeunna ngajurung Timoteus pikeun ngajarkeun prinsip-prinsip ieu kalayan sagala otoritas supados jalma-jalma mukmin nunjukkeun kasalehan anu leres dina ngalaksanakeunana.

Ringkesanana,

Bab lima tina 1 Timoteus nyadiakeun parentah ngeunaan perlakuan randa, sesepuh dituduh lampah salah, jeung budak dina komunitas gereja.

Paul maréntahkeun kumaha carana ngarawat randa anu cocog dumasar kana kaayaanana - miara jalma anu henteu dirojong ku kulawarga tapi ngadorong swasembada upami mungkin.

Manéhna nyadiakeun tungtunan pikeun nanganan tuduhan ngalawan sesepuh, nekenkeun kabutuhan bukti jeung ati-ati dina narima tuduhan. Dosa pengkuh kudu kajawab umum.

Bab éta dipungkas ku paréntah pikeun budak pikeun ngajénan tuanna anu percaya, mastikeun yén nami sareng pangajaran Gusti henteu dihujat. Paulus ngajurung Timoteus pikeun ngajarkeun prinsip-prinsip ieu kalawan wewenang. Bab ieu nyorot pentingna perawatan anu leres pikeun randa, tanggung jawab dina kapamimpinan, sareng kalakuan anu soleh dina sagala rupa hubungan sosial dina komunitas garéja.

1 Timoteus 5: 1 Ulah rebuked hiji kokolot, tapi intreat anjeunna salaku bapa; jeung lalaki ngora salaku baraya;

Hormat jeung perlakukan nu kolot sabagé bapa jeung nu ngora sabagé dulur.

1. "Ngahormatan Sepuh: Hormat sareng Asih di Garéja"

2. "Hirup Ngahiji: Ngalakukeun Batur Sapertos Duduluran"

1. Paribasa 16:31 "Buuk abu nyaéta makuta kamulyaan; éta dimeunangkeun dina hirup bener."

2. Epesus 6: 1-3 "Murangkalih, nurut ka kolot anjeun dina Gusti, sabab ieu leres. supaya maraneh maparin umur panjang di bumi.”

1 Timoteus 5:2 Awéwé kokolot salaku indung; nu ngora salaku sadulur, kalayan sagala purity.

Awéwé anu langkung kolot kedah dihormat sareng diperlakukeun salaku indung, sedengkeun awéwé anu langkung ngora kedah dihargaan sareng diperlakukan salaku sadulur kalayan suci.

1. Hormat jeung Hormat: Pentingna Hormat Awéwé anu Sepuh jeung Awéwé

2. Purity dina Hubungan: Ngajaga Kasucian dina Interaksi jeung Awewe

1. Paribasa 31: 28-29 "Anak-anakna naek sareng nyauran anjeunna rahayu; salakina ogé, sareng anjeunna muji anjeunna: 'Seueur awéwé anu saé, tapi anjeun langkung unggul sadayana.'"

2. 1 Petrus 3:7 "Kitu oge, salaki, hirup jeung pamajikan anjeun dina cara pamahaman, némbongkeun ngahargaan ka awéwé salaku wadah lemah, saprak aranjeunna ahli waris jeung anjeun tina kurnia hirup, ku kituna solat anjeun bisa jadi teu jadi. dihalangan."

1 Timoteus 5:3 Hormat ka randa-randa anu nyata-nyata randa.

Janda kudu diajénan jeung dijaga.

1. "Ngahormatan randa: Panggero pikeun Karunya"

2. "Ngarawat randa: Paréntah Cinta"

1. Jabur 68: 5 - "A bapa ka yatim, a pembela randa, nyaeta Allah dina dwelling suci-Na."

2. James 1:27 - "Agama anu murni tur undefiled saméméh Allah, Rama, nya éta: ngadatangan yatim jeung randa dina kasangsaraan maranéhanana, sarta ngajaga diri unstained ti dunya."

1 Timoteus 5: 4 Tapi lamun aya randa boga budak atawa kaponakan awewe, hayu aranjeunna diajar heula pikeun nembongkeun taqwa di imah, jeung requited kolotna: pikeun éta alus jeung ditarima di payuneun Allah.

Randa-randa nu boga budak atawa kaponakan awewe kudu ngajar maranehna sangkan taqwa jeung hormat ka kolotna, sabab eta teh nyenangkeun Allah.

1. Kakuatan Hormat: Ngajar Barudak Urang Ngajénan Kolotna

2. Berkah tina Taqwa: Kumaha Urang Bisa Nyenangkeun Allah Ngaliwatan Lampah Urang

1. Epesus 6:1-3 - Barudak, nurut ka kolot anjeun dina Gusti, pikeun ieu katuhu. "Hormat bapa sareng indung anjeun," anu mangrupikeun paréntah anu munggaran kalayan jangji: "Supaya anjeun salamet sareng anjeun tiasa panjang umur di bumi."

2. Siloka 1:8 - Dangukeun, anaking, parentah bapa anjeun, sarta ulah ninggalkeun pangajaran indung anjeun.

1 Timoteus 5: 5 Ayeuna manéhna nu randa memang, jeung desolated, trusts ka Allah, jeung terus dina supplications jeung solat peuting jeung beurang.

Janda-randa anu bener-bener sepi tiasa mendakan katenangan dina percanten ka Allah sareng teras-terasan ngadoa.

1. Teu Nyorangan: Neangan Kakuatan dina Asih Allah

2. Kakuatan Doa: Kumaha Nyambungkeun sareng Gusti Bisa Ngahibur Malah Anu Anu Paling Nyimpang

1. Jabur 46: 1 - "Gusti mangrupikeun pangungsian sareng kakuatan urang, pitulung anu kantos aya dina kasulitan."

2. Yesaya 41:10 - “Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh. Kami bakal nguatkeun anjeun sareng ngabantosan anjeun; Kami bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

1 Timoteus 5: 6 Tapi manehna anu hirup di senang téh maot bari manehna hirup.

Hirup hirup senang jeung indulgence bisa ngakibatkeun maot spiritual.

1. Bahaya tina Gaya hirup Indulgent

2. Nolak Kasenangan Ni'mat Kasatiaan

1. Paribasa 11:19 - Salaku amal bener ngarah kana kahirupan, jadi manéhna nu pursues jahat pursues eta nepi ka maotna sorangan.

2. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

1 Timoteus 5:7 Sareng hal-hal ieu dipasihan tanggung jawab, supados aranjeunna henteu cacad.

Paulus maréntahkeun Timoteus pikeun mastikeun yén jalma-jalma anu tanggung jawabna tetep teu salah.

1. Kakuatan Tanggung Jawab: Naon Hartosna Janten Tanpa Kasalahan

2. Akuntabilitas Alkitabiah: The Kawajiban tetep Blameless

1. Epesus 4:17-32 - Leumpang dina bebeneran jeung cinta.

2. Mateus 5:48 - Kasampurnaan ngaliwatan Kristus.

1 Timoteus 5:8 Tapi lamun aya nu teu nyadiakeun keur dirina, sarta hususna ka imahna sorangan, manéhna geus mungkir iman, sarta leuwih goreng ti hiji kafir.

Tanggung jawab hiji jalma pikeun nyayogikeun kulawargana sorangan. Lamun henteu, eta katempona mungkir iman maranéhanana sarta maranéhanana leuwih goreng ti jalma anu teu boga iman.

1. Nyadiakeun kulawarga Sadérék téh bagian penting pikeun satia ka Allah.

2. Teu merhatikeun kabutuhan kulawarga Sadérék téh tanda lemah rohani.

1. 1 John 3: 17-18 - "Tapi lamun saha boga barang dunya sarta nilik lanceukna merlukeun, acan nutup haténa ngalawan anjeunna, kumaha cinta Allah abide di anjeunna? barudak leutik, hayu urang ulah cinta dina kecap atawa omongan tapi dina amal jeung bener."

2. 1 Timoteus 5: 4 - "Tapi lamun randa boga anak atawa incu, maranéhanana kudu mimiti diajar ngalaksanakeun taqwa dina hal kulawarga sorangan jeung nyieun sababaraha balik ka kolotna, pikeun ieu pleasing di payuneun Allah. "

1 Timoteus 5:9 Ulah aya randa anu umurna teu kahandap genep puluh taun, anu geus jadi pamajikan hiji lalaki,

petikan nu speaks ngeunaan teu kaasup randa anu di handapeun genep puluh taun heubeul, anu geus ngan geus nikah ka hiji lalaki dina jumlah.

1. Pentingna miara jeung miara jalma di masarakat urang anu geus randa.

2. Ajén ngajénan hukum jeung hikmah Allah dina miara jalma randa.

1. James 1:27 - Agama murni tur undefiled sateuacan Allah Rama Rama ieu: ngadatangan yatim jeung randa dina kasusah maranéhna, sarta ngajaga diri unspotted ti dunya.

2. Yesaya 1:17 - Diajar ngalakukeun alus; neangan kaadilan, rebuke nu opressor; ngabela ka yatim, ngabela randa.

1 Timoteus 5:10 Kacaritakeun hade kalakuanana; lamun manehna geus ngasuh budak, mun manehna geus lodged urang asing, mun manehna geus ngumbah suku suci ', mun manehna geus ngagampangkeun nu afflicted, mun manehna geus rajin nuturkeun unggal karya alus.

Paulus ngajurung Timoteus pikeun ngajénan jeung ngadukung randa-randa anu geus némbongkeun pagawéan anu hadé, saperti ngagedékeun budak, ngasuh jalma-jalma, ngumbah suku para wali, ngabébaskeun nu nalangsa, jeung ngupayakeun sagala pagawéan anu hadé.

1. Kakuatan Karya Hadé: Kumaha Janda Bisa Témbongkeun Jalan Ka Urang

2. Pentingna Ngadukung Janda: Ngawujudkeun Visi Paulus

1. Galata 6: 9-10 - "Ulah bosen dina migawe kahadean, sabab dina waktu anu pas urang bakal panén upami urang henteu nyerah. , khususna pikeun jalma-jalma anu kagolong kana kulawarga anu percaya."

2. Yakobus 1:27 - "Agama anu ditampi ku Allah Rama urang salaku murni sareng teu aya cacadna nyaéta: ngurus yatim sareng randa dina kasusahna sareng ngajaga diri tina kacemar ku dunya."

1 Timoteus 5:11 Tapi randa-randa ngora nolak;

Petikan éta mamatahan randa ngora pikeun nyingkahan kawin deui sareng ngadorong aranjeunna tetep bakti ka Kristus.

1. Tumuwuh dina Iman: Diajar Ajén Bakti ka Kristus

2. Randa: Milarian Kanyamanan sareng Kakuatan di Gusti

1. Siloka 3: 5-6 - Percanten ka PANGERAN kalayan sagala haté anjeun; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku manéhna, sarta manéhna bakal ngarahkeun jalan Anjeun.

2. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

1 Timoteus 5:12 Ngabogaan damnation, sabab geus miceun iman kahiji maranéhanana.

Jalma-jalma anu ngantunkeun iman aslina pantes dihukum.

1. "Ninggalkeun Iman anjeun: Konsékuansi anu Urang Nyanghareupan"

2. "Pentingna Tetep Satia dina Kapercayaan Anjeun"

1. Ibrani 10: 26-31 - "Kanggo lamun urang nuluykeun dosa ngahaja sanggeus narima pangaweruh bebeneran, aya euweuh tetep kurban pikeun dosa, tapi hiji ekspektasi fearful tina judgment, jeung amukan seuneu anu bakal meakeun musuh."

2. Galata 5: 1-4 - "Kanggo kamerdikaan Kristus geus diatur urang bébas; nangtung teguh kituna, sarta ulah ngalebetkeun deui kana yoke perbudakan."

1 Timoteus 5:13 Jeung ogé maranéhna diajar jadi dianggurkeun, wandering ngeunaan imah ka imah; teu ngan dianggurkeun, tapi tattlers ogé jeung busybodies, diomongkeun hal nu aranjeunna halah.

Jalma-jalma diajar nganggur sareng ngagosipkeun hal-hal anu henteu kedahna.

1. Kakuatan Gosip: Kumaha Ngeureunkeun Rumor sareng Nyarios Kahirupan

2. Idleness: Ngartos Konsékuansi tina Migawe nanaon

1. Mateus 12: 36-37 "Kuring ngabejaan ka maneh, dina poé judgment jalma bakal méré akun pikeun unggal kecap careless maranéhna nyarita, pikeun ku kecap anjeun anjeun bakal diyakinkeun, sarta ku kecap anjeun bakal dikutuk."

2. Siloka 18:8 ”Ucapan tukang harewosan teh ibarat sereh ngeunah; aranjeunna turun kana bagian jero awak."

1 Timoteus 5:14 Ku sabab kitu, kuring hayang awéwé ngora kawin, ngalahirkeun budak, nungtun imah, teu masihan kasempetan ka musuh pikeun nyarios hina.

Paulus ngajurung awéwé ngora pikeun kawin, gaduh budak, sareng ngatur rumah tanggana supados henteu masihan musuh alesan pikeun fitnah.

1. Pentingna Nikah sareng Kulawarga dina Iman Proaktif

2. Ningkatkeun Kasatiaan Urang di Imah Pikeun Ngahormatan Gusti

1. Siloka 31:10-31

2. Epesus 5:22-33

1 Timoteus 5:15 Pikeun sababaraha anu geus nyimpang sanggeus Iblis.

Sababaraha anggota garéja geus dipingpin sesat ku Iblis.

1. "Ulah Disasarkeun: Hirup Iman di Dunya Dosa"

2. "Peringatan Allah: Ulah Tuturkeun Jalan Dosa"

1. James 1: 14-15 - Tapi unggal jalma geus tempted nalika aranjeunna nyeret jauh ku kahayang jahat sorangan jeung enticed. Lajeng, sanggeus kahayang geus conceived, éta ngalahirkeun dosa; jeung dosa, lamun geus full-dipelak, ngalahirkeun maot.

2. 1 Korinta 10:13 - No godaan geus overtaken anjeun iwal naon ilahar pikeun umat manusa. Jeung Allah satia; anjeunna moal ngantep anjeun cocoba saluareun naon bisa nanggung. Tapi nalika anjeun digoda, anjeunna ogé bakal nyayogikeun jalan kaluar supados anjeun tiasa tahan.

1 Timoteus 5:16 Lamun aya lalaki atawa awewe anu percaya boga randa, hayu aranjeunna ngagentos aranjeunna, sarta ulah ngantep jamaah ditagihkeun; supaya eta bisa nulungan aranjeunna anu randa memang.

Jalma-jalma nu percaya kudu ngurus randa-randa, jeung jamaah-jamaah kudu ngabantu nu bener-bener randa.

1. Honoring randa: Kaasih jeung Rojongan di Garéja

2. The Power of Carita: Telepon Aksi pikeun Garéja

1. Yakobus 1:27 - Agama murni tur undefiled saméméh Allah jeung Rama nya ieu: Nganjang ka yatim jeung randa dina kasangsaraan maranéhanana, sarta ngajaga dirina unspotted ti dunya.

2. Yesaya 1:17 - Diajar ngalakukeun ogé; neangan pangadilan, nulungan nu tertindas, hakim yatim, ngabela pikeun randa.

1 Timoteus 5:17 Para kokolot anu marentahna sae kudu dihargaan dua kali lipat, utamana anu ngaregepkeun pangandika jeung doktrin.

Para kokolot nu mingpin nu hadé jeung gawé teuas dina ngawawar jeung ngajarkeun Firman Allah téh pantes dihargaan dua kali ganda.

1. Nilai Kasepuhan: Berkah Ganda Honor

2. Kapamingpinan di Garéja: Pantes Double Honor

1. Ibrani 13:17 - Taat ka nu boga aturan leuwih anjeun, sarta nyerah yourselves: pikeun maranéhanana lalajo pikeun jiwa anjeun, salaku maranéhanana anu kudu méré akun, ambéh maranéhanana bisa ngalakukeun hal eta kalawan kabagjaan, jeung teu jeung grief: for that is unprofitable pikeun anjeun.

2. 1 Tesalonika 5:12-13 - Sarta kami menta anjeun, dulur-dulur, uninga aranjeunna anu buruh di antara anjeun, sarta leuwih anjeun dina Gusti, sarta admonish anjeun; Sareng ngajenan aranjeunna pisan ku cinta pikeun karyana. Sareng janten rukun diantara anjeun.

1 Timoteus 5:18 Sabab ceuk Kitab Suci, “Sapi nu keur ngirik gandum ulah dibobodo. Jeung, Buruh téh pantes ganjaranana.

Kitab Suci ngajarkeun urang yén buruh pantes upahna.

1. "Kudu Adil: Panén Naon Anu Anjeun Tabur"

2. "Niley Gawé jeung Gajih"

1. Mateus 20:1-16

2. Galata 6:7-10

1 Timoteus 5:19 Ngalawan kokolot ulah narima dakwaan, tapi saméméh dua atawa tilu saksi.

Tuduhan henteu kedah diajukan ngalawan sesepuh tanpa aya dua atanapi tilu saksi.

1. Kakuatan Saksi: Naha Urang Butuh Saksi Nalika Tuduhan Didamel.

2. Nangtung Disisi Sepuh: Kumaha Hormat jeung Ngadukung Pamingpin Urang.

1. Siloka 18:17 , ”Sing saha anu ngabéjakeun heula perkarana sigana bener, nepi ka anu séjén datang jeung mariksa manéhna.”

2. Yakobus 5:16, "Ku sabab eta, ngaku dosa anjeun ka silih jeung silih nenedakeun, supaya anjeun bisa healed. Doa jalma soleh boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

1 Timoteus 5:20 Jalma-jalma anu ngalakukeun dosa tegorkeun sateuacan sadayana, supados batur ogé sieun.

Dosa kudu ditegor di publik guna ajak batur sieun dosa.

1. Ongkos Dosa: Kunaon Rebuking Dosa Diperlukeun

2. Nilai Sieun: Naha Pentingna Sieun Dosa

1. Siloka 3: 7 - "Ulah jadi wijaksana dina panon sorangan: sieun PANGERAN, sarta nyingkah tina jahat."

2. Ibrani 12:11 - "Ayeuna euweuh chastening keur kiwari seemed janten joyous, tapi grievous: Tapi afterward eta yieldeh buah peaceable tina amal saleh ka aranjeunna anu exercised thereby."

1 Timoteus 5:21 Abdi maréntahkeun ka anjeun di payuneun Allah, sareng Gusti Yesus Kristus, sareng malaikat-malaikat anu dipilih, supados anjeun niténan hal-hal ieu sareng henteu milih hiji sateuacan anu sanés, teu ngalakukeun nanaon ku pilih kasih.

Paul maréntahkeun Timoteus pikeun ngalakukeun tanpa bias atanapi pilih kasih nalika nyieun kaputusan.

1. "Hirup Tanpa Paporit: Kawajiban Kristen"

2. "Pentingna Impariality: Milarian Kasaimbangan dina Dunya Dibagi"

1. Yakobus 2:1-13

2. Rum 2:1-11

1 Timoteus 5:22 Ulah ujug-ujug numpangkeun leungeun ka sasaha, ulah miluan dosa batur: jaga diri beresih.

Urang teu kudu gancang ngahukum atawa kalibet dina kalakuan salah batur jeung urang kudu narékahan pikeun ngajaga kasucian.

1. Kakuatan Refraining: Naha Urang Teu Kudu Gancang Nangtoskeun Batur

2. Tetep Leres: Pentingna Ngajaga Kasucian

1. James 4: 11-12 - Ulah nyarita jahat ngalawan karana, baraya. Sing saha anu ngahina dulur atawa ngahukum dulurna, nya eta omongan anu jahat ngalawan hukum jeung ngahukum hukum. Tapi upami anjeun nangtoskeun hukum, anjeun sanés ngalaksanakeun hukum tapi hakim.

2. 1 Peter 1: 15-16 - Tapi sakumaha anjeunna anu disebut anjeun suci, anjeun ogé kudu suci dina sakabéh kalakuan anjeun, sabab geus ditulis, "Anjeun bakal suci, keur Kami suci."

1 Timoteus 5:23 Ulah nginum deui cai, tapi make anggur saeutik demi burih anjeun sarta mindeng infirmities.

Paul mamatahan Timoteus nginum anggur pikeun kaséhatan manéhna.

1. Ngurus Awak Sadérék: Mangpaat Jasmani jeung Rohani tina Ngadéngé Naséhat Alkitab

2. Kakuatan Moderasi: Kumaha Saimbang Hirup Sehat sareng Hikmah Alkitabiah

1. Epesus 5:18 , "Jeung ulah mabok ku anggur, nu dissipation, tapi jadi ngeusi Roh."

2. Paribasa 31:6-7, "Pasihan inuman anu kuat ka anu bakal binasa, sareng anggur ka anu pait manah. Hayu anjeunna nginum sareng mopohokeun kamiskinanna, sareng henteu émut deui kasangsaraanana."

1 Timoteus 5:24 Dosa-dosa sabagean manusa anu kabuka sateuacanna, sateuacan dihukum; jeung sababaraha lalaki maranéhna nuturkeun sanggeus.

Paulus ngingetkeun Timoteus yén dosa sababaraha jalma bakal terang sateuacanna dihukum, sedengkeun anu sanésna bakal kaungkab saatos dihukum.

1. "Konsékuansi tina Dosa"

2. "Penghakiman sareng Rahmat Gusti"

1. Siloka 16:25 - "Aya hiji jalan nu sigana katuhu pikeun manusa, tapi tungtungna nyaeta jalan maot."

2. 1 John 1: 9 - "Lamun urang ngaku dosa urang, Anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness."

1 Timoteus 5:25 Kitu ogé pagawéan anu hadé ti sababaraha urang katémbong sateuacanna; sarta maranéhanana anu disebutkeun teu bisa disumputkeun.

Karya alus sababaraha urang dibuktikeun ku sadayana, sedengkeun anu sanésna henteu écés.

1. Urang Samaria nu bageur: Kumaha Témbongkeun Kaasih Allah ka Batur

2. Pentingna Pagawéan Hadé: Hirup Anu Ngamulyakeun Allah

1. Galata 6: 9-10 - "Jeung hayu urang ulah bosen dina ngalakukeun ogé: pikeun dina mangsa nu bakal datang urang bakal panén, lamun urang teu pingsan. Salaku urang boga kasempetan kituna, hayu urang ngalakukeun alus ka sakabeh jalma, utamana ka aranjeunna. anu kaasup kana kulawarga anu percaya."

2. Mateus 5:16 - "Hayu caang anjeun jadi caang saméméh lalaki, ambéh maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun, sarta muji Rama anjeun nu aya di sawarga."

1 Timoteus 6 nyaéta bab kagenep jeung pamungkas tina surat kahiji anu ditulis ku rasul Paulus ka anak didikna, Timoteus. Dina bab ieu, Paul ngabahas rupa-rupa topik kaasup guru palsu, contentment, jeung ngungudag godliness.

Ayat 1: Paul ngingetkeun ngalawan guru palsu sareng kahayangna pikeun kauntungan material (1 Timoteus 6: 1-10). Mantenna maréntahkeun budak pikeun ngajénan dununganana, hususna jalma-jalma anu percaya. Anjeunna ngingetkeun ka saha waé anu ngajarkeun doktrin anu béda atanapi ngamajukeun kontroversi anu nyababkeun sirik, pasea, sareng kacurigaan jahat. Paul nekenkeun yen godliness kalawan contentment mangrupakeun gain hébat sarta warns ngalawan cinta duit salaku akar sagala jinis jahat. Anjeunna ngajurung Timoteus pikeun ngungsi tina godaan ieu sareng ngudag kabeneran, ibadah, iman, kanyaah, kasabaran, sareng lemah lembut.

Ayat ka-2: Paulus nitah Timoteus pikeun merangan iman anu hadé (1 Timoteus 6:11-16). Anjeunna nyorong anjeunna ngudag kabeneran bari ngahindarkeun karakusan. Paul ngingetkeun anjeunna ngeunaan pangakuan na sateuacan seueur saksi nalika anjeunna nampi biaya palayanan. Anjeunna nekenkeun kadaulatan Allah sareng ngajelaskeun Anjeunna salaku abadi sareng cicing dina cahaya anu teu tiasa dideukeutan. Paul ngadesek Timoteus pikeun ngajaga parentah Allah tanpa noda atawa cacad nepi ka Kristus muncul.

Ayat ka-3: Bab ieu ditungtungan ku parentah pikeun jalma-jalma anu percaya (1 Timoteus 6:17-21). Paulus naséhat ka jalma-jalma anu beunghar dina jaman ayeuna ieu pikeun henteu sombong atanapi ngarep-ngarep kana kabeungharan anu teu pasti, tapi ka Allah anu nyayogikeun sagala rupa pikeun kasenangan urang. Aranjeunna didorong pikeun ngalakukeun pagawéan anu hadé kalayan kabeungharanana sareng janten berehan dina ngabagi. Tungtungna, Paul maréntahkeun Timoteus pikeun ngajaga naon anu dipercayakeun ka anjeunna bari ngahindarkeun omongan anu teu hormat sareng kontradiksi anu disebut pangaweruh palsu.

Ringkesanana,

Bab genep tina 1 Timoteus nyertakeun topik-topik sapertos guru palsu, kasugemaan ngalawan karakusan,

jeung parentah pikeun mukmin jegud.

Paul ngingetkeun ngalawan ajaran palsu sareng cinta kana artos, ngajurung Timoteus pikeun ngudag ibadah kalayan sugema.

Anjeunna maréntahkeun Timoteus pikeun ngalawan pertarungan iman anu hadé, ngantebkeun kadaulatan Allah sareng pentingna ngajaga paréntah-Na.

Bab éta ditungtungan ku paréntah pikeun jalma-jalma anu jegud pikeun berehan sareng nyingkahan nempatkeun harepan dina kabeungharan. Paulus ngajurung Timoteus pikeun ngajaga naon anu geus dipercayakeun ka manéhna bari nyingkahan omongan kosong. Bab ieu nekenkeun ngudag katuhanan, kasugemaan, sareng tanggung jawab kabeungharan dina konteks ajaran palsu anu umum dina waktos éta.

1 Timoteus 6: 1 Hayu saloba hamba-hamba anu aya di handapeun yoke nganggap tuanna sorangan pantes dihormat, supados nami Allah sareng doktrin-Na teu dihujat.

Paulus maréntahkeun hamba-hamba pikeun ngajénan dununganana pikeun ngamulyakeun nami sareng ajaran Allah.

1. Pentingna Kahormatan: Pangajaran 1 Timoteus 6:1

2. Ngalayanan kalayan Hormat: Kumaha Ngamulyakeun Gusti dina Kahirupan Sapopoé Anjeun

1. Kolosa 3: 22-24 - "Budak, nurut Masters earthly anjeun dina sagala hal, sarta ngalakukeun eta, teu ngan lamun panon maranéhanana éta dina anjeun sarta pikeun kari ni'mat maranéhanana, tapi kalawan ihlas haté jeung reverence ka Gusti. 23 Naon bae. Sabalikna, laksanakeun eta kalawan sagemblengna hate, sabage gawe pikeun Gusti, lain pikeun juragan manusa, 24 sabab maraneh nyaho yen maraneh bakal meunang warisan ti Pangeran minangka ganjaran. Nya eta Kristus teh Gusti anu ku maraneh diabdikeun."

2. Epesus 6: 5-7 - "Budak, nurut Masters earthly anjeun kalawan hormat jeung sieun, sarta kalawan ikhlas haté, sagampil anjeun bakal nurut Kristus. 6 Ta'at aranjeunna henteu ngan meunang ni'mat maranéhna lamun panon maranéhanana nyaéta dina anjeun. Tapi sakumaha abdi-abdi Al Masih, ngalakonan pangersa Allah tina hate aranjeun. 7 Ngaladenan kalawan tulus manah, saolah-olah aranjeun ngawula ka Gusti, lain ka jelema."

1 Timoteus 6:2 Jeung saha-saha anu boga tuan-tuan anu percaya, ulah nganggap hina, sabab dulur- dulur; tapi rada ngalakukeun eta layanan, sabab satia jeung tercinta, partakers tina benefit. hal ieu ngajarkeun jeung exhort.

Mu'min teu kudu nganggap hina dununganana, tapi kudu ngawula aranjeunna satia, sabab satia tur dipikacinta, partakers tina kauntungan.

1. Ngalayanan Juragan urang kalawan Kasatiaan jeung Cinta

2. Mangpaat Ngalayanan Juragan Urang Satia

1. Kolosa 3:22-25 - "Abdi, nurut dina sagala hal Masters anjeun nurutkeun daging; teu kalawan eyeservice, sakumaha pleasers lalaki; tapi dina singleness tina haté, fearing Allah; Jeung naon bae maneh ngalakukeun, ngalakukeun eta heartily, sakumaha ka Gusti, teu ka manusa; Nyaho yén ti Gusti anjeun bakal nampi ganjaran tina warisan: pikeun anjeun ngawula ka Gusti Kristus. jalma."

2. Epesus 6: 5-8 - "Abdi-abdi, kedah nurut ka aranjeunna anu Masters anjeun nurutkeun daging, kalawan sieun jeung trembling, dina singleness tina haté anjeun, sakumaha ka Kristus; Teu kalawan eyeservice, sakumaha pleasers lalaki; tapi salaku hamba Kristus, ngalakonan wasiat Allah tina hate; kalawan niat alus ngalakonan layanan, sakumaha ka Gusti, jeung teu ka manusa: Nyaho yén sagala hal alus saha wae ngalakukeun, sarua bakal narima ti Gusti, boh manéhna. beungkeut atanapi gratis."

1 Timoteus 6:3 Upami aya anu ngajarkeun anu sanés, sareng henteu satuju kana kecap anu saé, bahkan kecap Gusti urang Yesus Kristus, sareng kana ajaran anu saluyu sareng katuhanan;

Petikan ieu nyarios yén upami aya anu ngajarkeun naon-naon anu bertentangan sareng kecap Yesus Kristus sareng doktrin anu saleh, maka éta henteu damang.

1. "Ajaran Allah: Dasar pikeun Hirup Adil"

2. "The Words of Jesus: A Path to Holiness"

1. Mateus 7:24-27 - "Ku sabab eta sing saha hears ieu sayings of mine, sarta ngalakukeun eta, Kuring bakal liken anjeunna ka hiji lalaki wijaksana, anu ngawangun imahna dina batu ".

2. Paribasa 2: 1-8 - "Anaking, lamun anjeun bakal nampa kecap abdi, sarta nyumputkeun parentah abdi sareng thee; Ku kituna anjeun condong ceuli anjeun kana hikmah, sarta nerapkeun haté anjeun kana pamahaman;"

1 Timoteus 6: 4 Anjeunna sombong, teu terang nanaon, tapi doting ngeunaan patarosan jeung strifes kecap, whereof cometh dengki, pasea, railings, surmisings jahat,

Hiji jalma sombong jeung bodo, sarta maranéhanana kalibet dina debat nu ngakibatkeun dengki, pasea, jeung kecap jahat.

1. Sombong ngabalukarkeun karuksakan - Siloka 16:18

2. Bahaya Perselisihan - Siloka 17:14

1. James 3:16 - Pikeun dimana sirik jeung pasea, aya kabingungan jeung unggal karya jahat.

2. paribasa 26:17 - Anjeunna anu pass by, sarta meddleth jeung strive milik lain anjeunna, nyaeta kawas hiji nu takets anjing ku Ceuli.

1 Timoteus 6: 5 Perverse disputings tina lalaki pikiran corrupt, sarta destitute tina bebeneran, supposes yén gain téh godliness: ti kitu mundur thyself.

Paul maréntahkeun Timoteus pikeun nyingkahan jalma-jalma anu ngaku yén kéngingkeun harta material mangrupikeun wujud ibadah.

1. "Ketuhanan sareng Keuntungan: Naon Jalan anu Sajati?"

2. "Bahaya Pikiran Korup sareng Ajaran Palsu"

1. Mateus 6:24 - "Teu aya anu bisa ngawula ka dua Masters, pikeun boh manehna bakal hate hiji jeung mikanyaah ka séjén, atawa nu sejenna anjeunna bakal satia ka hiji jeung hina nu séjén. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung Mamon."

2. Markus 10:23-25 - Jeung Yesus nempo sabudeureun jeung ceuk murid-murid-Na, "Kumaha hésé éta pikeun jalma anu boga kabeungharan asup ka Karajaan Allah!" Jeung murid anu astonished dina kecap-Na. Tapi Isa ngadawuh deui ka maranehna, "Murangkalih, kumaha hese asup ka Karajaan Allah! Leuwih gampang onta nembus liang jarum ti batan jalma beunghar asup ka Karajaan Allah."

1 Timoteus 6:6 Tapi kasalehan jeung kasugemaan teh kauntungan gede.

Percanten ka Gusti sareng sugema ku hirupna mangrupikeun berkah anu ageung.

1. Berkah Kasugemaan

2. Ngaronjat Ganjaran Taqwa

1. Jabur 37:3-4 - Percanten ka Gusti sareng laksanakeun anu saé; cicing di bumi sareng nikmati padang rumput hejo anu aman. Gembirakeun diri anjeun ka Gusti sareng Anjeunna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun.

2. Pilipi 4:11-13 - Kuring geus diajar jadi eusi naon kaayaan. Kuring terang naon éta peryogi, sareng kuring terang naon éta gaduh seueur. Kuring geus diajar rusiah keur eusi dina sagala na unggal kaayaan, naha well fed atawa lapar, naha hirup di nyatu atawa dina kahayang. Abdi tiasa ngalakukeun ieu sadayana ngalangkungan Anjeunna anu masihan kakuatan ka abdi.

1 Timoteus 6:7 Pikeun urang teu mawa nanaon ka dunya ieu, jeung geus pasti urang teu bisa mawa nanaon kaluar.

Urang datang ka dunya ieu kalawan nanaon sarta bakal ninggalkeun kalawan nanaon.

1. kasombongan hirup jeung harta

2. Kateukalan Hirup

1. Pandita 5:15 - Salaku anjeunna sumping ti rahim indungna urang, taranjang bakal anjeunna balik, balik sakumaha anjeunna sumping; sarta anjeunna wajib nyandak nanaon tina pagawean na, nu anjeunna bisa mawa jauh di leungeun-Na.

2. Mateus 6:19-21 - Ulah neundeun up for yourselves harta di bumi, dimana renget jeung keyeng doth corrupt, jeung dimana maling megatkeun ngaliwatan jeung maok: Tapi nyimpen nepi pikeun yourselves harta di sawarga, dimana teu renget atawa keyeng doth ngaruksak. jeung dimana maling teu megatkeun ngaliwatan atawa maok: Pikeun dimana harta anjeun, aya bakal haté anjeun ogé.

1 Timoteus 6:8 Sareng gaduh tuangeun sareng pakean hayu urang puas.

Urang kedah sugema ku naon anu urang gaduh, kalebet tuangeun sareng sandang.

1. Kasugemaan: Rahmat pikeun Kahirupan Urang

2. Kasugemaan: Kabébasan tina Kahariwang jeung Kahariwang

1. paribasa 19:23 - The sieun Gusti ngabalukarkeun hirup; lajeng hiji rests eusi, teu kacekel ku kasusah.

2. Pilipi 4:11-12 - Kuring keur nyebutkeun ieu lain alatan kuring merlukeun, pikeun kuring geus diajar jadi eusi naon kaayaan. Kuring terang naon éta peryogi, sareng kuring terang naon éta gaduh seueur. Kuring geus diajar rusiah keur eusi dina sagala na unggal kaayaan, naha well fed atawa lapar, naha hirup di nyatu atawa dina kahayang.

1 Timoteus 6:9 Tapi jalma-jalma anu bakal beunghar bakal tumiba kana godaan sareng snare, sareng kana seueur nafsu anu bodo sareng ngabahayakeun, anu ngalelepkeun manusa dina karusakan sareng kabinasaan.

Ngudag kabeungharan bisa ngakibatkeun godaan jeung mawa karuksakan.

1: Kade ulah jadi fokus teuing kana kabeungharan, sabab bisa ngakibatkeun karuksakan.

2: Ulah katipu ku ngungudag kabeungharan, sabab bisa ngarugrugkeun jalma loba.

1: Siloka 11:28 - Sing percaya kana kakayaanana bakal murag, tapi jalma bener bakal mekar sapertos dahan.

2: Pandita 5:10 - Saha anu mikacinta pérak moal wareg ku pérak; atanapi anjeunna anu mikanyaah kaayaanana kalayan paningkatan: ieu ogé kasombongan.

1 Timoteus 6:10 Pikeun cinta duit téh akar sagala jahat: nu bari coveted sanggeus sababaraha, maranéhanana geus erved tina iman, jeung nojos diri ngaliwatan loba sorrows.

Asih kana duit bisa ngajauhkeun jalma-jalma tina imanna jeung mawa kasedih.

1. Ulah ngantep duit ngadalikeun Anjeun

2. Bahaya Sarakah

1. Pandita 5:10 ”Anu mikanyaah duit moal wareg ku duit, atawa nu mikacinta kalimpahan ku panghasilanana”

2. 1 Yohanes 2:16 "Kanggo sakabeh nu aya di dunya, napsu daging jeung napsu panon jeung reueus boastful hirup, teu ti Rama, tapi ti dunya."

1 Timoteus 6:11 Tapi anjeun, O man Allah, ngungsi hal ieu; jeung nuturkeun sanggeus amal saleh, godliness, iman, cinta, kasabaran, meekness.

Petikan nyorong urang pikeun ngungsi tina kahayang duniawi jeung nuturkeun sanggeus amal saleh, godliness, iman, cinta, kasabaran, jeung meekness.

1. "Kabur Tina Dosa jeung Nurutan Kahayang Allah"

2. "Ngudag Kabeneran sareng Kahirupan Kasucian"

1. Rum 12: 9-13 - Cinta kudu ikhlas. Hate naon anu jahat; nempel kana naon anu alus. Kudu bakti ka sasama dina cinta. Ngahargaan silih luhur diri. Ulah pernah kakurangan tina sumanget, tapi tetep sumanget spiritual anjeun, ngawula Yéhuwa. Sing bungah dina harepan, sabar dina kasangsaraan, satia dina solat.

2. Kolosa 3:12-15 - Ku alatan éta, salaku umat pilihan Allah, suci tur dearly dipikacinta, pakean yourselves jeung asih, kahadean, humility, gentleness jeung kasabaran. Silih tabah jeung silih hampura lamun aya di antara aranjeun boga kaduhung ka batur. Hampura sakumaha Gusti ngahampura anjeun. Sarta leuwih sagala virtues ieu ditunda cinta, nu ngiket aranjeunna sadayana babarengan dina persatuan sampurna.

1 Timoteus 6:12 Ngalawan gelut alus iman, nyekel nyekel hirup langgeng, whereunto Anjeun oge disebut, jeung geus professed profési alus saméméh loba saksi.

Paul nyorong Timoteus pikeun hirup iman jeung nyekel pageuh kana hirup langgeng, anu anjeunna geus professed umum saméméh loba saksi.

1. Kakuatan Hirup Satia: Kumaha Merangan Pertarungan Anu Hadé

2. Nangtung Teguh dina Profesi Anjeun Iman

1. Ibrani 10:35-36 Ku sabab eta ulah miceun kapercayaan aranjeun, anu ganjaranana gede. Pikeun anjeun peryogi kasabaran, supados nalika anjeun parantos ngalaksanakeun pangersa Allah, anjeun tiasa nampi naon anu dijangjikeun.

2. 1 Petrus 5:8-9 Kudu sober-pikiran; kudu waspada. Musuh anjeun, Iblis, lirén lir singa anu ngagero, milarian anu ngahakan. Tantang anjeunna, teguh dina iman anjeun, terang yén rupa-rupa kasangsaraan anu sami anu dialami ku baraya anjeun di sakuliah dunya.

1 Timoteus 6:13 Abdi masihan anjeun tanggung jawab di payuneun Allah, anu nyepetkeun sagala hal, sareng sateuacan Kristus Yesus, anu sateuacan Pontius Pilatus nyaksian pangakuan anu saé;

Paulus maréntahkeun Timoteus, di payuneun Allah sareng Kristus Yesus, pikeun ngadamel pangakuan anu saé sateuacan Pontius Pilatus.

1. Kakuatan pangakuan anu saé

2. Pentingna Kasaksian pikeun Kristus

1. Mateus 10:32-33 - "Ku sabab eta sing saha anu ngaku Kami di hareupeun manusa, Kami ogé bakal ngaku di hareupeun Rama Kami anu di sawarga. "

2. Mateus 16:24-25 - "Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, "Lamun aya anu hayang nuturkeun Kami, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na, sarta nuturkeun Kami. Pikeun sing saha kahayang pikeun nyalametkeun hirupna bakal leungit. eta, tapi sing saha anu leungiteun nyawana karana Kami, bakal manggih eta."

1 Timoteus 6:14 Sing ngajaga parentah ieu tanpa cacad, teu bisa dicekel, nepi ka mecenghulna Gusti urang Yesus Kristus:

Kristen disebut taat kana parentah Allah nepi ka balikna Yesus Kristus.

1. Hirup Taat - 1 Timoteus 6:14

2. Balikna Kristus - Harepan sareng Harepan Urang

1. Epesus 5: 1-2 - Turutan conto Allah, ku kituna, salaku barudak dearly dipikacinta tur leumpang di jalan cinta, sagampil Kristus dipikacinta urang jeung masihan dirina nepi keur urang salaku kurban seungit jeung kurban ka Allah.

2. 1 Peter 1: 13-14 - Ku alatan éta, jeung pikiran anjeun siap pikeun aksi, jadi sober-dipikiran tur nyetel harepan Anjeun lengkep dina rahmat bakal dibawa ka anjeun dina wahyu Yesus Kristus. Salaku barudak anu taat, ulah saluyu jeung karep kabodoan baheula.

1 Timoteus 6:15 Anu dina jaman-Na bakal ditembongkeun, saha Nu Maha Kawasa jeung Maha Agung, Raja para raja, jeung Gusti pangéran;

Petikan ieu nyarioskeun Gusti salaku hiji-hijina pangawasa jagat raya, Raja para raja sareng Gusti pangéran.

1. Allah teh Pangawasa Nu Maha Kawasa: Panaliti ngeunaan 1 Timoteus 6:15

2. Ngawartakeun Kaagungan Nu Maha Kawasa: Pangajaran dina 1 Timoteus 6:15

1. Yesaya 9: 6-7 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun: jeung pamaréntahan bakal kana taktak-Na: jeung ngaranna bakal disebut Endah, Counseller, Allah perkasa, Rama langgeng. , Pangeran Damai.

2. Wahyu 19:16 - Jeung manéhna ngabogaan dina vest-Na jeung dina pingping-Na ngaran ditulis, RAJA RAJA, JEUNG PANGERAN OF LORDS.

1 Timoteus 6:16 Anu ngan boga kalanggengan, dwelling dina caang nu teu saurang ogé bisa ngadeukeutan ka; saha no man geus katempo, atawa bisa nempo: ka saha jadi ngahargaan jeung kakawasaan langgeng. Amin.

Petikan éta ngajelaskeun yén Allah gaduh kalanggengan, cicing dina cahaya anu teu tiasa diaksés ku manusa, sareng pantes dihormatan sareng kakawasaan anu langgeng.

1. Kaagungan Gusti anu teu kaduga

2. Nganyahokeun kaagungan Allah sareng Kamulyaan anu teu luntur

1. Yesaya 6: 1-5 - visi Yesaya ngeunaan kasucian Allah

2. John 1: 1-18 - Yesus lampu leres Allah

1 Timoteus 6:17 Parentahkeun ka jalma-jalma anu beunghar di dunya ieu, supaya aranjeunna henteu sombong, sareng henteu percanten kana kakayaan anu teu pasti, tapi ka Allah anu hirup, anu masihan urang seueur pisan pikeun dinikmati;

Paul maréntahkeun ka anu jegud pikeun henteu sombong sareng percanten ka Allah, anu parantos nyayogikeun sadayana anu diperyogikeun.

1. Allah geus maparin sagala rupa nu dipikabutuh, ku kituna hayu urang syukuran jeung ulah sombong.

2. Percanten ka Allah anu jumeneng, anu nyayogikeun sagala pangabutuh urang.

1. Jabur 24: 1 - Bumi téh Gusti urang, jeung sakabéh fullness na, Dunya jeung jalma nu dwell therein.

2. James 1:17 - Unggal kado alus sarta unggal kado sampurna nyaeta ti luhur, sarta datang ka handap ti Rama cahaya, kalawan saha teu variableness, atawa kalangkang péngkolan.

1 Timoteus 6:18 Maranehna ngalakukeun kahadean, supaya beunghar ku karya hade, siap ngabagikeun, daek komunikasi;

Mu'min kudu berehan tur mantuan batur ku harta maranéhanana.

1. Generosity Ngaliwatan Kabeungharan: Kumaha Ngagunakeun Duit Anjeun Pikeun Mantuan Batur

2. Pagawéan Hadé jeung Méré: Mangpaat Ngagunakeun Harta Anjeun Pikeun Ngaberkahan Batur

1. Rasul 20:35 - "Dina sagala hal Kami geus nembongkeun maneh yen ku cara kerja keras ku cara kieu urang kudu nulungan nu lemah sarta inget kecap Gusti Yesus, kumaha anjeunna sorangan nyebutkeun, 'Leuwih berkah mere ti batan mere. nampi.'”

2. Siloka 11:24-25 - "Hiji mere kalawan bébas, acan tumuwuh sagala richer; lain nahan naon anu kudu dibikeun, sarta ngan sangsara hayang. Sing saha anu ngaberkahan bakal beunghar, anu nyiram bakal disiram."

1 Timoteus 6:19 Nyanggakeun pikeun diri sorangan pondasi nu hade pikeun mangsa nu bakal datang, supaya maranehna bisa nyekel hirup langgeng.

Petikan ieu nyorong pamiarsa pikeun nyimpen pondasi anu saé sareng nahan hirup anu langgeng.

1. Pentingna nempatkeun pondasi anu hadé pikeun kahirupan urang pikeun mastikeun urang nampi hirup anu langgeng.

2. Kabutuhan pikeun nyiapkeun mangsa nu bakal datang jeung ganjaran anu datang ti dinya.

1. Mateus 6: 19-21 - "Ulah nyimpen up for yourselves harta di bumi, dimana renget jeung keyeng ngancurkeun, jeung dimana maling megatkeun di na maok. Tapi nyimpen up for yourselves harta di sawarga, dimana aya renget atawa keyeng ngaruksak. Sareng dimana maling henteu ngabobol atanapi maling; sabab dimana harta anjeun, di dinya ogé haté anjeun."

2. Siloka 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun sarta teu lean on pamahaman sorangan; dina sagala cara anjeun ngaku Anjeunna, sarta Anjeunna bakal nyieun jalur anjeun lempeng."

1 Timoteus 6:20 Oh Timoteus, jaga naon anu dipercayakeun ka anjeun, ngahindarkeun omongan anu kotor sareng sia-sia, sareng oposisi élmu anu disebut palsu:

Timoteus diparéntahkeun pikeun ngajaga naon anu dipercayakeun ka anjeunna, ngahindarkeun dalil sareng téori palsu sareng kosong.

1. Ngartos pentingna ngajaga amanah anjeun

2. Ngahindarkeun ajaran palsu sareng dalil

1. Titus 1: 9 - Nyekel gancang kecap satia sakumaha anjeunna geus diajarkeun, ku kituna manéhna bisa ku doktrin alus duanana exhort jeung ngayakinkeun nu gainsayers.

2. 2 Korinta 10: 5 - Casting handap imaginations, jeung unggal hal luhur nu exalteth sorangan ngalawan pangaweruh Allah, jeung bringing kana tawanan unggal pamikiran kana ta’at Kristus.

1 Timoteus 6:21 Anu ngaku-ngaku sawaréh geus ingkar kana iman. Rahmat janten sareng anjeun. Amin.

Petikan éta ngeunaan iman sareng kanyataan yén sababaraha anu sesat ti éta. Dipungkas ku harepan rahmat pikeun nu maca.

1. "Jalan Iman: Tetep Dina Kursus"

2. "The Power of Grace: A Guide to Faithfulness"

1. Paribasa 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pamahaman anjeun nyalira.

2. James 1: 2-4 - Anggap eta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun Persib.

2 Timoteus 1 nyaéta bab kahiji tina surat kadua nu ditulis ku rasul Paulus ka batur gawé jeung muridna nu dipikacinta, Timoteus. Dina bab ieu, Paulus ngajurung jeung ngajurung Timoteus pikeun tetep tabah dina iman jeung palayanan sanajan aya tangtangan jeung kasusah.

Ayat ka-1: Paulus nganyatakeun kaasih anu jero ka Timoteus (2 Timoteus 1:1-7). Anjeunna ngaidentipikasi dirina salaku rasul Kristus Yesus ku kersa Allah sareng nyarioskeun ka Timoteus salaku anak anu dipikacinta dina iman. Paulus nginget-nginget deui warisan iman anu tulus, anu ogé katingali dina nini Timoteus Lois sareng indungna Eunike. Anjeunna nyorong Timoteus pikeun nyenangkeun kurnia Allah anu dipaparinkeun ka anjeunna ngaliwatan numpangkeun leungeun. Paul ngingetkeun anjeunna yén Allah henteu masihan sumanget kasieun tapi kakuatan, kanyaah, sareng disiplin diri.

Ayat 2: Paulus nekenkeun pentingna tetep satia sanajan sangsara (2 Timoteus 1:8-12). Manéhna ngajurung Timoteus supaya teu éra atawa sieun méré kasaksian ngeunaan Gusti maranéhanana atawa ngeunaan Paulus anu dipanjara lantaran ngawawarkeun Injil. Sabalikna, anjeunna nyorong anjeunna miluan sangsara demi Kristus numutkeun tujuan sareng rahmat Allah. Paul negeskeun yén Allah anu nyalametkeun aranjeunna ku Kristus Yesus sareng nyauran aranjeunna kalayan nyauran anu suci-sanes kusabab padamelan aranjeunna tapi kusabab tujuan-Na sorangan.

Alinea ka-3: Bab éta dipungkas ku panginget pikeun nyekel pageuh kana ajaran anu bener (2 Timoteus 1:13-18). Paulus ngajurung Timoteus pikeun nuturkeun pola kecap-kecap anu leres anu diajarkeun ku anjeunna dina iman sareng kanyaah. Anjeunna ngingetkeun ka jalma-jalma anu parantos ngajauhan anjeunna, kalebet Figelus sareng Hermogenes. Tapi, anjeunna nyorotkeun Onesiphorus sabagé conto jalma anu masihan dorongan hébat dina waktos susah.

Ringkesanana,

Bab hiji tina 2 Timoteus dimimitian ku ungkapan sayang antara Paulus sareng Timoteus.

Paul ngingetkeun anjeunna pikeun henteu sieun tapi malah nangkeup kurnia Allah tina kakuatan, kanyaah, jeung disiplin diri.

Manéhna nekenkeun pentingna tetep satia dina nyanghareupan kasangsaraan jeung ngajurung Timoteus pikeun nyekel pageuh kana pangajaran nu bener. Bab éta dipungkas ku conto jalma-jalma nu geus nolak Paulus jeung jalma-jalma nu geus jadi sumber pangjurung. Bab ieu minangka pangjurung pikeun Timoteus pikeun tetep tabah dina imanna, nangkeup kurnia Allah, nahan sangsara, sareng nempel kana doktrin anu leres.

2 Timoteus 1:1 Paulus, rasul Isa Al Masih ku pangersa Allah, numutkeun jangji hirup anu aya dina Kristus Yesus,

Paulus, rasul Allah, nyarioskeun jangji hirup langgeng dina Yesus Kristus.

1. Jangji Hirup Langgeng ngaliwatan Yesus Kristus

2. Kersaning Gusti jeung Hirup nu Luhur

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. John 10:10 - maling asalna ngan maok jeung maehan jeung ngancurkeun; Kami geus datang, supaya maraneh boga hirup, sarta boga hirup pinuh.

2 Timoteus 1:2 Pikeun Timoteus, putra abdi tercinta: Rahmat, rahmat, jeung perdamaian, ti Allah Rama jeung Kristus Yesus Gusti urang.

Petikan éta nyarioskeun rahmat, rahmat, sareng katengtreman ti Allah Rama sareng Yesus Kristus.

1. Kakuatan Rahmat: Percanten kana Asih sareng Welas Asih Gusti

2. Praktek Damai: Kumaha Hirup Akur jeung Rama jeung Putra

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-jeung ieu teu ti yourselves, éta kurnia Allah-teu ku karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2. Rum 5: 1-5 - Ku alatan éta, saprak urang geus diyakinkeun ngaliwatan iman, urang kudu karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus, ngaliwatan saha urang geus miboga aksés ku iman kana rahmat ieu nu urang ayeuna nangtung. Sarta kami boast dina harepan kamulyaan Allah.

2 Timoteus 1:3 Abdi muji sukur ka Allah, anu abdi ngawula ti karuhun abdi kalayan hate nurani murni, nu tanpa ceasing abdi inget ka anjeun dina solat abdi peuting jeung beurang;

Paulus ngébréhkeun rasa sukur ka Allah pikeun doa-doa jeung palayananana ka Allah, sarta teu eureun-eureun nginget-nginget Timoteus dina doa-doa sapopoe jeung peuting.

1. Numuwuhkeun Haté Syukur Ka Gusti

2. Doa anu teu eureun-eureun pikeun batur

1. Kolosa 4: 2 - "Teruskeun earnestly dina solat, jadi waspada di dinya jeung sukur;"

2. 1 Tesalonika 5:17 - "Neneda tanpa ceasing;"

2 Timoteus 1:4 Kahayang pisan ningali anjeun, emut kana cimata anjeun, supados kuring pinuh ku kabagjaan;

Paulus ngungkabkeun kahayangna ningali Timoteus sarta inget kana cimata Timoteus, nu manéhna miharep bakal diganti ku kabagjaan.

1. Panggero pikeun Kabungahan: Manggihan Panglipur di Gusti

2. Girang dina Hadirat Gusti: Ngabarukeun Iman Urang

1. Rum 15:13 - "Ayeuna bisa Allah harepan ngeusi sakabeh kabagjaan jeung karapihan dina percanten, ku kituna ku kakawasaan Roh Suci anjeun bisa abound dina harepan."

2. Yesaya 12: 2-3 - "Behold, Allah teh kasalametan abdi, abdi bakal dipercanten jeung moal sieun; Pikeun Gusti Allah kakuatan jeung lagu abdi, sarta Anjeunna geus jadi kasalametan abdi."

2 Timoteus 1:5 Nalika kuring nginget-nginget iman anu teu murni anu aya dina anjeun, anu mimiti cicing di nini anjeun Lois, sareng indung anjeun Eunice; sareng kuring yakin yén anjeun ogé.

Paulus muji iman Timoteus, anu diwariskeun ti ninina Lois jeung indungna Eunike, sarta percaya yén éta téh tetep aya dina Timoteus ogé.

1. Pentingna kulawarga dina mekarkeun iman jeung diwariskeun ka generasi nu bakal datang.

2. Kakuatan iman sareng kayakinan anu tiasa dibawa.

1. Jabur 27:1, "Gusti teh cahaya abdi sareng kasalametan abdi; saha anu kedah abdi sieun?"

2. Rum 10:17, "Jadi iman asalna tina dédéngéan, sarta dédéngéan ngaliwatan pangandika Kristus."

2 Timoteus 1:6 Ku sabab eta sim kuring nginget-nginget maneh yen maneh ngageuingkeun kurnia Allah, anu aya dina diri maneh ku cara nanjeurkeun leungeun Kami.

Paulus nyorong Timoteus ngagunakeun kurnia Allah anu dipasihkeun ka anjeunna ngaliwatan numpangkeun leungeun.

1. Kakuatan Anugrah ti Gusti: Kumaha Mangpaat sareng Nganggo Kamampuhan Anu Dipasihan Gusti

2. Ngadukkeun Karunia Allah: Ngagunakeun Berkah-berkah Gusti pikeun Ngalayanan Mantenna.

1. Rum 12: 6-8 - Ngabogaan kado béda nurutkeun kurnia dibikeun ka urang, hayu urang ngagunakeun aranjeunna: lamun nubuat, dina proporsi iman urang; lamun jasa, dina porsi urang; atawa manéhna nu ngajarkeun, dina pangajaran-Na; atawa manéhna nu exhorts, dina exhortation na; anjeunna anu masihan, kalawan liberality; anjeunna anu mingpin, kalawan karajinan; anjeunna anu nembongkeun rahmat, kalawan cheerfulness.

2. Epesus 4:11-13 - Sarta Anjeunna nyalira masihan sababaraha jadi rasul, sababaraha nabi, sababaraha evangelists, sarta sababaraha pastor jeung guru, pikeun equipping sahiji para wali pikeun karya mentri, pikeun edifying awak Kristus. , dugi ka urang sadayana sumping kana persatuan iman sareng pangaweruh ngeunaan Putra Allah, janten manusa anu sampurna, dugi ka ukuran jangkungna kasampurnaan Kristus.

2 Timoteus 1:7 Sabab Allah teu maparin roh sieun; tapi tina kakuatan, jeung cinta, jeung pikiran sehat.

Allah geus masihan urang sumanget kakuatan, cinta, jeung pikiran sehat, tinimbang sumanget sieun.

Pangalusna

1. "A Spirit of Power"

2. "Cinta sareng Pikiran Sora"

Pangalusna

1. Rum 8: 15-17 - Pikeun anjeun teu narima sumanget perbudakan turun deui kana sieun, tapi anjeun nampi sumanget nyoko, ku nu urang ceurik kaluar, "Abba, Bapa."

2. 1 John 4:16-18 - Jadi urang geus datang ka nyaho jeung percaya cinta nu Allah geus keur urang. Allah teh asih, jeung sing saha anu tetep asih, tetep aya dina Allah, sarta Allah tetep aya dina manehna.

2 Timoteus 1:8 Jadi maneh ulah isin tina kasaksian Gusti urang, atawa kuring ditawan-Na;

Paulus ngajurung Timoteus pikeun tetep teguh dina imanna jeung jadi conto kakawasaan Allah.

1. Kakuatan Kasaksian Urang: Janten Conto Kakawasaan Allah

2. Nangtung Teguh dina Iman Urang: Ilubiung dina Kasangsaraan Injil

1. Rum 1:16 - Pikeun Kami teu isin tina injil Kristus: for eta teh kakawasaan Allah pikeun kasalametan ka unggal hiji nu believeth;

2. 2 Corinthians 12: 9-10 - Jeung cenah ka kuring, kurnia abdi cukup pikeun anjeun: pikeun kakuatan kuring dijieun sampurna dina kalemahan. Ku sabab éta, kuring langkung resep ngagungkeun kalemahan kuring, supados kakawasaan Kristus tiasa aya dina kuring.

2 Timoteus 1:9 Anu parantos nyalametkeun urang, sareng nyauran urang kalayan nyauran anu suci, henteu dumasar kana padamelan urang, tapi dumasar kana tujuan sareng kurnia-Na sorangan, anu dipasihkeun ka urang dina Kristus Yesus sateuacan dunya mimiti.

Paulus nyorong Timoteus pikeun émut yén Allah nyalametkeun aranjeunna sareng nyauran aranjeunna kalayan sauran anu suci, sanés kusabab karyana sorangan, tapi kusabab tujuan sareng anugerah-Na anu dipasihkeun ku Kristus Yesus.

1) Rahmat Allah Cukup: Ngajalajah Jero Asih sareng Welas Asih Gusti.

2) Hirup Kasucian: Ngawalon Panggero Gusti

1) Epesus 2:8-9 - Pikeun ku rahmat anu disalametkeun ku iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

2) Rum 8: 28-30 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana. Pikeun saha manéhna foreknow, manéhna ogé predestinated jadi conformed kana gambar Putra-Na, yén manéhna bisa jadi firstborn diantara loba baraya. Leuwih ti éta saha manéhna predestinate, maranéhanana manéhna ogé disebut: jeung saha manéhna disebut, maranéhanana manéhna ogé diyakinkeun: jeung saha manéhna diyakinkeun, manéhna ogé Maha Agung.

2 Timoteus 1:10 Tapi ayeuna geus dibuktikeun ku mecenghulna Jurusalamet urang Yesus Kristus, anu geus abolished maot, sarta geus dibawa hirup jeung kalanggengan pikeun caang ngaliwatan Injil.

Yesus Kristus mucunghul mawa hirup jeung kalanggengan kana caang ngaliwatan Injil.

1. Yesus Ngaleungitkeun Pupusna sareng Ngahirupkeun sareng Kalanggengan

2. Kakuatan Injil: Nyangking Hirup sareng Kalanggengan

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot; tapi kurnia Allah nyaeta hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang.

2. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng. Sabab Allah ngutus Putra-Na ka dunya lain pikeun ngahukum dunya, tapi pikeun nyalametkeun dunya ku jalan Anjeunna.

2 Timoteus 1:11 Di mana kuring diangkat jadi da'wah, jeung rasul, jeung guru kapir.

Paul diangkat jadi da'wah, rasul, jeung guru kapir.

1. Panggero Dakwah - Nyanghareupan Sieun jeung Satia Ngudag Panggero Allah

2. Disebut Jadi Rasul - Kumaha Bener Ngawakilan Injil

1. Rasul 9: 15-16 - The Conversion of Saul jeung janjian-Na pikeun ngahutbah

2. Mateus 28: 18-20 - Amanat Agung pikeun Dakwah sareng Murid Bangsa-Bangsa

2 Timoteus 1:12 Ku sabab eta, kuring oge sangsara, tapi kuring henteu isin, sabab kuring terang saha anu kuring percaya, sareng yakin yén anjeunna tiasa ngajaga naon anu kuring parantos komitmen ka anjeunna dugi ka dinten éta.

Paul negeskeun kapercayaanna ka Allah sareng kamampuan-Na pikeun nangtayungan anjeunna sareng naon anu anjeunna komitmen ka Anjeunna.

1. Kakuatan Iman Urang - Ngagambar conto Paul dina 2 Timoteus 1:12, ieu nalungtik kumaha urang bisa ngandelkeun Allah dina mangsa marabahaya jeung kasusah.

2. The Power of komitmen - Ieu explores pentingna nyieun commitments ikhlas ka Allah jeung percanten ka Anjeunna tetep aranjeunna.

1. Rum 8:25-27 - jaminan Paulus dina kasatiaan Allah, sanajan dina mangsa kasusah

2. Ibrani 11: 1 - Definisi iman jeung harepan eta brings.

2 Timoteus 1:13 Cekel pageuh bentuk kecap-kecap anu sae, anu ku anjeun parantos didangu ku kuring, dina iman sareng kanyaah anu aya dina Kristus Yesus.

Ayat: Rasul Paulus ngajurung Timoteus pikeun émut sareng ngajaga doktrin anu leres anu parantos diajarkeun ku iman sareng kanyaah ka Kristus Yesus.

1. Kakuatan Doktrin Sora dina Iman urang

2. Tetep dina Iman jeung Cinta ngaliwatan Doktrin Sora

1. 2 Timoteus 1:13

2. Epesus 4:14-15 - Nu henceforth urang jadi deui barudak, tossed ka jeung fro, jeung dibawa kira-kira jeung unggal angin doktrin, ku sleight manusa, jeung craftiness licik, whereby maranéhanana bohong di nungguan nipu; Tapi diomongkeun bebeneran dina cinta, bisa tumuwuh nepi ka manéhna dina sagala hal, nu sirah, komo Kristus.

2 Timoteus 1:14 Eta hal alus anu geus komitmen ka anjeun tetep ku Roh Suci nu dwelleth di urang.

Petikan éta nyorong jalma-jalma mukmin pikeun tetep leres dina imanna sareng ngandelkeun Roh Suci dina aranjeunna.

1. Kakuatan Roh Suci dina Kahirupan Urang

2. Pentingna Nanjeurkeun Iman Urang

1. Rum 8:14-17 - Pikeun saloba anu dipingpin ku Roh Allah, aranjeunna putra Allah.

2. John 14: 15-17 - Lamun anjeun bogoh ka Kami, tetep nurut mah.

2 Timoteus 1:15 Ieu anjeun terang, yén sadaya anu aya di Asia murtad ti Kami; di antarana Phygellus jeung Hermogenes.

Paulus nyebatkeun ka Timoteus yén seueur jalma-jalma ti Asia anu nyingkur ti anjeunna, khususna namina dua jalma, Figellus sareng Hermogenes.

1. Kakuatan Panolakan: Mariksa Pangalaman Paulus di Asia.

2. Tetep Satia ka Allah Sanajan Dilawan.

1. Ibrani 11: 24-27 - Ku iman Musa, nalika anjeunna geus heubeul, nampik disebut putra putri Firaun urang;

2. Rum 8: 31-35 - Naon anu bakal urang nyarioskeun kana hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha bisa ngalawan urang?

2 Timoteus 1:16 Gusti masihan rahmat ka imah Onesiforus; sabab anjeunna sering nyegerkeun kuring, sareng henteu isin kana ranté kuring.

Onesiforus éta conto hébat kasatiaan jeung kahadean ka Paul, sanajan di satengahing sangsara anjeunna.

1. Kasatiaan Allah: Diajar tina Conto Onesiforus

2. Kakuatan Kahadean: Kumaha Onesiphorus Nyegerkeun Paul dina Kasangsaraan

1. John 13:35 - "Ku ieu bakal kabeh lalaki nyaho yén anjeun murid Kami, lamun anjeun boga cinta karana."

2. Galata 6: 2 - "Tanggungan masing-masing burdens, sarta jadi minuhan hukum Kristus."

2 Timoteus 1:17 Tapi, nalika anjeunna aya di Roma, anjeunna milarian abdi pisan rajin, sareng mendakan abdi.

Paul milarian Timoteus nalika di Roma sareng mendakan anjeunna.

1. Pentingna néangan nu leungit.

2. Urang bisa kapanggih lamun urang néangan Allah.

1. Lukas 19:10 - "Kanggo Putra Manusa sumping pikeun neangan jeung nyalametkeun nu leungit."

2. Mateus 7: 7-8 - "Tanya jeung eta bakal dibikeun ka anjeun; neangan jeung anjeun bakal manggihan; sambel jeung panto bakal dibuka pikeun anjeun. Pikeun unggal anu nanya narima; nu neangan manggih; sareng anu ngetok, pantona bakal dibuka."

2 Timoteus 1:18 Gusti masihan anjeunna yén anjeunna tiasa mendakan rahmat Gusti dina dinten éta: sareng dina sabaraha hal anjeunna ngalayanan kuring di Epesus, anjeun terang pisan.

Paulus ngadoakeun yén Yéhuwa bakal welas asih ka Timoteus sareng ngingetkeun anjeunna ngeunaan palayanan anu aranjeunna babarengan di Epesus.

1. Kakuatan Doa: Kumaha Allah Ngawaler dina Rahmat-Na

2. Pentingna Ngalayanan Babarengan: Kumaha Kamentrian Ngahijikeun Urang

1. James 5: 16 - "The solat jalma taqwa téh kuat tur éféktif."

2. Rasul 20: 17-38 - Paul urang pamitan ka sesepuh gareja di Epesus.

2 Timoteus 2 nyaéta bab kadua surat kadua nu ditulis ku rasul Paulus ka batur gawé jeung muridna nu dipikanyaah, Timoteus. Dina bab ieu, Paulus méré pituduh penting ka Timoteus ngeunaan kasabaran, tanggung jawab, jeung pangajaran nu bener.

Ayat 1: Paul ngadorong Timoteus janten prajurit Kristus anu satia sareng disiplin (2 Timoteus 2:1-7). Anjeunna ngajurung anjeunna pikeun kuat dina sih kurnia anu aya dina Kristus Yesus sareng masihan anjeunna tugas pikeun nyebarkeun naon anu anjeunna pelajari ka jalma-jalma anu tiasa dipercaya anu bakal ngajar batur. Paulus ngagunakeun métafora saperti soldadu, atlit, jeung patani anu rajin pikeun ngagambarkeun perluna disiplin, tabah, jeung fokus dina palayanan. Anjeunna negeskeun yén jalma anu bersaing nurutkeun aturan bakal nampi bagian tina ganjaran.

Ayat 2: Paul nekenkeun pentingna nanganan firman Allah akurat (2 Timoteus 2:8-19). Anjeunna ngingetkeun Timoteus ngeunaan kebangkitan Yesus Kristus ti nu maraot salaku puseur da'wah maranéhna. Sanajan nyanghareupan panjara jeung sangsara pikeun memproklamirkan Injil, Paul nyatakeun yén firman Allah teu bisa dipasung. Anjeunna ngingetkeun supaya henteu pasea ngeunaan kecap-kecap anu ngan ukur nyababkeun karusakan, tapi ngadorong diajar Kitab Suci anu rajin pikeun pagawé anu disatujuan anu leres nanganan éta.

Ayat ka-3: Bab éta dipungkas ku paréntah pikeun ngahindarkeun ajaran palsu sareng ngudag kabeneran (2 Timoteus 2:20-26). Paulus ngajurung Timoteus pikeun ngungsi tina karep ngora bari ngudag kabeneran babarengan jeung jalma-jalma anu nyauran Gusti tina haté anu murni. Anjeunna ngingetkeun ngalawan dalil-dalil anu bodo anu nyababkeun pasea, tapi naséhat lemah lembut nalika ngabenerkeun lawan supados aranjeunna tobat. Paul highlights kahayang Allah pikeun kasalametan dulur urang jeung nelepon pikeun purity, Ngahindarkeun entanglements jeung kahayang duniawi.

Ringkesanana,

Bab dua tina 2 Timoteus museurkeun kana kasabaran dina tanggung jawab palayanan bari ngantebkeun penanganan anu akurat tina Firman Allah.

Paulus ngajurung Timoteus pikeun disiplin kawas soldadu atawa atlét, mantenkeun tugas pikeun ngirimkeun ajaranana ka jalma-jalma nu bisa dipercaya.

Anjeunna nekenkeun pentingna nanganan firman Allah sacara akurat sareng ngingetkeun kana pasea ngeunaan kecap. Paul nyorong diajar rajin sareng penanganan Kitab Suci anu leres.

Bab éta dipungkas ku paréntah ngeunaan ngahindarkeun ajaran palsu, ngudag kabeneran, sareng ngabenerkeun lawan kalayan lemah lembut. Paul highlights kahayang pikeun kasalametan jeung nelepon pikeun purity dina kahirupan Kristen. Bab ieu janten panggero pikeun kasabaran, tanggung jawab dina ngajar, sareng ngudag kabeneran dina konteks tantangan anu disanghareupan dina palayanan.

2 Timoteus 2:1 Ku sabab eta, anaking, sing kuat dina sih kurnia anu aya dina Kristus Yesus.

Paul nyorong Timoteus pikeun tetep kuat dina iman ka Kristus jeung ngandelkeun rahmat-Na.

1. Rahmat Allah Cukup - Rum 8:28-39

2. Telepon Pikeun Nangtung Teguh - Epesus 6:10-20

1. 2 Korinta 12: 9-10 - reliance Paul urang dina rahmat jeung kakuatan Allah dina nyanghareupan sangsara.

2. Ibrani 12: 1-3 - Kabutuhan pikeun kasabaran dina nyanghareupan kasusah.

2 Timoteus 2: 2 Sareng hal-hal anu ku anjeun parantos didangu ngeunaan kuring di antara seueur saksi, sami-sami komitmen ka jalma-jalma anu satia, anu bakal tiasa ngajar batur ogé.

Timoteus didorong pikeun ngalakukeun hal-hal anu parantos didangu ti Paulus ka jalma-jalma anu satia, anu bakal tiasa ngajar batur.

1. Kakuatan Ngalirkeun Firman Allah

2. Tanggung Jawab Satia ka Allah

1. Siloka 11:30 - Buah jalma soleh téh tangkal kahirupan; jeung manéhna nu winneth jiwa anu wijaksana.

2. 2 Peter 1:12 - Ku sabab kitu kuring moal hilap nempatkeun anjeun salawasna dina zikir hal ieu, sanajan anjeun terang aranjeunna, sarta ngadegkeun dina bebeneran hadir.

2 Timoteus 2:3 Ku sabab eta, maneh tabah kateguhan, sabage prajurit hade Yesus Kristus.

Passage Paul nyorong Timoteus endure hardships salaku soldadu alus Yesus Kristus.

1. Tahan Kanyeri Demi Yesus

2. Janten Prajurit Al Masih

1. Rum 8:35-39 - Saha anu bakal misahkeun urang tina cinta Kristus?

2. James 1: 2-4 - Cacah eta kabeh kabagjaan mun anjeun digolongkeun kana rupa percobaan.

2 Timoteus 2:4 Teu aya jalma anu perang anu ngaganggu dirina dina urusan kahirupan ieu; supados anjeunna tiasa nyenangkeun anu parantos milih anjeunna janten prajurit.

Paulus naséhat Timoteus yén jalma anu aya dina perang rohani teu kudu kacau ku urusan kahirupan ieu, supaya manéhna bisa nyenangkeun Allah anu geus milih manéhna tarung.

1. Ulah Ngidinan Kahirupan Ngaganggu Sadérék ti Ngalayanan Allah

2. Ulah Kajebet ku Urusan Kahirupan Ieu

1. 1 Korinta 10:31 - Naha ku kituna anjeun dahar, atawa nginum, atawa naon bae eusina, ngalakukeun sagala pikeun kamulyaan Allah.

2. Galata 5: 1 - Nangtung gancang kituna dina kamerdikaan wherewith Kristus geus dijieun urang bébas, sarta ulah entangled deui jeung yoke perbudakan.

2 Timoteus 2:5 Jeung lamun lalaki ogé narékahan pikeun masteries, acan anjeunna teu crowned, iwal anjeunna narékahan lawfully.

Unggul henteu dijamin iwal prosésna dilakukeun sacara sah.

1. Jalan Kasuksesan Ngaliwatan Sarana Hukum

2. Kerja Keras Teu Ngajamin Sukses

1. Rum 12: 10-11 - Jadi bageur nawaran reureuh di kaasih karana jeung asih brotherly, dina ngahargaan méré p ka silih; teu katinggaleun dina karajinan, fervent dina sumanget, ngawula Gusti;

2. Siloka 21: 5 - Pikiran tina getol condong ngan nyatu; tapi unggal jalma anu buru-buru ngan ukur hoyong.

2 Timoteus 2:6 Nu ngaladangan teh kudu ngala buah heula.

Paulus ngajurung gawé teuas, sabab pagawé kudu diganjar pikeun usahana.

1. ? 쏷 anjeunna Berkah Rajin??

2. ? 쏷 anjeunna Power of Hard Work??

1. Siloka 13:4 ??? 쏷 jalma nu kedul mikahayang, teu boga nanaon;

2. Kolosa 3:23 ??? Naon waé anu anjeun lakukeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos ka Gusti, sanés ka manusa.??

2 Timoteus 2:7 Pertimbangkeun naon anu kuring nyarioskeun; sareng Gusti masihan anjeun pangertian dina sagala hal.

Paulus ngajurung Timoteus pikeun merhatikeun parentahna jeung ménta pangarti Allah.

1. Neangan Hikmah Allah dina Sagala Hal: Hiji Pangajaran ngeunaan 2 Timoteus 2:7

2. Tumuwuh dina Iman: Pertimbangkeun Naon anu Diomongkeun Paulus dina 2 Timoteus 2:7

1. James 1: 5 - "Lamun salah sahiji anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, nu mere ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna."

2. paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun; jeung teu lean kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal ngarahkeunnana jalur thy."

2 Timoteus 2:8 Inget yen Isa Al Masih tina turunan Daud geus digugahkeun ti nu maraot nurutkeun Injil Kami.

Paulus ngingetkeun Timoteus yén Yésus dihirupkeun deui numutkeun Injil.

1. Kakuatan Injil: Kumaha Kabangkitan Yesus nunjukkeun Kakuatanna

2. Kristus Hudangkeun: A Refleksi ngeunaan Kabangkitan Yesus

1. Rum 1: 3-4 - "Ngeunaan Putra-Na Yesus Kristus Gusti urang, anu dijieun tina siki Daud nurutkeun daging; Jeung nyatakeun jadi Putra Allah kalawan kakuatan, nurutkeun sumanget kasucian, ku hudangna ti nu maraot"

2. Rasul 13: 30-31 - "Tapi Allah ngangkat manéhna ti nu maraot: Sarta anjeunna katempo loba poé ti maranéhanana anu sumping up kalawan Anjeunna ti Galilea ka Yerusalem, anu saksi-Na ka jalma. Sarta kami dibewarakeun ka anjeun bungah. Warta, kumaha jangji anu dijanjikeun ka karuhun, Allah parantos ngalaksanakeun hal anu sami pikeun urang anak-anakna, nya éta anjeunna parantos ngahudangkeun deui Yesus; sakumaha anu diserat dina Jabur anu kadua ".

2 Timoteus 2:9 Di mana kuring nandangan kasusah, sakumaha anu ngalakukeun jahat, bahkan dugi ka beungkeut; tapi firman Allah henteu kabeungkeut.

Paul sangsara pikeun da'wah Firman Allah komo disimpen di panjara, tapi Firman Allah teu kabeungkeut jeung teu bisa dieureunkeun.

1. Kakuatan Firman Allah: Kumaha Injil Bisa Nanggung Naon waé

2. Nangtung Teguh dina Iman: Dorongan pikeun Jaman Hésé

1. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

2. Lukas 4: 18-19 - Roh Gusti aya kana kuring, sabab anjeunna geus anointed kuring pikeun ngahutbah Injil ka nu miskin; Anjeunna ngutus kuring pikeun nyageurkeun anu patah hati, pikeun ngawawarkeun kabebasan ka anu ditawan, sareng malikkeun paningalan ka anu lolong, pikeun ngabébaskeun anu kaserang.

2 Timoteus 2:10 Ku sabab eta, kuring nanggung sagala hal demi umat pilihan, supaya maraneh oge meunang kasalametan anu aya dina Kristus Yesus jeung kamulyaan anu langgeng.

Paul endured sagala hal demi umat pilihan, ambéh maranéhanana bisa narima kasalametan ngaliwatan Yesus Kristus jeung ngalaman kamulyaan langgeng.

1. The Power of Endurance ??Kumaha Paul? 셲 Kahayang pikeun Tabah Ngabuka Jalan Pikeun Umat Pinilih? 셲 Kasalametan

2. Ganjaran Kurban ??Kumaha Paulus? 셲 Aksi Teu Egois Nyababkeun Kamulyaan Abadi pikeun Umat Pinilih

1. Pilipi 3:10-14 ??Paulus? 셲 Ngudag Kabeneran sareng Ganjaran Abadi

2. Ibrani 12:1-3 ??Kakuatan Kesabaran dina Iman

2 Timoteus 2:11 Ieu paribasa satia: Pikeun lamun urang maot jeung manéhna, urang ogé bakal hirup jeung manéhna.

Ieu mangrupakeun paribasa satia yen lamun urang maot jeung Yesus, urang ogé bakal hirup jeung Anjeunna.

1. Hirup jeung Yesus: Harepan Hirup Langgeng

2. Maot jeung Yesus: Biaya Hirup Abadi

1. Rum 6:8-11 - Ayeuna lamun urang maot jeung Kristus, urang yakin yén urang ogé bakal hirup jeung manéhna.

2. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, ? 쏧 am kebangkitan sareng kahirupan. Sing saha anu percaya ka Kami, sanajan geus paeh, tangtu bakal hirup, jeung sing saha anu hirup jeung percaya ka Kami moal paeh.??

2 Timoteus 2:12 Lamun urang sangsara, urang oge bakal marentah jeung Anjeunna;

Kasangsaraan tiasa janten bagian tina kahirupan urang Kristen, tapi pamustunganana tiasa ngakibatkeun pamaréntahan sareng Kristus. Nolak Kristus bakal nyababkeun Anjeunna nolak urang.

1. "Jalan Sangsara: Jalan Menuju Ganjaran Abadi"

2. "Pilihan Dupi Anjeun: Mungkir atanapi Reign kalawan Kristus"

1. Rum 8:17 - "Jeung lamun anak, lajeng ahli waris; ahli waris Allah, jeung joint-ahli waris jeung Kristus; lamun kitu jadi nu urang sangsara kalawan anjeunna, urang bisa jadi ogé glorified babarengan."

2. Ibrani 10: 32-39 - "Tapi nginget-nginget jaman baheula, di mana, sanggeus anjeun cahayana, anjeun endured gelut gede afflictions; Sabagean, whilst anjeun dijieun gazingstock duanana ku reproaches jeung afflictions; jeung sabagean. , Samentawis anjeun janten pendamping jalma-jalma anu dianggo sapertos kitu. Pikeun anjeun gaduh welas asih ka kuring dina beungkeutan kuring, sareng kalayan bungah ngarampas barang-barang anjeun, terang dina diri anjeun yén di sawarga anjeun gaduh zat anu langkung saé sareng tahan. kayakinan aranjeun, anu ganjaranana gede ganjaranana. Sabab aranjeun kudu sabar, supaya saenggeus ngalampahkeun pangersa Allah, aranjeun bisa narima jangji. "Ayeuna anu adil bakal hirup ku iman, tapi upami aya anu mundur, jiwa Kami moal resep ka anjeunna. Tapi urang sanés jalma anu mundur kana karusakan, tapi jalma anu percaya kana nyalametkeun jiwa. ."

2 Timoteus 2:13 Upami urang henteu percanten, anjeunna tetep satia: anjeunna moal tiasa nampik dirina.

Paul nyorong jalma-jalma percaya pikeun tetep satia, sanaos batur henteu percanten, sabab Allah salawasna satia sareng teu tiasa mungkir Dirina.

1. Kasatiaan Allah dina Nyanghareupan Kafir

2. Kakuatan Iman ka Allah

1. Epesus 2: 8-10 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman, sarta ieu teu ngalakukeun sorangan; eta teh karunia Allah? 봭 ot hasil tina karya, jadi teu aya anu bisa ngagungkeun.

2. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus ka jalma anu cinta ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2 Timoteus 2:14 Tina hal-hal ieu nginget-ngingetkeun aranjeunna, ngingetkeun aranjeunna ka payuneun Gusti supados aranjeunna henteu narékahan ngeunaan kecap-kecap anu henteu aya kauntungan, tapi pikeun ngaganggu anu ngadangukeun.

Paul nyorong Timoteus pikeun ngingetkeun gareja pikeun difokuskeun urusan spiritual tinimbang sengketa ngeunaan kecap teu penting.

1. "Kakuatan Persatuan: Naon Anu Urang Bisa Ngahontal Nalika Urang Ngahiji"

2. "Fokus kana Naon Anu Pangpentingna: Ngartos Pentingna Rohani Kecap Urang"

1. Pilipi 2:14-15 - "Lakukeun sagala hal tanpa grumbling atawa disputing, nu bisa jadi tanpa cacad jeung polos, barudak Allah tanpa cacad di satengahing generasi bengkok jeung twisted, diantara saha anjeun caang sakumaha lampu di dunya. ."

2. James 3: 13-18 - "Saha nu wijaksana jeung pamahaman diantara anjeun? Ku kalakuan alus-Na hayu anjeunna némbongkeun karya-Na dina meekness hikmah."

2 Timoteus 2:15 Diajar pikeun nembongkeun diri anjeun disatujuan ku Allah, hiji pagawe anu teu perlu isin, rightly ngabagi kecap bebeneran.

Timoteus didorong pikeun rajin diajar sareng ngainterpretasikeun Alkitab sacara akurat supados nyenangkeun Allah.

1. Jalan ka Persetujuan Sajati: Ngabagi Kecap Kaleresan

2. Pentingna Pamahaman Kitab Suci: Ngalengkepan Diri Pikeun Pangersa Allah

1. Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun nyalira. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun.

2. 2 Peter 1: 20-21 - Nyaho ieu mimitina sadaya, nu no nubuat Kitab Suci asalna tina interpretasi batur urang sorangan. Pikeun nubuat teu kungsi dihasilkeun ku wasiat manusa, tapi lalaki ngomong ti Allah sakumaha aranjeunna dibawa sapanjang ku Roh Suci.

2 Timoteus 2:16 Tapi jauhkeun omongan-omongan anu hina jeung sia-sia;

Urang Kristen kedah nyingkahan paguneman anu profan sareng kosong, sabab nyababkeun kajahatan langkung jauh.

1. ? 쏶 hun Evil: Ngajauhan Ucapan Jahat??

2. ? 쏷 anjeunna Kakuatan Kecap-kecap anjeun: Ngahindarkeun Obrolan Profane sareng Bajingan ??

1. Yakobus 3:5-6 - ? Ku kituna létah téh anggota saeutik, sarta boasteth hal hébat. Behold, kumaha hébat masalah seuneu saeutik kindleth! Jeung létah téh seuneu, a dunya iniquity: kitu ogé létah diantara anggota urang, éta defileth sakabeh awak, sarta setteth on seuneu kursus alam; jeung dihurungkeun seuneu naraka.??

2. Siloka 15:4 - ? 쏛 létah cageur téh tangkal kahirupan: tapi perverseness dinya téh breach dina sumanget.??

2 Timoteus 2:17 Jeung kecap maranéhanana bakal dahar sakumaha doth canker a: saha Hymeneeus jeung Philetus;

Himeneus jeung Filetus nyebarkeun ajaran palsu anu diibaratkeun kanker.

1. Bahaya Pangajaran Palsu - Siloka 19:27

2. Ngajaga Ngalawan Pangajaran Palsu - Rasul 20:28-31

1. Epesus 4:14 - Nu henceforth urang jadi deui barudak, tossed ka jeung fro, jeung dibawa kira-kira jeung unggal angin doktrin, ku sleight manusa, jeung craftiness licik, whereby maranéhanana bohong di nungguan nipu.

2. Titus 1: 9 - Nyekel gancang kecap satia sakumaha anjeunna geus diajarkeun, ku kituna manéhna bisa ku doktrin alus duanana exhort jeung ngayakinkeun nu gainsayers.

2 Timoteus 2:18 Saha ngeunaan bebeneran geus erred, nyebutkeun yen jadian geus kaliwat; jeung ngaragragkeun iman sabagian.

Petikan ieu ngabahas bahaya ajaran palsu ngeunaan pihudangeunana, anu tiasa nyababkeun iman sababaraha urang digulingkeun.

1. Kabeneran Kiamat: Kumaha Ngahindarkeun Ajaran Palsu.

2. Kakuatan Ajaran Palsu: Kumaha Éta Bisa Ngarusak Iman.

1. Mateus 22: 23-32 - The Saduki 'Unbelief dina kiamat.

2. John 11: 25-26 - Jangji Yesus ngeunaan Kahirupan Langgeng Ngaliwatan Kiamat.

2 Timoteus 2:19 Sanajan kitu, pondasi Allah tetep teguh, ngabogaan segel kieu: Gusti terang ka anu kagungan-Na. Jeung, Hayu unggal jalma anu ngaran Kristus undur tina iniquity.

Pondasi Allah téh kuat sarta urang kudu narékahan pikeun hirup dina cara anu pikaresepeun ka Mantenna.

1. Hayu urang émut yén kanyaah sareng kasatiaan Allah tetep teguh, sareng urang kedah hirup numutkeun pangersa-Na.

2. Urang kudu taat kana parentah Allah jeung ninggalkeun dosa urang pikeun hirup iman.

1. Jabur 36:5 - Asih Gusti, nun PANGERAN, manjang ka langit, kasatiaan Gusti dugi ka mega.

2. Rum 12: 1-2 - Kuring nanya ka anjeun kituna, baraya, ku mercies Allah, nampilkeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung ditarima ka Allah, nu ibadah spiritual Anjeun. Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna.

2 Timoteus 2:20 Tapi dina hiji imah gede teu ngan aya wadah tina emas jeung pérak, tapi ogé tina kai jeung taneuh; jeung sababaraha pikeun ngahargaan, sarta sababaraha pikeun dishonor.

Dina hiji imah gedé, aya rupa-rupa kapal, sababaraha di antarana dipaké pikeun tujuan terhormat sarta sababaraha anu dipaké pikeun tujuan hina.

1. Allah boga rencana pikeun unggal wadah di imah-Na

2. Pilihan urang nangtukeun jenis wadah urang bakal jadi

1. Rum 9:21 - Hath teu potter kakuatan leuwih liat, tina lump sarua nyieun hiji wadah keur ngahargaan, sarta séjén pikeun dishonor?

2. Paribasa 16:9 - Jantung A man's deviseth jalan-Na: tapi PANGERAN directeth léngkah-Na.

2 Timoteus 2:21 Ku sabab kitu, lamun saurang jalma ngabersihkeun dirina tina hal-hal ieu, anjeunna bakal janten wadah anu dihormat, disucikeun, sareng cocog pikeun dianggo master, sareng siap pikeun sagala padamelan anu hadé.

Sangkan bisa disiapkeun pikeun unggal karya alus, lalaki kudu nyucikeun dirina tina sagala unrighteousness.

1. Nyucikeun Diri pikeun Mangpaat Guru

2. Disiapkeun pikeun Unggal Gawé Hadé

1. 1 Peter 1: 13-17 - Ku alatan éta, kalawan pikiran anu waspada tur pinuh sober, nyetél harepan anjeun dina rahmat bisa dibawa ka anjeun nalika Yesus Kristus geus wangsit dina datangna-Na. Sabagé murangkalih anu taat, ulah saluyu sareng hawa nafsu anu jahat nalika anjeun hirup dina jahiliah. Tapi sagampil anjeunna anu disebut anjeun suci, jadi kudu suci dina sagala ngalakukeun; sabab aya tulisan: ? 쏝 e suci, sabab kuring suci.??

2. Rum 12: 2 - Ulah conform kana pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun. Lajeng anjeun bakal bisa nguji jeung approve naon Allah? 셲 wasiat téh? 봦 téh alus, pleasing tur sampurna bakal.

2 Timoteus 2:22 Kabur ogé nafsu nonoman: tapi nuturkeun kabeneran, iman, amal, karapihan, jeung jalma anu nelepon ka Gusti kaluar tina haté murni.

Sapanjang kahirupan urang, urang kedah nolak godaan nonoman sareng milarian kabeneran, iman, amal, sareng perdamaian sareng jalma-jalma anu satia nyauran Gusti.

1. The Power of Righteousness - kumaha carana hirup hirup bener ngaliwatan iman jeung amal.

2. Hirup di Peace - kumaha carana manggihan katengtreman di dunya ngaliwatan iman jeung amal.

1. 1 John 2: 15-17 - Ulah bogoh ka dunya atawa nanaon di dunya. Lamun aya jalma mikanyaah dunya, kanyaah Rama teu aya dina manéhna.

2. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness jeung timer kontrol.

2 Timoteus 2:23 Tapi patarosan bodo jeung unlearned ulah, nyaho yén maranéhna ngalakukeun strifes gender.

Kadé ulah patarosan foolish tur unlearned sabab bisa ngabalukarkeun argumen atawa disagreements.

1. The Power of Discernment - Pamahaman iraha bade nyingkahan paguneman nu tangtu

2. The Power of Wisdom - Nyaho iraha bade kalibet dina dialog bermakna

1. Siloka 15: 2 - Basa wijaksana ngagunakeun pangaweruh aright: tapi sungut fools poureth kaluar foolishness.

2. James 3:17 - Tapi hikmah anu ti luhur mimitina murni, lajeng peaceable, lemah lembut, sarta gampang pikeun jadi entreated, pinuh ku rahmat jeung bungbuahan alus, tanpa partiality, sarta tanpa hypocrisy.

2 Timoteus 2:24 Jeung hamba Gusti teu kudu narékahan; tapi kudu lemah lembut ka sakabeh jalma, bisa ngajar, sabar,

Abdi Gusti kedah lemah lembut, sabar, sareng tiasa ngajar.

1) Daya Sabar; 2) Mangpaat Lelembutan

1) Galata 5: 22-23 - "Tapi buah Roh nya éta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, lemah lembut, kahadean, iman, 23 Meekness, temperance: ngalawan sapertos teu aya hukum." 2) Kolosa 3: 12-14 - "Ku sabab éta, salaku umat pilihan Allah, anu suci sareng anu dipikacinta, kedahna ku welas asih, kahadean, rendah haté, lemah lembut, sabar ; 13 Sabar sareng silih hampura, upami aya jalma anu sanés. Saenyana, sakumaha Kristus geus ngahampura ka aranjeun, kitu deui aranjeun. 14Salajengna, hal-hal ieu kudu silih asih, nya eta beungkeutan kasampurnaan."

2 Timoteus 2:25 Dina lemah lembut ngadidik jalma anu nentang dirina; lamun Allah meureun bakal masihan aranjeunna tobat kana acknowledging bebeneran;

Pikeun ngawujudkeun tobat sareng ngaku kana bebeneran, Timoteus diparéntahkeun pikeun lemah lembut sareng ngalatih jalma anu nentang dirina.

1. Nyieun Meekness Misi Urang: Kumaha Meunangkeun Jalma ka Kristus kalawan Gentleness jeung Cinta

2. Transforming Oposisi kana Kasempetan: Kumaha mingpin Jalma kana Kaleresan kalawan Kahadean

1. Galata 5: 22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, lemah lembut sareng kadali diri. Ngalawan hal saperti teu aya hukum.

2. Epesus 4: 2 - Kalayan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing ku karana dina cinta.

2 Timoteus 2:26 Jeung supaya maranehna bisa cageur tina snare Iblis, anu dicokot captive ku manéhna di will-Na.

Petikan ieu tina 2 Timoteus 2:26 nyarioskeun kumaha jalma-jalma anu percaya tiasa dibébaskeun tina snare sétan ku ngandelkeun pangersa Allah.

1. Pangersa Allah: Konci Kabébasan tina Jerat Sétan

2. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Godaan: Cara Ngalawan Perangkap Sétan

1. Rum 12: 2 - Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun.

2. James 1: 12-13 - Rahayu hiji anu perseveres handapeun trial sabab, sanggeus ngadeg test, jalma nu bakal nampa makuta kahirupan nu Gusti geus jangji ka jalma anu mikanyaah anjeunna.

2 Timoteus 3 nyaéta bab katilu surat kadua nu ditulis ku rasul Paulus ka batur gawé jeung muridna nu dipikacinta, Timoteus. Dina bab ieu, Paulus ngingetkeun ngeunaan mangsa-mangsa susah nu bakal datang jeung ngajurung Timoteus pikeun tetep tabah dina iman jeung taat kana Kitab Suci.

Ayat 1: Paulus ngajelaskeun ciri-ciri jalma-jalma di jaman ahir (2 Timoteus 3:1-9). Manéhna ngingetkeun yén dina mangsa ieu, jalma bakal jadi pencinta dirina, pencinta duit, boastful, reueus, kasar, henteu patuh ka kolot, teu bersyukur, unholy, tanpa kontrol diri, brutal, teu mikanyaah naon alus. Aranjeunna bakal hianat sareng fitnah. Paulus naséhat Timoteus pikeun ngajauhan jalma-jalma sapertos kitu anu katingalina ibadah tapi mungkir kakawasaanana. Anjeunna ngingetkeun anjeunna yén jalma-jalma ieu moal suksés dina tipu dayana sabab kabodoanana bakal dibuktikeun.

Ayat 2: Paul nekenkeun ajén jeung wewenang Kitab Suci (2 Timoteus 3:10-17). Manéhna muji Timoteus pikeun nuturkeun pangajaran jeung tuladanna sanajan nyanghareupan panganiaya. Paul ngingetkeun anjeunna yén sadaya anu hoyong hirup saleh dina Kristus Yesus bakal nyanghareupan kasusah. Anjeunna nyorot pentingna neraskeun naon anu anjeunna pelajari ti budak leutik - tulisan suci anu tiasa ngajantenkeun jalma bijaksana pikeun kasalametan ku iman ka Kristus Yesus. Paul negeskeun yen sakabeh Kitab Suci diideuan ku Allah jeung nguntungkeun pikeun ngajarkeun, reproofing koréksi jeung latihan dina amal saleh ku kituna urang percaya bisa dilengkepan pikeun unggal karya alus.

Alinea 3: Bab éta ditungtungan ku muatan pikeun ngahutbah Firman kalayan satia (2 Timoteus 3:14-17). Paulus ngajurung Timoteus pikeun neraskeun naon nu geus diajarkeun jeung diyakinkeun ku manéhna ti budak leutik lantaran manéhna nyaho jalma-jalma nu diajarna—ngarujuk ka ninina Lois jeung indungna Eunike. Anjeunna ngajurung anjeunna sanés ngan kusabab Kitab Suci diilhamkeun tapi ogé kusabab éta ngalengkepan jalma-jalma mukmin pikeun unggal padamelan anu hadé. Paul ngecas anjeunna pikeun ngahutbah Firman dina usum jeung kaluar usum, reproving, rebuking, sarta exhorting kalawan kasabaran hébat sarta pangajaran.

Ringkesanana,

Bab tilu tina 2 Timoteus ngingetkeun ngeunaan ciri-ciri jalma-jalma dina dinten-dinten terakhir bari nekenkeun ajén sareng wewenang Kitab Suci.

Paul ngajelaskeun paripolah anu bakal kaprah dina waktos susah, naséhat Timoteus pikeun nyingkahan jalma-jalma sapertos kitu anu katingalina saleh tapi mungkir kakawasaanana.

Anjeunna negeskeun pentingna Kitab Suci anu diilhamkeun ku Allah, nguntungkeun pikeun ngajar sareng ngalengkepan jalma-jalma mukmin pikeun unggal padamelan anu saé. Paul ngecas Timoteus pikeun neraskeun naon anu anjeunna pelajari ti budak leutik sareng satia ngahutbah Firman kalayan sabar sareng ngajar. Bab ieu janten peringatan ngalawan turunna moral, negeskeun otoritas Kitab Suci, sareng tuduhan pikeun tetep tabah dina iman nalika ngalaksanakeun tanggung jawab pelayanan.

2 Timoteus 3: 1 Ieu ogé terang yén dina dinten-dinten terakhir bakal aya waktos anu bahaya.

Dina poé-poé ahir, mangsa-mangsa susah bakal datang.

1. "Enduring Times Hese: The Hope of Injil"

2. "Navigasi Jaman Kasulitan: Kakuatan dina Gusti"

1. Yesaya 40: 29-31 - Manéhna méré kakuatan ka pingsan, jeung manéhna anu teu boga kakuatan manéhna ngaronjatkeun kakuatan.

2. Jabur 46:1-2 - Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasusah.

2 Timoteus 3: 2 Pikeun lalaki bakal mikanyaah ka dirina sorangan, covetous, boasters, reueus, blaphemers, henteu nurut ka kolot, unthanked, unsucian,

Jalma bakal jadi egois, sarakah, sombong, reueus, jeung teu hormat ka kolot, teu bersyukur, jeung teu suci.

1. Bahaya Egois: Kumaha Ngahindarkeun Janten Rakus, Sombong, sareng Teu Hormat.

2. Kakuatan Syukur: Kumaha Hirup Kahirupan Kasucian sareng Kahormatan

1. Siloka 11:25 - A jalma berehan bakal makmur; sing saha nu nyegerkeun batur bakal nyegerkeun.

2. Rum 12:10 - Jadi devoted ka silih di cinta. Ngahargaan silih luhur diri.

2 Timoteus 3:3 Tanpa kaasih alamiah, pemutus gencatan senjata, tukang tuduh palsu, teu kaampeuh, galak, hina ka anu hade,

Jalma anu tanpa kaasih alam, megatkeun gencatan senjata, bohong nuduh batur, teu bisa ngadalikeun hawa nafsu maranéhanana, galak, jeung ngahina ka jalma alus dikutuk.

1. Kakuatan Cinta: Naha Kaasih sareng Kahadean Penting

2. Bahaya Ngahina: Kunaon Urang Kudu Ngahargaan Batur

1. Rum 12: 9-10 - Hayu cinta jadi tanpa dissimulation. Abor anu jahat; rengkuh kana nu hade.

2. James 3: 14-18 - Tapi lamun boga envying pait jeung pasea dina hate anjeun, teu kamulyaan, jeung teu ngabohong ngalawan bebeneran. hikmah ieu descends teu ti luhur, tapi earthly, sensual, devilish.

2 Timoteus 3:4 Ngahianat, hidep, luhur budi, leuwih mikacinta kana kasenangan ti batan mikanyaah ka Allah;

Jalma-jalma anu hianat, keras sirah, sareng sombong sareng anu ngutamakeun kasenangan tibatan bakti ka Allah, dihukum.

1. Kaasih Gusti langkung ageung tibatan kasenangan dunya

2. Bahaya-Bahayana Jadi Pikiran Luhur jeung Mandiri

1. Epesus 4: 17-19 - Leumpang ulah sakumaha kapir séjén leumpang, dina kasombongan pikiran maranéhanana, 18 ngabogaan pamahaman darkened, keur alienated tina kahirupan Allah ngaliwatan jahiliah nu aya dina maranehna, alatan lolong maranéhanana. manah: 19 Anu geus kaliwat rarasaan, geus nyerah kana hawa nafsu, pikeun migawe sagala najis kalawan sarakah.

2. James 4: 6-10 - Tapi anjeunna masihan langkung rahmat. Ku sabab kitu cenah, Allah nolak jalma reueus, tapi mere rahmat ka nu hina. 7 Ku sabab kitu, aranjeun pasrahkeun ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun. 8 Deukeut ka Allah, ku Mantenna bakal deukeut ka aranjeun. Cleanse leungeun anjeun, ye sinners; jeung purify hate anjeun, ye pikiran ganda. 9 Sing sangsara, tunggara, jeung ceurik; 10 Rendakeun diri di payuneun Gusti, sareng anjeun bakal diangkat.

2 Timoteus 3:5 Ngabogaan wujud ibadah, tapi nolak kakawasaanana;

Jalma bisa sigana boga wujud godly, tapi mungkir kakawasaan Allah. Penting pikeun ngajauhan jalma sapertos kitu.

1. The Power of Allah - Kumaha ngakuan sarta nangkeup hadiah na dina kahirupan urang.

2. Kauntungan Palsu - Ngabédakeun antara jalma-jalma anu leres-leres gaduh kakawasaan Gusti sareng jalma-jalma anu ngan ukur katingali.

1. 1 John 4: 1 - "Kakasih, ulah percanten ka unggal roh, tapi nguji roh-roh pikeun ningali naha aranjeunna ti Allah, pikeun loba nabi palsu geus Isro kaluar ka dunya."

2. Mateus 7:15-20 – “Waspada ku nabi-nabi palsu, anu datang ka aranjeun dina pakean domba, tapi di jerona mah srigala rakus. Anjeun bakal mikawanoh aranjeunna ku bungbuahan maranéhanana. Naha buah anggur dikumpulkeun tina rungkun cucuk, atanapi buah ara tina jukut? Jadi, unggal tangkal séhat ngahasilkeun buah anu alus, tapi tangkal anu gering ngahasilkeun buah anu goréng. Tangkal anu séhat moal tiasa ngahasilkeun buah anu goréng, ogé tangkal anu gering moal tiasa ngahasilkeun buah anu saé. Unggal tangkal anu teu ngahasilkeun buah alus bakal ditegor sarta dialungkeun kana seuneu. Ku kituna anjeun bakal mikawanoh aranjeunna tina buahna."

2 Timoteus 3: 6 Pikeun anu sapertos kieu nyaéta jalma-jalma anu ngarayap ka imah-imah, sareng ngajantenkeun awéwé-awéwé goblog anu sarat ku dosa, digiring ku sagala rupa hawa nafsu,

Guru-guru palsu nya eta jelema-jelema anu ngarayap ka imah-imah jeung ngajauhan awewe-awewe anu sarat ku dosa jeung digiring ku rupa-rupa kahayang.

1. Bahaya Guru Palsu

2. Hirup Kasucian Najan Godaan

1. Yakobus 1: 14-15 - "Tapi unggal jalma kagoda nalika anjeunna kagoda sareng kagoda ku kahayangna sorangan. Teras kahayang nalika kakandungan ngalahirkeun dosa, sareng dosa nalika parantos dewasa ngalahirkeun maot."

2. Paribasa 5: 3-5 - "Kanggo biwir awéwé terlarang ngeclak madu, sarta ucapan nya smoother ti minyak, tapi tungtungna manehna pait sakumaha wormwood, seukeut kawas pedang dua edged. suku nya turun ka maot; léngkahna nuturkeun jalan ka Sheol; manehna teu ponder jalan hirup; Jalan-jalanna nyimpang, sareng anjeunna henteu terang."

2 Timoteus 3:7 Salawasna diajar, tapi moal bisa datang kana pangaweruh bebeneran.

Jalma bisa méakkeun loba kahirupan maranéhanana diajar, tapi teu kungsi datang ka pangaweruh bebeneran.

1. Naha Pentingna Néangan Pangaweruh Sajati.

2. Ngudag Bebeneran Abadi, Henteu Pangaweruh Samentara.

1. John 17: 3 - Jeung ieu hirup langgeng, yen maranehna nyaho anjeun, hiji-hijina Allah sajati, jeung Yesus Kristus saha anjeun geus dikirim.

2. 2 Corinthians 4: 3-4 - Jeung sanajan Injil urang veiled, éta veiled ka jalma anu perishing, dina hal nu dewa dunya ieu geus dilolongan pikiran nu unbelief ambéh maranéhanana bisa teu ningali caang. tina Injil kamulyaan Kristus, anu gambar Allah.

2 Timoteus 3:8 Ayeuna sakumaha Jannes sareng Jambres ngalawan ka Musa, kitu ogé ieu ogé nolak bebeneran: jalma-jalma anu jahat pikiran, reprobate ngeunaan iman.

Jalma-jalma anu jahat akalna sareng imanna nolak kana bebeneran, sapertos Yanes sareng Jambres nolak Musa.

1. Kakuatan Nolak Kaleresan

2. Ngungkulan Halangan Iman

1. James 1: 2-4 - Anggap eta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun Persib. Sangkan ketekunan ngaréngsékeun pagawéanna supados anjeun asak sareng lengkep, henteu kakurangan nanaon.

2. Rum 5:3-5 - Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan di sufferings urang, sabab urang terang yen sangsara ngahasilkeun Persib; katekunan, karakter; jeung karakter, harepan. Jeung harepan teu nempatkeun urang éra, sabab cinta Allah geus dituang kaluar kana haté urang ngaliwatan Roh Suci, anu geus dibikeun ka urang.

2 Timoteus 3: 9 Tapi aranjeunna moal neruskeun salajengna: pikeun kabodoan maranéhna bakal manifest ka sadaya jelema, sakumaha ogé maranéhanana éta.

Jalma anu nyieun kaputusan bodo bakal kakeunaan pikeun dunya ningali.

1. Gusti bakal salawasna ngalaan bebeneran dina tungtungna.

2. Urang kudu salawasna narékahan pikeun nyieun kaputusan bijaksana.

1. Siloka 14:12 - Aya jalan anu katingalina leres, tapi tungtungna nuju kana maot.

2. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun.

2 Timoteus 3:10 Tapi anjeun parantos terang pisan kana ajaran abdi, cara hirup, tujuan, iman, kasabaran, amal, kasabaran,

Paulus ngingetkeun Timoteus ngeunaan sipat-sipat anu anjeunna pelajari ti anjeunna: doktrin, cara hirup, tujuan, iman, kasabaran, amal, sareng kasabaran.

1. Hirup Sabar jeung Sabar

2. Mangpaat Hirup Amal jeung Iman

1. Galata 5:22-23 - Buah Roh: Asih, Bungah, Damai, Kasabaran, Kahadean, Kahadean, Kasatiaan, Lemah Lemah, jeung Ngadalikeun Diri.

2. Rum 12: 12-13 - Girang dina harepan, sabar dina tribulation, tetep dina solat. Nyumbang kana kaperluan para wali jeung neangan pikeun nembongkeun silaturahmi.

2 Timoteus 3:11 Kasangsaraan, kasangsaraan, anu datang ka kuring di Antioki, di Ikonium, di Listra; naon persecutions I endured: tapi ti eta sadayana Gusti nyalametkeun kuring.

Paul endured loba kasusah jeung kasusah dina palayanan na, tapi Gusti dibébaskeun anjeunna tina éta kabéh.

1. Yéhuwa nyaahkeun urang dina mangsa kasulitan

2. Tabah Ngaliwatan Kasusah Ku Iman ka Allah

1. Budalan 14:13-14 - Jeung Musa ngadawuh ka jalma, "Ulah sieun, nangtung kénéh, sarta ningali kasalametan PANGERAN, anu anjeunna bakal nembongkeun ka anjeun dinten ieu: pikeun urang Mesir saha anjeun geus katempo kiwari. Anjeun moal ningali aranjeunna deui salamina. Gusti bakal tarung pikeun anjeun, jeung anjeun bakal tahan karapihan Anjeun.

2. Yesaya 55:8 - Pikeun pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi, nyebutkeun Gusti.

2 Timoteus 3:12 Leres, sareng sadaya anu hoyong hirup ibadah dina Kristus Yesus bakal nandangan panganiaya.

Urang Kristen nu hirup saleh bisa nyanghareupan panganiaya.

1. "Hirup Kahirupan Taqwa - Kakuatan pikeun Nahan Panganiayaan"

2. "Kumaha Kudu Tabah Dina Nyanghareupan Kasangsaraan"

1. 1 Peter 4:12-13 - tercinta, pikir eta teu aneh ngeunaan percobaan fiery nu nyoba anjeun, saolah-olah sababaraha hal aneh kajadian ka anjeun. Tapi girang, sabab anjeun partakers tina sangsara Kristus; yen, nalika kamulyaan-Na bakal wangsit, Anjeun bisa jadi bungah ogé kalawan kabagjaan exceeding.

2. Rum 8:18 - Pikeun kuring reckon yén sangsara jaman kiwari teu pantes mun dibandingkeun jeung kamulyaan nu bakal wangsit di urang.

2 Timoteus 3:13 Tapi jalma jahat jeung seducers bakal jadi beuki parah, deceiving, jeung keur deceived.

Lalaki jahat bakal beuki parah dina nipu sareng ditipu.

1. Naha Anjeun Ditipu?

2. Ningali Ngaliwatan Nipu.

1. Mateus 24: 11-13 "Jeung loba nabi palsu bakal timbul sarta ngabalukarkeun loba sesat. Sareng ku sabab kajahatan bakal ningkat, kanyaah seueur jalma bakal tiis."

2. 1 John 4: 1 "Kakasih, ulah percanten ka unggal roh, tapi coba roh-roh pikeun nempo naha maranéhna asalna ti Allah, pikeun loba nabi palsu geus Isro kaluar ka dunya."

2 Timoteus 3:14 Tapi tetep maneh dina hal nu geus diajar jeung geus assured of, nyaho saha anjeun geus diajar eta;

Paulus ngajurung Timoteus pikeun satia kana pangajaran nu geus diajarkeun ti Paulus jeung inget saha nu ngajarkeunana ka manéhna.

1. Kakuatan Guru anu Saé

2. Ketekunan Ngaliwatan Kakuatan Pangaweruh

1. Yohanes 8:31-32 , Ku sabab kitu Isa ngadawuh ka urang Yahudi anu geus palercaya ka Anjeunna, “Lamun aranjeun tetep dina pangandika Kami, maraneh bener-bener murid-murid Kami, sarta maraneh bakal nyaho kana bebeneran, jeung bebeneran teh bakal ngamerdikakeun maraneh. ”

2. Paribasa 2:3-5, Enya, lamun anjeun ceurik kaluar pikeun discernment, jeung ngangkat up sora anjeun pikeun pamahaman, lamun néangan manéhna salaku pérak, jeung néangan manéhna salaku pikeun harta karun disumputkeun; mangka anjeun bakal ngarti sieun Gusti, sarta manggihan pangaweruh Allah.

2 Timoteus 3:15 Jeung ti budak leutik maneh geus nyaho Kitab Suci, nu bisa ngajadikeun anjeun wijaksana kana kasalametan ngaliwatan iman ka Kristus Yesus.

Timoteus diajarkeun kitab suci ti leuleutik, sarta bisa ngakibatkeun hikmah jeung kasalametan ngaliwatan iman ka Yesus Kristus.

1. Kumaha Narima Kasalametan Ngaliwatan Kitab Suci

2. Hirup Hirup Iman Ngaliwatan Kakawasaan Kitab Suci

1. Rum 10:17 - Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah.

2. Jabur 119:105 - Kecap anjeun lampu pikeun suku kuring, jeung lampu pikeun jalan kuring.

2 Timoteus 3:16 Sakabeh Kitab Suci diturunkeun ku ilham Allah, sarta mangpaat pikeun doktrin, pikeun teguran, pikeun ngabenerkeun, pikeun ngajarkeun kabeneran.

Kitab Suci dipasihkeun ku Allah ka urang sareng tiasa dianggo pikeun ngajar urang, ngabimbing urang sareng ngabantosan urang pikeun hirup leres.

1. Kakuatan Firman Allah: Kumaha Kitab Suci Bisa mangaruhan Kahirupan Urang

2. Diajar Hirup Alus ngaliwatan Kitab Suci

1. paribasa 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sagala haté anjeun; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku manéhna, sarta manéhna bakal ngarahkeun jalan Anjeun.

2. Jabur 119:105 - Kecap anjeun lampu pikeun suku kuring, jeung lampu pikeun jalan kuring.

2 Timoteus 3:17 Supaya jalmi-jalmi Allah teh sampurna, dijantenkeun sagala rupi amal hade.

Petikan éta nekenkeun pentingna ngalengkepan diri ku pagawéan anu hadé pikeun ngawula Yéhuwa.

1. "Urang Dipanggil Pikeun Ngawula: Pentingna Migawé Panggawé Sadérék pikeun Allah"

2. "Sampurnakeun Diri Urang: Tumuwuh dina Iman Ngaliwatan Karya Saé"

1. Yakobus 2:14-17, "Naon gunana, dulur-dulur, lamun aya anu nyebutkeun boga iman tapi teu boga pagawean? Naha iman eta bisa nyalametkeun manehna? Lamun lanceuk-lanceukna kurang papakean jeung kurang dahareun sapopoe; Jeung salah sahiji anjeun nyebutkeun ka maranehna, "Pindah dina karapihan, jadi warmed jeung ngeusi," tanpa masihan aranjeunna hal diperlukeun pikeun awak, naon gunana? Kitu ogé iman ku sorangan, lamun teu boga karya, maot. "

2. Epesus 2:8-10, "Kanggo ku rahmat anjeun geus disalametkeun ngaliwatan iman. Jeung ieu téh lain kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast. Pikeun urang. Nyaeta karya-Na, anu diciptakeun dina Kristus Yesus pikeun karya-karya anu hadé, anu parantos disiapkeun ku Allah sateuacanna, anu urang kedah leumpang di dinya."

2 Timoteus 4 nyaéta bab kaopat jeung pamungkas tina surat kadua nu ditulis ku rasul Paulus ka batur gawé jeung muridna nu dipikacinta, Timoteus. Dina bab ieu, Paulus méré pituduh pamungkas jeung dorongan ka Timoteus waktu nyanghareupan tangtangan dina palayanan.

Ayat 1: Paulus maréntahkeun Timoteus pikeun nguarkeun Firman kalayan satia (2 Timoteus 4:1-5). Anjeunna solemnly ngadesek anjeunna pikeun ngahutbah kecap dina lampu tina judgment hareup Kristus. Paulus negeskeun yén bakal aya waktuna jalma-jalma moal tahan kana pangajaran anu bener, tapi bakal milarian guru anu nyarioskeun naon anu aranjeunna hoyong ngadangukeun. Manéhna ngajurung Timoteus sangkan jadi waras, tabah sangsara, jeung ngalaksanakeun palayanan sabagé penginjil. Anjeunna ngingetkeun anjeunna ngeunaan miangna anu caket ti dunya ieu tapi ngajamin anjeunna yén aya makuta kabeneran anu ngantosan sadayana anu resep kana némbongan Kristus.

Ayat ka-2: Paulus ngeunteung kana pangalaman pribadina jeung paménta pikeun sosobatan (2 Timoteus 4:6-18). Anjeunna ngaku yén anjeunna parantos dituang salaku kurban inuman sareng waktos angkatna parantos caket. Sanajan nyanghareupan ditinggalkeun ku loba, anjeunna expressed sukur pikeun ayana babaturan satia kayaning Lukas. Paul ogé nyebutkeun Alexander nu coppersmith nu loba ngarugikeun anjeunna. Tapi, anjeunna negeskeun yén Yéhuwa nangtung di sisi anjeunna sareng nguatkeun anjeunna dina waktos susah.

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku salam pribadi sareng ucapan pamungkas (2 Timoteus 4:19-22). Paulus ngintun salam ti rupa-rupa jalma kaasup Priska, Akwila, Onesiforus, Erastus, Trofimus, Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia, jeung dulur-dulur kabeh. Anjeunna ngadoakeun rahmat Allah ka aranjeunna sadayana. Dina panutup biantara, Paulus nyuhunkeun katengtreman Allah marengan Timoteus bari nganyatakeun kapercayaan kana kasatiaan Allah.

Ringkesanana,

Bab opat tina 2 Timoteus ngandung parentah ahir jeung refleksi ti Paulus.

Anjeunna maréntahkeun Timoteus pikeun nguarkeun Firman kalayan satia, ngingetkeun yén jalma-jalma bakal nampik pangajaran anu leres.

Paul ngeunteung kana kaberangkatan dirina anu caket sareng nganyatakeun sukur pikeun sosobatan anu satia bari ngaku ka jalma anu parantos ngarugikeun anjeunna. Anjeunna negeskeun ayana sareng kakuatan Gusti dina waktos susah.

Bab ieu dipungkas ku salam pribadi sareng doa pikeun rahmat sareng katengtreman Gusti. Bab ieu boga fungsi minangka muatan pikeun tetep tabah dina da'wah, ngeunteung kana pangalaman Paulus, jeung ngingetkeun kasatiaan Allah di tengah-tengah tangtangan.

2 Timoteus 4: 1 Ku kituna kuring maréntahkeun ka anjeun di payuneun Allah, sareng Gusti Yesus Kristus, anu bakal nangtoskeun jalma-jalma anu hirup sareng anu paéh nalika munculna sareng Karajaan-Na;

Paul exhorts Timoteus pikeun taat ka Allah jeung Kristus, anu bakal nangtoskeun hirup jeung maot lamun Anjeunna mucunghul.

1. Poe Kiamat: Nyanghareupan Kanyataan Kalanggengan

2. Hirup dina Cahya Kristus mulang

1. Ibrani 4:13 - “Teu aya dina sagala ciptaan anu disumputkeun ti payuneun Allah. Sagalana diungkabkeun sareng diungkabkeun di payuneun anjeunna anu kedah dipertanggungjawabkeun."

2. Rum 14:12 - "Jadi lajeng unggal urang bakal masihan hiji akun dirina ka Allah."

2 Timoteus 4:2 Ngawurkeun pangandika; jadi instan dina mangsa, kaluar usum; reprove, rebuke, exhort kalawan sagala longsaffering jeung doktrin.

Petikan ieu nyorong para da'wah pikeun ngahutbah firman Allah kalayan satia, henteu paduli kaayaanana.

1: Ngawartakeun Firman Allah kalawan Boldly

2: Ngawawarkeun Firman Allah kalawan Sabar

1: Rasul 20:20-21 - "Kuring diteundeun deui nanaon nu mantuan, tapi ngumumkeun ka anjeun, sarta ngajarkeun maneh umum jeung ti imah ka imah, mere kasaksian ka urang Yahudi, kitu ogé ka Yunani, tobat ka Allah jeung iman ka urang. Gusti Yesus Kristus."

2: Ibrani 4:12 - "Sabab pangandika Allah teh hirup jeung kawasa, sarta leuwih seukeut ti batan pedang dua edged, piercing nepi ka pamisah jiwa jeung sumanget, sarta sendi jeung sumsum, sarta mangrupakeun discerner pikiran. jeung maksud ati."

2 Timoteus 4:3 Pikeun waktuna bakal datang nalika maranéhna moal endure doktrin alus; tapi sanggeus hawa nafsu maranéhanana baris numpuk ka sorangan guru, ngabogaan Ceuli itching;

Jalma-jalma enggal-enggal nampik doktrin anu leres sareng milarian guru anu bakal nyarioskeun naon anu aranjeunna hoyong ngadangukeun.

1. Mariksa Haté: Ulah Nurutkeun Pangajaran Palsu

2. Nolak Pangajaran Palsu: Cekel Pageuh kana Firman Allah

1. 2 Peter 2: 1-3 - Tapi aya nabi palsu ogé diantara jalma, sanajan bakal aya guru palsu diantara anjeun, anu privily bakal mawa dina heresies damnable, malah denying Gusti anu meuli eta, jeung mawa kana diri. karuksakan gancang.

2. Paribasa 14:12 - Aya jalan anu sigana leres pikeun manusa, tapi tungtungna nyaéta jalan maot.

2 Timoteus 4:4 Jeung maranéhna bakal ngajauhkeun Ceuli maranéhanana ti bebeneran, sarta bakal robah kana dongeng.

Jalma-jalma bakal ngajauhan bebeneran sareng nuturkeun dongéng.

1. "Bahaya Ngajauhan tina Kaleresan"

2. "Kakuatan Firman Allah"

1. Jabur 119:105, "Sabda Gusti mangrupikeun lampu pikeun suku abdi, sareng cahaya pikeun jalan abdi."

2. John 14: 6, "Yesus ngadawuh ka manehna, "Kami jalan, bebeneran, jeung kahirupan. Taya sahijieun datang ka Rama iwal ngaliwatan Kami."

2 Timoteus 4:5 Tapi awas dina sagala hal, tahan kasangsaraan, laksanakeun padamelan evangelist, buktikeun palayanan anjeun.

Timoteus didorong pikeun lalajo, nahan kasangsaraan, sareng ngalaksanakeun palayanan salaku penginjil.

1. Ketekunan: Nahan Kasangsaraan Pikeun Kamulyaan Allah

2. Ngalakukeun Pagawéan: Ngalaksanakeun Pelayanan Sadérék salaku Penginjil

1. Rum 8:28 Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu nyaah ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Pilipi 1:6 Sing yakin kana hal ieu pisan, yen Anjeunna anu geus mitembeyan pagawean anu hade di aranjeun bakal ngalaksanakeunana nepi ka poe Yesus Kristus.

2 Timoteus 4:6 Pikeun kuring ayeuna siap pikeun kurban, jeung waktu miang kuring geus deukeut.

Paul nganyatakeun kasiapanana pikeun ditawarkeun sareng nyatakeun yén waktos angkatna parantos caket.

1. "A Heart of Kesiapan" - A ngeunaan keur disiapkeun jeung siap pikeun unggal kaayaan dina kahirupan.

2. "The Nearness of Death" - A ngeunaan pamahaman maot sarta hirup hirup ka fullest na.

1. Mateus 6:34 - "Ku kituna ulah hariwang ngeunaan isukan, pikeun isukan bakal hariwang keur dirina. Cukup pikeun poé éta masalah sorangan."

2. Rum 14:8 - "Sabab lamun urang hirup, urang hirup ka Gusti, jeung lamun urang maot, urang maot ka Gusti. Ku sabab kitu, naha urang hirup atanapi maot, urang kagungan Gusti."

2 Timoteus 4:7 Abdi parantos ngempur perang anu saé, abdi parantos réngsé jalur abdi, abdi parantos ngajaga iman.

Paulus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngabéréskeun kursusna sareng tetep satia.

1. Tetep Teguh dina Iman - 2 Timoteus 4:7

2. Kakuatan pikeun Persib - 2 Timoteus 4: 7

1. 1 Korinta 9:24-27 - Paul ngabahas ngajalankeun lomba jeung striving pikeun hadiah.

2. Ibrani 12: 1-3 - Paul nyorong mukmin ngajalankeun lomba kalawan ketahanan sarta ngalereskeun panon maranéhanana dina Yesus.

2 Timoteus 4: 8 Ti ayeuna aya disimpen pikeun kuring makuta kabeneran, anu Gusti, hakim adil, bakal masihan kuring dina poé éta: jeung teu ka kuring wungkul, tapi ogé ka sakabeh jalma anu mikanyaah penampilan-Na.

Paulus ngingetkeun Timoteus ngeunaan makuta kabeneran anu ngantosan anjeunna sareng sadaya umat percaya anu resep kana munculna Yesus.

1. Mahkota Kabeneran: Bungah, Ganjaran Kami Pasti

2. Cinta Penampilan-Na: Telepon Pikeun Siap

1. Rum 14:10-12 - Tapi naha anjeun lulus judgment on adi anjeun? Atanapi anjeun, naha anjeun hina lanceuk anjeun? Pikeun urang sadaya bakal nangtung saméméh korsi judgment Allah; sabab aya tulisan, "Demi Kami anu hirup, saur Gusti, unggal tuur bakal sujud ka Kami, sareng unggal létah bakal ngaku ka Allah."

2. Wahyu 22:12 - "Behold, Kuring datang gancang; sareng ganjaran abdi aya sareng abdi, pikeun masihan unggal jalma numutkeun padamelanna."

2 Timoteus 4:9 Kudu getol geura datang ka Kami.

Paul ngajurung Timoteus pikeun datang ka anjeunna pas anjeunna tiasa.

1. "Pentingna Rajin"

2. "The Urgency tina Ta'at Timely"

1. Pandita 9:10 - "Naon waé anu ku tangan anjeun laksanakeun, laksanakeun kalayan sakuat tenaga..."

2. Ibrani 13:17 - "Taat ka pamingpin anjeun sarta tunduk ka aranjeunna, pikeun maranéhanana anu ngajaga lalajo leuwih jiwa anjeun, salaku jalma anu kudu masihan hiji akun."

2 Timoteus 4:10 Pikeun Demas geus ditinggalkeun kuring, geus dipikacinta dunya kiwari, sarta indit ka Tesalonika; Crescens ka Galatia, Titus ka Dalmatia.

Demas geus ninggalkeun Paulus, nyaah ka dunya leuwih ti Kristus, sarta geus indit ka Tesalonika, Crescens ka Galatia, sarta Titus ka Dalmatia.

1. Ulah Ninggalkeun Gusti pikeun Dunya

2. Cinta ka Pangéran Luhureun Sadayana

1. 1 Yohanes 2:15-17 - Ulah bogoh ka dunya atawa hal di dunya. Lamun aya jalma mikanyaah dunya, kanyaah Rama teu aya dina manéhna.

2. Ibrani 13: 5 - Tetep hirup anjeun bébas tina cinta duit, sarta jadi eusi ku naon nu Anjeun gaduh, pikeun anjeunna geus ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun atawa forsake anjeun."

2 Timoteus 4:11 Ngan ukur Lukas anu aya sareng abdi. Bawa Markus, bawa sareng anjeun: sabab anjeunna nguntungkeun pikeun abdi pikeun pelayanan.

Paul maréntahkeun Timoteus pikeun nyandak Markus sareng anjeunna, sabab anjeunna mangpaat pikeun palayanan Paulus.

1. Ajén Gawé Tim: Kumaha Gawé Babarengan Bisa Ngabantosan Kamentrian Urang

2. The Power of Partnership: The berkah tina Gawé Jeung Batur

1. Siloka 27:17 - Sakumaha beusi ngasah beusi, saurang ogé ngasah anu sanés.

2. Pandita 4: 9-10 - Dua leuwih hade tinimbang hiji, sabab maranéhna boga ganjaran alus pikeun gawé maranéhanana. Pikeun lamun maranehna ragrag, hiji bakal ngangkat sasama-Na. Tapi cilaka manéhna anu nyorangan lamun manéhna ragrag jeung teu boga séjén pikeun ngangkat manéhna!

2 Timoteus 4:12 Tikikus sim kuring diutus ka Epesus.

Paulus ngutus Tikikus ka Epesus.

1. Kakuatan Ngirim: Naon Anu Bisa Urang Diajar tina Conto Paulus

2. Buah Kasatiaan: Ganjaran tina Ngalaksanakeun Pangersa Allah

1. Rasul 20:17-38 - Perpisahan Paulus ka Sesepuh Epesus

2. Pilipi 2:19-30 - Pedaran Paulus ngeunaan Timoteus sareng Epaphroditus

2 Timoteus 4:13 Jubah anu kuring tinggalkeun di Troas sareng Karpus, nalika anjeun sumping, bawa sareng anjeun, sareng buku-buku, tapi khususna parchments.

Paul maréntahkeun Timoteus pikeun mawa jubah jeung buku nu ditinggalkeun di Troas jeung Carpus waktu Timoteus datang. Khususna, Paul nekenkeun pentingna parchments.

1. Pentingna Taat: Diréktif Paulus ka Timoteus pikeun mawa jubah jeung buku-buku ka manéhna negeskeun pentingna taat dina nuturkeun pangersa Allah.

2. Kakuatan Conto anu Hadé: Conto Paulus ngeunaan cara anjeunna ninggalkeun jubah sareng buku ka Carpus di Troas mangrupikeun palajaran anu kuat dina kapamimpinan sareng masihan conto anu hadé pikeun diturutan ku batur.

1. Mateus 7:24 - "Ku sabab eta sing saha hears ieu sayings of Mine, sarta ngalakukeun eta, Kuring bakal liken anjeunna ka lalaki wijaksana anu ngawangun imahna dina batu"

2. Siloka 13:13 - "Anjeunna anu despises kecap bakal ancur, tapi anjeunna anu takwa parentah bakal diganjar."

2 Timoteus 4:14 Aleksandr tukang tambaga ngalakukeun kajahatan ka kuring: Gusti ngabales anjeunna dumasar kana padamelan-Na.

Alexander tukang tembaga parantos ngarugikeun Timoteus sareng Paulus nyuhunkeun supaya Gusti ngabales anjeunna dumasar kana karya-karyana.

1. Gusti Bakal Boga Kecap Final - Kumaha Allah brings kaadilan ka jalma anu ngarugikeun urang

2. Kakuatan Doa - Kumaha Allah ngadangukeun pamundut urang sareng ngawalerna

1. Jabur 37:28-29 - Pikeun Gusti mikanyaah kaadilan; anjeunna moal ninggalkeun para wali-Na. Aranjeunna dilestarikan salamina, tapi anak-anak jalma jahat bakal dipotong.

2. Rum 12:19 - tercinta, pernah males kanyeri, tapi ninggalkeun ka murka Allah, sabab geus dituliskeun, "Pamales kanyeri mah, Kuring bakal repay, nyebutkeun Gusti."

2 Timoteus 4:15 Ti saha maneh kudu waspada; pikeun anjeunna hath greatly withstood kecap urang.

Paulus ngingetkeun Timoteus supaya sadar kana jalma-jalma khusus anu nentang ajaran Paulus.

1. Urang kudu waspada ka jalma-jalma nu nolak bebeneran Firman Allah.

2. Urang kudu tetep waspada dina iman jeung nolak ajaran palsu.

1. Kolosa 2: 8 - Tingali ka dinya nu teu saurang ogé nyokot anjeun captive ngaliwatan falsafah kerung jeung nu nipu, nu gumantung kana tradisi manusa jeung gaya spiritual unsur dunya ieu tinimbang on Kristus.

2. 1 John 4: 1 - Dear babaturan, ulah percanten unggal roh, tapi nguji roh ningali naha aranjeunna ti Allah, sabab loba nabi palsu geus Isro kaluar ka dunya.

2 Timoteus 4:16 Dina waleran kahiji kuring teu aya anu nangtung sareng kuring, tapi sadayana jalma-jalma ngantunkeun kuring.

Paul ngeunteung kana kurangna rojongan anjeunna nampi nalika anjeunna mimiti ditahan sarta ngaharepkeun yén Allah moal tahan eta ngalawan aranjeunna.

1. Kasatiaan Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

2. Nangtung jeung Katindas

1. Jabur 27:10 "Lamun bapa jeung indung kuring ditinggalkeun, lajeng Gusti bakal nyandak abdi."

2. 1 Petrus 4:19 ”Ku sabab kitu sing saha anu sangsara nurutkeun pangersa Allah, masrahkeun jiwana ka Anu Nyipta anu satia bari migawe kahadean.”

2 Timoteus 4:17 Sanajan kitu, Gusti jumeneng nyarengan kuring, sarta nguatkeun kuring; yen ku Kami da'wah bisa jadi pinuh dipikawanoh, sarta yén sakabéh kapir bisa ngadéngé: sarta kuring dileupaskeun tina sungut singa.

Paulus didorong jeung dikuatkeun ku Yéhuwa sangkan bisa ngawawarkeun ka sakumna bangsa-bangsa jeung dibébaskeun tina kaayaan bahaya.

1. Kakuatan Gusti: Manggihan Kawani jeung Kanyamanan dina Jaman Hésé

2. Panyadiaan Yéhuwa: Ngandelkeun Allah Dina Mangsa Panganiayaan

1. Jabur 18: 2 - Gusti teh batu abdi, bénténg abdi sarta deliverer abdi; Allah abdi batu abdi, di saha abdi nyandak ngungsi, tameng abdi jeung tanduk kasalametan abdi, stronghold abdi.

2. Yesaya 41:10 - Jadi teu sieun, keur Kami jeung anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh. Kami bakal nguatkeun anjeun sareng ngabantosan anjeun; Kami bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu kuring anu soleh.

2 Timoteus 4:18 Sareng Gusti bakal nyalametkeun abdi tina sagala padamelan jahat, sareng bakal ngajaga abdi dugi ka Karajaan sawarga-Na: ka saha waé kamulyaan salamina. Amin.

Paulus ngajurung Timoteus pikeun tetep satia ka Yéhuwa, sabab Mantenna bakal nyalametkeun jeung ngajaga manéhna tina sagala nu jahat jeung mawa manéhna ka Karajaan sawarga-Na.

1. Panyalindungan Pangéran: Percanten ka Allah Dina Mangsa Kasulitan

2. Iman Teu Goyah: Nangtung Teguh dina Gusti

1. Jabur 121: 7-8 - Gusti bakal ngajaga anjeun tina sagala jahat: Anjeunna bakal ngajaga jiwa anjeun. Gusti bakal ngawétkeun kaluar anjeun sarta datangna anjeun ti ayeuna mudik, komo salawasna.

2. 2 Peter 1:3-4 - Nurutkeun salaku kakuatan ketuhanan-Na geus dibikeun ka urang sagala hal anu pertain ka hirup jeung godliness, ngaliwatan pangaweruh manéhna nu geus disebut urang pikeun kamulyaan jeung kahadean: Whereby dibikeun ka urang exceeding gede jeung janji berharga: yén ku ieu anjeun bisa jadi partakers tina alam ketuhanan, sanggeus lolos tina korupsi anu aya di dunya ngaliwatan hawa nafsu.

2 Timoteus 4:19 Salam ka Priska jeung Akwila, jeung ka kulawarga Onesiforus.

Paulus ngirim salam ka Priska, Akwila, jeung kulawarga Onesiforus.

1. Kakuatan Kahadean: Kumaha Priska, Akwila, sareng Onesiforus nunjukkeun Kakuatan Kahadean sareng Berehan.

2. The Power of dorongan: Kumaha Paul wanti Garéja ngaliwatan Pangakuan jeung negeskeun.

1. Rum 16:3-4 - Salam ka Prisca jeung Akwila, dulur kuring dina Kristus Yesus, anu risked necks maranéhna pikeun hirup abdi, ka saha teu ngan kuring ngahaturkeun tapi ogé sakabéh jamaah di non-Yahudi.

4. 1 Tesalonika 5:11 - Ku sabab ajak karana jeung ngawangun karana nepi, sagampil anjeun lakukeun.

2 Timoteus 4:20 Erastus abode di Corinth, tapi Trofimus geus kuring ninggalkeun di Miletum gering.

Paulus ngantunkeun Trofimus, baturna, di Miletum anu gering.

1. The Power of Companionship: Paul jeung Trofimus

2. Kakuatan Silaturahmi: Miara Anu Ngabutuhkeun

1. Rasul 20: 4 - "Jeung aya marengan anjeunna ka Asia Sopater of Berea; jeung ti Tesalonika, Aristarchus jeung Sekundus; jeung Gayus urang Derbe, jeung Timoteus; jeung ti Asia, Tikikus jeung Trofimus.”

2. Pandita 4:9-10 - “Dua leuwih hade ti batan hiji; sabab maranéhna boga ganjaran alus pikeun gawé maranéhanana. Pikeun lamun maranehna ragrag, hiji bakal ngangkat sasama-Na: tapi woe pikeun manéhna nu nyorangan lamun manéhna ragrag; sabab anjeunna teu gaduh anu sanés pikeun ngabantosan anjeunna.

2 Timoteus 4:21 Kudu rajin datang saméméh usum tiis. Eubulus salam ka anjeun, jeung Pudens, jeung Linus, jeung Klaudia, jeung dulur sadaya.

Paulus ngajurung Timoteus supaya buru-buru ngadatangan saméméh usum tiris jeung ngintun salam ka Eubulus, Pudéns, Linus, Klaudia, jeung dulur-dulur séjénna.

1. The Urgency tina Pesen Paul urang: Jieun rusuh jeung nganjang Sateuacan Winter

2. Kakuatan Duduluran: Salam Paulus ka Eubulus, Pudéns, Linus, Klaudia, jeung dulur-dulur séjénna.

1. Paribasa 19: 2 - "Kahayang tanpa pangaweruh teu alus, sarta sing saha ngajadikeun rusuh jeung suku-Na misses jalan-Na."

2. Ibrani 10: 24-25 - "Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting pikeun papanggih babarengan, sakumaha geus kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana, sarta sakabeh leuwih salaku anjeun. tingali Poé geus deukeut."

2 Timoteus 4:22 Gusti Yesus Kristus nyarengan sumanget anjeun. Rahmat janten sareng anjeun. Amin.

Paul expresses berkah-Na ka Timoteus, wishing manéhna ayana Gusti Yesus Kristus jeung rahmat.

1. Kakuatan Berkah: Diajar Narima sareng Masihan Rahmat Gusti

2. Hirup dina Hadir Gusti: Ngabarukeun Komitmen Urang ka Kristus

1. Epesus 5: 1-2 - "Jadi imitators Allah, kituna, salaku barudak dearly dipikacinta tur hirup hiji kahirupan cinta, sagampil Kristus dipikacinta urang jeung masihan dirina nepi ka urang salaku kurban seungit jeung kurban ka Allah."

2. Rum 12: 1-2 - "Ku sabab eta, kuring ngajurung anjeun, dulur-dulur, dina panempoan rahmat Allah, pikeun kurban awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pikaresepeun ka Allah-ieu ibadah anjeun leres tur pantes. Ulah saluyu jeung pola dunya ieu, tapi kudu robah ku renewing pikiran anjeun. Lajeng anjeun bakal bisa nguji jeung approve naon Allah bakal --Na alus, pikaresepeun tur sampurna bakal ".

Titus 1 nyaéta bab kahiji tina surat nu ditulis ku rasul Paulus ka Titus, hiji batur gawé jeung sobat dina palayanan. Dina bab ieu, Paulus masihan pituduh ka Titus ngeunaan pengangkatan sesepuh sareng ngingetkeun ngalawan guru palsu.

Ayat 1: Paulus ngantebkeun kualifikasi jeung tanggung jawab para kokolot (Titus 1:1-9). Anjeunna ngakuan dirina salaku hamba Allah sareng rasul Yesus Kristus, nyerat ka Titus anu sami iman. Paulus ngajurung Titus pikeun ngangkat kokolot di unggal kota anu teu boga cacad, salaki anu satia jeung budak anu percaya. Para kokolot ieu kuduna lalaki anu dipikawanoh ku integritasna, lain mabok atawa mabok, tapi marahmay, ngadalian diri, jujur, suci, jeung disiplin. Maranéhanana kudu nyekel pageuh kana pesen dipercaya sakumaha diajarkeun sangkan aranjeunna tiasa ngadorong batur dina doktrin bener jeung refute jalma anu ngalawan eta.

Ayat 2: Paul ngingetkeun ngalawan guru palsu (Titus 1: 10-16). Manéhna ngajéntrékeun maranéhna sabagé jalma-jalma nu barontak nu ngaganggu sakabéh rumah tangga ku cara ngajarkeun hal-hal nu teu pantes pikeun kauntungan nu teu jujur. Paul ngadesek Titus pikeun nyentak aranjeunna supados aranjeunna leres dina iman sareng henteu merhatikeun mitos Yahudi atanapi paréntah manusa ti jalma-jalma anu nolak bebeneran. Anjeunna nyorot yén pikeun jalma anu najis pikiran sareng nurani, teu aya anu murni; maranehna ngaku nyaho ka Allah tapi mungkir Anjeunna ku lampah maranéhanana. Ieu guru-guru palsu teh hina, henteu patuh, teu pantes pikeun sagala pagawean anu hade.

Alinea 3: Bab ieu dipungkas ku pituduh-pituduh pikeun ngurus kelompok-kelompok khusus dina gereja (Titus 1:10-16). Paul advises Titus ngeunaan grup béda kayaning anggota pésta sunat ti kalangan Yahudi anu ngamajukeun prakték legalistic bertentangan jeung bebeneran rahmat. Anjeunna maréntahkeun anjeunna pikeun henteu merhatikeun atanapi percanten kana ajaran-ajaran anu ngabagi-bagi ieu, tapi langkung-langkung ditegor supados aranjeunna leres dina iman.

Ringkesanana,

Bab hiji Titus museurkeun kana pengangkatan sesepuh sareng ngingetkeun ngalawan guru palsu dina garéja.

Paulus masihan pituduh ka Titus ngeunaan kualifikasi sareng tanggung jawab para kokolot, ngantebkeun integritas sareng patuh kana doktrin anu leres.

Anjeunna ngingetkeun ngalawan guru palsu anu ngaganggu rumah tangga sareng ngamajukeun ajaran anu bertentangan sareng bebeneran. Paulus ngadesek Titus pikeun nyentak aranjeunna sareng henteu percanten kana ajaran-ajaranna anu ngapecah-belah.

Bab ieu ditungtungan ku parentah husus dina nungkulan grup promosi prakték legalistic. Bab ieu janten pituduh pikeun nunjuk pamingpin anu mumpuni, peringatan ngalawan ajaran palsu, sareng petunjuk pikeun ngajaga doktrin anu leres dina komunitas garéja.

Titus 1:1 Paul, abdi Allah, jeung rasul Yesus Kristus, nurutkeun iman umat Allah, jeung acknowledging tina bebeneran nu sanggeus godliness;

Paul teh rasul Yesus Kristus, sarta hamba Allah, anu dikirim pikeun nyebarkeun iman umat pilihan Allah jeung bebeneran godliness.

1. Panggero pikeun Nuturkeun Umat-umat Pilihan Allah sareng Ngaku Kaleresan Katuhanan

2. Ngalayanan Gusti sareng Hirup Nurutkeun Kaleresan-Na

1. Rum 1:17 - Pikeun di jerona kabeneran Allah diungkabkeun tina iman pikeun iman, sakumaha anu ditulis, "Nu soleh bakal hirup ku iman."

2. Epesus 4: 1-3 - Ku kituna kuring, hiji tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun leumpang dina ragam pantes panggero ka nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing ku karana dina cinta, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

Titus 1:2 Dina harepan hirup langgeng, anu Allah, anu teu bisa bohong, jangji, saméméh mimiti dunya;

Petikan ieu nekenkeun jangji Allah ngeunaan hirup langgeng sareng kabeneran-Na.

1: Jangji Hirup Abadi Allah

2: Kabeneran Allah anu Teu Kaampeuh

1: Yohanes 3:16 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna moal binasa, tapi meunang hirup langgeng.

2: Ibrani 6:18 - Allah ngalakukeun ieu ku kituna, ku dua hal unchangeable nu mustahil pikeun Allah ngabohong, urang anu geus kabur nyekel nyekel harepan diatur sateuacan urang bisa greatly wanti.

Titus 1:3 Tapi dina waktuna geus manifested kecap-Na ngaliwatan da'wah, nu geus komitmen ka kuring nurutkeun parentah Allah Jurusalamet urang;

Paulus dipasihan paréntah Gusti pikeun ngahutbah Firman dina waktosna.

1. Kakuatan Da'wah sareng Parentah Gusti

2. Firman Allah: Parentah anu kudu Diwartakeun

1. 2 Timoteus 4: 2 "Ngahutbah kecap; jadi siap dina mangsa jeung kaluar usum; reprove, rebuke, jeung exhort, kalawan kasabaran lengkep jeung pangajaran."

2. Yesaya 40:8 "Jukut layu, kembang layu, tapi pangandika Allah urang bakal langgeng."

Titus 1:4 Pikeun Titus, anak kuring sorangan nurutkeun kapercayaan umum: rahmat, rahmat, jeung perdamaian, ti Allah Rama jeung Gusti Yesus Kristus Jurusalamet urang.

Paul nulis surat ka putrana Titus, wishing anjeunna rahmat, rahmat, jeung perdamaian ti Allah Rama jeung Yesus Kristus.

1. Diajar tina conto iman Paulus.

2. Tumuwuh dina rahmat, rahmat, jeung katengtreman.

1. 2 Timoteus 1: 5 - "Kuring keur ngingetkeun iman tulus anjeun, nu mimiti cicing di nini anjeun Lois jeung di indung anjeun Eunice na, Kami persuaded, ayeuna hirup di anjeun ogé."

2. Pilipi 4: 6-7 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal hansip Anjeun. hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

Titus 1:5 Ku sabab eta Kami ninggalkeun maneh di Kreta, supaya maneh ngatur naon-naon anu dipikahayang, jeung ngangkat para kokolot di unggal kota, sakumaha anu ku Kami geus ditunjukkeun ka maneh.

Paulus ninggalkeun Titus di Kreta pikeun ngatur naon-naon nu kudu dilakonan jeung ngangkat para kokolot di unggal kota.

1. Kakuatan Tujuan: Milarian Tempat Anjeun dina Rencana Allah

2. Amanat Agung: Ngahontal Pikeun Ngawula ka Batur

1. Mateus 28: 19-20 - Ku sabab indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina ngaran Rama jeung Putra jeung Roh Suci, jeung ngajarkeun eta nurut sagalana Kuring geus paréntah ka anjeun.

2. Epesus 4:11-12 - Jadi Kristus sorangan masihan rasul, nabi, evangelists, pastor jeung guru, pikeun ngalengkepan umat-Na pikeun karya jasa, ku kituna awak Kristus bisa diwangun nepi.

Titus 1:6 Upami aya anu henteu cacad, salaki tina hiji istri, gaduh murangkalih anu satia, henteu dituduh gaduh karusuhan atanapi henteu diatur.

Petikan éta ngeunaan kualifikasi sesepuh di garéja, anu kalebet teu aya cacad sareng gaduh pamajikan sareng murangkalih anu satia anu henteu kaganggu.

1. "Hirup Kahirupan Tanpa Cacat: Hiji Pangajaran dina Titus 1:6"

2. "Kualifikasi Sepuh: Hiji Pangajaran dina Titus 1:6"

1. Epesus 5: 1-2 - "Ku kituna jadi imitators Allah, salaku barudak tercinta. Jeung leumpang dina cinta, sakumaha Kristus dipikacinta urang jeung masihan dirina nepi keur urang, kurban seungit jeung kurban ka Allah."

2. 1 Timoteus 3: 2-3 - "Ku alatan éta, hiji pangawas kudu luhur cela, salaki pamajikan hiji, sober-pikiran, kontrol diri, hormat, marahmay, bisa ngajar, teu mabok, teu telenges tapi lemah lembut. teu pasea, teu resep duit."

Titus 1:7 Pikeun uskup kudu tanpa cacad, salaku steward Allah; teu boga kahayang sorangan, teu geura-giru ambek, teu dibikeun ka anggur, teu striker, teu dibikeun ka untung kotor;

Uskup kedah ngalaksanakeun kahirupan anu teladan pikeun ngawula ka Gusti.

1: Dina Titus 1:7, Paulus ngingetkeun urang yén kahirupan urang kedah pantes pikeun disauran janten uskup Gusti.

2: Urang kudu teu cacad dina lampah, rendah haté dina sikep, jeung leupas tina karanjingan jeung amarah.

1: Epesus 4:1-3 - Ku sabab kitu, abdi, tawanan Gusti, neneda anjeun nu leumpang pantes tina vocation wherewith Anjeun disebut, jeung sagala lowliness jeung meekness, jeung longsuffering, forbearing karana dina cinta; Endeavoring ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

2: Yakobus 3:17 - Tapi hikmah anu ti luhur mimitina murni, teras damai, lemah lembut, sareng gampang diajak, pinuh ku welas asih sareng buah anu saé, tanpa pilih kasih, sareng tanpa munafik.

Titus 1:8 Tapi resep silaturahmi, mikanyaah lalaki alus, sober, adil, suci, sedeng;

1: Urang sadayana kedah narékahan pikeun somah, bageur, soleh, adil, suci, sareng sedeng.

2: Kaasih jeung kahadean téh sipat-sipat penting nu kudu dipimilik ku unggal urang Kristen.

1: Pilipi 4: 8-9 - Tungtungna, dulur-dulur, naon waé anu leres, naon waé anu terhormat, naon waé anu adil, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu matak dipuji, upami aya kaunggulan, upami aya anu pantes dipuji. , Pikirkeun hal-hal ieu.

2: James 1: 19-20 - Nyaho ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah.

Titus 1: 9 Nyepeng firman satia sakumaha anu parantos diajarkeun, supados anjeunna tiasa ku doktrin anu leres, boh pikeun ngajurung sareng ngayakinkeun anu ngahalangan.

Petikan ieu nekenkeun nyekel kana firman Allah anu satia, ku kituna jalma-jalma tiasa diyakinkeun pikeun ngajauhan dosa.

1. Kakuatan Firman: Kumaha Kaleresan Alkitabiah Bisa Ngarobah Kahirupan

2. Nolak Ajaran Palsu: Kumaha Firman Allah Nuntun Urang

1. 2 Timoteus 3: 16-17 - "Sadaya Kitab Suci nyaeta Allah-breathed tur mangpaat pikeun ngajarkeun, rebuking, correction jeung latihan dina amal saleh, ku kituna hamba Allah bisa tuntas dilengkepan keur unggal karya alus."

2. Ibrani 4: 12-13 - "Kanggo firman Allah hirup tur aktip. Sharper ti sagala pedang double-edged, eta penetrates malah ka ngabagi jiwa jeung sumanget, sendi jeung sumsum; eta nangtoskeun pikiran jeung sikep haté. Henteu aya dina sadaya ciptaan anu disumputkeun ti payuneun Allah. Sagalana diungkabkeun sareng diungkabkeun di payuneun anjeunna anu kedah dipertanggungjawabkeun."

Titus 1:10 Sabab loba jelema anu bajingan, tukang omong kosong, jeung tukang nipu, utamana jalma-jalma anu sunat.

Aya loba jalma anu unruly jeung omongan vainful, utamana maranéhanana iman Yahudi.

1. Bahaya Omongan Teu Katangtu - Ngajalajah bahaya ngucapkeun kecap-kecap anu teu diatur sareng kedah ati-ati ku kecap urang.

2. Iman Sunat - Ngajalajah iman urang Yahudi jeung pentingna dina kahirupan urang.

1. James 3: 6 - "Jeung létah téh seuneu, a dunya iniquity: kitu ogé létah diantara anggota urang, nu eta najis sakabeh awak, sarta setteth on seuneu kursus alam, sarta eta diatur dina seuneu. tina naraka."

2. Siloka 15:28 - "Haté jalma taqwa diajar pikeun ngajawab: tapi sungut nu jahat poureth kaluar hal jahat."

Titus 1:11 Anu sungutna kudu dieureunkeun, anu ngancurkeun sakabeh imah, ngajarkeun hal-hal anu henteu pantes, demi untung kotor.

Jalma anu ngajarkeun doktrin palsu pikeun kapentingan pribadi kedah dijempékeun.

1. Bahaya Doktrin Palsu

2. Karanjingan jeung Perils na

1. Ezekiel 13:18-19 - Jeung sebutkeun, Ku kituna saith Gusti Allah; Woe ka awewe nu ngaput bantal ka sadaya armholes, jeung nyieun kerchiefs kana sirah unggal stature pikeun moro jiwa! Naha anjeun bakal moro jiwa umat Kami, sareng naha anjeun bakal nyalametkeun jiwa-jiwa anu sumping ka anjeun?

2. 1 Timoteus 6:3-5 - Lamun saha wae ngajarkeun disebutkeun, sarta idin teu kecap damang, sanajan kecap Gusti urang Yesus Kristus, jeung doktrin nu nurutkeun godliness; Anjeunna reueus, teu nyaho nanaon, tapi doting ngeunaan patarosan jeung strifes kecap, whereof cometh dengki, strifes, railings, surmisings jahat, disputings perverse tina lalaki pikiran corrupted, sarta destituted tina bebeneran, supposes yén gain téh godliness: ti kitu mundur. sorangan.

Titus 1:12 Salah sahijina sorangan, malah nabi sorangan, ngomong, "Urang Kreta téh salawasna tukang bohong, sato galak jahat, beuteung slow."

Nabi sorangan nyatakeun yén urang Kreta téh tukang bohong, sato galak, jeung bellies slow.

1. Bahaya tipu daya

2. Kakuatan Karakter Alus

1. paribasa 10: 9 - Anjeunna anu walks di integrity walks aman, tapi anjeunna anu perverts cara na bakal jadi dipikawanoh.

2. Siloka 11: 3 - Integritas jalma jujur bakal nungtun aranjeunna, tapi perversity tina henteu satia bakal ngancurkeun aranjeunna.

Titus 1:13 Ieu saksi teh bener. Ku sabab kitu, tegor aranjeunna sharply, ambéh maranéhanana bisa cageur dina iman;

Paul maréntahkeun Titus pikeun nyentak guru-guru palsu supados aranjeunna tetep teguh dina iman.

1. Kakuatan Teguran: Kumaha Ngabales Pangajaran Palsu

2. Teguh Iman: Tetep Teguh Dina Nyanghareupan Guru Palsu

1. 2 Timoteus 4: 2-5 - Ngahutbah kecap; jadi instan dina mangsa, kaluar usum; reprove, rebuke, exhort kalawan sagala longsaffering jeung doktrin.

2. Epesus 4: 14-15 - Nu henceforth urang jadi euweuh deui barudak, tossed ka jeung fro, jeung dibawa kira-kira jeung unggal angin doktrin, ku sleight manusa, jeung craftiness licik, whereby maranéhanana bohong di nungguan nipu.

Titus 1:14 Teu merhatikeun dongeng-dongeng Yahudi, jeung parentah-parentah manusa, anu baralik tina bebeneran.

Paulus ngajurung Titus pikeun teu maliré kana ajaran-ajaran palsu, tapi fokus kana bebeneran.

1. Kakuatan Kaleresan: Diajar Ngabédakeun Naon Anu Nyata dina Jaman Palsu

2. Ngabalikan tina Dongeng: Nungkulan Godaan Nurutan Parentah Lalaki

1. paribasa 3: 5-7 - Percaya ka Gusti kalayan sagala haté anjeun; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku manéhna, sarta manéhna bakal ngarahkeun jalan Anjeun. Ulah jadi wijaksana dina panon sorangan: sieun Gusti, sarta indit ti jahat.

2. Kolosa 2: 8 - Waspada lest wae man spoil anjeun ngaliwatan filsafat jeung tipu daya vain, sanggeus tradisi lalaki, sanggeus rudiments dunya, jeung teu sanggeus Kristus.

Titus 1:15 Pikeun jalma murni sagala hal anu murni; tapi malah pikiran jeung nurani maranéhanana najis.

Sagala hal anu murni pikeun jalma anu murni, tapi pikeun jalma anu najis jeung unbelief, euweuh murni; malah pikiran jeung nurani maranéhna geus najis.

1. Ulah ngantep diri jadi najis, pikeun euweuh bakal tetep murni.

2. Kadé ngajaga kamurnian pikiran jeung nurani.

1. Epesus 4:17-32 - Nunda diri heubeul jeung ditunda diri anyar.

2. Siloka 4:23 - Jaga haté anjeun, sabab éta sumber kahirupan.

Titus 1:16 Maranehna ngaku yen maranehna nyaho ka Allah; tapi dina karya maranéhanana mungkir manéhna, keur abominable, jeung henteu patuh, jeung ka unggal karya alus reprobate.

Urang teu kudu ditipu ku jalma anu ngaku nyaho ka Allah, tapi mungkir Anjeunna ngaliwatan karya goréng maranéhanana.

1: "Hidupkeun Iman Urang: Panggero pikeun Gawé Hadé."

2: "Hirup Kahirupan Iman: Laku lampah Nyarios langkung ageung tibatan Kecap."

1: Yakobus 2: 14-17 "Naon gunana, dulur-dulur, upami aya anu ngaku iman tapi henteu ngagaduhan amal? Naha iman sapertos kitu tiasa nyalametkeun aranjeunna? Upamana lanceuk atanapi adina teu aya baju sareng tuangeun sapopoe. salah saurang ti aranjeun ngomong ka maranehna, "Geura karapihan; tetep haneut jeung nyeuseup," tapi teu nanaon dina kaperluan jasmani, naon gunana? Kitu oge, iman sorangan, lamun teu dibarengan ku lampah, maot."

2: Mateus 7: 21-23 "Henteu sadayana anu nyebatkeun ka abdi, 'Gusti, Gusti,' bakal asup ka Karajaan Sawarga, tapi ngan hiji anu ngalaksanakeun pangersa Bapa Kami anu di sawarga. Loba anu bakal nyarios ka kuring. Dina poe eta, 'Gusti, Gusti, naha urang teu nubuat dina ngaran anjeun jeung dina ngaran anjeun ngusir setan jeung dina ngaran anjeun ngalakukeun loba mujijat?' Teras Kami bakal nyarioskeun ka aranjeunna, 'Kuring henteu pernah terang ka anjeun. Jauh ti kuring, anjeun anu jahat!'"

Titus 2 nyaéta bab kadua tina surat anu ditulis ku rasul Paulus ka Titus, sasama padamel sareng pendamping dina palayanan. Dina bab ieu, Paul nyadiakeun parentah praktis pikeun grup béda dina komunitas garéja, emphasizing hirup godly jeung doktrin alus.

Ayat 1: Paul maréntahkeun Titus ngeunaan rupa-rupa kelompok umur dina garéja (Titus 2: 1-10). Anjeunna ngadesek Titus pikeun ngajarkeun doktrin anu saluyu sareng Injil Yesus Kristus. Sacara husus, manéhna ngajurung lalaki nu leuwih kolot pikeun jadi sober-pikiran, bermartabat, ngadalikeun diri, jeung iman nu séhat. Awéwé-awéwé anu sepuh diparéntahkeun pikeun hormat dina paripolah, sanés tukang fitnah atanapi budak anu seueur anggur, tapi guru anu hadé. Lalaki ngora didorong pikeun ngontrol diri sareng nunjukkeun integritas dina kalakuanana. Budak dititah jadi hamba anu tunduk tur satia.

Ayat 2: Paul nyorot karya panebusan Kristus sareng pangaruhna dina kahirupan umat percaya (Titus 2: 11-14). Anjeunna negeskeun yen rahmat Allah geus mucunghul bringing kasalametan pikeun sakabéh jalma. Rahmat ieu ngalatih jalma-jalma mukmin pikeun nyingkirkeun kajahatan sareng hawa nafsu duniawi bari hirup dikontrol diri, tegak, sareng taqwa dina jaman ayeuna. Paulus ngingetkeun Titus yén jalma-jalma mukmin ngarep-ngarep ngarep-ngarep anu bagja — munculna Gusti anu agung sareng Jurusalamet urang Yesus Kristus — anu masihan dirina pikeun urang pikeun nebus urang tina sagala kajahatan sareng nyucikeun pikeun dirina janten umat milik-Na anu getol kana padamelan anu hadé.

Ayat ka-3: Bab éta dipungkas ku pituduh-pituduh husus ngeunaan kumaha Titus kudu ngajarkeun hal-hal ieu (Titus 2:15). Paulus maréntahkeun Titus pikeun nyarioskeun hal-hal ieu kalayan wibawa supados teu aya anu malire anjeunna. Anjeunna naséhat pikeun henteu ngantep saha waé nganggap rendah anjeunna kusabab budak ngora, tapi janten conto dina ucapan, kalakuan, kanyaah, kasatiaan, sareng kasucian.

Ringkesanana,

Bab dua Titus nyadiakeun parentah praktis pikeun grup béda dina komunitas garéja, emphasizing hirup godly jeung doktrin alus.

Paulus maréntahkeun Titus ngeunaan paripolah jeung kalakuan lalaki kolot, awéwé kolot, lalaki ngora, jeung budak.

Anjeunna nyorot karya panebusan Kristus sareng dampakna kana kahirupan umat percaya, negeskeun kabutuhan pikeun nyingkirkeun kajahatan sareng hirup dina antisipasi balikna Kristus.

Bab éta dipungkas ku muatan ka Titus pikeun ngajarkeun hal-hal ieu kalawan wibawa, méré conto dina kahirupanana sorangan. Bab ieu janten pituduh pikeun hirup saleh dina komunitas garéja, nyorot kakuatan transformatif tina rahmat Allah sareng ngadesek jalma-jalma mukmin pikeun hirup saluyu sareng doktrin anu saé.

Titus 2: 1 Tapi anjeun nyarioskeun hal-hal anu janten doktrin anu leres:

1: Nyaritakeun bebeneran nu saluyu jeung Firman Allah.

2: Bagikeun Firman Allah kalayan satia sareng akurat.

1: Siloka 23:23-24 "Beuli bebeneran, ulah dijual; meuli hikmah, pangajaran, jeung pamahaman."

2: 2 Timoteus 4: 2 "Wajarkeun pangandika; janten siap dina usum sareng kaluar usum; tegor, tegor, jeung nalingakeun, kalawan sagemblengna kasabaran jeung pangajaran.”

Titus 2: 2 Sing lalaki anu sepuh janten sober, kubur, sedeng, sehat dina iman, dina amal, dina kasabaran.

Lalaki anu sepuh kedah hirup kasabaran, kaseriusan, temperance, kasatiaan, amal, sareng kasabaran.

1. Kautamaan Kasabaran: Manggih Tenang dina Badai Kahirupan

2. Hikmah Jaman: Kumaha Hirup Kahirupan Integritas

1. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti teu aya hukum.

2. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

Titus 2:3 Awéwé-awéwé anu sepuh ogé, sing paripolah anu pantes pikeun kasucian, henteu nuduh bohong, henteu nginum anggur, guru-guru anu hadé;

Awéwé anu sepuh kedah suci dina paripolahna, ngajauhan tuduhan palsu sareng mabok sareng ngajarkeun hal-hal anu hadé.

1. Hirup Suci Sabagé Awéwé Sepuh

2. Ngajarkeun Hal-hal Anu Hadé sareng Ngahindarkeun Anu Goréng

1. Epesus 4: 17-32 - Leumpang dina Manner Pantes pikeun Calling

2. Siloka 20:1 - Kakuatan Anggur jeung Inuman Kuat

Titus 2:4 Pikeun ngajar awéwé ngora pikeun sadar, nyaah ka salaki, nyaah ka budakna,

Petikan ieu nyorong urang pikeun ngajarkeun awéwé ngora pikeun ngontrol diri, nyaah ka salaki, sareng nyaah ka budakna.

1. "Hirup Cinta: Miara Kulawarga Urang"

2. "Kakuatan Kontrol Diri: Berkah pikeun Sarerea"

1. Epesus 5: 21-33 - tunduk ka silih kaluar tina reverence ka Kristus

2. Siloka 31:10-31 - sipat jeung kalakuan pamajikan idéal

Titus 2:5 Jadi wijaksana, chaste, keepers di imah, alus, taat ka salaki sorangan, yén firman Allah teu blasphemed.

Petikan éta nekenkeun pentingna pikeun awéwé wijaksana, chaste, keepers di imah, hade, tur taat ka salaki maranéhanana sangkan firman Allah teu blasphemed.

1. Awéwé: Hirup Nurutkeun Firman Allah

2. Kakuatan Wanoja Soleh

1. Siloka 31:10-31

2. 1 Petrus 3:1-7

Titus 2:6 Para nonoman kitu deui naroskeun sangkan sing ati-ati.

Petikan nyorong pamuda pikeun ngajaga sikep sober sareng wijaksana.

1. Hirup Kahirupan Hikmah: Nilai Sober Mindedness

2. A Pikiran Soleh: Sobriety Spiritual pikeun Lalaki ngora

1. Paribasa 23:19-20 - "Dengekeun anjeun, anaking, sarta jadi wijaksana, sarta pituduh haté anjeun dina jalan. Ulah jadi diantara winebibbers; di antara tukang dahar daging: Sabab nu mabok jeung glutton bakal datang ka kamiskinan: jeung drowsiness bakal make rags lalaki.

2. Siloka 3:21-22 - "Anaking, ulah ngantep aranjeunna indit ti panon anjeun: tetep hikmah sora jeung kawijaksanaan: Ku kituna bakal aranjeunna hirup pikeun jiwa thy, sarta rahmat pikeun beuheung thy."

Titus 2:7 Dina sagala hal, témbongkeun diri anjeun kana pola pagawéan anu hadé: dina doktrin nunjukkeun kabeneran, gravitasi, ikhlas,

Petikan ieu nyorong jalma-jalma mukmin pikeun nunjukkeun pagawéan anu hadé sareng ngadukung doktrin anu hadé.

1: Ngajalankeun kahirupan anu hadé - Titus 2: 7

2: Upholding doktrin alus - Titus 2: 7

1: Epesus 2:10 - Pikeun urang téh workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun sateuacanna urang kudu leumpang di aranjeunna.

2: 2 Timoteus 3: 16-17 - Sadaya Kitab Suci diilhamkeun ku Allah, sareng mangpaat pikeun doktrin, pikeun ngawadahan, pikeun ngabenerkeun, pikeun ngadidik dina kabeneran, supados abdi Allah tiasa lengkep, lengkep dilengkepan pikeun sagala anu hadé. gawe.

Titus 2:8 Ucapan anu alus, anu teu bisa dihukum; sing saha anu sabalikna bisa jadi isin, teu boga hal jahat ngomong ngeunaan anjeun.

Pentingna ngucapkeun kecap-kecap anu henteu dihukum sareng anu moal matak éra ka jalma anu nentang urang.

1: Kakuatan Kecap Urang - Kumaha kecap urang bisa dipaké pikeun alus, atawa ngabalukarkeun ngarugikeun.

2: Tanggung Jawab Kecap Urang - Kumaha urang boga tanggung jawab pikeun ngagunakeun kecap nu moal ngagambarkeun goréng dina urang atawa mawa éra ka jalma anu nentang urang.

1: Yakobus 3: 2-10 - Kakuatan létah sareng pentingna dina kahirupan urang.

2: Siloka 12:18 - Kakuatan kecap pikeun mawa hirup atawa maot.

Titus 2:9 Pamong-pamong kudu nurut ka dununganana, jeung nyenangkeun dirina dina sagala hal; teu ngajawab deui;

Petikan ieu nyorong abdi-abdi janten taat sareng nyenangkeun tuanna dina sagala hal, tanpa ngawalon deui.

1: Hirup Taat - Titus 2: 9

2: Ngalayanan kalayan Sikep Nyenengkeun - Titus 2:9

1: Epesus 6: 5-8 - Abdi, nurut tuan anjeun di bumi kalayan hormat sareng sieun, sareng kalayan ikhlas manah, sapertos anjeun bakal nurut ka Kristus.

2: Kolosa 3:22-24 - Abdi-abdi, nurut ka tuan bumi anjeun dina sagala hal; jeung ngalakukeun eta, teu ngan lamun panon maranéhanana nyaéta dina anjeun jeung pikeun meunangkeun kahadean maranéhanana, tapi jeung kajembaran hate jeung reverence ka Gusti.

Titus 2:10 Ulah purloining, tapi nembongkeun sagala kasatiaan alus; supaya maranehna bisa ngahias doktrin Allah Jurusalamet urang dina sagala hal.

1. Kakuatan Satia

2. Ngahias Doktrin Allah Jurusalamet Urang

1. Jabur 37:3, "Percanten ka Gusti sareng lampahkeun kahadean; dumuk di tanah sareng nikmati padang rumput hejo."

2. Ibrani 13:5 , "Jaga hirup anjeun bebas tina cinta duit, sarta puas ku naon anu anjeun gaduh, sabab anjeunna geus ngadawuh, "Kuring moal ninggalkeun anjeun atawa ninggalkeun anjeun."

Titus 2:11 Sabab kurnia Allah anu mawa kasalametan geus nembongan ka sadaya jelema.

Rahmat Allah geus diturunkeun ka sarerea, mawa kasalametan.

1. Cinta Saratna Gusti - Ngajalajah Rahmat Kasalametan

2. The Gift of Grace - Kumaha Nampa Kasalametan Allah

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

Titus 2:12 Ngajarkeun urang yen, denying ungodliness jeung hawa nafsu dunya, urang kudu hirup soberly, righteously, jeung godly, di dunya kiwari;

Hirup solehah di dunya ieu ku cara mungkir hawa nafsu duniawi.

1: Nolak Kajahatan sareng Nafsu Duniawi

2: Hirup Soberly, Alus, jeung Taqwa di Dunya Kiwari

1: 1 John 2: 15-17 - Ulah bogoh ka dunya atawa hal di dunya. Lamun aya jalma mikanyaah dunya, kanyaah Rama teu aya dina manéhna.

2: Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed jeung dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun.

Titus 2:13 Kami ngarep-ngarep pangharepan anu rahayu, sareng nembongan kamulyaan Allah anu agung sareng Juru Salamet urang Yesus Kristus;

Pangarep-arep anu rahayu nyaéta nembongan kamulyaan Yesus Kristus.

1. Neuteup Ka hareup: Nyiapkeun pikeun Penampilan Yesus Kristus anu Maha Agung

2. Ngarep-ngarep kana Jangji-Na deui Kristus

1. Yesaya 25:9 - Sarta eta bakal ceuk dina poé éta, Lo, ieu Allah urang; Kami parantos ngantosan anjeunna, sareng anjeunna bakal nyalametkeun urang: ieu PANGERAN; Kami geus ngantosan anjeunna, urang bakal bungah jeung girang dina kasalametan-Na.

2. Rum 8:24-25 - Pikeun urang disalametkeun dina harepan ieu, tapi harepan nu katempo teu harepan; sabab naha jalma masih ngarep-ngarep naon anu anjeunna tingali? Tapi upami urang ngarep-ngarep naon anu teu katingali, urang ngarep-arep ngantosan éta kalayan sabar.

Titus 2:14 Anu masihan dirina pikeun urang, supaya anjeunna tiasa nebus urang tina sagala kajahatan, sareng nyucikeun pikeun dirina janten umat anu khusus, getol kana padamelan anu hadé.

Allah nyerahkeun diri-Na pikeun urang pikeun nebus urang tina sagala dosa sareng ngajantenkeun urang janten jalma anu khusus anu hoyong ngalakukeun padamelan anu saé.

1. Kakuatan Panebusan: Kumaha Pangorbanan Allah Ngarobah Kahirupan Urang

2. Janten Jalma anu Midamel Hadé: Naon Hartosna Turutan Yesus

1. Rum 3: 24-25 - "Kanggo sadaya geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah, sarta diyakinkeun kalawan bébas ku rahmat-Na ngaliwatan panebusan anu sumping ku Kristus Yesus."

2. Epesus 2:10 - "Kanggo kami handiwork Allah, dijieun dina Kristus Yesus pikeun ngalakukeun karya alus, nu Allah disiapkeun sateuacanna pikeun urang ngalakukeun."

Titus 2:15 Hal-hal ieu ucapkeun, naroskeun, sareng tegor kalayan sagala kakawasaan. Hayu euweuh lalaki hina thee.

Petikan ieu nyorong jalma-jalma mukmin pikeun wani sareng henteu ngantepkeun dirina hina.

1. Teguh dina iman anjeun sarta ulah ngantep saha nganggap handap anjeun.

2. Janten wani dina kapercayaan anjeun sarta ulah sieun nangtung pikeun aranjeunna.

1. Epesus 6:10-11 - Kudu kuat dina Gusti jeung dina kakuatan kakuatan-Na. Pasangkeun baju perang anu pinuh ku Gusti, ku kituna anjeun tiasa tahan teguh ngalawan rencana Iblis.

2. 1 Peter 3:15 - Tapi dina hate anjeun ngahargaan Kristus Gusti salaku suci, salawasna keur disiapkeun pikeun nyieun pertahanan ka saha anu miwarang anjeun alesan pikeun harepan nu aya di anjeun; acan ngalakukeun eta kalawan gentleness tur hormat.

Titus 3 nyaéta bab katilu tina surat anu ditulis ku rasul Paulus ka Titus, sasama padamel sareng pendamping dina palayanan. Dina bab ieu, Paul nekenkeun pentingna karya alus, kabiasaan godly, jeung persatuan dina komunitas garéja.

Ayat 1: Paul ngingetkeun Titus ngeunaan kaayaan dosa baheula sareng rahmat Allah (Titus 3: 1-7). Anjeunna ngajurung aranjeunna pikeun tunduk ka pangawasa sareng pangawasa, siap pikeun sagala padamelan anu saé. Paulus negeskeun yén jalma-jalma anu percaya baheulana bodo, henteu patuh, katipu ku hawa nafsu sareng kasenangan, hirup dina niat jahat sareng dengki. Tapi, kahadean jeung asih Allah mucunghul ngaliwatan Yesus Kristus anu nyalametkeun maranehna ngaliwatan ngumbah regenerasi jeung pembaharuan ku Roh Suci. Kasalametan ieu henteu dumasar kana amal soleh sorangan, tapi dumasar kana rahmat Allah.

Ayat ka-2: Paulus negeskeun pentingna pagawéan anu hadé (Titus 3:8-11). Manéhna ngajurung Titus pikeun maksakeun hal-hal ieu ku kituna jalma-jalma nu percaya bisa ati-ati pikeun ngabdikeun diri kana pagawéan nu hadé. Karya alus ieu alus teuing jeung nguntungkeun pikeun jalma. Sanajan kitu, Paulus ngingetkeun ngalawan kontrovérsi bodo, silsilah, dissensitions, jeung pasea ngeunaan hukum sabab teu nguntungkeun jeung sia. Anjeunna mamatahan Titus pikeun nolak jalma-jalma anu ngapecah belah sanggeus méré peringatan.

Ayat ka-3: Bab éta dipungkas ku paréntah sareng salam pribadi (Titus 3:12-15). Paul ngawartosan Titus ngeunaan rencana-Na pikeun Artemas atanapi Tychicus pikeun ngiringan anjeunna di Nikopolis dimana anjeunna mutuskeun pikeun nyéépkeun usum tiis. Manéhna ngajurung Titus sangkan getol mantuan Zénas, pangacara jeung Apolos dina lalampahanana, sangkan maranéhna teu kakurangan nanaon. Tungtungna, anjeunna maréntahkeun jalma-jalma mukmin di Kreta pikeun diajar kumaha bakti diri kana pagawéan anu hadé pikeun kabutuhan anu diperyogikeun supados aranjeunna henteu hasil.

Ringkesanana,

Bab tilu Titus highlights rahmat Allah ka mukmin jeung pentingna karya alus sarta persatuan dina komunitas garéja.

Paul reminds Titus ngeunaan urut kaayaan dosa maranéhanana jeung rahmat Allah nyalametkeun ngaliwatan Yesus Kristus, emphasizing yén kasalametan dumasar kana rahmat Allah tinimbang amal sorangan.

Anjeunna negeskeun pentingna pagawéan anu hadé, ngadesek jalma-jalma mukmin pikeun bakti ka aranjeunna bari ngingetkeun kana kontroversi anu ngabagi. Paul nyimpulkeun ku parentah pribadi jeung salam, encouraging mukmin di Crete bakti diri kana karya alus pikeun kaperluan diperlukeun.

Bab ieu fungsi minangka panginget ngeunaan rahmat Allah, hiji exhortation kana karya alus, sarta panggero pikeun persatuan dina komunitas garéja.

Titus 3: 1 Emut aranjeunna pikeun tunduk kana pamaréntahan sareng kakawasaan, taat ka hakim, siap pikeun sagala padamelan anu saé,

Ngingetkeun jalma pikeun tunduk kana otoritas jeung ngalakukeun naon alus.

1. Ta'at ka Otoritas: Hiji Jalan kana Kabeneran

2. The Power of Good Works: Hirup Out Injil

1. Rum 13:1-7

2. Yakobus 2:14-26

Titus 3:2 Ulah ngomong jahat ka sasaha, ulah jadi tukang tawuran, tapi lemah lembut, nembongkeun sagala lemah lembut ka sadaya jelema.

Janten lemah lembut sareng nunjukkeun lemah lembut ka sadaya jalma, ngahindarkeun omongan anu jahat sareng gelut.

1. "Kakuatan Kahadean: Mangpaatkeun Kecap Urang"

2. "Berkah Lelembutan: Memilih Karendahan Hati Daripada Sombong"

1. Siloka 15:1 ”Jawaban anu lemah lembut ngaleungitkeun amarah, tapi kecap anu kasar matak ambek.”

2. Pilipi 4:5 ”Sing lelembutan aranjeun katenjo ka sarerea.”

Titus 3:3 Pikeun urang sorangan ogé kadang-kadang bodo, henteu patuh, ditipu, ngawula rupa-rupa nafsu jeung pleasures, hirup dina niat jahat jeung dengki, hate, jeung hates karana.

Jalma boga kacenderungan pikeun foolish, henteu patuh, jeung deceived, sarta bisa disetir ku hawa nafsu jeung pelesir, hasilna hirup dina niat jahat jeung dengki jeung hating karana.

1. Bahaya Dosa sareng Balukarna dina Kahirupan Urang

2. Ngungkulan Godaan Dosa

1. James 1: 13-15 - Hayu hiji euweuh nyebutkeun lamun manéhna tempted, "Kuring keur tempted ku Allah," pikeun Allah teu bisa tempted jeung jahat, sarta manéhna sorangan tempts taya sahijieun. Tapi masing-masing jalma kagoda nalika kagoda sareng kagoda ku kahayangna sorangan. Lajeng kahayang lamun geus conceived ngalahirkeun dosa, jeung dosa nalika eta geus pinuh tumuwuh brings mudik maot.

2. Rum 6:12-14 - Ku kituna ulah dosa kakuasaan dina awak fana anjeun, sangkan anjeun nurut karep na. Ulah nampilkeun anggota anjeun kana dosa salaku alat pikeun kajahatan, tapi nampilkeun diri anjeun ka Allah salaku jalma anu parantos dihirupkeun tina maot, sareng anggota anjeun ka Allah salaku alat pikeun kabeneran. Pikeun dosa moal boga Dominion leuwih anjeun, saprak anjeun teu handapeun hukum tapi dina rahmat.

Titus 3:4 Tapi sanggeus éta kahadean jeung asih Allah Jurusalamet urang ka manusa mucunghul,

Kahadean sareng kanyaah Allah ka umat manusa parantos diungkabkeun.

1. Kakuatan Asih sareng Kahadean Gusti

2. Asih Allah anu teu aya syaratna

1. Yohanes 3:16-17 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka Mantenna masrahkeun Putra tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Pikeun Allah teu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum. dunya; tapi supaya dunya ieu disalametkeun ku anjeunna."

2. Rum 5: 8 - "Tapi Allah commendet asih-Na ka urang, dina éta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

Titus 3:5 Teu ku karya amal saleh nu urang geus dipigawé, tapi nurutkeun rahmat-Na manéhna disimpen urang, ku ngumbah regenerasi, jeung renewing tina Roh Suci;

Ngaliwatan rahmat-Na, Allah nyalametkeun urang ngaliwatan ngumbah regenerasi jeung pembaharuan Roh Suci.

1. Rahmat Gusti: Ngalaman Panebusan sareng Pembaharuan

2. Kakuatan Roh Suci: Ngumbah Dosa Urang

1. Rum 5:8-10 Tapi Allah nembongkeun kanyaah-Na ka urang, nya eta: Nalika urang masih keneh dosa, Kristus pupus pikeun urang.

2. Jabur 51:10 Nyiptakeun manah anu suci, nun Allah, sareng jaradi roh anu teguh dina jero abdi.

Titus 3:6 Anu anjeunna héd ka urang abundantly ngaliwatan Yesus Kristus Jurusalamet urang;

Petikan ieu nyarioskeun kurnia Allah, anu dipasihkeun ka urang ngalangkungan Yesus Kristus Jurusalamet urang.

1. Rahmat Allah anu Luar Biasa: Studi Titus 3:6

2. Yesus Kristus: Sumber Urang Nu Maha Kawasa

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia ti Allah, 9 lain hasil pagawean, supaya teu aya anu sombong.

2. Ibrani 4:16 - Hayu urang lajeng kalawan kapercayaan ngadeukeutan ka tahta rahmat, yén urang bisa nampa rahmat sarta manggihan rahmat pikeun mantuan dina waktu merlukeun.

Titus 3:7 Anu diyakinkeun ku rahmat-Na, urang kudu dijadikeun ahli waris nurutkeun harepan hirup langgeng.

Urang diyakinkeun ku rahmat Allah, sarta ngaliwatan ieu, urang bisa jadi ahli waris hirup langgeng.

1. Rahmat Allah anu Endah sareng Harepan Hirup Langgeng

2. Dibenerkeun ku Rahmat: Jadi Ahli Waris Hirup Abadi

1. Rum 8:17 - "Jeung lamun anak, lajeng ahli waris; ahli waris Allah, sareng ahli waris sareng Kristus; upami kitu urang sangsara sareng anjeunna, supados urang ogé tiasa dimulyakeun babarengan."

2. Epesus 1: 3 - "Rahayu janten Allah Rama Gusti urang Yesus Kristus, anu geus ngaberkahan urang jeung sagala berkah spiritual di tempat sawarga di Kristus."

Titus 3:8 Ieu pidato anu satia, sareng hal-hal ieu abdi hoyong anjeun negeskeun terus-terusan, supados jalma-jalma anu percaya ka Allah tiasa ati-ati pikeun ngajaga padamelan anu saé. Hal-hal ieu saé sareng nguntungkeun pikeun lalaki.

Petikan ieu nekenkeun pentingna karya alus salaku hasil tina iman ka Allah.

1: Karya anu hadé sanés tambihan pilihan pikeun iman ka Allah, tapi mangrupikeun bagian anu penting.

2: Urang kudu ati-ati ngalaksanakeun pagawéan anu hadé salaku hasil tina iman ka Allah.

1: Yakobus 2:17 - "Sanajan kitu iman, lamun teu boga pagawean, maot, keur nyalira."

2: Mateus 7: 15-20 - "Awas tina nabi palsu, nu datang ka anjeun dina pakean domba urang, tapi inwardly aranjeunna ravening ajag. Anjeun bakal nyaho aranjeunna ku bungbuahan maranéhanana. Naha lalaki ngumpulkeun anggur tina cucuk, atawa anjir tina thistles? Kitu deui unggal tangkal anu alus ngahasilkeun buah anu alus, tapi tangkal anu ruksak ngahasilkeun buah anu jahat. terus dialungkeun kana seuneu. Ku sabab eta ku buah-buahan maraneh bakal wawuh ka maraneh."

Titus 3:9 Tapi jauhkeun patarosan foolish, jeung genealogies, jeung contentions, jeung strivings ngeunaan hukum; keur maranehna unprofitable jeung sia.

Urang kedah nyingkahan patarosan anu bodo, silsilah, pasea, sareng argumen ngeunaan hukum, sabab éta henteu nguntungkeun sareng sia-sia.

1. Hikmah Ngahindarkeun Sawala anu Teu Mangpaat

2. Ajén Néangan Sawala Taqwa

1. James 3: 13-17 - Saha anu wijaksana sareng pangertian di antara anjeun? Hayu aranjeunna némbongkeun éta ku hirup alus maranéhanana, ku amal dipigawé dina humility nu asalna tina hikmah.

2. paribasa 14: 7 - Pindah ti ayana man foolish, nalika thou perceivest teu di anjeunna biwir pangaweruh.

Titus 3:10 Hiji lalaki anu bid'ah sanggeus admonition kahiji jeung kadua nolak;

Nolak divisiveness sarta embracing persatuan.

1: Gawe bareng pikeun tujuan umum.

2: Pentingna perdamaian sareng persatuan.

1: Epesus 4: 1-3, "Ku sabab éta, kuring, tawanan pikeun Gusti, ngajurung anjeun pikeun leumpang dina cara anu pantes pikeun nyauran anu anjeun parantos disauran, kalayan sagala humility sareng lemah lembut, kalayan kasabaran, nanggung sareng hiji. nu saurang deui dina asih, hayang ngajaga persatuan Roh dina beungkeutan katengtreman."

2: Jabur 133:1, ”Tingali, bageur jeung nikmatna lamun dulur-dulur hirup rukun!”

Titus 3:11 Nyaho yén jalma anu kitu téh dibalikeun, jeung dosa, keur dihukum sorangan.

Petikan éta ngingetkeun yén jalma-jalma anu kalibet dina kalakuan amoral bakal dihukum diri sareng bakal sangsara akibatna.

1: Urang kudu sadar yén sagala kalakuan cabul anu urang laksanakeun bakal ngakibatkeun panghukuman jeung kasangsaraan urang sorangan.

2: Sanajan urang kagoda pikeun ngalakukeun dosa, urang kudu émut kana akibatna.

1: Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2: Yakobus 1: 14-15 - Tapi unggal jalma kagoda nalika diseret ku kahayang jahat sorangan sareng digoda. Lajeng, sanggeus kahayang geus conceived, éta ngalahirkeun dosa; jeung dosa, lamun geus full-dipelak, ngalahirkeun maot.

Titus 3:12 Lamun kuring bakal ngirim Artemas ka anjeun, atawa Tikikus, getol datang ka kuring ka Nikopolis: pikeun kuring geus ditangtukeun di dinya usum tiis.

Paul maréntahkeun Titus pikeun getol datang ka anjeunna di Nikopolis, dimana anjeunna geus ditangtukeun pikeun usum tiis.

1: Allah manggil urang sangkan getol dina iman jeung milampah.

2: Urang kudu siap ngabales panggero Allah.

1: Yakobus 4:17 - Ku sabab eta anu terang kana ngalakukeun anu hadé, tapi henteu ngalakukeun éta, éta dosa.

2: Lukas 12: 35-38 - Hayu cangkéng Anjeun jadi girded ngeunaan, jeung lampu Anjeun kaduruk; Jeung ye yourselves kawas lalaki nu ngadagoan lord maranéhanana, lamun manéhna baris balik ti kawinan; supaya lamun manéhna datang jeung knockout, maranéhanana bisa langsung muka manéhna.

Titus 3:13 Ajak Zenas, ahli hukum jeung Apolos dina lalampahan maranéhanana, ulah aya kahayang pikeun aranjeunna.

Paul maréntahkeun Titus pikeun mastikeun yén Zenas pangacara jeung Apolos boga sagala barang diperlukeun pikeun lalampahan maranéhanana.

1. Kakuatan Rajin: Parentah Paulus ka Titus

2. Pentingna Persiapan: Conto Ti Paulus

1. Paribasa 21: 5 - The rencana tina getol ngakibatkeun pasti kana kaayaanana, tapi unggal saha rusuh datangna ngan ka kamiskinan.

2. Epesus 5:15-16 - Tingali taliti lajeng kumaha anjeun leumpang, teu sakumaha unwise tapi sakumaha wijaksana, nyieun pamakéan pangalusna waktu, sabab poé téh jahat.

Titus 3:14 Jeung hayu urang ogé diajar ngajaga karya alus keur kaperluan diperlukeun, ambéh maranéhanana jadi unfruitful.

Urang Kristen kudu diajar ngalakukeun pagawéan nu hadé nu bisa ngabantu batur, sangkan maranéhna bakal ngahasilkeun buah rohani.

1. "Kabutuhan Karya Saé"

2. "Hirup Kahirupan Berbuah"

1. Mateus 5:16 - "Hayu caang anjeun caang saméméh batur, ambéh maranéhanana bisa ningali amal hade anjeun sarta muja Rama anjeun di sawarga."

2. James 2:17 - "Dina cara nu sarua, iman ku sorangan, lamun teu dibarengan ku lampah, nyaeta maot."

Titus 3:15 Sadaya anu sareng abdi salam ka anjeun. Salam ka aranjeunna anu mikanyaah urang dina iman. Rahmat marengan anjeun sadayana. Amin.

Ayat ieu nyorong jalma-jalma mukmin pikeun silih salam ku cinta sareng iman, sareng manjangkeun rahmat ka anu sanés.

1: Kakuatan Silih Salam dina Asih jeung Iman

2: Pentingna Ngalegaan Rahmat ka Sadayana

1: Epesus 4: 2-3 "Kalayan sagala karendahan sareng lemah lembut, kalayan kasabaran, silih asih sareng silih asih, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeutan katengtreman."

2: Kolosa 3:14 "Sareng di luhur sadayana ieu ngagem cinta, anu ngahijikeun sadayana dina harmoni anu sampurna."

Filemon 1 nyaéta surat pribadi anu ditulis ku rasul Paulus ka Filemon, dulur saiman jeung boga budak. Dina surat ieu, Paulus nganuhunkeun ka Filemon atas nama Onesimus, budak kabur nu geus jadi Kristen waktu di Roma.

Ayat ka-1: Paulus ngucapkeun rasa sukur pikeun iman sareng kanyaah Filemon (Filemon 1:1-7). Anjeunna muji Filemon pikeun reputasi na salaku jalma anu mikanyaah sareng ngadorong para wali. Paul ngaku kana doa-doa pikeun anjeunna sareng nyarioskeun kumaha anjeunna parantos nguping ngeunaan kanyaah sareng iman Filemon ka Gusti Yesus Kristus sareng sadaya umat suci. Anjeunna ngadoakeun yén partisipasi Filemon dina ngabagikeun imanna tiasa janten mujarab ngaliwatan pangaweruh ngeunaan sagala hal anu saé anu aranjeunna gaduh dina Kristus.

Paragraf ka-2: Paul ngarayu Filemon atas nama Onesimus (Filemon 1:8-16). Anjeunna ngaku yén anjeunna tiasa maréntahkeun anjeunna dina naon anu leres tapi langkung milih banding dumasar kana cinta. Paulus nyebatkeun yén Onesimus, anu baheulana henteu nguntungkeun salaku budak, ayeuna janten mangpaat pikeun anjeunna sareng Filemon. Anjeunna nyuhunkeun yén Filemon nampi deui Onesimus sanés salaku budak tapi salaku dulur anu dipikacinta dina Kristus. Lamun Onesimus geus salah atawa ngahutang nanaon, Paul nawarkeun pikeun males sorangan.

Alinea 3: Suratna dipungkas ku salam jeung pamenta pribadi (Filemon 1:17-25). Paul ngadesek Filemon pikeun nyiapkeun kamar pikeun anjeunna sabab anjeunna ngarep-arep ku doa-doa anjeunna bakal dibéré kabébasan tina panjara geura-giru. Manéhna ngintun salam ti batur-batur pagawé, kaasup Epapras, Markus, Aristarkus, Demas, jeung Lukas. Dina ucapan panutup, Paulus ngadoakeun rahmat Allah ka aranjeunna sadayana.

Ringkesanana,

Kitab Filemon nyaéta surat pribadi anu ditulis ku Paulus pikeun ngarayu Filemon ngeunaan budakna anu kabur, Onesimus.

Paul nganyatakeun rasa sukur pikeun iman sareng kanyaah Filemon, muji reputasina salaku jalma anu mikanyaah sareng ngadorong para wali.

Manéhna banding ka Filemon atas nama Onesimus, requesting yén manéhna narima manéhna deui lain salaku budak tapi salaku dulur tercinta Kristus. Paulus nawiskeun pikeun mayar naon waé anu salah atanapi hutang anu dihutang ku Onesimus.

Filemon 1:1 Paulus, anu ditawan ku Isa Al Masih, jeung Timoteus dulur urang, ka Filemon anu dipikaasih, jeung dulur-dulur urang,

Surat Paulus ka Filemon ngébréhkeun kanyaah jeung rasa sukur ka manéhna.

1. Kumaha Témbongkeun Kaasih jeung Syukur ka Batur

2. Kakuatan Silaturahmi jeung Silaturahmi

1. Pilipi 1:3-5 - Abdi muji sukur ka Allah dina unggal zikir ka anjeun, salawasna dina unggal doa abdi pikeun anjeun sadayana nyieun pamundut kalawan kabagjaan, pikeun ukhuwah anjeun dina injil ti mimiti poé nepi ka ayeuna.

2. Paribasa 17:17 - A sobat mikanyaah sepanjang waktos, sarta lanceukna dilahirkeun pikeun adversity.

Philemon 1:2 Sareng ka Aphia anu dipikacinta, sareng Arkipus sasama prajurit, sareng ka jamaah di bumi anjeun.

Paul ngirim salam ka Aphia, Arkipus jeung jamaah di imah Philemon.

1. Pentingna Ukhuwah di Garéja

2. Kabungahan Ngalayanan di Tentara Pangéran

1. Ibrani 10:24-25 - Jeung hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus, teu neglecting pikeun papanggih babarengan, saperti kabiasaan sababaraha, tapi encouraging karana, jeung leuwih salaku nu katingali. Poé beuki deukeut.

2. Rum 12: 9-13 - Hayu cinta jadi asli. Aborsi naon jahat; cekel anu hade. Silih asih ku kaasih duduluran. Silih éléhkeun dina némbongkeun kahormatan. Ulah males dina zeal, jadi fervent dina sumanget, ngawula Gusti. Girang dina harepan, sabar dina kasusah, tetep dina solat. Nyumbang kana kaperluan para wali jeung neangan pikeun nembongkeun silaturahmi.

Filemon 1:3 Rahmat sareng katengtreman, ti Allah Rama urang sareng Gusti Yesus Kristus.

Paulus ngintunkeun salam rahmat sareng katengtreman ti Allah Rama sareng Yesus Kristus.

1. "Grace is Everywhere"

2. "Katengtreman mangrupikeun Anugrah ti Gusti"

1. Pilipi 4: 6-7 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal hansip Anjeun. hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

2. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-na ieu teu ti yourselves, éta kurnia Allah- teu ku karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast."

Philemon 1:4 Abdi muji sukur ka Allah abdi, ngingetkeun Anjeun salawasna dina solat abdi,

Petikan éta nyorong urang pikeun nganuhunkeun ka Gusti pikeun réréncangan urang sareng émut kana doa urang.

1. "Kakuatan Syukur: Ngaberkahan Babaturan Urang Ngaliwatan Doa"

2. "Kagembiraan Babaturan: Ngelingan Anu Dipikanyaah Dina Sholat"

1. Jabur 100: 4-5 - "Asupkeun Gerbang-Na kalawan sukur, sarta palataran-Na kalayan pujian. Bersyukur ka Anjeunna; ngaberkahan ngaranna!"

2. Rum 12:10 - "Cinta karana jeung sayang brotherly. Outdo karana dina némbongkeun ngahargaan."

Philemon 1: 5 Ngadangu ngeunaan kanyaah sareng iman anjeun ka Gusti Yesus sareng ka sadaya umat suci;

Filemon dipuji pikeun cinta sareng imanna ka Gusti Yesus sareng sadaya para wali.

1. Hirup Kahirupan Cinta jeung Iman ka Yesus

2. Kakuatan Kasatiaan dina Ngalayanan Gusti

1. 1 Korinta 13:13 “Jeung ayeuna tilu ieu tetep: iman, harepan jeung cinta. Tapi anu pangageungna nyaéta cinta. ”

2. Ibrani 11: 6 "Sareng tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun Gusti, sabab saha waé anu sumping ka Anjeunna kedah percanten yén Anjeunna aya sareng yén anjeunna ngabales jalma anu leres-leres milarian anjeunna."

Philemon 1: 6 Supaya komunikasi iman anjeun tiasa janten mujarab ku ngakuan sagala hal anu saé anu aya dina anjeun dina Kristus Yesus.

Komunikasi iman hiji urang bisa dijieun éféktif ngaliwatan acknowleding alus dina Kristus Yesus.

1. The Power of Syukur: Ningali nu Good di Kristus

2. Nyambungkeun jeung Allah: Éféktivitas ngaliwatan Acknowledging nu Good

1. Kolosa 3:12-17

2. Pilipi 4:4-9

Philemon 1:7 Pikeun urang boga kabagjaan gede jeung consolation dina cinta Anjeun, sabab bowels of para wali geus refreshed ku anjeun, dulur.

Para wali dipinuhan ku kabungahan sareng kanyamanan kusabab kanyaah Filemon.

1: Kabungahan Nyaah ka Batur

2: Nyaah ka Batur Nyegerkeun Jiwa

1: John 13: 34-35 "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yén anjeun bogoh ka batur; sakumaha Kami geus dipikacinta anjeun, yén anjeun ogé silih mikanyaah. Ku ieu kabeh bakal nyaho yén anjeun murid Kami, lamun geus silih pikanyaah.”

2: Rum 12:10 "Kudu silih pikanyaah ku kaasih duduluran, dina ngahormat silih silih pikanyaah."

Philemon 1:8 Ku sabab kitu, sanajan kuring bisa jadi loba wani dina Kristus pikeun maréntahkeun anjeun naon merenah,

Paulus ngajurung Filemon pikeun ngalakukeun nu panghadéna jeung merenah.

1: Lakukeun naon anu bener sanajan hésé.

2: Nunda pangabutuh batur saméméh kaperluan sorangan.

1: Pilipi 2:3-5 - Ulah ngalakukeun nanaon ku ambisi egois atawa conceived sia, tapi humility anggap batur leuwih hade tinimbang yourselves.

2: Kolosa 3:12-14 - Anggoan diri anjeun kalayan welas asih, kahadean, rendah haté, lemah lembut sareng kasabaran.

Philemon 1: 9 Tapi demi cinta urang langkung naroskeun ka anjeun, sapertos Paulus anu sepuh, sareng ayeuna ogé ditawan Yesus Kristus.

Paul, tahanan yuswa Yesus Kristus, ngarayu Filemon kusabab cinta pikeun ngalakukeun tindakan.

1. Kakuatan Asih: Kumaha Asih Ngadorong Urang Laksana

2. Sepuh tapi Masih Gairah: Conto Paul ngeunaan Iman anu Geulis

1. Rum 5: 5 - "Jeung harepan maketh teu isin; sabab cinta Allah geus héd mancanagara dina hate urang ku Roh Suci anu dibikeun ka urang."

2. 1 Korinta 13:13 - "Jeung ayeuna abideth iman, harepan, amal, ieu tilu; tapi greatest ieu amal."

Philemon 1:10 Abdi neneda ka anjeun pikeun Onesimus putra abdi, anu geus begotten di beungkeut abdi:

Paulus naroskeun ka Filemon pikeun ngabagéakeun Onesimus, urut budak, balik deui sabagé dulur anu dipikacinta di Kristus.

1. Kakuatan Panghampura: Panggero Yesus Pikeun Narima Onesimus

2. Identitas Anyar dina Kristus: Hirup Salaku Dulur-dulur dina Ngahiji

1. Lukas 6:37, "Ulah nangtoskeun, sareng anjeun moal dihukum: ulah ngahukum, sareng anjeun moal dihukum: ngahampura, sareng anjeun bakal dihampura."

2. Rum 12:10, "Kudu silih pikanyaah ku kaasih duduluran, dina ngahormat silih silih pikanyaah."

Philemon 1:11 Anu baheula henteu nguntungkeun pikeun anjeun, tapi ayeuna nguntungkeun pikeun anjeun sareng kuring.

1: Urang tiasa diajar tina kasalahan urang sareng ngagunakeunana pikeun hadé.

2: Allah bisa ngarobah cobaan urang jadi kabagjaan lamun urang percanten ka Anjeunna.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana.

2: 2 Corinthians 5:17 - Ku alatan éta, lamun saha aya dina Kristus, anjeunna mahluk anyar: hal heubeul geus kaliwat; behold, sagala hal anu jadi anyar.

Filemon 1:12 Anu ku Kami diutus deui;

Paul nyorong Filemon pikeun nampa Onesimus kalawan cinta jeung karunya.

1 - Asih jeung Welas Asih: Parentah Allah ka Urang

2 - Percaya kana Rencana Allah pikeun Urang

1 - 1 Yohanes 4:19-21 - Urang bogoh ka urang sabab anjeunna mimiti mikanyaah urang.

2 - Yermia 29:11 - Pikeun Kami nyaho rencana Kami pikeun anjeun, nyebutkeun Gusti, rencana pikeun makmur anjeun teu ngarugikeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan jeung mangsa nu bakal datang.

Philemon 1:13 Saha anu ku kuring dipikagaduh sareng kuring, supados gaganti anjeun anjeunna tiasa ngawula ka abdi dina beungkeutan Injil.

Paul requests nu Philemon narima Onesimus, urut budak, balik kalawan cinta jeung panghampura.

1. Narima Onesimus kalawan Kaasih jeung Panghampura: Hiji Study of Philemon 1:13

2. Kabeungkeut ku Injil: Panghampura sareng Asih dina Filemon 1:13

1. John 13: 34-35 - "A parentah anyar Kuring masihan ka anjeun, yén anjeun bogoh karana: sagampil Kuring geus dipikacinta anjeun, anjeun ogé kudu cinta karana. Ku ieu sakabeh jalma bakal nyaho yén anjeun murid Kami. , lamun geus silih pikanyaah.”

2. Epesus 4:32 - "Kudu bageur ka sasama, tenderhearted, forgiving karana, sakumaha Allah di Kristus ngahampura anjeun."

Philemon 1:14 Tapi tanpa pikiran anjeun abdi bakal ngalakukeun nanaon; yén kauntungan anjeun henteu kedah sapertos kabutuhan, tapi kalayan kersa.

Paul hoyong Philemon ngalakukeun hiji hal pikeun anjeunna kusabab niat alus, tinimbang kawajiban pikeun ngalakukeunana.

1. Kakuatan Will Free

2. Ngaberkahan Silih Mangpaat

1. Lukas 6:38 - "Pasihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. A ukuran alus, dipencet handap, shaken babarengan jeung ngalir ngaliwatan, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun jeung ukuran nu Anjeun pake, éta bakal diukur nepi ka anjeun.”

2. 2 Corinthians 8: 7 - "Tapi sagampil anjeun unggul dina sagalana-dina iman, dina ucapan, dina pangaweruh, di earnestness lengkep jeung cinta anjeun pikeun kami-tingali nu ogé unggul dina rahmat ieu méré."

Philemon 1:15 Ku sabab kitu meureun anjeunna undur pikeun hiji mangsa, nu kedah nampi anjeunna salawasna;

Paul nyorong Philemon pikeun nampa Onesimus salaku dulur tercinta Kristus, tinimbang budak.

1. "Narima Onesimus salaku Sadulur Tercinta dina Kristus"

2. "Nilai Rekonsiliasi"

1. Kolosa 3: 12-15 - "Salaku umat pilihan Allah, anu suci sareng dipikacinta, manah welas asih, kahadean, rendah haté, lemah lembut, sareng kasabaran, silih asah, sareng upami aya anu ngawadul ka anu sanés, dihampura. masing-masing; sakumaha Gusti parantos ngahampura ka anjeun, anjeun ogé kedah ngahampura. Sareng langkung-langkung ieu, pakean cinta, anu ngahijikeun sadayana dina harmoni anu sampurna. Sareng mugi katengtreman Kristus maréntah dina haté anjeun, anu leres-leres disauran anjeun. hiji raga. Jeung kudu sukur."

2. Lukas 15:11-32 - "Jeung cenah, "Aya hiji lalaki anu miboga dua putra. Jeung bungsu di antarana ngomong ka bapana, 'Bapa, pasihan abdi bagian tina harta anu bakal datang ka kuring.' Geus kitu ngabagi-bagi hartana, teu lila ti harita, si bungsu ngumpulkeun sagala hartana, tuluy indit ka hiji nagri anu jauh, di dinya ngabubarkeun harta-hartana ku cara hirup-huripna. di eta nagri, sarta anjeunna mimiti kakurangan. Ti dinya anjeunna indit sarta nyewa dirina ka salah sahiji warga nagara éta, anu dikirim anjeunna ka tegalan pikeun ngala babi. Babi ngadahar, teu aya anu masihan naon-naon ka anjeunna. Tapi nalika anjeunna sadar, saurna, 'Sabaraha gaw bapa abdi gaduh langkung ti cukup roti, tapi abdi binasa di dieu ku kalaparan! Abdi badé gugah sareng angkat ka bapa. Sarta kuring bakal ngomong ka manehna, "Bapa, abdi geus dosa ka sawarga jeung saméméh anjeun. Abdi henteu pantes deui disebut putra anjeun. Perlakuan kuring salaku salah sahiji pagawé upah anjeun. "Jeung anjeunna ngadeg sarta sumping ka bapana. Tapi bari jauh keneh, ramana katenjo, karunyaeun, tuluy lumpat, nangkeup, diciuman."

Philemon 1:16 Henteu ayeuna salaku hamba, tapi leuwih ti hiji hamba, dulur tercinta, husus keur kuring, tapi kumaha deui ka anjeun, boh dina daging, jeung dina Gusti?

Paulus ngajurung Filemon pikeun ngabagéakeun Onesimus ka imahna sabagé sadérék nu dipikanyaah tinimbang salaku hamba.

1. Kakuatan Asih: Kumaha Ngabagéakeun Batur salaku Dulur-dulur dina Kristus

2. Narima Sadayana Sarua di Panon Allah

1. Galata 3:28 - "Aya teu urang Yahudi atawa Yunani, aya euweuh budak atawa bebas, euweuh lalaki jeung awewe, pikeun anjeun sadayana hiji dina Kristus Yesus."

2. Rum 12:10 - “Asih silih pikanyaah ka dulur-dulur. Silih éléhkeun dina némbongkeun kahormatan.”

Philemon 1:17 Upami anjeun nganggap kuring pasangan, tarima anjeunna salaku kuring sorangan.

Paul requests Philemon pikeun nampa Onesimus sakumaha anjeunna bakal nampa Paul sorangan.

1: Urang kedah ngarawat batur kalayan kahadean sareng nampi anu sami anu urang ngarepkeun pikeun diri urang sorangan.

2: Urang kudu narima jeung nyaah ka batur sakumaha Allah narima jeung nyaah ka urang.

1: Lukas 6:31 - "Lakukeun ka batur sakumaha anu anjeun hoyong aranjeunna lakukeun ka anjeun."

2: Rum 15: 7 - "Narima silih, lajeng, sakumaha Kristus narima anjeun, guna mawa pujian ka Allah."

Philemon 1:18 Lamun manehna geus wronged ka anjeun, atawa oweth anjeun halah, nempatkeun éta dina rekening kuring;

Paul ngadesek Filemon pikeun nempatkeun sagala kasalahan atawa hutang ka anjeunna dina akun Paul.

1. Panghampura: Kakuatan Leupaskeun Grudges

2. Berehan ka Batur: Ganjaran Pangorbanan Pikeun Batur

1. Epesus 4:32 - "Kudu bageur jeung welas asih ka silih, forgiving silih, sakumaha dina Kristus Allah forgave anjeun."

2. Mateus 6:12-14 - "Jeung ngahampura hutang urang, sakumaha urang ogé geus dihampura debtors urang. Jeung ngakibatkeun urang ulah kana godaan, tapi ngabebaskeun urang ti nu jahat."

Philemon 1:19 Kuring Paul geus nulis eta ku leungeun kuring sorangan, kuring bakal males eta: sanajan kuring teu nyebutkeun ka anjeun kumaha hutang anjeun ka kuring komo diri sorangan salian ti.

Paulus nulis surat ka Filemon, ngajamin yén manéhna bakal ngalunasan hutangna, sanajan manéhna teu nangtukeun naon éta.

1. Rahmat sareng rahmat Allah langkung ageung tibatan hutang urang.

2. Hirup kalawan sikep syukur dina sagala kaayaan.

1. Epesus 2:4-5 “Tapi Allah, anu beunghar ku welas asih, ku sabab asih-Na anu mikaasih ka urang, sanajan urang geus maot dina kasalahan urang, ngajadikeun urang hirup babarengan jeung Kristus — ku rahmat anjeun geus disimpen. ”

2. Kolosa 3: 15-17 "Jeung hayu karapihan Kristus aturan dina haté anjeun, nu memang anjeun disebut dina hiji awak. Jeung kudu bersyukur. Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly, ngajarkeun jeung admonishing karana dina sagala hikmah, nyanyi psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, jeung thankfulness dina hate anjeun ka Allah. Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, dina kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, muji sukur ka Allah Rama ngalangkungan Anjeunna."

Philemon 1:20 Leres, dulur, hayu abdi gaduh kabagjaan anjeun dina Gusti: nyegerkeun bowels abdi di Gusti.

Filemon menta Onesimus pikeun reconciled jeung manéhna dina Gusti.

1. Kakuatan Rekonsiliasi di Gusti

2. Ngahiji dina Gusti

1. Rum 15: 5-6 - Muga-muga Allah tina kasabaran sareng pangjurung maparin anjeun hirup rukun sareng anu sanés, saluyu sareng Kristus Yesus, supados anjeun babarengan ngagungkeun Allah sareng Rama Gusti urang Yesus Kristus. .

2. Kolosa 3:13-15 - Silih tega jeung silih hampura lamun aya di antara aranjeun boga grievance ka batur. Hampura sakumaha Gusti ngahampura anjeun. Sarta leuwih sagala virtues ieu ditunda cinta, nu ngiket aranjeunna sadayana babarengan dina persatuan sampurna.

Philemon 1:21 Kalayan kayakinan kana ta'at anjeun, kuring nyerat ka anjeun, terang yén anjeun ogé bakal ngalakukeun langkung seueur ti anu kuring nyarioskeun.

Paul nyorong Filemon pikeun ngalangkungan naon anu dipénta ti anjeunna.

1: Ngalangkungan Anu Disangka - Pilipi 3:13-14

2: Ngalangkungan Iman - Ibrani 11: 1-2

1: Yakobus 1:22-25

2: 1 Yohanes 3:18-19

Philemon 1:22 Tapi ogé nyiapkeun kuring ogé panginepan: pikeun kuring yakin yén ngaliwatan solat anjeun kuring bakal dibikeun ka anjeun.

Paulus menta supaya Filemon nyiapkeun tempat pikeun manéhna cicing, percaya kana kakawasaan doa.

1. Kakuatan Doa: Kumaha Doa Bisa Ngarobah Kahirupan

2. Ni'mat Ta'at: Kumaha Taat ka Allah Mawa Ganjaran

1. James 5: 16 - "The solat jalma taqwa téh kuat tur éféktif."

2. Pilipi 4: 6-7 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal hansip Anjeun. hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

Philemon 1:23 Aya salam ka Epafras, batur kuring dipanjara dina Kristus Yesus;

Paulus ngintun salam ka Filemon ti Epapras anu sasama tahanan.

1. Kakuatan Silaturahmi sareng Ngahijikeun Dulur-dulur

2. Ngadeukeutan ka Baraya nu butuh

1. Epesus 4: 1-3 - Ku kituna kuring, hiji tawanan pikeun Gusti, pangjurung anjeun leumpang dina ragam pantes panggero nu geus disebut, kalawan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing ku karana dina cinta, hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan.

2. Ibrani 13:3 - Inget jalma anu di panjara, saolah-olah di panjara jeung maranehna, jeung jalma anu mistreated, saprak anjeun ogé aya dina awak.

Filemon 1:24 Rakus, Aristarkus, Demas, Lukas, dulur-dulur kuring.

Ayat ieu nekenkeun pentingna janten batur sapagawean anu hadé sareng gawé bareng dina harmoni.

1. Babarengan Urang Nangtung: Kakuatan Gawé Nuju Tujuan Umum

2. Silaturahmi Kaum Mukmin: Ni’mat Masarakat

1. Pandita 4: 9-12 - Dua leuwih hade tinimbang hiji, sabab maranéhna boga ganjaran alus pikeun gawé maranéhanana. Pikeun lamun maranehna ragrag, hiji bakal ngangkat sasama-Na. Tapi cilaka manéhna anu nyorangan lamun manéhna ragrag jeung teu boga séjén pikeun ngangkat manéhna! Deui, lamun dua bohong babarengan, aranjeunna tetep haneut, tapi kumaha hiji bisa tetep haneut nyalira? Sareng sanaos lalaki tiasa unggul ngalawan anu nyalira, dua bakal tahan anjeunna - tali tilu kali ganda henteu gancang pegat.

2. Pilipi 2: 3-4 - Ulah nanaon tina sihungan atawa conceit, tapi dina humility ngitung batur leuwih penting ti yourselves. Hayu unggal anjeun kasampak teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur.

Filemon 1:25 Rahmat Gusti urang Yesus Kristus maparin rohmat anjeun. Amin.

Rahmat Yesus Kristus kedah aya dina sumanget urang.

1. Rahmat Allah mangrupikeun anugerah anu paling hébat pikeun jalma anu percaya ka Anjeunna.

2. Ngahargaan asih Yesus Kristus jeung narima rahmat-Na.

1. Epesus 4: 7 - Tapi ka unggal urang kurnia geus dibikeun sakumaha Kristus apportioned eta.

2. Rum 5:17 - Pikeun lamun, ku trespass tina hiji lalaki, maot reigned ngaliwatan hiji lalaki éta, kumaha deui bakal jalma anu narima rezeki loba pisan Allah tina rahmat jeung tina kurnia kabeneran maréntah dina kahirupan ngaliwatan hiji lalaki . , Yesus Kristus!

Ibrani 1 nyaéta bab kahiji tina kitab Ibrani, surat anu ditulis pikeun urang Kristen Yahudi. Dina bab ieu, panulis nyorot kaunggulan Yesus Kristus tina sagala ciptaan sareng nekenkeun sifat ketuhanan sareng peran-Na salaku Putra Allah.

Ayat 1: Panulis netepkeun kaunggulan Yesus pikeun sadaya ciptaan (Ibrani 1: 1-4). Anjeunna dimimitian ku nyatakeun yén baheula, Allah nyarios ka umat-Na ngalangkungan nabi-nabi tapi dina dinten-dinten akhir ieu, Anjeunna parantos nyarios ka urang ngalangkungan Putra-Na. Putra digambarkeun salaku ahli waris sagala hal jeung ngaliwatan saha Allah nyiptakeun dunya. Putra mancarkeun kamulyaan Allah sareng ngajagi sagala hal ku pangandika-Na anu kuat. Panulis nekenkeun yén Yesus Kristus punjul ti para malaikat, diluhurkeun di luhur aranjeunna sareng nampi nami anu langkung saé tibatan aranjeunna.

Alinea 2: Panulis nyutat sababaraha petikan Perjanjian Lama pikeun ngadukung klaimna ngeunaan kaunggulan Yesus (Ibrani 1:5-14). Anjeunna ngutip tina Jabur 2:7, nyatakeun yén Allah parantos ngalahirkeun Yesus salaku Putra-Na. Anjeunna ogé ngutip tina 2 Samuel 7:14 sareng Deuteronomy 32:43, negeskeun yén Gusti nyebat Yesus cikal-Na sareng paréntah nyembah ka Anjeunna ti malaikat. Panulis salajengna ngabedakeun malaikat sareng Yesus ku cara nekenkeun sifat samentawisna bari nyorot pamaréntahan langgeng Yesus salaku Raja.

Alinea 3: Bab ieu disimpulkeun ku ngabandingkeun antara malaikat sareng peran menterina ngalawan posisi Yesus salaku Putra anu langgeng (Ibrani 1: 13-14). Pangarang naroskeun sacara rétoris upami aya malaikat anu dititah linggih di sisi katuhu Allah dugi ka musuh-musuhna dijantenkeun tapak sukuna. Ieu fungsi pikeun ngantebkeun yén euweuh malaikat nyekel posisi lofty misalna atawa otoritas. Saterusna, malaikat digambarkeun salaku mentri roh dikirim kaluar pikeun ngawula ka jalma anu bakal inherit kasalametan.

Ringkesanana,

Bab hiji Ibrani netepkeun kaunggulan Yesus Kristus pikeun sadaya ciptaan, kalebet malaikat.

Panulis nekenkeun yén Allah parantos nyarios ka urang ngalangkungan Putra-Na dina dinten-dinten akhir ieu, nunjukkeun peran Yesus salaku ahli waris sagala hal sareng anu nyiptakeun dunya.

Bab éta kutipan petikan Perjanjian Lama pikeun ngadukung kaunggulan Yesus sareng ngabedakeun Anjeunna sareng malaikat, nekenkeun pamaréntahan-Na anu langgeng salaku Raja.

Ieu nyimpulkeun ku nyorot yén nalika malaikat ngagaduhan peran menteri, Yesus gaduh jabatan anu unik salaku Putra anu langgeng sareng nampi ibadah anu sah. Bab ieu ngawula ka exalt Yesus Kristus luhureun sakabeh ciptaan sarta ngadegkeun preeminence-Na dina duanana kakuatan sarta wewenang.

Ibrani 1: 1 Allah, anu dina waktos anu béda-béda sareng dina rupa-rupa ragam nyarios ka karuhun ku nabi-nabi,

Allah nyarioskeun ka bapa-bapa ku sababaraha cara dina jaman baheula.

1: Allah salawasna aya dina kahirupan urang, sanajan urang ngarasa nyalira.

2: Kakawasaan asih Allah kabuktian ku cara Anjeunna nyarios ka urang.

1: Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa setan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, boh kakuatan, boh jangkungna atawa jero, atawa naon bae sejenna dina sadaya ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

2: Mateus 28:20 - Jeung pasti Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

Ibrani 1: 2 Geus di poé panungtungan ieu diomongkeun ka urang ku Putra-Na, saha anjeunna geus diangkat ahli waris sagala hal, ku saha ogé anjeunna dijieun alam;

Allah parantos nyarios ka urang dina dinten-dinten terakhir ngalangkungan Putra-Na, anu parantos diangkat janten ahli waris sadayana sareng ku Anjeunna ngadamel alam.

1. Bapa Kami, Raja Kami: Kalungguhan Allah salaku Nu Nyipta jeung Bapa

2. Ahli Waris Sadayana: Ditunjuk ku Bapa

1. Jabur 89:27 "Oge Kami bakal ngajadikeun anjeunna firstborn abdi, leuwih luhur ti raja-raja di bumi."

2. John 1: 3 "Sagala hal dijieun ngaliwatan Anjeunna, sarta tanpa Anjeunna nanaon dijieun anu dijieun."

Ibrani 1: 3 Anu jadi caang kamulyaan-Na, jeung gambar nyata pribadi-Na, jeung upholding sagala hal ku firman kakawasaan-Na, sanggeus sorangan cleanse dosa-dosa urang, linggih di leungeun katuhu nu Maha Agung dina. luhur;

Kamulyaan jeung kakawasaan Allah ditembongkeun dina Yesus, anu disucikeun dosa urang jeung ayeuna linggih di leungeun katuhu Allah.

1: Meunangna Yesus Ngalawan Dosa

2: Kapastian Kakawasaan Allah

1: Mateus 28:18-20 - Yesus geus dibikeun sagala otoritas di sawarga jeung di bumi

2: Rum 8:32 - Allah henteu nyéépkeun Putra-Na sorangan, tapi masihan anjeunna pikeun urang sadayana

Ibrani 1: 4 Dijantenkeun langkung saé tibatan malaikat, sabab anjeunna ngagaduhan warisan anu langkung saé tibatan aranjeunna.

Allah geus ngajadikeun Yésus leuwih alus batan para malaikat jeung geus méré Yésus warisan ngaran nu leuwih alus teuing.

1: Urang bagja boga Yéhuwa nu leuwih unggul ti batan para malaikat.

2: Hayu urang nganuhunkeun pikeun warisan Yesus tina nami anu langkung saé.

1: Pilipi 2: 9-11 - Ku sabab eta Allah exalted anjeunna ka tempat pangluhurna sarta masihan anjeunna ngaran anu luhur unggal ngaran.

2: Mateus 3:17 - Jeung sora ti sawarga ngomong, ? 쏷 nya Putra Kami, anu ku Kami dipikacinta; jeung manehna kuring oge bagja.??

Ibrani 1: 5 Pikeun saha di antara malaikat anu anjeunna nyarios iraha waé, "Anjeun Putra Kami, ayeuna kuring parantos ngalahirkeun anjeun?" Sareng deui, Kami bakal janten Rama pikeun anjeunna, sareng anjeunna bakal janten Putra pikeun kuring?

Allah geus ngadegkeun hubungan ekslusif jeung Putra hiji-hijina, Yesus Kristus.

1: Yesus Kristus teh Allah? 셲 Putra tercinta jeung Jurusalamet urang.

2: Naha urang tiasa ngandelkeun sareng ngandelkeun Gusti? 셲 jangji ka urang ngaliwatan Putra-Na.

1: Yohanes 3:16-17 ? 쏤 atawa Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka Anjeunna masihan Putra Tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Pikeun Allah teu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum dunya; tapi dunya ku Anjeunna bisa disalametkeun.??

2: Yesaya 9:6-7 ? 쏤 atanapi pikeun urang dilahirkeun murangkalih, pikeun urang dipasihan putra: sareng pamaréntahan bakal aya dina taktakna: sareng namina bakal disebat Endah, Penasihat, Gusti anu Perkasa, Bapa anu Langgeng, Pangeran Damai . Tina kanaékan pamaréntahan jeung katengtreman-Na moal aya tungtungna, kana tahta Daud, jeung kana karajaan-Na, pikeun mesen eta, sarta ngadegkeun eta kalawan judgment jeung kaadilan ti henceforth malah salawasna. getol PANGERAN Nu Maha Kawasa bakal ngalakukeun ieu.??

Ibrani 1:6 Jeung deui, nalika Anjeunna ngalahirkeun nu cikal ka dunya, Anjeunna ngadawuh, Sareng sadaya malaikat Allah nyembah ka Anjeunna.

Allah geus maréntahkeun kabéh malaikat pikeun nyembah putra-Na, Yesus, cikal ciptaan.

1. Nyembah Putra Allah: Kumaha Témbongkeun Pangabdian jeung Hormat ka Yésus

2. Pentingna Ngadangukeun Pidawuh Allah: Conto Malaikat

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya yén manéhna méré hiji-hijina Putra-Na, nu sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi kudu hirup langgeng.

2. Kolosa 1:15-17 - Anjeunna teh gambar Allah siluman, nu firstborn sadaya ciptaan. Pikeun ku Anjeunna sagala hal anu dijieun, di sawarga jeung di bumi, katempo jeung halimunan, naha tahta atawa dominions atawa pangawasa atawa otoritas? 봞 sagala hal diciptakeun ku anjeunna sareng pikeun anjeunna. Sarta anjeunna sateuacan sagala hal, sarta di anjeunna sagala hal nahan babarengan.

Ibrani 1:7 Jeung ngeunaan malaikat manéhna nyebutkeun, Anu ngajadikeun malaikat-Na roh, jeung menteri-Na jadi seuneu seuneu.

Allah nunjuk malaikat jeung menteri pikeun ngawula ka Anjeunna salaku roh jeung seuneu seuneu.

1. Kakuatan Hamba anu Berbakti

2. Hirup Kahirupan Seuneu jeung Gairah

1. Jabur 103:20-22 "Puji PANGERAN, he malaikat-malaikat-Na, anu unggul dina kakuatan, anu ngalaksanakeun parentah-Na, ngadangukeun sora pangandika-Na. Ngaberkahan Gusti, sakabeh sarwa-Na, anjeun menteri-Na. anu ngalakukeun kersa-Na. Puji PANGERAN, sadaya karya-Na di sadaya tempat kakawasaan-Na: ngaberkahan Gusti, oh jiwa abdi."

2. Mateus 25: 31-46 "Nalika Putra Manusa sumping dina kamulyaan-Na, sareng sadaya malaikat sareng Anjeunna, anjeunna bakal linggih dina tahta anu mulya. ti nu lian lir pangangon misahkeun domba jeung embe. Anjeunna bakal nempatkeun domba di katuhu-Na jeung embe di kénca-Na. Saterusna Raja bakal ngadawuh ka nu katuhu-Na, 쁂 aduh, anjeun anu diberkahan ku Rama Kami ; candak warisan anjeun, Karajaan anu disiapkeun pikeun anjeun ti mimiti nyiptakeun dunya, sabab kuring lapar sareng anjeun masihan kuring tuang, haus sareng anjeun masihan nginum, kuring asing sareng anjeun ngajak kuring asup. Abdi peryogi pakean sareng anjeun nyepengan abdi, abdi gering sareng anjeun ngarawat abdi, abdi di panjara sareng anjeun sumping ka kuring.??Lajeng anu soleh bakal ngawaler anjeunna, ? 쁋 atanapi, iraha kami ningali anjeun lapar sareng tuang anjeun, atawa halabhab jeung mere nginum?Iraha urang nempo maneh asing tuluy ngajak asup, atawa butuh pakean jeung make pakean?Iraha urang nempo maneh gering atawa di panjara terus nganjang ka maneh???Raja ngawaler, ? Abdi nyarioskeun ka anjeun, naon waé anu anjeun laksanakeun pikeun salah sahiji sadulur anu paling saeutik ieu, anjeun lakukeun pikeun kuring.??

Ibrani 1:8 Tapi ka Putra Anjeunna ngadawuh, tahta Gusti, ya Allah, salalanggengna;

Allah nyarios ka Putra, nyatakeun yén tahta-Na langgeng sareng yén karajaan-Na mangrupikeun scepter kabeneran.

1. Karajaan Allah Adil - Ibrani 1:8

2. Tahta Allah anu langgeng - Ibrani 1: 8

1. Jabur 45: 6 - "Tahta Gusti, ya Allah, bakal langgeng salamina."

2. Yesaya 9: 7 - "Pamarentahan bakal rest on taktak-Na. Sarta anjeunna bakal disebut: Endah Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace."

Ibrani 1:9 Anjeun geus mikanyaah kabeneran, jeung benci kajahatan; kituna Allah, malah thy Allah, geus anointed thee jeung minyak of gladness luhur fellows Anjeun.

Petikan ieu nyarioskeun kaasih Yesus kana kabeneran sareng kabencian kana dosa, sareng Gusti ngaganjar anjeunna ku panerapan di luhur sasama-Na.

1. Kakuatan Kabeneran: Nangkeup kabeneran jeung nolak dosa mawa nikmat Allah.

2. Pilihan Allah: Conto kasatiaan sareng kasatiaan Yesus nunjukkeun yén Gusti bakal salawasna milih jalma-jalma anu ngahormatan ka Anjeunna.

1. Epesus 5:15-16 - Tingali taliti lajeng kumaha anjeun leumpang, teu sakumaha unwise tapi sakumaha wijaksana, nyieun pamakéan pangalusna waktu, sabab poé téh jahat.

2. Mateus 6:33 - Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung amal saleh-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

Ibrani 1:10 Jeung, Anjeun, Gusti, dina mimitina geus neundeun pondasi bumi; sareng langit mangrupikeun padamelan panangan anjeun:

Allah nu nyiptakeun langit jeung bumi.

1: Urang ngawula ka Allah anu geus nyiptakeun sagala hal jeung anu hayang urang mawa kamulyaan jeung kahormatan Mantenna ngaliwatan kahirupan urang.

2: Allah mangrupikeun pangarang kahirupan sareng sadaya anu urang gaduh kusabab Anjeunna.

1: Kolosa 1: 16-17 - Pikeun ku Anjeunna sagala hal dijieun, di sawarga jeung di bumi, katempo jeung halimunan, naha tahta atawa dominions atawa pangawasa atawa otoritas? 봞 sagala hal diciptakeun ku anjeunna sareng pikeun anjeunna.

2: Yesaya 40:26 - Angkat panon anjeun ka luhur sareng tingali: saha anu nyiptakeun ieu? Anjeunna anu ngaluarkeun host maranéhanana ku jumlah, nelepon aranjeunna sadayana ku ngaran, ku kaagungan kakuatan-Na, sarta ku sabab anjeunna kuat dina kakuatan teu saurang ogé leungit.

Ibrani 1:11 Maranehna bakal binasa; tapi anjeun tetep; sarta maranéhanana kabéh bakal wax heubeul saperti doth pésta a;

Firman Allah tetep salawasna, sanajan dunya fisik robah.

1: Ulah iman kana hal-hal dunya ieu, tapi percaya ka PANGERAN, sabab Mantenna langgeng.

2: Lamun hirup karasa robah leuwih gancang ti nu bisa diturutan, inget yen Gusti teh teu robah jeung tetep salawasna.

1: Yesaya 40:8 - Jukut layu, kembang layu, tapi pangandika Allah urang bakal langgeng.

2: Mateus 24:35 - Langit jeung bumi bakal musna, tapi kecap Kami moal kaliwat.

Ibrani 1:12 Jeung anjeun bakal ngalipet aranjeunna up, sarta aranjeunna bakal robah, tapi anjeun sarua, sarta taun anjeun moal gagal.

Gusti henteu robih sareng taun-taun-Na moal aya tungtungna.

1. Sifat Allah nu teu robah

2. Kakawasaan Allah anu Abadi

1. Malachi 3: 6 - "Kanggo Kami Gusti teu robah; ku kituna anjeun, O anak Yakub, teu dihakan."

2. Jabur 102:27 - "Tapi anjeun sami, sareng taun-taun anjeun moal aya tungtungna."

Ibrani 1:13 Tapi malaikat saha anu ceuk Anjeunna iraha-iraha, Linggih di sisi katuhu Kami, nepi ka musuh-musuh anjeun ku Kami dijadikeun tapak suku anjeun?

Allah ngadawuh ka malaikat pikeun linggih di panangan katuhu-Na nepi ka musuh-musuh-Na jadi tatapakan.

1. Kumaha Kadaulatan Allah nunjuk ka Yésus

2. Peran Malaikat dina Rencana Kasalametan

1. Daniel 7:13-14 - Dina visi kuring peuting kuring nempo, sarta aya saméméh kuring éta hiji kawas putra manusa, datang jeung awan langit. Anjeunna nyampeurkeun ka Anu Purba Jaman sareng digiring ka payuneuna-Na. Manéhna dibéré wewenang, kamulyaan jeung kakawasaan daulat; sakabeh bangsa jeung bangsa unggal basa nyembah ka Anjeunna. Kakuasaan-Na nyaéta kakawasaan anu langgeng anu moal musna, sareng karajaan-Na anu moal aya anu ancur.

2. Kolosa 1:15-17 - Anjeunna teh gambar Allah siluman, firstborn leuwih sagala ciptaan. Pikeun ku Anjeunna sagala hal anu dijieun: hal di sawarga jeung di bumi, katempo jeung halimunan, boh tahta atawa kakawasaan atawa pangawasa atawa otoritas; sagala hal diciptakeun ku Anjeunna sareng pikeun Anjeunna. Anjeunna sateuacan sagala hal, sarta di anjeunna sagala hal nahan babarengan.

Ibrani 1:14 Naha aranjeunna henteu sadayana roh anu ngaladénan, diutus pikeun ngaladénan pikeun aranjeunna anu bakal janten ahli waris kasalametan?

Malaikat dikirim pikeun ngalayanan jalma anu bakal disalametkeun.

1. Rahmat sareng Asih Gusti: Kumaha Malaikat Ngaladénan salaku Agén Pangersa-Na

2. Harepan Kasalametan: Kumaha Malaikat Gawé Pikeun Ngadeukeutkeun Urang ka Allah

1. Jabur 34: 7 - Malaikat PANGERAN encamps sabudeureun jalma anu sieun Mantenna, sarta delivers aranjeunna.

2. Lukas 1: 26-38 - Malaikat Jibril ngadatangan Maryam pikeun ngabejaan nya ngeunaan peran nya di kalahiran Yesus '.

Ibrani 2 nyaéta bab kadua tina kitab Ibrani, dimana panulis terus ngantebkeun kaunggulan Yesus Kristus. Dina bab ieu, panulis museurkeun kana kamanusaan Yesus, peran-Na salaku Imam Agung urang, sarta pentingna teu neglecting kasalametan urang.

Ayat 1: Panulis nyorot kamanusaan Yesus sareng karya panebusan-Na (Ibrani 2: 1-9). Anjeunna ngajurung pamiarsa pikeun merhatikeun naon-naon anu didangukeun supados aranjeunna henteu jauh tina éta. Pesen anu disampaikeun ku malaikat kabuktian dipercaya, tapi kumaha langkung pentingna pikeun nguping pesen anu dibawa ku Yesus nyalira? Sanajan ayeuna, urang teu ningali sagalana subjected ka Anjeunna, urang ningali Yesus anu dijieun leuwih handap malaikat pikeun bari saeutik. Ngaliwatan sangsara sareng maot-Na dina kayu salib, Anjeunna ngaraosan maot pikeun sadayana sareng janten sumber kasalametan pikeun anu percaya ka Anjeunna.

Alinea 2: Nu nulis ngajelaskeun ku naon Yésus téh pantes jadi kawas urang (Ibrani 2:10-18). Éta pantes pikeun Gusti ngajantenkeun Yesus sampurna ngalangkungan kasangsaraan sabab Anjeunna ngajantenkeun seueur putra sareng putri pikeun kamulyaan. Duanana Yesus sareng mukmin gaduh asal anu umum sabab Anjeunna nyauran aranjeunna sadulur. Ku jalan jadi manusa, Yesus ngancurkeun anjeunna anu nyekel kakawasaan kana maot - Iblis - sareng ngabébaskeun jalma-jalma anu dikurebkeun ku sieun maot. Salaku Imam Agung urang anu welas asih, Anjeunna janten manusa sapinuhna dina sagala cara supados Anjeunna tiasa nawiskeun diri-Na salaku kurban pikeun dosa sareng ngabantosan jalma-jalma anu digoda.

Alinea 3: Bab éta ditungtungan ku peringatan pikeun ngalalaworakeun kasalametan (Ibrani 2:1-4). Panulis ngingetkeun supaya teu jauh tina kasalametan anu hébat anu diumumkeun ku Kristus nyalira. Upami pelanggaran dina pesen anu langkung alit ngagaduhan akibat anu parah, langkung seueur deui anu ngalalaworakeun kasalametan anu hébat ieu ngakibatkeun pengadilan? Allah oge mere saksi ngaliwatan tanda-tanda, mujijat, mujijat, jeung kurnia Roh Suci. Panulis nekenkeun yén kasaksian Allah negeskeun kabeneran pesen éta, sareng penting pikeun nengetan éta.

Ringkesanana,

Bab dua tina Ibrani terus nyorot kaunggulan Yesus bari nekenkeun kamanusaan sarta karya redemptive-Na.

Panulis ngajurung pamiarsa supaya ulah ngajauhan tina talatah anu dibawa ku Isa sorangan, anu sakedapan jadi leuwih handap ti para malaikat tapi ngaraosan maot pikeun sarerea, jadi sumber kasalametan.

Bab éta ngajelaskeun naha éta pantes pikeun Yesus disaruakeun sareng urang, nunjukkeun peranna salaku Imam Agung urang anu welas asih anu ngancurkeun kakawasaan maot sareng ngabebaskeun urang tina perbudakan. Anjeunna janten manusa sapinuhna dina sagala cara supados Anjeunna tiasa nawiskeun diri-Na salaku kurban pikeun dosa sareng ngabantosan jalma-jalma anu kagoda.

Bab éta disimpulkeun ku peringatan pikeun ngalalaworakeun kasalametan hébat ieu anu diumumkeun ku Kristus nyalira. Panulis cautions ngalawan drifting jauh jeung nekenkeun yen kasaksian Allah confirms bebeneran na. Bab ieu janten panginget ngeunaan kamanusaan Yesus, karya panebusan-Na pikeun urang, sareng pentingna henteu ngalalaworakeun kasalametan urang.

Ibrani 2:1 Ku sabab eta urang kudu leuwih ati-ati kana hal-hal anu geus kadenge ku urang, ulah nepi ka iraha-iraha urang bakal ngageterkeunana.

Urang kedah merhatoskeun ajaran anu parantos didangukeun, supados urang henteu hilap.

1. Pentingna Heed: A on Ibrani 2:1

2. Inget Firman Allah: A on Ibrani 2:1

1. Deuteronomy 4: 9 - Ngan nyandak heed ka diri, jeung rajin ngajaga diri, lest anjeun poho hal panon anjeun geus katempo, jeung lest maranéhanana indit ti jantung Anjeun sadaya poé hirup anjeun.

2. Jabur 119:11 - Pangandika Anjeun abdi disumputkeun dina haté abdi, supaya abdi teu dosa ngalawan Anjeun.

Ibrani 2:2 Pikeun lamun kecap diucapkeun ku malaikat ieu stedfast, sarta unggal transgression jeung hal nu henteu patuh narima ganjaran adil;

Firman Allah tabah sareng henteu patuh ngagaduhan akibat.

1: Kudu Teguh dina Firman Allah

2: Balukar tina Maksiat

1: 1 Corinthians 10: 12-13 - Ku alatan éta, sing saha anu nyangka yén anjeunna nangtung, ati-ati supaya anjeunna henteu murag. Taya godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah téh satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun kamampuhan anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur, yén anjeun bisa endure eta.

2: Siloka 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sapinuhna haté anjeun, sareng ulah ngandelkeun pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun.

Ibrani 2:3 Kumaha urang bakal kabur, lamun urang ngalalaworakeun kasalametan kitu gede; nu mimitina mimiti diomongkeun ku Gusti, sarta dikonfirmasi ka urang ku maranéhanana anu ngadéngé manéhna;

Ngalalaworakeun kasalametan Allah anu agung aya akibatna.

1: Urang kedah ngakuan pentingna kasalametan Allah sareng nganggap éta sacara serius.

2: Urang ulah nganggap enteng pangandika Allah, anu diucapkeun ku jalan Yesus jeung diteguhkeun ku jalma-jalma anu ngadarenge Anjeunna.

1: 1 Tesalonika 5: 9 - Pikeun Allah henteu nunjuk urang pikeun murka, tapi pikeun meunangkeun kasalametan ku Gusti urang Yesus Kristus.

2: Yohanes 3:16 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

Ibrani 2:4 Allah oge mere kasaksian ka maranehna, boh ku tanda-tanda jeung kaajaiban-kaajaiban, jeung ku rupa-rupa mujijat, jeung kurnia-kurnia Roh Suci, nurutkeun kahayang-Na sorangan?

Allah masihan saksi ka umat manusa kalayan sagala rupa mujijat sareng karunia Roh Suci saluyu sareng kersa-Na.

1. Pangersa Allah Teu Gagal jeung Teu Bisa Dipungkir

2. Kaajaiban Allah Tanda Ayana-Na

1. John 4:24 - Allah Roh, jeung jalma anu nyembah ka Anjeunna kudu ibadah dina sumanget jeung bebeneran.

2. Rasul 4: 29-30 - Ayeuna, Gusti, mertimbangkeun ancaman maranéhanana sarta sangkan pagawé Anjeun nyarita kecap anjeun kalawan boldness hébat. Ulurkeun panangan anjeun pikeun nyageurkeun sareng ngalaksanakeun tanda-tanda sareng mujijat ngalangkungan nami abdi Gusti anu suci Yesus.

Ibrani 2:5 Pikeun para malaikat anjeunna henteu ngawasa dunya anu bakal datang, anu urang nyarioskeun.

Dunya nu bakal datang teu acan tunduk ka malaikat.

1: Urang kudu percaya, iman, jeung harepan ka Allah, lain ka malaikat.

2: Urang kudu sadar yén dunya nu bakal datang téh lain ku para malaikat, tapi ku Allah.

1: 1 Peter 1: 3-5 - Puji ka Allah jeung Rama Gusti urang Yesus Kristus! Dina rahmat-Na anu ageung anjeunna parantos masihan urang kalahiran anyar kana harepan anu hirup ngalangkungan kabangkitan Yesus Kristus tina anu maraot, sareng kana warisan anu moal pernah binasa, ngarusak atanapi luntur. Ieu pusaka disimpen di sawarga pikeun anjeun, anu ku iman ditangtayungan ku kakawasaan Allah nepi ka datangna kasalametan anu siap diungkabkeun dina ahir jaman.

2: Jabur 33:20-22 - Urang ngadagoan harepan ka PANGERAN; Anjeunna mangrupikeun pitulung sareng tameng urang. Di Anjeunna haté urang girang, pikeun urang percanten ka ngaranna suci. Muga-muga asih Gusti tetep aya dina kami, nun PANGERAN, sapertos urang ngarepkeun anjeun.

Ibrani 2:6 Tapi di hiji tempat, aya anu nyaksian, saurna, Naon ari manusa, dugi ka emut ka anjeunna? atawa anak manusa, anjeun ngadatangan anjeunna?

Manusa téh saeutik significance na acan Allah masih perhatikeun anjeunna.

1. Rahmat Allah jeung Kaasih Manusa

2. Humility Manusa jeung Daulat Allah

1. Jabur 8:4-5 - Naon manusa, nepi ka eling ka anjeunna? jeung anak manusa, nu Anjeun didatangan manéhna? Sabab Anjeun geus nyieun manéhna saeutik leuwih handap ti malaikat, jeung geus crowned manéhna jeung kamulyaan jeung kahormatan.

2. Yesaya 40: 17-18 - Sadaya bangsa sateuacan anjeunna sapertos nanaon; sarta aranjeunna diitung anjeunna kirang ti nanaon, sarta kasombongan. Naha anjeun badé nyaruakeun Allah ka saha? atanapi naon sasaruaan anu anjeun badé ngabandingkeun sareng anjeunna?

Ibrani 2:7 Gusti ngadamel anjeunna langkung handap sakedik ti para malaikat; Anjeun crowned anjeunna kalawan kamulyaan jeung kahormatan, sarta teu nempatkeun anjeunna leuwih karya leungeun Anjeun.

Allah nyiptakeun manusa ngan saeutik leuwih handap ti malaikat jeung crowned aranjeunna kalayan kamulyaan jeung kahormatan, netepkeun aranjeunna dina sagala karya Allah.

1. Nilai Kamanusaan anu Teu Aya Tandinganna: Ngagungkeun Martabat Anu Diciptakeun dina Gambar Gusti.

2. Kaagungan Karendahan Hati: Nangkeup Tempat Kami dina Ciptaan salaku Pamawa Gambar Ciptaan Gusti.

1. Kajadian 1:26-27 - Lajeng Allah ngadawuh, "Hayu urang nyieun manusa dina gambar urang, dina sasaruaan urang, ambéh maranéhanana bisa marentah leuwih lauk di laut jeung manuk di langit, leuwih ingon-ingon jeung sakabeh mahluk. sato-sato galak, jeung ka sato-sato galak, jeung sato-sato anu gumelar dina taneuh."

2. Jabur 8: 4-5 - Naon manusa anu anjeun émut ka aranjeunna, manusa anu anjeun jaga aranjeunna? Anjeun geus nyieun eta saeutik leuwih handap ti malaikat jeung crowned maranéhanana jeung kamulyaan jeung kahormatan.

Ibrani 2:8 Anjeun geus nempatkeun sagala hal dina subjék dina suku-Na. Pikeun dina eta anjeunna nempatkeun sagala di handapeun anjeunna, anjeunna ninggalkeun nanaon nu teu nempatkeun dina anjeunna. Tapi ayeuna urang ningali teu acan sagala hal nempatkeun dina anjeunna.

Yesus geus dibikeun wewenang leuwih sagala hal jeung geus subjected eta ka dirina, tapi teu sagalana aya dina otoritas-Na acan.

1. Otoritas Yesus: Ngartos Kakuatan Anu Dipasihan Kami

2. Karajaan Sawarga: Nunlukkeun Sadayana ka Yesus

1. Pilipi 2:10 - "nu dina nami Yesus unggal tuur kudu ruku, hal di sawarga, jeung hal di bumi, jeung hal di handapeun bumi"

2. Epesus 1:22 - "Jeung geus nempatkeun sagala hal dina suku-Na, sarta masihan anjeunna jadi kapala leuwih sagala hal ka gareja"

Ibrani 2:9 Tapi urang nempo Yesus, anu dijieun saeutik handap ti malaikat pikeun sangsara maot, crowned jeung kamulyaan jeung kahormatan; yén manéhna ku rahmat Allah kudu ngarasakeun maot pikeun unggal lalaki.

Yesus dijieun leuwih handap ti para malaikat sarta ngalaman maot ku kituna dulur bisa boga kasalametan.

1. Yesus, Jurusalamet Urang Sangsara: Ngartos Rahmat Allah

2. Mahkota Kamulyaan: Ngalaman Kamulyaan Yesus

1. Yesaya 53: 5 "Tapi anjeunna ditindik pikeun pelanggaran urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; Anjeunna aya hukuman anu nyababkeun urang katengtreman, sareng ku tatu-Na urang cageur."

2. Rum 5:8 "Tapi Allah nembongkeun kanyaah-Na ka urang, nya eta nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang."

Ibrani 2:10 Pikeun anjeunna, pikeun saha sagala hal, sarta ku saha sagala hal, dina bringing loba putra kana kamulyaan, sangkan kaptén kasalametan maranéhanana sampurna ngaliwatan sangsara.

Allah nyampurnakeun kaptén kasalametan urang ngaliwatan sangsara, jadi loba putra bisa dibawa kana kamulyaan.

1. Kasangsaraan Juragan Kasalametan Urang

2. Kahareup Nu Maha Agung Nunggu Putra Seueur

1. Rum 8:17 - Jeung lamun barudak, mangka ahli waris; ahli waris Allah, sareng ahli waris sareng Kristus; lamun kitu jadi nu urang sangsara jeung manéhna, nu urang bisa ogé glorified babarengan.

2. Mateus 16:24 - Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, Lamun saha bakal nuturkeun kuring, hayu anjeunna mungkir dirina, sarta nyandak salib-Na, sarta nuturkeun kuring.

Ibrani 2:11 Sabab, boh anu nyucikeun boh anu disucikeun, kabehna ti hiji, ku sabab eta Anjeunna teu isin nyebut dulur-dulur.

Yesus teu isin nyebut urang sadulur-Na, sabab urang sadaya hiji kulawarga di Allah.

1: Yesus nyebut urang kulawarga - Ibrani 2:11

2: Hirup salaku kulawarga di Allah - Ibrani 2:11

1: Rum 8:15-17 - Pikeun anjeun geus teu narima sumanget perbudakan deui sieun; tapi anjeun geus narima Roh nyoko, whereby urang ceurik, Abba, Bapa.

2: Galata 4: 4-7 - Tapi nalika fulness of time geus datang, Allah ngutus Putra-Na, dijieunna tina hiji awewe, dijieun dina hukum, pikeun nebus jalma anu aya dina hukum, supaya urang bisa narima nyoko. ti putra.

Ibrani 2:12 Saurna, Abdi badé ngébréhkeun nami anjeun ka dulur-dulur kuring, di tengah-tengah jamaah kuring bakal nyanyi muji ka anjeun.

Panulis Ibrani nyatakeun nami Allah sareng muji Anjeunna di tengah-tengah gareja.

1. Daya Puji: Ngagungkeun Asma Allah di Komunitas

2. Panggero pikeun Ibadah: Rejoicing dina Gusti Babarengan

1. Kolosa 3:16 - Hayu pesen Kristus Huni diantara anjeun richly sakumaha anjeun ngajarkeun jeung admonish karana kalayan sagala hikmah ngaliwatan psalms, hymns, jeung lagu ti Roh, nyanyi ka Allah kalawan sukur dina haté anjeun.

2. Epesus 5: 19-20 - Nyarita ka silih ku psalms, hymns jeung lagu spiritual. Nyanyi jeung nyanyikeun musik dina haté anjeun ka Gusti, salawasna ngucapkeun sukur ka Allah Rama pikeun sagalana, dina nami Gusti urang Yesus Kristus.

Ibrani 2:13 Jeung deui, Kami bakal percaya ka Anjeunna. Jeung deui, Kami jeung anak-anak anu dipaparinkeun ku Allah ka Kami.

Panulis Ibrani nyatakeun kapercayaanna ka Allah sareng ngaku murangkalih anu dipasihkeun ku Allah ka anjeunna.

1. Percanten ka Gusti dina Sagala Kaayaan

2. Ngandelkeun Jangji Gusti

1. Yesaya 12: 2 - "Behold, Allah teh kasalametan kuring; Kuring bakal percanten, sarta moal sieun: pikeun PANGERAN JEHOVAH kakuatan kuring jeung lagu abdi; Anjeunna oge geus jadi kasalametan abdi."

2. paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka PANGERAN kalawan sakabeh haté anjeun, sarta ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku Mantenna, sarta anjeunna bakal ngarahkeunnana jalur thy."

Ibrani 2:14 Ku sabab eta murangkalih teh bagian tina daging jeung getih, anjeunna oge sorangan oge nyandak bagian anu sarua; ku jalan maot anjeunna tiasa ngancurkeun anjeunna anu kagungan kakawasaan maot, nyaéta Iblis;

Yesus jadi manusa pikeun nyalametkeun urang tina maot jeung Iblis.

1: Yesus masihan kahirupan Sawarga-Na pikeun nyalametkeun urang tina maot sareng Iblis.

2: Yesus nalukkeun maot sareng Iblis ngalangkungan pupusna salaku manusa.

1: Pilipi 2: 5-11 - Yesus humbled dirina, jadi taat kana maot dina kayu salib.

2: 1 Korinta 15:26 - Musuh anu terakhir anu bakal ditumpes nyaéta maot.

Ibrani 2:15 Sareng nyalametkeun jalma-jalma anu ku sieun maot saumur hirupna tunduk kana perbudakan.

Ibrani 2:15 ngécéskeun yén Yesus sumping pikeun nebus urang tina kasieun maot, anu ngajaga urang dina perbudakan sapanjang kahirupan urang.

1. Kameunangan tina Sieun: Yesus sumping pikeun nyalametkeun urang tina kasieun maot supados urang tiasa hirup dina kabébasan sareng kabagjaan.

2. Panebusan tina Kasundaan: Ngaliwatan Yesus, urang tiasa dibébaskeun tina beungkeutan kasieun sareng ngalaman kasampurnaan kahirupan.

1. John 8:36 - "Jadi lamun Putra ngajadikeun anjeun bébas, anjeun bakal bener bébas."

2. Rum 8:15 - "Kanggo anjeun teu narima roh nu ngajadikeun anjeun budak deui sieun, tapi anjeun nampi Roh sonship. Ku Anjeunna urang sasambat, 'Abba, Bapa.'”

Ibrani 2:16 Pikeun verily anjeunna teu nyandak kana anjeunna sifat malaikat; tapi anjeunna nyandak kana anjeunna turunan Ibrahim.

Yesus jadi manusa pikeun nyalametkeun manusa tina dosa maranéhanana.

1. The Greatness Yesus: Ngartos misi-Na pikeun jadi manusa jeung nyalametkeun urang.

2. Ajén Bangsa Manusa: Ngaku kana ajén manusa dina paningal Allah.

1. Rum 5: 8 - "Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

2. Galata 4: 4-5 - "Tapi lamun waktu set geus pinuh datang, Allah ngutus Putra-Na, dilahirkeun ti hiji awéwé, dilahirkeun dina hukum, pikeun redeem maranéhanana dina hukum, yén urang bisa nampa nyoko kana sonship."

Ibrani 2:17 Ku sabab kitu, dina sagala hal, anjeunna kedah disaruakeun sareng dulur-dulurna, supados anjeunna janten Imam Agung anu welas asih sareng satia dina hal-hal anu aya hubunganana sareng Allah, pikeun nyageurkeun dosa-dosa jalma-jalma.

Yésus jadi kawas dulur-dulur-Na sangkan jadi Imam Agung anu welas asih jeung satia, sarta ngadamaikeun jalma-jalma jeung Allah.

1. Welas Asih sareng Kasatiaan Yesus salaku Imam Agung

2. Rekonsiliasi jeung panebusan Yesus

1. Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement tina karapihan urang éta kana anjeunna; jeung ku belang-Na urang cageur.

2. 1 Peter 3:18 - Pikeun Kristus ogé geus sakali ngalaman pikeun dosa, nu adil pikeun nu teu adil, yén manéhna bisa mawa urang ka Allah, keur nempatkeun maot dina daging, tapi quickened ku Roh.

Ibrani 2:18 Sabab ku sabab Anjeunna sorangan geus nandangan kagoda, Anjeunna bisa nulungan ka nu kagoda.

Yesus sangsara jeung ngarti perjuangan urang, jadi Anjeunna bisa nulungan urang.

1: Yesus mangrupikeun Sobat anu Peryogikeun - Ibrani 2:18

2: Nyandak Panglipur dina Kaasih Kristus - Ibrani 2:18

1: Yesaya 53:3-5 - Anjeunna hina jeung ditolak ku lalaki, a man of sorrows jeung acquainted jeung duka; jeung salaku salah sahiji ti saha lalaki nyumputkeun beungeut maranéhanana manéhna hina, jeung urang esteemed manéhna.

2: 2 Corinthians 1: 3-4 - Nu Maha Suci Allah Rama Gusti urang Yesus Kristus, Rama welas asih jeung Allah tina sagala panglipur, anu comforts urang dina sagala kasangsaraan urang, ku kituna urang bisa ngalilipur jalma anu. aya dina sagala kasangsaraan, kalayan kanyamanan anu ku urang sorangan dililipur ku Allah.

Ibrani 3 nyaeta bab katilu tina kitab Ibrani, dimana panulis terus exhort jeung ngingetkeun pamiarsa ngeunaan bahaya unbelief sarta nyorong aranjeunna pikeun nyekel pageuh kana iman maranéhanana ka Kristus.

Ayat ka-1: Panulis ngabandingkeun Yesus sareng Musa sareng ngantebkeun kaunggulan Yesus (Ibrani 3:1-6). Anjeunna ngajelaskeun Yesus salaku rasul sareng Imam Agung tina pangakuan urang, pantes kamulyaan anu langkung ageung tibatan Musa. Nalika Musa satia di bumi Allah salaku hamba, Yesus satia ka bumi Allah salaku Putra. Panulis ngingetkeun pamiarsa yén aranjeunna bagian tina Kristus upami aranjeunna tetep percaya diri sareng harepan dugi ka tungtungna. Mantenna ngajurung maranehna supaya teu ngaraskeun hate saperti karuhunna dina mangsa barontak, tapi kudu silih ajak unggal poe.

Alinea 2: Panulis ngingetkeun ngalawan teu percaya ngagunakeun conto urang Israil di gurun (Ibrani 3:7-11). Nyutat tina Jabur 95, manéhna ngingetkeun maranéhna kana firman Allah waktu Israil barontak di gurun keusik. Haténa jadi hardened, sarta aranjeunna nguji Allah sanajan saksi karya-Na salila opat puluh taun. Balukarna, éta generasi teu bisa asup ka tempat peristirahatan Allah. Nu nulis cautions ngalawan ngabogaan haté unbelief tapi gantina ngadesek aranjeunna exhort silih unggal poé sangkan teu aya anu hardened ku deceitfulness dosa urang.

Alinea 3: Bab éta dipungkas ku pépéling dumasar kana hal nu henteu patuh urang Israil (Ibrani 3:12-19). Panulis warns ngalawan ragrag jauh ti Allah hirup alatan hiji jahat, haté unbelief. Sabalikna, anjeunna ngajurung aranjeunna pikeun silih ajak unggal dinten bari masih disebut "kiwari" supados teu aya anu karasa ku dosa. Manéhna nunjuk kaluar yén éta alatan unbelience nu Israel teu bisa asup ka sésana Allah jangji ngaliwatan Yosua. Ku alatan éta, anjeunna exhorts pamiarsa na ulah ngulang kasalahan sarua tapi narékahan pikeun asupkeun sésana ngaliwatan iman.

Ringkesanana,

Bab tilu tina Ibrani nekenkeun kaunggulan Yesus leuwih Musa sarta warns ngalawan unbelief ngagunakeun conto urang Israil di gurun.

Panulis nyorotkeun Yesus salaku Putra anu satia di bumi Allah sareng ngadorong pamiarsa pikeun nahan kapercayaan ka Anjeunna.

Mantenna nginget-nginget supaya teu boga hate anu heuras, teu percaya kawas urang Israil di gurun keusik, ngajurung maranehna supaya silih ajak unggal poe jeung ulah nepi ka jauh ti Allah alatan tipu daya dosa.

Bab éta dipungkas ku pépéling dumasar kana hal nu henteu patuh urang Israil, ngantebkeun pentingna iman sareng narékahan pikeun asup kana istirahat anu dijangjikeun ku Allah. Bab ieu minangka panginget ngeunaan kaunggulan Yesus, peringatan ngalawan kafir, sareng dorongan pikeun jalma-jalma mukmin pikeun tabah dina imanna.

Ibrani 3:1 Ku kituna, dulur-dulur suci, partakers tina panggero sawarga, mertimbangkeun Rasul jeung Imam Agung profési urang, Kristus Yesus;

Petikan ieu nyorong urang pikeun nganggap Yesus salaku Rasul sareng Imam Agung urang.

1. Kaagungan Gusti urang Yesus Kristus

2. Renung ka Yesus: Imam Agung Urang

1. Pilipi 2:5-11; Yesus ngarendahkeun diri sareng taat dugi ka maot

2. Ibrani 4:14-16; Yesus mangrupikeun Imam Agung urang anu simpati sareng urang dina kalemahan urang

Ibrani 3: 2 Anu satia ka anu ngangkat anjeunna, sakumaha ogé Musa satia di sakumna bumi.

Petikan ceramah ngeunaan kasatiaan Musa di imah Allah.

1: Urang kudu satia ka Allah dina ngawula ka Mantenna.

2: Urang bisa narékahan pikeun siga Musa jeung satia di Bait Allah.

1: Lukas 16:10 Sing saha anu satia dina hal anu saeutik oge satia dina hal anu loba;

2: Galata 5: 22-23 Tapi buah Roh nyaéta kanyaah, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, lemah lembut, kahadéan, iman, lemah lembut, temperance: ngalawan sapertos kitu teu aya hukum.

Ibrani 3: 3 Pikeun lalaki ieu dianggap pantes leuwih kamulyaan ti Musa, ku sabab nu geus ngawangun imah ngabogaan ngahargaan leuwih ti imah.

Yesus leuwih mulya ti batan Musa sabab nu nyieun imah leuwih ngahargaan batan imah sorangan.

1. The Glorification of Yesus - Examining kamulyaan Yesus dina Ibrani 3:3

2. Hikmah Pangwangunan - Ngajalajah kahormatan tukang bumi dina Ibrani 3: 3

1. Yesaya 66: 1 - Ku kituna saith Gusti, The langit tahta abdi, sarta bumi nyaeta footstool abdi: dimana imah anu anjeun ngawangun pikeun kuring?

2. Mateus 7:24-27 - Ku sabab kitu sing saha hears ieu sayings of mine, sarta ngalakukeun eta, Kuring bakal liken manéhna ka lalaki wijaksana, anu ngawangun imahna dina batu.

Ibrani 3:4 Pikeun unggal imah diwangun ku sababaraha man; tapi anjeunna anu ngawangun sagala hal nyaéta Allah.

Jalma ngawangun imah, tapi Allah nyiptakeun sakabéh jagat raya.

1. Allah teh Master Pangwangun: Kumaha Daya Kreatif Allah Bisa Transform Kahirupan Urang

2. Sifat Allah nyaeta Asih: Kumaha Urang Bisa Narima Berkah Allah dina Kahirupan Urang

1. Kolosa 1:16-17 - Pikeun ku Anjeunna sagala hal anu dijieun, di sawarga jeung di bumi, katempo jeung halimunan, naha thrones atawa dominions atawa pamingpin atawa otoritas? 봞 sagala hal diciptakeun ku anjeunna sareng pikeun anjeunna.

2. Yesaya 40:28 - Naha anjeun henteu terang? Dupi anjeun teu uninga? PANGERAN teh Allah nu langgeng, Nu Nyipta tungtung bumi. Anjeunna henteu pingsan atanapi bosen; pangartina teu kapaluruh.

Ibrani 3:5 Jeung Musa verily ieu satia di sakabeh imahna, salaku hamba, pikeun kasaksian ngeunaan eta hal anu bakal diucapkeun sanggeus;

Musa satia dina sagala kawajibanana salaku hamba, nyieun conto pikeun jalma-jalma nu bakal datang sanggeus manéhna.

1. Conto Nabi Musa: Hirup Satia dina Sagala Anu Kami Migawé

2. Kumaha Urang Bisa Nurutan Conto Musa nu Satia

1. paribasa 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sagala haté anjeun sarta henteu lean on pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun.

2. Kolosa 3:23 - Naon bae anu anjeun lakukeun, gawe heartily, sakumaha keur Gusti jeung teu keur lalaki.

Ibrani 3:6 Tapi Kristus sabagé putra anu ngatur imahna sorangan; Anu imah urang, lamun urang nyekel pageuh kapercayaan jeung rejoicing tina harepan teguh nepi ka ahir.

Urang teh imah Kristus lamun urang tetep steadfast dina iman jeung harepan urang nepi ka ahir.

1. "The Unwavering Faith: Keeping Our Hope in Christ"

2. "Nangtung Teguh dina Pangharepan Kami di Kristus"

1. Rum 8:24-25; "Kanggo dina harepan ieu urang disalametkeun. Ayeuna harepan nu katempo teu harepan. Pikeun saha ngarepkeun naon anjeunna ningali? Tapi lamun urang miharep naon urang teu ningali, urang ngantosan eta kalawan kasabaran."

2. 1 Korinta 15:58; "Ku sabab eta, dulur-dulur anu dipikanyaah, sing tabah, sing teguh, sing salawasna loba dina padamelan Gusti, sing terang yen pagawean maraneh di Pangeran teh moal sia-sia.??

Ibrani 3:7 Ku sabab eta (sakumaha ceuk Roh Suci, Poe ieu lamun maraneh bakal ngadenge sora-Na,

Roh Suci ngajurung jalma-jalma mukmin pikeun ngadangukeun sora Allah ayeuna.

1. Ngadangu Sora Allah: Panggero pikeun Taat Satia

2. Ngadangukeun Sora Roh Suci

1. Yesaya 55: 3 - "Condongkeun ceuli anjeun, sarta datang ka Kami: ngadangu, sarta jiwa anjeun bakal hirup."

2. John 10:27 - "Domba abdi ngadangu sora kuring, sarta kuring nyaho aranjeunna, sarta aranjeunna nuturkeun kuring."

Ibrani 3:8 Ulah heuras haté anjeun, saperti dina provokasi, dina poé godaan di gurun.

Panulis Ibrani ngingetkeun pamiarsa pikeun henteu ngesahkeun haténa sapertos urang Israil nalika digoda di gurun.

1. Tong kanyenyerian hate

2. Milih iman di tengah gogoda

1. Jabur 95:7-8 ? 쏤 atanapi anjeunna teh Allah urang, sarta kami téh jalma padang rumput hejo-Na, jeung domba leungeun-Na. Ari ayeuna mah mun ngadenge sorana, teu karasa hate.??

2. Rum 11:20-22 ? 쏷 hat leres. Maranehna pegat lantaran teu percaya, tapi aranjeun nangtung ku iman. Ku kituna ulah jadi reueus, tapi sieun. Sabab lamun Allah henteu nyésakeun dahan-dahan alam, Mantenna moal nyésakeun manéh.??

Ibrani 3:9 Nalika karuhun anjeun ngagoda kuring, nguji kuring, sareng ningali padamelan kuring opat puluh taun.

Panulis Ibrani ngeunteung kana kalakuan bapa-bapa jaman baheula, anu nguji jeung ningali karya-karya Allah salila 40 taun.

1. ? 쏬 earning from the Fathers: The Power of Sabar Faith??

2. ? 쏷 esting Gusti Satia: Warisan Abadi Bapa??

1. Ulangan 8:2, ? Anjeun bakal émut kana sagala cara anu dipingpin ku Pangéran Allah anjeun dina opat puluh taun ieu di gurun keusik, pikeun ngarendahkeun anjeun, sareng ngabuktoskeun anjeun, terang naon anu aya dina haté anjeun, naha anjeun bakal nuturkeun paréntah-Na, atanapi henteu. ?

2. Jabur 95:10, ? Sapuluh taun lilana Kami kasedih jeung ieu generasi, sarta ngadawuh, "Ieu jalma anu salah dina haténa, sarta maranéhna teu nyaho kana jalan Kami.

Ibrani 3:10 Ku sabab eta, Kami jengkel ka eta generasi, sarta ngadawuh, “Maraneh sok salah dina hate; sareng aranjeunna henteu terang cara kuring.

Petikan ieu nyarioskeun murka Allah ka umat-Na anu terus-terusan ngalakukeun kasalahan sareng henteu nuturkeun jalan-jalanna.

1. Kakuatan Firman Allah: Hirup ku Jalan Allah

2. Tobat: Diajar tina Kasalahan Urang

1. Deuteronomy 8: 3 - "Sareng anjeunna ngahinakeun anjeun, ngantepkeun anjeun kalaparan, sareng masihan anjeun manna, anu anjeun henteu terang, sareng karuhun anjeun henteu terang, supados anjeun terang yén manusa henteu ngan ukur ku roti. , tapi ku unggal kecap anu kaluar tina sungut PANGERAN manusa hirup."

2. Yermia 17: 9 - "Haté téh tipu daya luhur sagala hal, sarta desperately jahat: anu bisa nyaho eta?"

Ibrani 3:11 Ku sabab eta Kami geus sumpah dina amarah Kami, Maranehna moal asup ka tempat peristirahatan Kami.)

Allah ngingetkeun urang Israil yén maranéhna moal asup ka peristirahatan-Na lamun maranéhna teu merhatikeun paréntah-Na.

1. Taat ka Allah jeung Asup ka Istirahat-Na

2. Balukar tina Maksiat

1. Deuteronomy 1:19-33 - Urang Israil?? nolak nurut Allah? 셲 paréntah.

2. Yesaya 11:10 - Allah? 셲 janji bakal mawa istirahat pikeun umat-Na.

Ibrani 3:12 Sing ati-ati, dulur-dulur, ulah aya di antara aranjeun anu manah anu jahat, anu teu percaya, ngajauhan ti Allah anu jumeneng.

Waspada ngabogaan haté unbelief nu ngahurungkeun jauh ti Allah.

1: Haté urang mangrupikeun gerbang jiwa urang. Jaga aranjeunna kalayan ati-ati supados urang henteu kagoda pikeun nyingkur ti Yéhuwa.

2: Ulah nepikeun kateupercayaan dina jero hate, sabab eta bakal ngajauhkeun maneh ti Allah anu jumeneng.

1: Mateus 15:18-20 ? Naon anu kaluar tina sungut asalna tina jantung, sarta ieu najis hiji jalma. Pikeun kaluar tina haté pikiran jahat, rajapati, zinah, cabul, maling, saksi palsu, fitnah. Ieu naon anu najiskeun hiji jalma.??

2: Yermia 17:9-10 ? 쏷 haténa téh nipu luhureun sagala hal, sarta desperately gering; saha nu bisa ngarti? ? 쏧 Gusti milarian ati sareng nguji pikiran, pikeun masihan unggal jalma numutkeun jalan-jalanna, numutkeun buah tina kalakuanana.??

Ibrani 3:13 Tapi silih piwuruk unggal poe, bari disebut Poe ieu; lest salah sahiji anjeun hardened ngaliwatan deceitfulness dosa.

Urang kudu silih ajak unggal poé pikeun ngajauhan tina tipu daya dosa.

1. Ulah Kabobodo ku Bohong Dosa

2. Tetep Kuat Dina Nyanghareupan Dosa

1. Yakobus 1:13-15 - Nalika digoda, teu aya anu kedah nyarios, ? 쏥 od ngagoda kuring.??Kanggo Allah teu bisa cocoba ku jahat, sarta teu ngagoda saha; 14 Tapi masing-masing jalma kagoda ku hawa nafsuna sorangan sareng kagoda. 15 Saterusna, sanggeus kahayang geus dikandung, eta ngalahirkeun dosa; jeung dosa, lamun geus full-dipelak, ngalahirkeun maot.

2. Siloka 24:16 - Pikeun najan nu soleh ragrag tujuh kali, maranéhna naek deui, tapi nu jahat titajong lamun calamity narajang.

Ibrani 3:14 Pikeun urang dijadikeun partakers Kristus, lamun urang nyekel awal kapercayaan urang stedfast nepi ka ahir;

Urang kedah tetep satia dina kapercayaan urang ka Kristus pikeun nyandak bagian dina kameunangan-Na.

1: Tetep Teguh dina Iman pikeun Ngaksés Kameunangan Kristus

2: Sabar dina Harepan Ngalaman Jangji Kristus

1: Yakobus 1: 2-4 - Anggap sadayana kabagjaan nalika anjeun ngalaman rupa-rupa ujian sabab ujian iman anjeun ngahasilkeun kasabaran.

2: Rum 5:3-5 - Urang girang dina sangsara urang, nyaho yén sangsara ngahasilkeun kasabaran, jeung kasabaran ngahasilkeun karakter, jeung karakter ngahasilkeun harepan.

Ibrani 3:15 Sedengkeun ceuk nu nyebutkeun, Poe ieu lamun anjeun bakal ngadéngé sora-Na, ulah harden hate anjeun, saperti dina provokasi.

Dinten ieu ngeunaan pentingna ngadangu sora Gusti sareng henteu ngaraskeun haté urang.

1. "Kanugrahan Ngadangukeun Sora Allah"

2. "Milih Nurutkeun Pangersa Allah"

1. Yermia 29:13 - "Anjeun bakal neangan kuring jeung manggihan kuring mun anjeun neangan kuring kalayan sagala haté anjeun."

2. Siloka 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun sarta teu lean on pamahaman sorangan; dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal nyieun jalur anjeun lempeng."

Ibrani 3:16 Pikeun sababaraha, sanggeus maranéhna ngadéngé, jadi provocated: tapi teu sakabeh anu kaluar ti Mesir ku Musa.

Ibrani 3:16 nyarioskeun ngeunaan jalma-jalma anu ngadangukeun Firman Allah tapi ngaganggu, sanaos henteu sadayana anu angkat ka Mesir sareng Musa ngalakukeunana.

1. Candak Heart dina Firman Allah: Panggero pikeun Persevere

2. Tetep Satia kana Firman Allah: Panggero pikeun Taat

1. Lukas 9: 23-25 - "Jeung cenah ka sadayana, 쏧 f saha nu bakal datang sanggeus kuring, hayu anjeunna mungkir dirina jeung nyokot salib-Na unggal poé sarta nuturkeun kuring. Pikeun saha-saha nu bakal nyalametkeun hirupna bakal leungit eta, tapi sing saha anu kaleungitan nyawana demi Kami, bakal nyalametkeun nyawana."

2. Yosua 24:15 - "Jeung lamun éta jahat di panon anjeun pikeun ngawula ka PANGERAN, pilih dinten ieu saha anjeun bakal ngawula, naha allah bapa anjeun dilayanan di wewengkon peuntaseun Walungan, atawa dewa Amori di nu. lahan anu dicicingan ku anjeun.. Tapi kanggo abdi sareng bumi abdi, urang bakal ngawula ka Gusti.??

Ibrani 3:17 Tapi jeung saha anjeunna grieveed opat puluh taun? Éta henteu sareng jalma-jalma anu dosa, anu layonna murag di gurun keusik?

Opat puluh taun Gusti didukakeun ku urang Israil anu parantos dosa sareng anu layonna murag di gurun keusik.

1. Kasabaran Allah ka Jalma-jalma Nu Dosa

2. Balukar tina Maksiat

1. Jabur 95:10-11 - ? 쏤 atanapi opat puluh taun kuring ambek ka generasi éta; ceuk kuring, ? 쁔 hey eta jalma anu manahna sasar, teu nyaho kana jalan Kami. 쁔 hey moal pernah asup istirahat kuring.? 쇺 €?

2. Budalan 32:7-8 - Lajeng PANGERAN ngandika ka Musa,? Aduh turun, sabab umat anjeun, anu ku anjeun dibawa kaluar ti Mesir, parantos rusak. Maranehna gancang-gancang nyingkah tina parentah Kami ka maranehna, sarta geus nyieun dirina sorangan patung brahala dina bentuk anak sapi. Aranjeunna geus sujud ka dinya jeung kurban ka dinya jeung geus ngomong, ? Ieu allah anjeun, Israil, anu ngaluarkeun anjeun kaluar ti Mesir.? 쇺 €?

Ibrani 3:18 Sareng saha anjeunna sumpah yén aranjeunna moal asup kana peristirahatan-Na, tapi ka anu henteu percanten?

Allah sumpah yén jalma-jalma anu henteu percaya moal asup kana peristirahatan-Na.

1. Pentingna Iman ka Allah

2. Ni’mat Asup ka Pangistrenan-Na

1. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng."

2. Jabur 116: 7 - "Balik ka sésana anjeun, O jiwa abdi, pikeun Gusti geus alus ka anjeun."

Ibrani 3:19 Ku kituna urang nempo yén maranéhna teu bisa asup lantaran teu percaya.

Urang Israil teu bisa asup ka Tanah Perjangjian lantaran kurang iman.

1. "Kakuatan Iman: Kumaha Kapercayaan Urang Nangtukeun Takdir Urang"

2. "Bahaya Kakafiran: Nolak Ngaléngkah kana Janji Allah"

1. Rum 10:17, "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

2. Mateus 17:20, "Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna, ? 쏝 ku sabab saeutik iman anjeun. Pikeun sabenerna, Kuring nyebutkeun ka anjeun, lamun anjeun boga iman saperti siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, ? 쁌 ove ti dieu ka ditu,??sarta bakal pindah, jeung moal aya nu mustahil pikeun anjeun.??

Ibrani 4 nyaéta bab kaopat tina kitab Ibrani, dimana panulis terus exhort jeung ajak pamiarsa pikeun asup ka sésana Allah ngaliwatan iman ka Yesus Kristus. Bab éta nekenkeun pentingna iman, Firman Allah, sareng Yesus salaku Imam Agung urang.

Alinea 1: Panulis nyorot jangji pikeun asup ka peristirahatan Allah ngaliwatan iman (Ibrani 4:1-10). Manéhna warns ngalawan ragrag pondok tina jangji ieu ku gagal pikeun percaya. Sapertos urang Israil di gurun keusik gagal asup kana peristirahatan Allah kusabab henteu patuh sareng henteu percanten, pamiarsa dijurung pikeun henteu ngulang deui kasalahan éta. Nu nulis ngécéskeun yén tetep aya istirahat Sabat pikeun umat Allah — istirahat rohani anu dicandak ku iman ka Kristus. Jalma anu geus percaya geus diasupkeun kana peristirahatan ieu, sakumaha Allah beristirahat tina karya-Na dina dinten katujuh.

Ayat 2: Panulis nekenkeun kakawasaan sareng wewenang Firman Allah (Ibrani 4:11-13). Mantenna ngajurung para pamaca sangkan rajin asup ka éta peristirahatan sangkan teu aya anu ragrag ku cara nuturkeun conto urang Israil anu henteu taat. Firman Allah digambarkeun salaku hirup jeung aktip, bisa discern pikiran jeung niat haté. Euweuh anu disumputkeun tina paningal-Na; sagalana geus kakeunaan sateuacan Anjeunna. Ku alatan éta, jalma mukmin kudu ngadeukeutan kalawan kapercayaan saméméh Anjeunna anu understands kelemahan urang.

Ayat ka-3: Bab ieu ditungtungan ku nunjukkeun Yesus salaku Imam Agung urang anu simpatik (Ibrani 4:14-16). Panulis ngadorong jalma-jalma mukmin pikeun nyekel pageuh pangakuan sabab aranjeunna gaduh Imam Agung anu hébat — Yesus — anu parantos ngalangkungan sawarga. Beda sareng imam-imam agung di bumi, Yesus tiasa simpati sareng kalemahan urang sabab Anjeunna digoda dina sagala cara, tapi tetep tanpa dosa. Ku alatan éta, jalma mukmin diondang boldly ngadeukeutan tahta rahmat-Na kalawan kapercayaan ambéh maranéhanana bisa narima rahmat sarta manggihan rahmat pikeun pitulung dina waktu merlukeun.

Ringkesanana,

Bab opat tina Ibrani nekenkeun pentingna iman, Firman Allah, sareng Yesus salaku Imam Agung urang dina asup ka sésana Gusti.

Nu nulis warns ngalawan ragrag pondok tina jangji ieu ngaliwatan hal nu henteu patuh jeung unbelief, urging pamiarsa pikeun narékahan getol asup ka sésana ngaliwatan iman ka Kristus.

Manéhna nyorot kakawasaan jeung wewenang Firman Allah nu hirup, nu ngabédakeun pikiran jeung maksud haté. Jalma anu percaya didorong pikeun ngadeukeutan kalayan percaya diri sateuacan Anjeunna anu ngartos kalemahan urang.

Bab ieu disimpulkeun ku ngagungkeun Yesus salaku Imam Agung anu simpatik anu simpati sareng kalemahan urang. Mu'min diondang pikeun wani ngadeukeutan tahta rahmat-Na pikeun rahmat sareng pitulung dina waktos peryogi. Bab ieu ngingetkeun pentingna iman, kakawasaan Firman Allah, sareng ngalilipur peran Yesus salaku Imam Agung urang anu welas asih.

Ibrani 4: 1 Ku kituna hayu urang sieun, les, hiji jangji keur ditinggalkeun urang asup kana peristirahatan-Na, salah sahiji anjeun bakal sigana datang pondok tina eta.

Panulis Ibrani nyorong urang pikeun sieun ka Yéhuwa, supados urang teu sono kana jangji pikeun asup ka peristirahatan-Na.

1. "Sieun Pangéran: Ulah Leupaskeun dina Sésana Anu Dijangjikeun"

2. "Janji Allah ngeunaan Istirahat: Ulah Nganggap Ieu"

1. Jabur 34:11- "Hayu, barudak, dengekeun kuring; Kuring bakal ngajarkeun maneh sieun Gusti."

2. Yesaya 30:15 - “Sabab kitu ceuk PANGERAN Allah, Nu Maha Suci Israil, 'Dina mulang jeung istirahat anjeun bakal disimpen; dina katenangan sareng kapercayaan bakal janten kakuatan anjeun.'"

Ibrani 4: 2 Pikeun urang Injil diuarkeun, kitu ogé ka aranjeunna: tapi pangandika anu diwawarkeun henteu nguntungkeun aranjeunna, henteu dicampur sareng iman ka anu ngadangukeunana.

Injil diwawarkeun ka urang Israil boh ka urang, tapi henteu aya mangpaatna pikeun aranjeunna sabab henteu percaya kana éta.

1. Percaya kana Injil: Kabutuhan pikeun Berkah

2. Ngartos Kakuatan Iman

1. Rum 10:17 - Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah.

2. John 8: 31-32 - Lajeng Yesus ngadawuh ka jalma Yahudi anu percanten ka Anjeunna, Lamun anjeun tetep dina pangandika Kami, mangka anjeun bener murid Kami; Jeung anjeun bakal nyaho bebeneran, jeung bebeneran bakal ngajadikeun anjeun bébas.

Ibrani 4:3 Pikeun urang anu geus percaya bakal asup kana peristirahatan, sakumaha ceuk manéhna, "Sakumaha Kami geus sumpah dina murka Kami, lamun maranéhna bakal asup kana peristirahatan kuring: sanajan karya geus rengse ti yayasan dunya."

Urang anu percaya asup kana peristirahatan Allah.

1: Istirahat dina Jangji Allah

2: Hirup Hirup Iman

1: Yesaya 26:3 - Anjeun bakal ngajaga anjeunna dina karapihan sampurna, anu pikiran tetep dina anjeun: sabab anjeunna percanten ka anjeun.

2: Jabur 46:10 - Sing tenang, sarta nyaho yen Kami Allah: Kuring bakal Maha Agung di antara kapir, Kuring bakal Maha Agung di bumi.

Ibrani 4: 4 Pikeun anjeunna nyarios dina tempat anu tangtu ngeunaan dinten katujuh sapertos kieu, Sareng Gusti parantos istirahat dina dinten katujuh tina sagala padamelan-Na.

Allah liren dina poe katujuh sanggeus réngsé karya-Na.

1: Urang ogé kedah nyéépkeun waktos istirahat, sareng nyerahkeun padamelan urang ka Allah.

2: Sabat nyaéta poé istirahat, disisihkeun pikeun mikawanoh jeung ngamulyakeun Allah.

1: Kajadian 2:2-3 “Dina poe katujuh Allah mungkas padamelana-Na; sarta anjeunna rested dina dinten katujuh tina sagala karyana nu anjeunna geus dijieun. Jeung Allah ngaberkahan poe katujuh, sarta sanctified eta: sabab dina eta manéhna geus rested tina sagala karya-Na anu Allah dijieun jeung dijieun.”

2: Budalan 20: 8-11 "Inget dinten Sabat, anu kedah disucikeun. Genep poé anjeun bakal kuli, jeung ngalakukeun sagala pagawean anjeun: Tapi dinten katujuh nyaéta Sabat Gusti Allah anjeun: di dinya anjeun teu kudu ngalakukeun pagawean nanaon, anjeun, atawa putra anjeun, atawa putri anjeun, manservant Anjeun, atawa maidservant Anjeun. , atawa sapi anjeun, atawa muhrim anjeun anu aya dina Gerbang anjeun: Pikeun dina genep poe Gusti ngadamel langit jeung bumi, laut, jeung sagala rupa nu aya, sarta rested dinten katujuh: wherefore Gusti ngaberkahan poe Sabat, jeung disucikeun.”

Ibrani 4:5 Jeung di tempat ieu deui, Lamun maranehna bakal asup ka peristirahatan Kami.

Petikan ieu tina Ibrani 4: 5 ngungkabkeun yén jalma-jalma anu nampi rahmat Allah bakal asup kana peristirahatan-Na.

1: Istirahat Gusti kanggo Sarerea - Narima rahmat Allah mangrupikeun hiji-hijina jalan pikeun milarian istirahat.

2: Istirahat Allah Dijangjikeun - Ku iman ka Anjeunna, urang tiasa yakin kana istirahat-Na.

1: Jabur 95:11 - "Ku sabab eta Kami sumpah dina amarah kuring, 'Maranéhanana moal asup ka peristirahatan Kami.'"

2: Mateus 11: 28-29 - "Hayu ka Kami, sakabeh anu kuli sarta beurat kabeungbeurat, sarta Kami bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke Kami kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut jeung lowly dina haté, sarta. anjeun bakal mendakan istirahat pikeun jiwa anjeun."

Ibrani 4:6 Ku sabab eta tetep aya anu kudu asup ka dinya, sarta jalma-jalma anu mimiti diwartakeun teh henteu lebet ku lantaran teu percaya.

Allah ngajangjikeun istirahat ka jalma-jalma anu iman ka Anjeunna, tapi jalma-jalma anu mimiti dijajapkeun ieu jangji, henteu lebet ku sabab henteu percaya.

1. Jangji Istirahat: Percaya ka Allah pikeun Kasalametan Abadi

2. Teu Percaya: Ulah Nyanggap Jangji Allah

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. 1 Peter 1:23 - Kusabab anjeun geus dilahirkeun deui, teu siki perishable tapi tina imperishable, ngaliwatan hirup jeung abiding Kecap Allah.

Ibrani 4:7 Kitu deui, anjeunna ngawatesan hiji poé, nyebutkeun dina Daud, Poe ieu, sanggeus lila pisan; sakumaha anu kasebut, Poe ieu lamun anjeun bakal ngadéngé sora-Na, teu harden haté anjeun.

Allah geus nangtukeun wates sabaraha lila urang kudu narima Anjeunna; urang kudu narima Anjeunna ayeuna atawa harden hate urang.

1: Ulah Heuras Haté - Waktosna pikeun Narima Gusti Ayeuna

2: Jam Ghaib - Mangpaatkeun Waktos Anu Dipikaresep ku Gusti

1: Pandita 9:11-12 - "Kuring geus ningali hiji deui di handapeun panonpoe: Perlombaan henteu pikeun anu gancang, sareng perang henteu pikeun anu kuat, sareng tuangeun henteu dugi ka anu wijaksana atanapi kabeungharan pikeun anu pinter atanapi anu alim. ; tapi waktos sareng kasempetan kajantenan ka aranjeunna sadayana."

2: Mazmur 95:7-8 - “Sabab Mantenna teh Allah urang, jeung urang teh umat sampalan-Na, domba-domba anu diasuh-Na. Poe ieu, upama maraneh ngadenge soara-Na, ulah ngegelkeun hate saperti di Meriba, saperti harita di Masa di gurun keusik."

Ibrani 4:8 Saupama Yesus geus maparin katengtreman ka maranehna, tangtu Mantenna moal nyebutkeun ngeunaan poe sejen.

Yesus nyarioskeun dinten anu sanés saatos masihan istirahat ka jalma-jalma.

1. Pananjung Rest di Yesus

2. Neuteup ka hareup

1. Mateus 11: 28-30 - "Hayu ka Kami, sakabeh anu kuli sarta beurat kabeungbeurat, sarta Kami bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke Kami kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut sarta lowly dina haté, sarta. Anjeun bakal manggih katengtreman pikeun jiwa anjeun. Pikeun jok Kami gampang, sarta beban Kami hampang."

2. Yesaya 40: 28-31 - "Naha anjeun henteu terang? Naha anjeun henteu nguping? Pangéran mangrupikeun Gusti anu langgeng, Anu nyiptakeun tungtung bumi. Anjeunna henteu pingsan atanapi bosen; pamahaman-Na teu tiasa dipilarian. Maparin kakuatan ka nu pingsan, jeung nu teu boga kakuatan anjeunna nambahan kakuatan. Komo nonoman bakal pingsan jeung capé, jeung nonoman bakal capé, tapi nu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana, maranéhanana baris naek jeung jangjang. kawas garuda; maranéhna bakal lumpat jeung moal capé; maranéhna bakal leumpang jeung moal pingsan."

Ibrani 4:9 Ku sabab eta tetep aya istirahat pikeun umat Allah.

Sésana pikeun umat Allah sayogi.

1: Istirahat Allah: Hadiah pikeun Umat-Na

2: Mangpaat Mangpaat Istirahat Allah

1: Mateus 11: 28-30 - Hayu ka Kami, sakabeh anu buruh jeung beurat kabeungbeurat, sarta Kami bakal mere istirahat.

2: Yesaya 30:15 - Pikeun sahingga ceuk Gusti Allah, Nu Maha Suci Israil, "Dina mulang jeung istirahat anjeun bakal disimpen; dina quietness jeung dina kapercayaan bakal jadi kakuatan Anjeun.

Ibrani 4:10 Pikeun sing saha anu asup kana peristirahatan-Na, manéhna ogé geus ceased tina karya-Na sorangan, sakumaha Allah geus ceased tina karya-Na.

Istirahat dina rahmat Allah mawa katengtreman jeung kabebasan tina narékahan.

1. "Kaberkahan Istirahat: Leungitna tina Ikhtiar sareng Percanten kana Rahmat Gusti"

2. "Hirup dina Istirahat Gusti: Ngidinan sareng Ngadamel Gusti"

1. Pilipi 4: 6-7 - "Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah. Jeung karapihan Allah, nu transcends sagala pamahaman, bakal hansip Anjeun. hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus."

2. Yesaya 26:3 - "Anjeun bakal tetep dina karapihan sampurna jalma anu pikiran anu steadfast, sabab percanten ka anjeun."

Ibrani 4:11 Ku sabab kitu, hayu urang kerja keras pikeun asup kana peristirahatan éta, supados henteu aya anu murag kana conto anu sami tina henteu percanten.

Urang kudu narékahan pikeun asup ka tempat peristirahatan Allah, supaya urang teu tunduk kana unbelience kawas jalma saméméh urang.

1. Entong Siga Anu Samemeh Anjeun: Nyiar Pangersa Allah

2. Migawé Nuju Istirahat: Ulah Nurutan Conto Kafir

1. Mateus 11: 28-30 - "Hayu ka Kami, sakabeh anu kuli sarta beurat kabeungbeurat, sarta Kami bakal mere Anjeun sésana. Candak yoke Kami kana anjeun, sarta diajar ti kuring, pikeun Kami lemah lembut sarta lowly dina haté, sarta. Anjeun bakal manggih katengtreman pikeun jiwa anjeun. Pikeun jok Kami gampang, sarta beban Kami hampang."

2. Jabur 62: 1-2 - "Saestuna jiwa abdi manggih istirahat di Allah; kasalametan abdi asalna ti anjeunna. Saleresna anjeunna teh batu jeung kasalametan abdi; Anjeunna benteng abdi, abdi moal shaken ".

Ibrani 4:12 Sabab pangandika Allah teh gancang, kuat, sarta leuwih seukeut ti batan pedang dua alis, nembus nepi ka ngabagi jiwa jeung roh, jeung sendi jeung sumsum, sarta bisa ngabedakeun pikiran jeung maksud. haté.

Firman Allah téh gancang, kuat, jeung discerning.

1. Kakuatan Firman Allah

2. The Discernment tina Firman Allah

1. Jabur 119:105 "Sabda Gusti mangrupikeun lampu pikeun suku abdi, sareng cahaya pikeun jalan abdi."

2. 2 Timoteus 3:16 "Sagala Kitab Suci diturunkeun ku ilham Allah, sarta mangpaat pikeun doktrin, pikeun reproof, pikeun koreksi, pikeun instruksi dina amal saleh."

Ibrani 4:13 Sanes aya mahluk anu teu katingali dina paningal-Na: tapi sagala hal anu taranjang sareng kabuka ka panon anjeunna anu kedah urang laksanakeun.

Allah nilik sagalana nu kajadian dina kahirupan urang jeung nyaho hate urang.

1: Urang kudu salawasna émut yén Allah ngawaskeun urang, sanajan urang nganggap euweuh batur.

2: Allah ningali unggal lampah urang jeung nyaho unggal pikiran urang, jadi urang kudu narékahan pikeun hirup nurutkeun kersa-Na.

1: Jabur 33:13-15 - PANGERAN ningali ti sawarga; anjeunna ningali sadaya putra manusa. Ti tempat cicingna anjeunna ningali ka sadaya pangeusi bumi. Anjeunna fashioneth haté maranéhanana sapuk; anjeunna ngemutan sagala karya maranéhanana.

2: Siloka 15:3 - Panon PANGERAN aya di unggal tempat, ningali nu jahat jeung nu hade.

Ibrani 4:14 Ku sabab kitu, urang gaduh Imam Agung anu agung, anu tos ka sawarga, nyaéta Yesus Putra Allah, hayu urang nyepeng ikrar urang.

Urang kudu nyekel pageuh iman urang ka Yesus, Putra Allah, Imam Agung agung urang anu geus indit ka sawarga.

1. Nempel ka Yesus - Kasatiaan Imam Agung Urang

2. Hirup dina Cahaya Imam Agung Kami

1. Ibrani 4:14

2. Pilipi 2: 5-11 - Boga pikiran ieu diantara yourselves, nu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan manéhna dina wujud Allah, teu kaétang sarua jeung Allah hiji hal bisa grasped, tapi emptied dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki. Jeung keur kapanggih dina wujud manusa, manéhna humbled dirina ku jadi nurut kana titik maot, komo maot dina kayu salib. Ku sabab eta Allah geus kacida ngaluhuran anjeunna jeung bestowed on anjeunna ngaran anu luhur unggal ngaran.

Ibrani 4:15 Pikeun urang teu boga hiji Imam Agung nu teu bisa keuna jeung ngarasa infirmities urang; tapi dina sagala hal digoda kawas kami, acan tanpa dosa.

Petikan ieu ngingetkeun urang yén Yesus ngartos perjuangan urang sabab Anjeunna ngalaman godaan sapertos urang, tapi Anjeunna tetep teu dosa.

1. "Kakuatan Salib: Ngalawan Godaan Ngaliwatan Yesus"

2. "Harepan Juru Salamet: Ngalaman Panglipur Yesus"

1. 1 Corinthians 10:13 - "No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah teh satia, sarta Mantenna moal ngantep aranjeun kagoda di luar kasanggupan aranjeun, tapi ku godaan Anjeunna oge baris nyadiakeun jalan kabur, supaya aranjeun bisa nanggung.”

2. Yakobus 1: 12-15 - "Bagja jalma anu tetep tabah dina cobaan, sabab nalika anjeunna parantos nahan ujian anjeunna bakal nampi makuta kahirupan, anu parantos dijangjikeun ku Allah ka anu nyaah ka Anjeunna. Ulah aya anu ngomong, 'Kuring keur cocoba ku Allah,' sabab Allah teu bisa cocoba ku jahat, sarta anjeunna sorangan tempts saha. Tapi masing-masing jalma kagoda nalika kagoda sareng kagoda ku kahayangna sorangan. Teras kahayang nalika kakandungan ngalahirkeun dosa, sareng dosa nalika parantos dewasa ngalahirkeun maot."

Ibrani 4:16 Ku kituna hayu urang wani datang ka tahta rahmat, supaya urang bisa ménta rahmat, sarta manggihan rahmat pikeun mantuan dina waktu merlukeun.

Datang boldly kana tahta rahmat pikeun rahmat sarta manggihan rahmat pikeun mantuan dina waktu merlukeun.

1: Ngadeukeutkeun ka Allah dina Waktos Kabutuhan.

2: Tumuwuh dina Iman sareng Kandel pikeun Ngadeukeutan Gusti.

1: James 4: 8 - Ngadeukeutan ka Allah sarta Anjeunna bakal ngadeukeutan ka anjeun.

2: Yesaya 41:10 - Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kuring bakal nguatkeun anjeun, abdi bakal nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi soleh.

Ibrani 5 nyaéta bab kalima tina kitab Ibrani, dimana panulis ngabahas kualifikasi sareng peran imam agung, nyorot Yesus salaku Imam Agung pamungkas urang. Bab éta nekenkeun kasatiaan Yesus, ditunjuk ku Allah, sareng kabutuhan pikeun kadewasaan spiritual di antara umat percaya.

Ayat 1: Nu nulis ngabahas kualifikasi jeung tugas imam agung (Ibrani 5:1-4). Anjeunna ngajelaskeun yén unggal imam agung dicandak ti antara manusa sareng diangkat pikeun ngawakilan aranjeunna dina urusan anu aya hubunganana sareng Allah. Imam Agung nyanggakeun kurnia jeung kurban pikeun dosa-dosa, nembongkeun welas asih ka jalma-jalma anu jahil jeung sesat. Maranéhna sorangan tunduk kana kalemahan, nu ngajurung maranéhna pikeun ngahaturkeun kurban pikeun dosa-dosana sorangan ogé. Taya sahijieun nyokot ngahargaan ieu kana dirina; anjeunna kedah disauran ku Gusti.

Alinea 2: Nu nulis nyorot diangkatna Yésus jadi Imam Agung urang (Ibrani 5:5-10). Ngutip tina Jabur 2:7 sareng Jabur 110:4, anjeunna nyatakeun yén Kristus henteu ngaluhurkeun Dirina janten Imam Agung tapi diangkat ku Allah anu nyarios, "Anjeun Putra Kami; dinten ieu kuring parantos ngalahirkeun anjeun." Sanajan Yesus Putra Allah, Anjeunna diajar ta'at ngaliwatan sangsara. Dina hirup-Na di bumi, Anjeunna ngadoa kalayan ceurik sareng cimata ka Anu tiasa nyalametkeun Anjeunna tina maot. Kusabab ta'at-Na sampurna, Yesus jadi sumber kasalametan langgeng pikeun sakabéh anu taat ka Anjeunna.

Ayat ka-3: Bab éta ditungtungan ku pépéling ngeunaan kadewasaan rohani (Ibrani 5:11-14). Panulis nganyatakeun hanjelu sabab seueur deui anu tiasa dicarioskeun ngeunaan Yesus salaku Imam Agung numutkeun ordo Melkisidik tapi hese ngajelaskeun sabab pamiarsana parantos kusam dina pangdéngéna. Ti batan maju dina pamahaman bebeneran rohani, maranéhna masih butuh susu tinimbang kadaharan padet nu cocog pikeun jalma-jalma nu percaya. Jalma-jalma anu ngan ukur nginum susu nyaéta orok dina iman, sedengkeun jalma anu ngalatih diri ku latihan pikeun ngabédakeun anu hadé sareng anu jahat parantos dewasa.

Ringkesanana,

Bab lima tina Ibrani ngabahas kualifikasi sareng peran imam agung, nyorot Yesus salaku Imam Agung pamungkas urang.

Nu nulis ngécéskeun yén imam-imam agung dicandak ti antara manusa, ngahaturkeun kurban pikeun dosa jeung némbongkeun welas asih. Maranéhna sorangan tunduk kana kalemahan jeung kudu disebut ku Allah.

Isa diangkat ku Allah jadi Imam Agung urang. Anjeunna diajar ta'at ngaliwatan kasangsaraan, ngado'a kalayan cimata. Taat-Na anu sampurna ngajadikeun Anjeunna sumber kasalametan anu langgeng pikeun jalma-jalma anu taat ka Anjeunna.

Bab éta dipungkas ku pépéling ngeunaan kadewasaan spiritual, ngécéskeun hanjelu nu maca geus jadi kusam dina dédéngéan. Gantina kamajuan dina pamahaman, maranéhna masih butuh susu tinimbang dahareun solid pas keur mukmin dewasa. Kematangan spiritual kahontal ngaliwatan prakték sarta discernment antara alus jeung jahat. Bab ieu ngawula ka salaku panginget ngeunaan diangkatna Yesus salaku Imam Agung urang, pentingna taat, jeung kabutuhan mukmin pikeun narékahan pikeun tumuwuh spiritual na kadewasaan.

Ibrani 5: 1 Pikeun unggal Imam Agung anu dicandak ti antara manusa, diangkat pikeun lalaki dina hal-hal anu aya hubunganana ka Allah, supados anjeunna tiasa nawiskeun hadiah sareng kurban pikeun dosa.

Imam Agung ditunjuk ku Allah pikeun nawiskeun hadiah sareng kurban pikeun dosa umat manusa.

1. Kakuatan Panghampura: Kumaha Imam Agung Ngalayanan Sabagé Agén-Agén Pangéran Allah

2. Palayanan Imam Agung: Kumaha Urang Bisa Ngawakilan jeung Ngawula ka Allah

1. Budalan 28:1 - Jeung nyandak ka maneh ka maneh Harun lanceukna, jeung anak-anakna jeung manehna, ti antara urang Israil, supaya anjeunna ngawula ka Kami di kantor imam, malah Harun, Nadab jeung Abihu, Eleasar jeung Itamar. , putra Harun.

2. John 1:29 - Poé saterusna John nempo Yesus datang ka manéhna, sarta saith, Behold Anak Domba Allah, anu nyokot jauh dosa dunya.

Ibrani 5:2 Saha anu tiasa welas asih ka anu teu terang, sareng ka anu nyimpang; pikeun yén manéhna sorangan ogé dikurilingan ku infirmity.

Karunya penting, sabab unggal jalma nyanghareupan kalemahan.

1. Kaasih: Kahadéan Pentingna pikeun Unggal Kristen

2. Empati: Ngartos Perjoangan Batur

1. James 5: 11-12 - "Behold, urang cacah aranjeunna bagja nu endure. Anjeun geus ngadéngé kasabaran Ayub, sarta geus katempo tungtung Gusti; yen Gusti pisan pitiful, sarta rahmat tender."

2. 1 Peter 4: 8 - "Jeung luhureun sagala hal kudu amal fervent diantara yourselves: pikeun amal bakal nutupan multitude dosa."

Ibrani 5:3 Jeung ku alesan ieu anjeunna kedah, sakumaha keur jalma, kitu ogé pikeun dirina, kurban pikeun dosa.

Yesus, salaku Imam Agung, nawiskeun Dirina salaku kurban pikeun dosa batur.

1. Kurban Pamungkas: Pupusna Yesus pikeun Dosa Urang

2. Kakuatan Panghampura: Kamentrian Rekonsiliasi Yesus

1. Rum 5:10-11 - Pikeun lamun bari kami musuh kami reconciled ka Allah ku pupusna Putra-Na, leuwih, ayeuna urang reconciled, bakal urang disimpen ku hirup-Na.

2. Yesaya 53: 5-6 - Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna aya chastisement anu mawa urang karapihan, sarta ku belang-Na urang cageur. Sadayana urang sapertos domba parantos sesat; urang geus balik? 봢 hiji pisan? 봳 o jalan sorangan; sarta PANGERAN geus diteundeun kana anjeunna iniquity urang sadayana.

Ibrani 5:4 Sareng teu aya anu nyandak kahormatan ieu pikeun dirina, tapi anu disauran ku Allah, sapertos Harun.

Harun disaur ku Allah pikeun jadi imam agung Israil, negeskeun pentingna dipilih ku Allah pikeun hiji tugas.

1: Allah nyauran urang pikeun ngalakukeun kahoyong-Na - Ibrani 5:4

2: Urang kudu rendah haté dina panggero Allah - Ibrani 5: 4

1: Mateus 22:14 - "Kanggo loba anu disebut, tapi saeutik anu dipilih."

2: Rum 12: 3 - "Kanggo ku kurnia anu dipasihkeun ka kuring, kuring nyarios ka dulur di antawis anjeun, ulah mikirkeun dirina langkung luhur tibatan anu kedah dipikirkeun, tapi mikir kalayan pertimbangan anu sober, masing-masing dumasar kana ukuran iman yén Allah. geus ditugaskeun."

Ibrani 5: 5 Kitu ogé Kristus teu ngagungkeun dirina pikeun dijadikeun Imam Agung; tapi anjeunna anu ngadawuh ka manéhna, Anjeun Putra Kami, dinten ieu kuring geus begotten Anjeun.

Kristus henteu ngamulyakeun dirina, tapi dipasihan kamulyaan ku Allah.

1. Tetep Rendah Hati Dina Nyanghareupan Kamulyaan Allah

2. Ngawula ka Allah kalawan Hormat jeung Syukur

1. Pilipi 2: 6-7 - "anu, sanajan anjeunna dina wujud Allah, teu kaétang sarua jeung Allah hiji hal bisa grasped, tapi emptied dirina, ku cara nyokot wujud hamba, keur dilahirkeun dina sasaruaan. ti lalaki."

2. 1 Petrus 5: 5-6 - "Kitu oge, anjeun anu ngora, tunduk kana sesepuh. Pakean yourselves, anjeun sadayana, kalawan humility ka hiji séjén, pikeun ? 쏥 od opposes nu sombong tapi mere rahmat ka hina . .??

Ibrani 5:6 Sakumaha anjeunna nyarios ogé dina tempat anu sanés, "Anjeun imam salamina nurutkeun aturan Melkisedek."

Panulis Ibrani nyebatkeun Gusti nyarios yén Yesus mangrupikeun imam salamina, dumasar kana tatanan Melkisedek.

1. Yesus: Imam Agung Abadi

2. Tarekat Melkisedek: Imamat Iman

1. Ibrani 7:17 - ? 쏤 atanapi anu disaksian ku anjeunna: Anjeun imam salamina nurutkeun aturan Melkisedek.??

2. Jabur 110:4 - ? 쏷 PANGERAN geus sumpah, sarta moal tobat, Anjeun imam salamina nurutkeun aturan Melkisedek.??

Ibrani 5: 7 Anu dina dinten-dinten daging-Na, nalika anjeunna parantos ngadoakeun doa sareng panyuwunan kalayan ceurik sareng tangis anu kuat ka Anjeunna anu tiasa nyalametkeun anjeunna tina maot, sareng didangu ku anjeunna sieun;

Kristus nunjukkeun ngaliwatan pangalaman-Na sorangan yén doa kalawan humility jeung earnestness kadéngé jeung dijawab ku Allah.

1. Kakuatan Doa: Percaya sareng Ngandelkeun Gusti dina Kalemahan Urang

2. Hirup Hirup Iman: Nuturkeun Conto Kristus ngeunaan Doa Pengkuh

1. Yakobus 5:13-18

2. Mateus 6:9-13

Ibrani 5:8 Sanaos Anjeunna Putra, anjeunna diajar taat ku hal-hal anu disangsarakeun;

Yesus nunjukkeun kasatiaan-Na ka Allah ku kersa nanggung sangsara.

1. Kakuatan Taat: Yesus salaku Conto

2. Kabutuhan Sangsara: Diajar Taat ngaliwatan Yesus

1. Pilipi 2:5-8 - Yesus? 셲 ta'at hina ka Allah sanajan maot

2. Rum 5:3-5 - Kakuatan sangsara jeung harepan bisa mawa

Ibrani 5:9 Jeung geus disampurnakeun, manéhna jadi pangarang kasalametan langgeng ka sakabeh jalma anu taat ka Anjeunna;

Yesus janten sampurna sareng mangrupikeun panulis kasalametan anu langgeng pikeun sadaya anu taat ka Anjeunna.

1. Kasampurnaan Yesus sareng Jangji Kasalametan Abadi

2. Taat ka Yesus jeung Narima Kasalametan Abadi

1. Rum 10: 9-10 - Nu lamun ngaku jeung sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung percaya dina haté anjeun yen Allah diangkat manéhna ti nu maraot, Anjeun bakal disalametkeun.

2. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

Ibrani 5:10 Ku Allah disebut Imam Agung nurutkeun aturan Melkisedek.

Petikan nyarioskeun yén Allah nyauran Imam Agung dumasar kana ordo Melkisedek.

1. Kakuatan Panggero Allah

2. Nurutan parentah Alloh

1. Rum 8:29 - Pikeun maranéhanana Allah foreknew anjeunna ogé predestined jadi conformed kana gambar Putra-Na, yén manéhna bisa jadi firstborn diantara loba nadya jeung sadulur.

2. Yesaya 49: 5-6 - Jeung ayeuna Gusti nyebutkeun? Naha anu ngabentuk kuring dina rahim janten abdi-Na pikeun nyandak Yakub deui ka anjeunna sareng ngumpulkeun Israil ka dirina, sabab kuring dimulyakeun di payuneun PANGERAN sareng Allah kuring parantos kakuatan kuring? 봦 e nyebutkeun: ? Éta hal anu leutik teuing pikeun anjeun janten abdi Kami pikeun mulangkeun kaom Yakub sareng ngabalikeun deui kaom Israil anu ku Kami dijaga. Kami ogé bakal ngajadikeun anjeun cahaya pikeun kapir, supaya kasalametan kuring dugi ka tungtung bumi.??

Ibrani 5:11 Ngeunaan saha kami boga loba hal ngomong, sarta hésé uttered, ningali anjeun kusam dédéngéan.

Panulis Ibrani seueur anu dicarioskeun, tapi sesah ngémutan éta ka anu sesah ngartos.

1. Kakuatan Komunikasi Jelas

2. Mangpaat Haté Bisa Diajar

1. Siloka 8: 5-9 - "O ye basajan, ngartos hikmah: jeung, ye fools, jadi ye of hiji haté pamahaman. Ngadangukeun; pikeun kuring bakal nyarita ngeunaan hal alus teuing; jeung bubuka biwir mah bakal hal katuhu. Pikeun sungut Kami bakal nyarioskeun anu leres, sareng kajahatan mangrupikeun biwir Kami . pangaweruh."

2. 2 Timoteus 2:15 - "Study ka némbongkeun thyself disatujuan ka Allah, workman nu teu perlu jadi isin, rightly ngabagi kecap bebeneran."

Ibrani 5:12 Pikeun lamun keur waktu anjeun kudu jadi guru, Anjeun kudu nu hiji ngajarkeun maneh nu jadi prinsip kahiji tina oracles Allah; jeung geus jadi kawas kudu susu, jeung teu daging kuat.

Panulis Ibrani ngingetkeun ka pamiarsa yén aranjeunna kedah janten guru sabab aranjeunna kedah diajarkeun prinsip-prinsip anu munggaran tina firman Allah. Tapi, maranéhna geus jadi teu wawuh jeung prinsip-prinsip ieu nu maranéhanana kudu diajarkeun deui kawas maranéhanana merlukeun susu.

1. Peryogikeun Anu Iman pikeun Susu sareng Daging: Kumaha Ngadegkeun deui Prinsip-prinsip Kahiji tina Oracles Gusti.

2. Tanggung Jawab Guru: Ngadegkeun deui Prinsip-prinsip Kahiji tina Oracles Allah

1. 1 Peter 2: 2 - "Salaku orok anyar lahir, mikahayang susu tulus tina kecap, nu bisa tumuwuh thereby"

2. Kolosa 2: 8 - "Awas lest wae man spoil anjeun ngaliwatan filsafat jeung tipu daya sia, sanggeus tradisi lalaki, sanggeus rudiments dunya, jeung teu sanggeus Kristus"

Ibrani 5:13 Pikeun unggal jalma anu ngagunakeun susu teu mahir dina kecap kabeneran: sabab anjeunna orok.

Saha-saha anu can asak dina ngarti kana kalimah kabeneran ibarat orok anu ngan ukur bisa nginum susu.

1. Tumuwuh pangaweruh urang ngeunaan kecap kabeneran

2. Ngadewasa dina pamahaman urang ngeunaan kersa Allah

1. Pilipi 3: 15-16 - Ku kituna hayu urang, saloba jadi sampurna, jadi sahingga pikiran: jeung lamun dina hal naon bae anjeun bisa disebutkeun pikiran, Allah bakal nembongkeun malah ieu ka anjeun. Sanajan kitu, dimana urang geus attained, hayu urang leumpang ku aturan sarua, hayu urang pikiran hal anu sarua.

2. James 1: 5 - Lamun salah sahiji anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, nu mere ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

Ibrani 5:14 Tapi daging kuat milik maranéhanana anu geus cukup umur, komo maranéhanana anu ku alesan pamakéan geus indra exercised maranéhanana pikeun discern boh alus jeung jahat.

Mu'min anu parantos dewasa sacara rohani tiasa ngabédakeun anu hadé tina anu jahat kusabab kamekaran indrana ngaliwatan prakték.

1. Jalan ka Discernment

2. Tumuwuh dina Pangaweruh ngeunaan Hadé jeung Jahat

1. paribasa 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sagala haté anjeun sarta henteu lean on pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal nyieun jalur anjeun lempeng.

2. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

Ibrani 6 nyaéta bab kagenep tina kitab Ibrani, dimana panulis alamat pentingna tumuwuhna spiritual na warns ngalawan ragrag jauh ti iman. Bab éta nekenkeun kabutuhan kadewasaan, katekunan, sareng kapastian dina hubungan urang sareng Allah.

Alinea 1: Panulis ngajurung pamiarsana pikeun mindahkeun saluareun ajaran dasar sareng narékahan pikeun kadewasaan (Ibrani 6:1-3). Anjeunna nyorong aranjeunna pikeun ngantunkeun prinsip-prinsip dasar sapertos tobat tina padamelan anu maot, iman ka Gusti, instruksi ngeunaan ngumbah, numpangkeun leungeun, hudangkeun anu maot, sareng pengadilan anu langgeng. Gantina, aranjeunna kedah pencét on kana pamahaman deeper. Panulis ngébréhkeun kahayangna pikeun Allah maparin kasempetan ieu lamun kersa-Na.

Ayat ka-2: Panulis ngaluarkeun peringatan pikeun lirén tina iman (Ibrani 6:4-8). Anjeunna ngajelaskeun skénario hipotétis dimana jalma-jalma anu parantos ngaraosan kahadéan Firman Allah sareng ngalaman kakawasaan jaman anu bakal datang. Mun aranjeunna lajeng nampik Kristus sanggeus geus enlightened sarta partakers dina karya Roh Suci urang, éta bakal mustahil pikeun mulangkeun aranjeunna deui tobat. Jalma-jalma sapertos kitu bakal sapertos lahan anu nginum hujan tapi ngan ukur ngahasilkeun cucuk sareng jukut — henteu aya hargana sareng caket karusakan.

Ayat 3: Bab éta dipungkas ku dorongan pikeun jalma-jalma anu percaya pikeun tabah dina imanna (Ibrani 6:9-20). Panulis nganyatakeun kayakinan yén pamiarsana sanés kalebet jalma-jalma anu bakal murtad, tapi kagolong kana jalma-jalma anu nunjukkeun kanyaah kana nami Allah ku cara ngalayanan para wali-Na. Mantenna ngajurung maranehna sangkan getol ngawujudkeun harepan nepi ka ahir, supaya maranehna bisa ngawaris naon anu geus dijangjikeun ku jalan iman jeung kasabaran. Pikeun ngayakinkeun aranjeunna langkung jauh, anjeunna nunjukkeun kumaha Allah ngadamel sumpah ka Ibrahim salaku konfirmasi tina jangji-Na — jangji anu teu tiasa dirobih anu janten jangkar pikeun jiwa urang ngalangkungan Yesus asup ka sawarga salaku Imam Agung urang.

Ringkesanana,

Bab genep tina Ibrani nekenkeun pentingna tumuwuh spiritual, warns ngalawan ragrag jauh ti iman, sarta nyorong mukmin pikeun persevere.

Panulis ngadesek pamiarsa pikeun ngalih saluareun ajaran dasar sareng narékahan pikeun kadewasaan dina pamahaman Firman Allah.

Anjeunna ngaluarkeun peringatan pikeun ngajauhan tina iman, ngajelaskeun akibat anu parah pikeun jalma anu nampik Kristus saatos ngalaman kahadéan-Na sareng ngiringan padamelan Roh Suci.

Bab éta dipungkas ku dorongan pikeun jalma-jalma anu percaya pikeun tabah, nyatakeun kapercayaan kana imanna. Pangarang ngajurung pikeun némbongkeun karajinan, ngawujudkeun harepan nepi ka ahir. Anjeunna ngajamin aranjeunna yén jangji Allah anu teu tiasa dirobih janten jangkar pikeun jiwa urang ngalangkungan peran Yesus salaku Imam Agung urang. Bab ieu ngingetkeun kabutuhan pikeun kamekaran spiritual, katekunan dina iman, sareng jaminan kana jangji-jangji Allah.

Ibrani 6:1 Ku sabab kitu ninggalkeun prinsip doktrin Kristus, hayu urang nuluykeun kana kasampurnaan; henteu netepkeun deui pondasi tobat tina padamelan anu maot, sareng iman ka Allah,

Panulis Ibrani nyorong urang Kristen pikeun ngalih kana prinsip dasar doktrin Kristus sareng terus ningkat dina imanna, henteu kedah ngulang deui dasar sapertos tobat tina padamelan dosa sareng iman ka Allah.

1. "Ninggalkeun Yayasan: Tumuwuh dina Iman"

2. "Moving Beyond the Basics: Nyokot Lengkah Salajengna dina Iman"

1. Mateus 5:48 - "Kudu jadi sampurna, sakumaha Rama anjeun nu di sawarga sampurna."

2. Rum 12: 2 - "Jeung jadi teu conformed ka dunya ieu: tapi jadi ye transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon nu alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah."

Ibrani 6:2 Ngeunaan doktrin baptisan, numpangkeun leungeun, hudangna anu maraot, sareng hukuman anu langgeng.

Petikan ieu ngabahas doktrin-doktrin baptisan, numpangkeun leungeun, hudangna anu maot, sareng hukuman anu langgeng.

1. Pentingna Baptisan dina Kahirupan Mu'min

2. Peryogikeun Pangadilan Langgeng dina Kahirupan Umat Allah

1. Rum 6:3-4 , "Naha anjeun teu nyaho yen sakabeh urang anu geus dibaptis kana Kristus Yesus dibaptis kana pupusna-Na? Ku kituna urang dikubur kalawan anjeunna ku baptisan kana pupusna, dina urutan anu, sagampil Kristus éta. Dibangkitkeun tina pupusna ku kamulyaan Rama, urang ogé tiasa hirup dina kahirupan anu anyar."

2. Mateus 25:31-32, “Lamun Putra Manusa datang dina kamulyaan-Na, jeung sakabeh malaikat bareng jeung Anjeunna, mangka Anjeunna bakal linggih dina tahta kamulyaan-Na. Sakabeh bangsa bakal dikumpulkeun di hareupeun Mantenna, sarta Mantenna bakal misahkeun jelema-jelema anu saurang-saurang, saperti pangongon misahkeun domba jeung embe."

Ibrani 6:3 Sarta ieu bakal urang ngalakukeun, lamun Allah ngidinan.

Panulis Ibrani nyatakeun yén aranjeunna bakal ngalakukeun upami Gusti ngijinkeun.

1. Penting pikeun ngakuan yén urang kedah pasrah kana kahoyong Allah dina sagala hal anu urang laksanakeun.

2. Rencana sareng lampah urang kedah salawasna dilakukeun dina parameter anu dipikahoyong ku Gusti.

1. Yeremia 29: 11-13 - Pikeun kuring terang rencana kuring pikeun anjeun, "ngandika Gusti, "rencana pikeun ngamakmurkeun anjeun sareng henteu ngabahayakeun anjeun, rencana pikeun masihan anjeun harepan sareng masa depan.

12 Geus kitu maraneh bakal nganuhunkeun ka Kami, datang jeung ngadoa ka Kami, sarta Kami bakal ngadenge. 13 Maraneh bakal neangan Kami jeung manggihan Kami lamun maraneh neangan Kami kalawan sagemblengna hate.

2. James 4: 13-15 - Ayeuna dengekeun, anjeun anu nyebutkeun, "Dinten ieu atawa isukan urang bakal balik ka ieu atawa éta kota, méakkeun sataun di dinya, mawa kana bisnis jeung nyieun duit." 14 Naha, anjeun malah teu terang naon anu bakal kajadian isukan. Naon hirup anjeun? Anjeun mangrupikeun halimun anu muncul sakedap teras ngaleungit. 15 Sabalikna, anjeun kedah nyarios, "Upami éta kersa Gusti, urang bakal hirup sareng ngalakukeun ieu atanapi éta."

Ibrani 6:4 Pikeun jalma anu kungsi enlightened, sarta geus ngarasakeun tina kurnia sawarga, sarta geus jadi partakers tina Roh Suci,

Mustahil pikeun ngajauhan Gusti nalika jalma parantos ngalaman rahmat sareng kakawasaan-Na.

1: Hayu Urang Ulah Nganggap Anugrah Gusti Sapertos

2: Tetep Satia kana Injil Allah

1: Rum 11:22 - Ku kituna Behold kahadean jeung severity Allah: on maranéhanana anu murag, severity; tapi ka anjeun, kahadéan, upami anjeun tetep dina kahadéan-Na: upami henteu, anjeun ogé bakal dipotong.

2: 1 Korinta 10:12 - Ku sabab eta, sing saha anu nganggap anjeunna nangtung, kudu ati-ati supaya henteu murag.

Ibrani 6:5 Jeung geus ngarasakeun firman Allah nu hade, jeung kakawasaan dunya nu bakal datang,

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan ngaraosan kahadéan firman Allah sareng kakawasaan dunya anu bakal datang.

1. "Kakuatan Firman Allah"

2. "Ngajalajah Kahadéan Firman Allah"

1. Jabur 119:103 - "Kumaha amis kecap anjeun kana rasa kuring, leuwih amis ti madu kana sungut abdi!"

2. Yesaya 55: 10-11 - "Kanggo salaku hujan jeung salju turun ti langit jeung teu balik ka dinya tapi cai bumi, sahingga mawa mudik jeung bertunas, mere siki ka sower jeung roti ka eater, jadi Pangandika Kami anu kaluar tina sungut Kami; moal balik deui ka Kami kosong, tapi bakal ngalaksanakeun naon anu Kami maksud, sareng bakal suksés dina naon anu kuring kirimkeun."

Ibrani 6:6 Lamun maranehna bakal ragrag jauh, renew maranehna deui ka tobat; Ningali aranjeunna nyalibkeun deui Putra Allah ka diri sorangan, sareng ngajantenkeun anjeunna éra.

Jalma-jalma anu murag saatos ngalaman kasalametan aya dina bahaya nyalibkeun deui Yesus sareng ngahinakeun Anjeunna.

1. Ulah Nganggap Kasalametan Anjeun

2. Ulah Poho Kurban Yesus

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Ibrani 10:26-27 - Pikeun lamun urang neruskeun sinning ngahaja sanggeus narima pangaweruh bebeneran, aya euweuh tetep kurban pikeun dosa, tapi hiji ekspektasi fearful of judgment, jeung amukan seuneu anu bakal meakeun lawan. .

Ibrani 6:7 Pikeun bumi anu nginum dina hujan anu sering turun ka dinya, sareng ngahasilkeun pepelakan anu cocog pikeun anu diasah, nampi berkah ti Allah.

Bumi ieu diberkahan ku Allah pikeun jadi fruitful sarta nyadiakeun bumbu pikeun jalma anu kuli di dinya.

1. Allah teh maha welas asih jeung bakal ngaberkahan ka jalma-jalma nu ikhtiar.

2. Urang bisa diajar ti alam jeung ningali berkah Allah dina kahirupan urang.

1. Mateus 5:45: "Sing anjeun bisa jadi barudak Rama Anjeun di sawarga. Anjeunna ngabalukarkeun panonpoé-Na naek kana jahat jeung alus, sarta ngirimkeun hujan ka nu soleh jeung nu unrighteous."

2. Jabur 104:14: "Anjeunna ngajadikeun jukut tumuwuh pikeun ingon-ingon jeung tutuwuhan pikeun jalma pikeun cultivated- bringing mudik dahareun ti bumi: anggur nu gladdens haté manusa, minyak pikeun nyieun caang beungeut maranéhanana, sarta roti nu sustains haté maranéhanana."

Ibrani 6:8 Tapi anu nanggung cucuk sareng jukut, ditolak, sareng caket kana kutukan; anu tungtungna bakal diduruk.

Allah nampik jalma-jalma anu henteu percanten ka Anjeunna sareng bakal ngancurkeun aranjeunna.

1. Nolak Gusti Nungarah kana Karuksakan

2. Percanten ka Allah Mawa Berkah

1. paribasa 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sagala haté anjeun sarta henteu lean on pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

2. 1 Peter 5: 7 - Tuang sagala kahariwang anjeun on anjeunna sabab anjeunna paduli keur anjeun.

Ibrani 6: 9 Tapi, tercinta, kami yakin hal-hal anu langkung saé pikeun anjeun, sareng hal-hal anu marengan kasalametan, sanaos urang nyarios kitu.

Nu nulis Ibrani ngajurung pamiarsa pikeun narékahan pikeun hal-hal nu hadé nu marengan kasalametan.

1. Ngudag Hal-hal anu Langkung Saé: Tanggung Jawab Urang Pikeun Tumuwuh dina Iman

2. Marengan Kasalametan: Ngahontal Hubungan anu Langkung Deukeut sareng Gusti

1. Pilipi 3: 12-14 - Teu yén kuring geus diala ieu atawa Kami geus sampurna, tapi kuring pencét dina nyieun sorangan, sabab Kristus Yesus geus dijieun kuring sorangan. Baraya, kuring teu nganggap yén kuring geus nyieun sorangan. Tapi hiji hal anu kuring laksanakeun: mopohokeun naon anu aya di tukangeun sareng teras-terasan maju kana naon anu aya di payun, kuring teras-terasan ka arah tujuan pikeun hadiah tina panggero Allah anu luhur dina Kristus Yesus.

2. Kolosa 3: 1-3 - Lamun lajeng geus diangkat jeung Kristus, neangan hal anu di luhur, dimana Kristus aya, seated di leungeun katuhu Allah. Setel pikiran anjeun kana hal-hal anu di luhur, sanés hal-hal anu aya di bumi. Pikeun anjeun geus maot, sarta hirup anjeun disumputkeun jeung Kristus di Allah.

Ibrani 6:10 Pikeun Allah henteu doraka pikeun mopohokeun pagawéan anjeun sareng padamelan cinta anjeun, anu anjeun parantos nunjukkeun kana nami-Na, ku sabab anjeun parantos ngawula ka umat suci, sareng ngalayanan.

Allah moal mopohokeun karya kanyaah nu geus dilakukeun ku urang Kristen pikeun ngawula ka batur.

1. Cinta dina Aksi: Kakuatan Ngalayanan Batur

2. Ganjaran tina Service Satia

1. 1 John 3: 17-18 - "Tapi lamun saha boga barang dunya sarta nilik lanceukna merlukeun, acan nutup haténa ngalawan anjeunna, kumaha cinta Allah abide di anjeunna? barudak leutik, hayu urang ulah cinta dina kecap atawa omongan tapi dina amal jeung bener."

2. Galata 5:13 - "Kanggo anjeun disebut kamerdikaan, baraya. Ngan ulah make kabebasan anjeun salaku kasempetan pikeun daging, tapi ngaliwatan cinta ngawula karana."

Ibrani 6:11 Sareng kami miharep yén unggal anjeun kedah nampilkeun katekunan anu sami pikeun mastikeun harepan anu pinuh dugi ka ahir.

Pangarang Ibrani ngajurung pamiarsa pikeun tabah dina iman, némbongkeun katekunan dina néangan jaminan harepan nepi ka ahir.

1. Teguh dina Iman: Ibrani 6:11

2. Harepan dina Ahir: A Study of Ibrani 6:11

1. Rum 5:1-5 - Ku alatan éta, saprak urang geus diyakinkeun ku iman, urang boga karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus.

2. Rum 8:24-25 - Pikeun dina harepan ieu kami disimpen. Ayeuna harepan nu katémbong lain harepan. Pikeun saha ngarepkeun naon anu anjeunna tingali?

Ibrani 6:12 Aranjeun ulah males-malesan, tapi nurutan jelema-jelema anu ku iman jeung kasabaran meunang warisan jangji.

Urang kedah narékahan pikeun hirup kalayan iman sareng kasabaran supados nampi jangji Gusti.

1: Salawasna Tabah: Hirup dina Iman jeung Sabar

2: Daya Tahan: Ngahontal Jangji Allah

1: Rum 8:25 - Tapi lamun urang ngarep-ngarep kana naon anu urang can boga, urang ngantosan eta sabar.

2: Yakobus 1: 2-4 - Anggap éta kabagjaan murni, dulur-dulur, nalika anjeun nyanghareupan rupa-rupa cobaan, sabab anjeun terang yén ujian iman anjeun ngahasilkeun katekunan. Sangkan ketekunan ngaréngsékeun pagawéanna supados anjeun asak sareng lengkep, henteu kakurangan nanaon.

Ibrani 6:13 Sabab nalika Allah jangji ka Ibrahim, lantaran Anjeunna teu bisa sumpah demi anu leuwih gede, Anjeunna sumpah demi dirina sorangan,

Jangji Allah ka Ibrahim kacida pentingna nepi ka Anjeunna sumpah demi Mantenna.

1. Jangji-jangji Allah teu bisa dilanggar

2. Kakuatan Firman Allah

1. Kajadian 15:1-6

2. Yesaya 55:11

Ibrani 6:14 Saurna, "Saestuna Kami bakal ngaberkahan ka anjeun, sareng ngalikeun anjeun bakal ngalikeun anjeun."

Allah jangji baris ngaberkahan jeung ngalikeun jalma anu nuturkeun Anjeunna.

1. "Kaberkahan tina Ta'at: Kumaha Allah Ngalikeun Berkah Urang"

2. "Janji Allah: Narima Berkah-Na jeung Multiply"

1. Deuteronomy 28: 1-14 - jangji Yéhuwa ngeunaan berkah pikeun jalma anu taat ka Mantenna.

2. Yesaya 1:19 - Lamun anjeun daék jeung nurut, anjeun bakal ngahakan nu pangalusna taneuh.

Ibrani 6:15 Jeung saterusna, sanggeus manéhna sabar endured, manéhna meunangkeun jangji.

Gusti sabar nanggung sareng nampi jangji.

1. Kakuatan Sabar: Teguh dina Iman

2. Kumaha Narima Janji-janji Allah: Berkah tina Tabah

1. Rum 8:22-25, "Urang terang yen sakabeh ciptaan geus groaning sakumaha dina ngilu ngalahirkeun katuhu nepi ka jaman kiwari. Jeung urang mukmin ogé grog, sanajan urang boga Roh Suci dina urang salaku foretaste of kamulyaan anu bakal datang, sabab urang ngarep-ngarep awak urang dibebaskeun tina dosa sareng sangsara. Kami dipasihan harepan ieu nalika kami disalametkeun."

2. Yakobus 5: 7-8, "Ku kituna, dulur-dulur, sing sabar, dugi ka sumping Gusti. Tingali kumaha patani ngantosan lahan ngahasilkeun pepelakan anu berharga, sabar ngantosan usum gugur sareng musim semi. sing sabar jeung sing teguh, sabab datangna Gusti geus deukeut."

Ibrani 6:16 Pikeun lalaki saleresna sumpah demi anu langkung ageung: sareng sumpah pikeun mastikeun pikeun aranjeunna mangrupikeun tungtung sadaya pasea.

Jalma-jalma sumpah pikeun ngarengsekeun pasea, sumpah ku anu langkung ageung tibatan dirina.

1. Kakuatan Jangji

2. Kakuatan Sumpah

1. Mateus 5:33-37 - Yesus nyorong pengikut-Na pikeun tetep sumpah jeung jangji maranéhanana.

2. Yakobus 5:12 - Kakuatan hiji sumpah taqwa.

Ibrani 6:17 Di mana Allah, kersa langkung seueur nunjukkeun ka ahli waris jangji yén immutability tina naséhat-Na, dikonfirmasi ku sumpah:

Janji-janji Allah téh bisa dipercaya jeung moal robah.

1. Jangji Gusti - Jangkar dina Jaman anu Teu Pasti

2. Firman Allah Teu Robah - Hiji Pondasi Harepan

1. Yesaya 40: 8 - jukut withers, kembang fades, tapi firman Allah urang bakal nangtung salawasna.

2. Jabur 33:11 - The nasehat PANGERAN nangtung salawasna, rencana haténa ka sadaya generasi.

Ibrani 6:18 Ku dua hal anu teu bisa dirobih, anu mustahil Allah ngabohong, urang tiasa gaduh panglipur anu kuat, anu ngungsi pikeun ngungsi pikeun nahan harepan anu aya di payuneun urang.

Gusti parantos nyayogikeun jangji harepan anu teu tiasa dirobih ku dua bebeneran anu teu tiasa dirobih.

1. Hope dina Truths Unchangeable - Ibrani 6:18

2. Kabur pikeun ngungsi - Ibrani 6:18

1. Yesaya 55:11 - Ku kituna bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta.

2. Titus 1:2 - Dina harepan hirup langgeng, nu Allah, anu teu bisa bohong, jangji saméméh mimiti dunya.

Ibrani 6:19 Anu pangarep-arep urang salaku jangkar jiwa, anu pasti sareng anu teguh, sareng anu asup kana jero jilbab;

Harepan jalma mukmin mangrupikeun jangkar jiwa, anu nyayogikeun kateguhan sareng kateguhan sareng nungtun jalma-jalma mukmin ka payuneun Gusti.

1. Harepan Jiwa: Manggihan Kateguhan sareng Kamantapan dina Gusti

2. Jangkar Dina Jilbab: Ngalaman Hadirat Allah

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal Gunung nepi ka jangjang sakumaha garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, sarta moal pingsan ".

2. Epesus 3: 17-19 - "Sing Kristus bisa Huni dina hate anjeun ku iman; yén anjeun, keur rooted jeung grounded dina cinta, Bisa ngarti jeung sakabeh wali naon breadth, panjang, sarta jero, jeung Jangkungna; Sareng terang kaasih Kristus, anu ngalangkungan kanyaho, supados anjeun pinuh ku kasampurnaan Allah."

Ibrani 6:20 Di mana anu jadi cikal bakal urang lebet, nya eta Yesus, diangkat Imam Agung salamina nurutkeun urutan Melkisedek.

Yesus dijadikeun Imam Agung langgeng nurutkeun urutan Melkisedek.

1. Imam Agung Langgeng: Yesus Kristus

2. Tarekat Melkisedek: Berkah Abadi

1. Ibrani 7:17 - Pikeun anjeunna testifies, Anjeun imam salamina sanggeus urutan Melkisedek.

2. Jabur 110:4 - PANGERAN geus sumpah, sarta moal tobat, Anjeun imam salamina nurutkeun urutan Melkisedek.

Ibrani 7 mangrupikeun bab katujuh tina kitab Ibrani, dimana panulis ngabahas kaunggulan imam Melkisidik sareng kumaha imamat Yesus didirikeun dumasar kana tatanan Melkisidik. Bab éta nekenkeun kaimaman langgeng Yesus, peran-Na salaku perantara, sareng kamampuan-Na pikeun nyalametkeun lengkep.

Ayat 1: Panulis ngenalkeun Melkisidik sareng nyorot kaunggulanana tibatan Abraham (Ibrani 7: 1-10). Manéhna ngajelaskeun yén Melkisidik, raja Salem jeung imam Allah Nu Maha Agung, ngaberkahan Ibrahim waktu manéhna balik ti perang. Abraham malah masihan anjeunna sapersapuluh tina sagala anu kagunganana. Panulis nunjukkeun yén Lewi, anu turunan Abraham sareng janten imam dina sistem Israil, mayar perpuluhan ka Melkisidik ngalangkungan Abraham. Ieu nunjukkeun yén imam Melkisidik langkung ageung tibatan Lewi sareng langkung penting.

Ayat ka-2: Panulis ngajelaskeun kumaha imamat Yesus ngaleuwihan imam-imam Lewi (Ibrani 7:11-24). Manéhna boga pamadegan yén lamun kasampurnaan bisa geus attained ngaliwatan imam Levitical, aya geus tangtu teu perlu pikeun imam sejen nurutkeun ordo Melchizedek. Tapi, ku sabab aya parobahan dina imam, ogé kudu aya parobahan dina hukum. Yesus milik kaom anu béda - Yuda - sareng sanés ti anu asalna imam. Manéhna jadi imam lain ku silsilah tapi ku hiji kahirupan indestructible.

Alinea 3: Bab ieu ditungtungan ku negeskeun ngeunaan kaimaman langgeng Yesus (Ibrani 7:25-28). Panulis nyatakeun yén Yesus tiasa nyalametkeun lengkep jalma-jalma anu sumping ka Allah ngalangkungan Anjeunna sabab Anjeunna salawasna hirup pikeun ngadoakeun aranjeunna. Beda sareng imam-imam agung di bumi anu kedah nawiskeun kurban unggal dintenna pikeun dosa-dosa sorangan ogé pikeun dosa-dosa batur, Yesus nawiskeun Dirina sakali pikeun sadayana nalika Anjeunna ngorbankeun diri dina kayu salib. Anjeunna suci, tanpa cacad, murni, sareng Maha Agung saluhureun langit. Anjeunna henteu kedah sababaraha kali nawiskeun kurban, tapi nawiskeun diri-Na salaku kurban anu sampurna pikeun dosa sakali sareng kanggo sadayana.

Ringkesanana,

Bab tujuh tina Ibrani ngabahas kaunggulan imam Melkisidik sareng kumaha imamat Yesus ditetepkeun dumasar kana tatanan Melkisidik.

Panulis nyorot kaunggulan Melkisidik ti Abraham sareng Lewi, negeskeun yén imamna langkung penting.

Manéhna ngajelaskeun kumaha imam Yésus leuwih ti imam-imam Lewi. Kusabab aya parobahan dina imam, ogé kudu aya parobahan dina hukum. Yesus janten imam sanes ku silsilah tapi ku kahirupan anu teu tiasa dirusak.

Bab éta disimpulkeun ku negeskeun ngeunaan imamat anu langgeng Yesus. Anjeunna sanggup nyalametkeun sagemblengna sabab Anjeunna salawasna hirup pikeun intercede pikeun mukmin. Beda sareng imam-imam agung di bumi anu peryogi kurban terus-terusan, Yesus nawiskeun Dirina sakali pikeun sadayana salaku kurban anu sampurna pikeun dosa. Bab ieu ngawula ka salaku panginget imamat unggul Yesus nurutkeun urutan Melkisedek jeung kamampuhna pikeun nyalametkeun sagemblengna ngaliwatan karya kurban-Na atas nama mukmin.

Ibrani 7:1 Pikeun ieu Melkisedek, raja Salem, imam Allah Nu Maha Agung, anu patepung Abraham balik ti meuncit raja-raja, sarta ngaberkahan anjeunna;

Melkisedek, raja Salem jeung imam Allah Nu Maha Agung, ngaberkahan Ibrahim nalika anjeunna balik ti maéhan raja-raja.

1. Berkah Allah - Kumaha Urang Bisa Narima Berkah Allah dina Kahirupan Urang

2. Raja Imam - Melkisedek sareng Peranna dina Kitab Suci

1. Kajadian 14:17-20 - Abraham papanggih jeung Melkisedek sarta diberkahan ku anjeunna

2. Jabur 110: 4 - Allah nyatakeun Melkisedek imam salamina

Ibrani 7:2 Ka saha ogé Ibrahim masihan sapersapuluh bagian; kahiji jadi ku interpretasi Raja kabeneran, sarta sanggeus éta ogé Raja Salem, nu, Raja karapihan;

Ibrahim masihan sapersapuluh tina sagala hartana ka Melkisidik, anu katelah Raja kaadilan sareng Raja Salem, nyaéta Raja katengtreman.

1: Urang bisa diajar ti tuladan Ibrahim, nu méré loma jeung rendah haté ka Mékizedék, Raja nu bener jeung katengtreman.

2: Ku cara tuladanna, Ibrahim ngajarkeun pentingna méré, jeung kumaha éta bisa ngaraketkeun urang ka Allah.

1: Lukas 6:38 - "Pasihan, sareng anjeun bakal dipasihkeun. Ukuran anu saé, dipencet, digoncang sareng dijalankeun, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun ukuran anu anjeun anggo, éta bakal diukur ka anjeun."

2: Siloka 11:24-25 - "Hiji jalma mere kalawan bébas, tapi gains malah leuwih; lain nahan teu pati, tapi datang ka kamiskinan. Jalma anu berehan bakal makmur; saha-saha anu nyegerkeun batur, tangtu bakal dihirupkeun deui.”

Ibrani 7:3 Tanpa bapa, tanpa indung, tanpa katurunan, teu boga awal poé, atawa ahir hirup; tapi dijieun kawas ka Putra Allah; abideth imam terus.

Ayat ieu dina Ibrani 7:3 nyarioskeun ngeunaan imamat anu langgeng Yesus Kristus, anu teu aya awal atanapi akhir.

1. "Imamat Abadi Yesus Kristus"

2. "Kaasih Abadi Jurusalamet Urang"

1. John 1: 1-3, "Dina awal éta Pangandika, sareng Pangandika sareng Allah, sareng Pangandika éta Allah. Anjeunna dina awal sareng Allah. naon waé anu didamel anu didamel."

2. 1 John 4: 9-10, "Dina ieu asih Allah geus dijieun manifest diantara urang, yen Allah ngutus Putra tunggal-Na ka dunya, ku kituna urang bisa hirup ngaliwatan Anjeunna. Dina ieu cinta, teu yen urang boga. nyaah ka Allah tapi Anjeunna mikaasih ka urang sarta ngutus Putra-Na pikeun panebus dosa-dosa urang."

Ibrani 7:4 Ayeuna tempo kumaha hébat ieu lalaki, ka saha malah patriarch Abraham masihan kasapuluh tina spoils.

Petikan ieu nyarioskeun kaagungan jalma anu bahkan Ibrahim masihan kasapuluh hartana.

1. Kaagungan Hamba Allah: Diajar tina Conto Ibrahim

2. Naon Hartosna janten Pangurus Satia: Méré Kasapuluh salaku Ibadah

1. Kajadian 14:17-20 (Abraham méré kasapuluh tina rampasan)

2. Lukas 16:10-12 (Pasemon ngeunaan Pangurus Satia)

Ibrani 7:5 Satemenna jalma-jalma ti turunan Lewi, anu narima kalungguhan imam, boga parentah pikeun nyokot perpuluhan jalma nurutkeun hukum, nyaeta, dulur-dulur maranéhanana, sanajan maranéhanana kaluar ti suku Ibrahim:

Imam-imam Lewi boga paréntah pikeun nyokot perpuluhan ti sasama urang Israil, sanajan maranehna kabeh turunan Ibrahim.

1. Pentingna hirup nurutkeun parentah Allah.

2. Pentingna perpuluhan dina Kitab Suci.

1. Deuteronomy 14: 22-23: "Anjeun bakal tithe sakabeh ngahasilkeun siki anjeun, nu datang ti sawah taun ka taun. Sarta saméméh PANGERAN Allah anjeun, di tempat anu anjeunna bakal milih, sangkan ngaranna Huni. di dinya maraneh kudu ngadahar perpuluhan gandum, anggur, minyak, jeung anak cikal sapi jeung domba, supaya maraneh salawasna diajar sieun ka PANGERAN Allah maraneh."

2. Mateus 23:23: "Woe ka anjeun, scribes jeung urang Parisi, munafik! Pikeun anjeun tithe mint jeung dill jeung cumin, sarta geus neglected urusan weightier hukum: kaadilan jeung rahmat jeung kasatiaan. Ieu Anjeun halah geus dipigawé. tanpa malire batur."

Ibrani 7: 6 Tapi anjeunna anu turunan henteu kaétang ti aranjeunna nampi perpuluhan ti Ibrahim, sareng ngaberkahan anjeunna anu ngagaduhan jangji.

Melkisidik, tokoh misterius, nampi perpuluhan ti Ibrahim sareng ngaberkahan anjeunna sanaos anjeunna henteu aya hubunganana sareng Abraham ngalangkungan turunan.

1. Berkah tina Jalan Misterius Gusti

2. Kakuatan Iman di Wewengkon Teu Wawuh

1. Rum 4:13-17 - Jangji Iman

2. Genesis 14: 17-20 - The Mystery of Melchizedek

Ibrani 7:7 Jeung tanpa sagala kontradiksi nu kirang diberkahan tina hadé.

Nu leutik diberkahan ku nu leuwih gede.

1. Ni’mat Ngandelkeun Nu Maha Agung

2. Kakuatan Berkah Allah

1. Epesus 3:20 - "Ayeuna ka Anjeunna anu sanggup ngalakukeun immeasurably leuwih ti sakabeh urang ménta atawa ngabayangkeun, nurutkeun kakuatan-Na anu aya dina karya dina urang."

2. James 4: 6-7 - "Tapi anjeunna masihan urang langkung rahmat. Éta pisan sababna naha Kitab Suci nyebutkeun: "Allah opposes nu reueus tapi nembongkeun ni'mat ka hina."

Ibrani 7:8 Jeung di dieu lalaki anu maot narima perpuluhan; tapi di dinya anjeunna nampi aranjeunna, anu kasaksian yén anjeunna hirup.

Lalaki di dunya mayar tithes ka lalaki sejen, tapi di sawarga tithes dibayar ka hiji anu hirup, Allah.

1. Yesus teh Allah anu hirup anu pantes pikeun perpuluhan urang

2. Perpuluhan mangrupikeun simbol kapercayaan urang ka Allah anu hirup

1. Ibrani 7:8

2. John 14: 6 - Yesus ngadawuh ka manéhna, "Kami jalan, jeung bebeneran, jeung kahirupan. Teu aya anu sumping ka Rama upami henteu ngalangkungan kuring.

Ibrani 7: 9 Sareng kuring tiasa nyarios, Lewi ogé, anu nampi perpuluhan, mayar perpuluhan ku Abraham.

Lewi mangrupikeun turunan Ibrahim anu nampi perpuluhan sareng mayar perpuluhan.

1. Taat ka Allah mawa berkah iman.

2. Ngalayanan Allah merlukeun urang masihan deui ka Anjeunna.

1. Kajadian 14:20 - Jeung rahayu jadi Allah Nu Maha Agung, nu geus dikirimkeun musuh thine kana leungeun Anjeun. Sarta anjeunna masihan anjeunna tithes sadaya.

2. Malachi 3:10 - Bawa ye sakabeh tithes kana storehouse, ambéh aya bisa jadi daging di imah kuring, jeung buktikeun kuring ayeuna herewith, nyebutkeun PANGERAN sarwa, lamun kuring moal muka anjeun jandela langit, jeung tuang. Anjeun kaluar hiji berkah, nu moal aya cukup kamar pikeun nampa eta.

Ibrani 7:10 Pikeun anjeunna masih dina cangkéng ramana, nalika Melkisedek pendak sareng anjeunna.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha Yesus hadir dina wujud Melkisedek nalika tepang sareng Abraham.

1. Kakuatan Nu Ghaib: Ngajalajah Implikasi tina Ayana Yesus Samemehna Ngaliwatan Pribadi Melkisedek

2. Panyambungan Waktos: Kumaha Yesus Hadir dina Papanggihan Ibrahim Jeung Melkisedek

1. Kajadian 14:18-20 - Abram masihan sapersapuluh tina jarahan ka Melkisedek

2. Rum 5: 12-14 - Kumaha maot sumping ngaliwatan hiji lalaki sarta brings hirup ngaliwatan sejen

Ibrani 7:11 Ku sabab eta, lamun kasampurnaan ku imam Lewi, (sabab di handapeun eta jalma narima hukum,) naon deui kudu aya deui imam kudu diangkat nurutkeun urutan Melkisedek, sarta teu disebut nurutkeun urutan Harun?

Imamat Lewi teu cukup pikeun nyangking kasampurnaan, jadi imam anyar ti tarekat Melkisedek diangkat, lain ti tarekat Harun.

1. Kasampurnaan Ngaliwatan Imam Agung

2. Pentingna Tarekat Melkisedek

1. Jabur 110: 4 - Gusti geus sumpah jeung moal robah pikiran-Na: "Anjeun imam salawasna, dina urutan Melchizedek."

2. Rum 10: 4 - Pikeun Kristus nyaéta tungtung hukum pikeun kabeneran ka dulur anu percaya.

Ibrani 7:12 Pikeun imam geus robah, aya dijieun tina kabutuhan ogé parobahan hukum.

Imamat geus robah, jadi hukum ogé kudu robah.

1: Hukum Allah salawasna robih sareng nyaluyukeun pikeun nyumponan kabutuhan umat-Na.

2: Imamat Yesus mangrupikeun batu pondasi iman urang, sareng ngalangkungan Anjeunna urang tiasa mendakan kasalametan.

1: Galata 3:13 - Kristus geus nebus urang tina kutukan hukum, dijieun kutukan pikeun urang.

2: John 1:17 - Pikeun hukum geus dibikeun ku Musa, tapi rahmat jeung bebeneran sumping ku Yesus Kristus.

Ibrani 7:13 Pikeun saha ngeunaan saha hal ieu diucapkeun pertain ka kaom sejen, nu teu saurang ogé nyadiakeun attending dina altar.

Petikan éta nyarioskeun jalma anu sanés kaom anu sami sareng anu ngahadiran altar.

1. Pentingna persatuan jeung masarakat dina iman.

2. Rahmat Allah maparin ka sadayana, henteu paduli ras atanapi etnis.

1. John 13: 34-35 - "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yén anjeun bogoh karana; sakumaha Kami geus dipikacinta anjeun, anjeun ogé mikanyaah ka batur. Ku ieu kabeh bakal nyaho yén anjeun murid Kami, lamun anjeun kudu silih pikanyaah.”

2. Galata 3:28 - “Teu aya urang Yahudi atawa Yunani, teu aya budak atawa merdika, teu aya lalaki atawa awewe; sabab maraneh kabeh teh hiji dina Kristus Yesus.”

Ibrani 7:14 Sabab geus kabuktian yen Gusti urang asalna ti Yuda; kaom anu Musa nyarioskeun nanaon ngeunaan imam.

Dina Ibrani 7:14 disebutkeun yen Isa Al Masih teh ti kaom Yuda, jeung Musa teu nyebutkeun imam ti kaom eta.

1. Yesus Kristus: Imam Agung Urang

2. Kasalametan urang ku Rahmat Allah

1. Mateus 1:1-17 - Silsilah Yesus Kristus, putra Daud, putra Ibrahim.

2. Rum 5: 17-19 - Pikeun lamun, ku trespass tina hiji lalaki, maot reigned ngaliwatan hiji lalaki éta, kumaha deui bakal jalma anu narima rezeki loba pisan Allah tina rahmat jeung kurnia kabeneran maréntah dina kahirupan ngaliwatan hiji lalaki, Yesus Kristus.

Ibrani 7:15 Sareng langkung écés deui: sabab anu sami sareng Melkisedek, aya deui imam anu jumeneng.

Petikan ieu nyebutkeun yén sanggeus conto anu ditetepkeun ku Melkisedek, imam sejen geus risen.

1. Kakuatan Conto Anu Saé: Kumaha Nuturkeun Léngkah Melkisedek Bisa Ngajadikeun Béda

2. Harepan Imam Anyar: Kumaha Milarian Kakuatan dina Jaman Kateupastian

1. paribasa 13:20 - Anjeunna anu walketh kalawan lalaki wijaksana bakal wijaksana: tapi hiji pendamping fools bakal ancur.

2. 1 Corinthians 10: 23-24 - Sagala hal anu halal pikeun kuring, tapi sagala hal teu expedient: sagala hal anu halal pikeun kuring, tapi sagala hal teu edify. Ulah aya lalaki neangan sorangan, tapi unggal lalaki kabeungharan batur.

Ibrani 7:16 Anu dijieun, lain nurutkeun hukum parentah daging, tapi sanggeus kakawasaan hirup langgeng.

Ibrani 7:16 ngécéskeun yén Yésus diciptakeun, lain nurut kana hukum paréntah di bumi, tapi dumasar kana kakawasaan kahirupan nu teu aya tungtungna.

1. "Kakuatan Hirup Langgeng: Naon Hartosna Pikeun Urang?"

2. "Hirup Ngalangkungan Hukum: Yesus sareng Kakawasaan Kahirupan Anu Salawasna"

1. John 10:10 - "Maling datang ngan pikeun maok jeung maehan jeung ngancurkeun; Kuring geus datang ambéh maranéhanana bisa boga hirup, sarta boga ka pinuh."

2. Rum 6:23 - "Kanggo gajih dosa maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang."

Ibrani 7:17 Pikeun anjeunna kasaksian, Anjeun imam salamina nurutkeun aturan Melkisedek.

Nu nulis Ibrani nyaksian yen Isa teh imam salamina numutkeun tarekat Melkisedek.

1. Yesus: Imam Langgeng

2. Melkisedek: Gambar Yesus

1. Pilipi 2:5-8 - Yesus humbled dirina ngawula jeung jadi Imam Agung urang

2. Kajadian 14:17-20 - Kalungguhan Melkisedek salaku imam jeung raja

Ibrani 7:18 Pikeun saleresna aya anu ngabatalkeun paréntah anu sateuacanna kusabab kalemahan sareng henteu nguntungkeunana.

Parentah anu tadina geus dileungitkeun ku sabab lemah jeung taya gunana.

1. Kakuatan Robah: Kumaha Urang Bisa Ngungkulan Kelemahan sareng Kauntungan

2. Kaéndahan Perjangjian Anyar: Kumaha Urang Bisa Manggih Kakuatan di Yéhuwa

1. Rum 8:1-2 "Ayeuna teu aya panghukuman ka aranjeunna anu aya dina Kristus Yesus, anu leumpang teu sanggeus daging, tapi sanggeus Roh. Pikeun hukum Roh hirup di Kristus Yesus geus dijieun kuring bébas. tina hukum dosa jeung maot."

2. 2 Corinthians 12: 9-10 "Jeung cenah ka kuring, kurnia abdi cukup pikeun anjeun: pikeun kakuatan kuring dijieun sampurna dina kalemahan. Paling gladly ku kituna kuring bakal rada kamulyaan di infirmities abdi, nu kakawasaan Kristus bisa beristirahat. Ku sabab kitu kuring resep kana kalemahan, dina cacad, dina kabutuhan, dina kasusah, dina kasusah pikeun Kristus: sabab nalika kuring lemah, kuring kuat."

Ibrani 7:19 Pikeun hukum Toret teu ngajadikeun sampurna, tapi bringing di hiji harepan leuwih hade teu; ku cara urang ngadeukeutkeun ka Allah.

Baris Anyar Dina Ibrani 7:19, hukum katempona teu sampurna jeung harepan hadé dibere nu ngidinan urang ngadeukeutkeun ka Allah.

1. Harepan ka Allah: Kumaha Iman Urang Ngajadikeun Urang Deukeut Ka Anjeunna

2. Kasampurnaan Iman: Nyaho Allah Ngaliwatan Harepan Urang

1. Rum 5: 2 - Ngaliwatan anjeunna urang ogé geus diala aksés ku iman kana rahmat ieu nu urang nangtung, sarta kami girang dina harepan kamulyaan Allah.

2. Epesus 2:18 - Pikeun ngaliwatan anjeunna urang duanana boga aksés dina hiji Roh ka Rama.

Ibrani 7:20 Jeung sabab teu tanpa sumpah anjeunna diangkat imam.

Panulis Ibrani nyarioskeun kumaha Yesus didamel imam kalayan sumpah.

1. Imam kalayan Janji: Pentingna Sumpah dina Ibrani 7:20

2. Imam-imam Gusti: Yesus Kristus salaku Imam Agung

1. Kajadian 22:16-17 - Jeung cenah, Demi sorangan geus I sworn, nyebutkeun Gusti, pikeun sabab geus dipigawé hal ieu, jeung geus teu withheld anak anjeun, ngan anak anjeun.

2. Jabur 110: 4 - Gusti geus sumpah, sarta moal tobat, Anjeun imam salamina nurutkeun urutan Melkisidik.

Ibrani 7:21 (Sabab imam-imam eta dijieun tanpa sumpah, tapi ieu ku sumpah ku anjeunna anu ngadawuh ka anjeunna, 'Gusti geus sumpah jeung moal tobat, Anjeun imam salawasna nurutkeun ordo Melkisedek:')

Imam-imam Perjanjian Old ditahbiskeun tanpa sumpah, sedengkeun Yesus ditahbiskeun ku sumpah ku Allah sorangan.

1. Sumpah anu teu bisa dilanggar: Jangji Gusti ka Yesus

2. The Priesthood Yesus: A Orde Punjul

1. Jabur 110:4 - "PANGERAN geus sumpah jeung moal robah pikiran-Na, 'Anjeun imam salawasna nurutkeun urutan Melkisidik.'"

2. Kajadian 14:18-20 - “Lajeng Melkisidik raja Salem ngaluarkeun roti jeung anggur; anjeunna imam Allah Nu Maha Agung. Sarta anjeunna ngaberkahan anjeunna sarta ngadawuh: 'Rahayu jadi Abram Allah Nu Maha Agung, Possessor langit jeung bumi; Jeung rahayu jadi Allah Nu Maha Agung, anu geus dikirimkeun musuh anjeun kana leungeun anjeun.' Sareng anjeunna masihan anjeunna perpuluhan sadaya."

Ibrani 7:22 Ku sabab kitu Yesus geus dijadikeun jaminan perjangjian anu leuwih alus.

Yesus dipasihkeun salaku jaminan perjangjian anu langkung saé tibatan anu didamel ku Allah sareng urang Israil.

1. Yesus - The jaminan hiji covenant Leuwih alus

2. Pentingna Kapastian Yesus ngeunaan Perjanjian Anu Langkung Saé

1. Yermia 31:31-34 - "Behold, poé bakal datang, nyebutkeun Gusti, nalika kuring bakal nyieun hiji covenant anyar jeung urang Israil jeung urang Yuda, teu kawas covenant nu Kami dijieun jeung karuhun maranéhanana. Poé nalika Kami nyandak aranjeunna ku leungeun pikeun mawa aranjeunna kaluar ti tanah Mesir, covenant abdi yen aranjeunna peupeus, sanajan Kami salaki maranéhanana, nyebutkeun Gusti. Tapi ieu téh covenant nu Kuring baris nyieun jeung imah Israil sanggeus maranéhanana poé, nyebutkeun Gusti: Kuring baris nempatkeun hukum kuring dina aranjeunna, sarta kuring bakal nulis dina hate maranéhanana. Jeung kuring bakal Allah maranéhanana, jeung maranehna bakal jadi umat Kami. Jeung moal deui masing-masing bakal ngajarkeun tatanggana jeung dulur-dulurna, paribasa, 'Tahu ka Gusti,' pikeun maranéhanana kabéh bakal nyaho kuring, ti pangleutikna di antarana nepi ka greatest, nyebutkeun Gusti. Sabab Kami bakal ngahampura kajahatan maraneh, sarta Kami moal inget deui kana dosa maraneh.”

2. Ezekiel 36:25-27 - "Kuring bakal sprinkle cai bersih ka anjeun, sarta anjeun bakal beresih tina sagala najis anjeun, sarta tina sagala brahala anjeun Kuring bakal cleanse anjeun. Sareng kuring bakal masihan anjeun haté anu énggal, sareng sumanget énggal anu kuring bakal nahan dina anjeun. Sareng kuring bakal nyabut jantung batu tina daging anjeun sareng masihan anjeun jantung daging. Sarta Kami bakal nempatkeun Roh Kami dina anjeun, sarta ngabalukarkeun anjeun leumpang dina katetepan Kami sarta ati-ati kana aturan Kami."

Ibrani 7:23 Sareng aranjeunna leres-leres seueur imam, sabab aranjeunna henteu tiasa diteruskeun ku sabab maot.

Loba imam dina Perjanjian Old teu bisa neruskeun alatan maot.

1: Yesus teh Imam Agung urang anu moal pernah maot.

2: Urang tiasa percanten ka Yesus, Imam Agung anu teu robih.

1: Ibrani 4:14 - Ningali yén urang gaduh Imam Agung hébat, anu geus dialungkeun ka sawarga, Yesus Putra Allah, hayu urang nyekel profési urang.

2: Ibrani 10:21 - Sareng gaduh Imam Agung pikeun Bait Allah;

Ibrani 7:24 Tapi ieu lalaki, ku sabab manéhna terus-terusan, ngabogaan imam unchangeable.

Imamat Yesus henteu tiasa robih, teu sapertos imam Perjanjian Lama.

1. Unchangeable Love: The Unchangeable Priesthood Yesus Kristus

2. Kasampurnaan Priestly Yesus: Teu Robah, Teu Gagal, jeung Teu Ending

1. Ibrani 5: 6 "Sakumaha anjeunna ogé nyarios dina tempat anu sanés, "Anjeun imam salamina nurutkeun ordo Melkisedek."

2. Rum 8:35-39 “Saha anu bakal misahkeun urang tina asih Kristus? Naha kasangsaraan, atanapi kasangsaraan, atanapi kasusah, atanapi kalaparan, atanapi katelanjangan, atanapi bahaya, atanapi pedang? Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Demi Gusti kami dipaehan sadidinten; Kami dianggap domba pikeun dipeuncit. Nay, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta kami. Pikeun kuring yakin, yén boh maot, boh hirup, boh malaikat, boh kapala, boh kakawasaan, boh nu ayeuna, boh nu bakal datang, boh jangkungna, boh jero, boh mahluk séjénna, moal bisa misahkeun urang tina asih. Allah, anu aya dina Kristus Yesus, Gusti urang."

Ibrani 7:25 Ku sabab eta Anjeunna oge bisa nyalametkeun maranehna nepi ka uttermost nu datang ka Allah ku manéhna, nempo manéhna kungsi hirup nyieun syafaat pikeun maranéhanana.

Yesus tiasa nyalametkeun jalma-jalma anu tobat ka Anjeunna sareng Anjeunna terus-terusan ngadoakeun aranjeunna.

1. Yesus: Jurusalamet tina Uttermost

2. Yesus: Pangandika Kami

1. John 14: 6, "Yesus ngadawuh ka manehna, "Kami jalan, jeung bebeneran, jeung kahirupan. Taya sahijieun datang ka Rama iwal ngaliwatan kuring."

2. Rum 8:26-27, "Kitu oge Roh nulungan urang dina kalemahan urang. Pikeun urang teu nyaho naon kudu neneda pikeun sakumaha sakuduna, tapi Roh sorangan intercedes pikeun urang jeung groanings jero teuing pikeun kecap."

Ibrani 7:26 Pikeun Imam Agung sapertos kitu janten urang, anu suci, henteu bahaya, teu aya najis, misah ti jalma-jalma dosa, sareng langkung luhur ti langit;

Yesus teh Imam Agung urang, anu suci, teu bahaya, teu najis, jeung misah ti jelema nu ngalakukeun dosa. Anjeunna leuwih luhur ti langit.

1. Yesus: Imam Agung Urang Sampurna

2. Kasucian Yesus Kristus

1. 1 Peter 1: 15-16 - "Tapi sakumaha anjeunna anu geus disebut anjeun suci, jadi kudu suci dina sagala cara paguneman; Sabab geus dituliskeun, Kudu anjeun suci; keur Kami suci."

2. Mateus 5:48 - "Jadi maraneh sampurna, malah sakumaha Rama anjeun nu di sawarga sampurna."

Ibrani 7:27 Anu henteu kedah unggal dinten, sapertos imam-imam kaluhur, ngorbankeun kurban, mimiti pikeun dosana sorangan, teras pikeun dosa-dosa jalma-jalma;

Imam Agung ngahaturkeun kurban pikeun dosa-dosana sorangan jeung pikeun dosa-dosa jalma-jalma, tapi Isa Al Masih ngan kudu ngurbankeun diri-Na sakali.

1. Pangorbanan Yesus Kristus: Pangéling-ngéling Asih-Na

2. Ngartos Pentingna Kurban Yesus dina Kahirupan Urang

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Epesus 2: 4-5 - Tapi kusabab cinta hébat-Na pikeun urang, Allah, anu beunghar ku rahmat, dijieun urang hirup kalawan Kristus sanajan urang maot dina transgressions-éta ku rahmat anjeun geus disimpen.

Ibrani 7:28 Pikeun hukum ngajadikeun imam-imam agung jalma anu kakurangan; tapi kecap tina sumpah, nu geus saprak hukum, ngajadikeun Putra, anu consecrated for evermore.

Petikan ieu nyarioskeun kumaha hukum Musa ngajantenkeun jalma-jalma imam agung, anu diwatesan ku kalemahanana, sedengkeun kecap sumpah ngajantenkeun Yesus Kristus Putra, anu disucikeun salamina.

1. Pangarep-arep anu Teu Gagal tina Imamat Kristus

2. The Kasampurnaan Consecration Kristus

1. Rum 8:1-4 - Aya kituna ayeuna no panghukuman pikeun maranéhanana anu aya dina Kristus Yesus.

2. Pilipi 2: 5-11 - Anjeunna humbled dirina ku jadi taat ka titik maot, sanajan maot dina cross a.

Ibrani 8 nyaéta bab kadalapan tina kitab Ibrani, dimana panulis ngabahas perjangjian anyar anu diadegkeun ku Yesus Kristus, ngabédakeunana sareng perjanjian anu lami di handapeun Musa. Bab éta nekenkeun kaunggulan jeung éféktivitas perjangjian anyar, jangji-jangjina, jeung peran Yésus salaku perantarana.

Ayat 1: Panulis ngajelaskeun kaunggulan palayanan Yesus salaku Imam Agung di tempat suci sawarga (Ibrani 8: 1-6). Manéhna ngajelaskeun yén Yésus linggih di sisi katuhu Allah, ngawula sabagé palayan di Kemah Suci nu sajati—anu di sawarga nu diadegkeun ku Allah. Kemah bumi bumi janten salinan sareng kalangkang tina naon anu aya di sawarga. Palayanan Yesus langkung unggul sabab Anjeunna nawiskeun kurban anu langkung saé — Diri-Na — sareng ngalaksanakeun palayanan anu langkung saé dumasar kana janji anu langkung saé. Perjangjian heubeul anu dilakukeun ku Musa samentawis sareng teu sampurna, tapi Yesus parantos nampi palayanan anu langkung saé anu permanén.

Ayat ka-2: Panulis ngabedakeun perjangjian heubeul jeung perjangjian anyar (Ibrani 8:7-13). Anjeunna ngutip tina Yermia 31:31-34 pikeun nunjukkeun yén Allah parantos jangji bakal ngadamel perjanjian énggal sareng umat-Na. The covenant heubeul ieu flawed sabab Israel teu terus di dinya; aranjeunna ngalanggar hukum Allah sareng henteu taat. Tapi, Allah jangji bakal nyieun hiji perjangjian anyar teu saperti nu heubeul-perjangjian ditulis dina hate maranéhanana tinimbang papan batu. Perjangjian anyar ieu bakal ngalibetkeun panghampura dosa sareng pangaweruh anu caket ngeunaan Allah pikeun sadaya umat-Na.

Alinea 3: Bab ieu disimpulkeun ku negeskeun yén ngaliwatan padamelan Yesus, Anjeunna parantos ngahapus perjanjian anu munggaran (Ibrani 8:13). Ku nyebatna "katinggaleun", jelas yén parantos aya ngadegna anu langkung saé-perjangjian énggal ngalangkungan Kristus. Kalayan ngadegna ieu, anu tadina samentawis ayeuna parantos janten permanén sareng langkung unggul. Ngaliwatan cara anyar jeung hadé ieu disadiakeun ku Yesus, mukmin boga aksés ka panghampura, hubungan pribadi jeung Allah, sarta minuhan jangji-Na.

Ringkesanana,

Bab dalapan Ibrani ngabahas kaunggulan jeung efektivitas perjangjian anyar nu diadegkeun ku Yesus Kristus, ngabedakeunana jeung perjangjian heubeul di handapeun Musa.

Nu nulis ngajelaskeun palayanan Yesus salaku Imam Agung di sanctuary sawarga, emphasizing kaunggulan leuwih Kemah earthly jeung alam samentara na.

Anjeunna ngabedakeun perjangjian heubeul jeung perjangjian anyar, nyorot jangji Allah pikeun ngadegkeun hiji perjangjian anyar anu ditulis dina hate. The covenant heubeul ieu flawed alatan hal nu henteu patuh urang Israil, tapi ngaliwatan karya Yesus, cara anyar jeung hadé geus ngadegkeun.

Bab éta nyimpulkeun ku negeskeun yén ngalangkungan padamelan Yesus, Anjeunna parantos ngaleungitkeun perjanjian anu munggaran. Ngadegna cara anyar jeung hadé ieu nyadiakeun mukmin jeung panghampura dosa, hiji pangaweruh intim Allah, sarta aksés ka jangji-Na. Bab ieu ngingetkeun kaunggulan jeung efektivitas peran Yesus salaku mediator dina ngadegkeun covenant anyar.

Ibrani 8:1 Ayeuna tina hal-hal anu ku kami parantos diomongkeun ieu mangrupikeun jumlahna: Urang ngagaduhan Imam Agung sapertos kitu, anu linggih di sisi katuhu tahta Gusti Nu Maha Agung di sawarga;

Urang boga Imam Agung agung anu linggih di sisi katuhu Allah.

1. Kaagungan jeung Kakawasaan Imam Agung Urang

2. Nurutan Conto Imam Agung Urang

1. Mateus 3:17 - Jeung lo a soara ti sawarga, nyebutkeun, Ieu teh Putra kaasih Kami, di saha Kami ogé pleased.

2. 1 Peter 2:21 - Pikeun malah hereunto anjeun disebut: sabab Kristus ogé sangsara pikeun urang, ninggalkeun urang conto, nu kudu nuturkeun léngkah-Na.

Ibrani 8:2 Palayanan tempat suci, sareng Kemah Suci anu leres, anu didamel ku Gusti, sanés ku manusa.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus Kristus, Imam Agung Perjangjian, janten menteri Kemah anu leres, anu dipasang ku Gusti sareng sanés manusa.

1. Yesus: Imam Agung Perjangjian

2. Kemah Gusti: Tanda Kasatiaan-Na

1. Ibrani 10:20, ”Ku jalan anu anyar jeung hirup anu dibuka pikeun urang ngaliwatan curtain, nya eta awakna”

2. John 1:14, "Sareng Firman janten daging sareng cicing di antara urang, sareng urang parantos ningali kamulyaan-Na, kamulyaan salaku Putra Tunggal Bapa, pinuh ku rahmat sareng kabeneran."

Ibrani 8: 3 Pikeun unggal Imam Agung diangkat pikeun nawiskeun hadiah sareng kurban: ku sabab éta, éta kedahna yén anjeunna ogé kedah nawiskeun.

Unggal Imam Agung diistrénan pikeun ngahaturkeun kurban, hartina Isa ogé kudu ngahaturkeun hiji hal.

1. Kabutuhan Yesus - Ningali Ibrani 8: 3, urang ngingetkeun pentingna Yesus sareng kurban-Na ka urang.

2. The Priesthood Yesus - Examining Ibrani 8: 3, urang manggihan peran vital Yesus muterkeun dina kahirupan urang salaku Imam Agung urang.

1. Ibrani 9:14-15 - Sabaraha deui getih Kristus, anu ngaliwatan Roh langgeng ditawarkeun dirina tanpa noda ka Allah, purge nurani anjeun tina karya maot pikeun ngawula ka Allah hirup? Jeung alesan ieu anjeunna teh mediator tina perjanjian anyar, yén ku cara maké maot, pikeun panebusan tina transgressions nu aya dina perjanjian kahiji, maranéhanana anu disebut bisa nampa jangji warisan langgeng.

2. Leviticus 17:11 - Pikeun kahirupan daging aya dina getih: sarta kuring geus dibikeun ka anjeun dina altar pikeun nyieun panebusan pikeun jiwa anjeun: pikeun éta getih nu makes panebusan pikeun jiwa.

Ibrani 8: 4 Pikeun upami anjeunna aya di bumi, anjeunna henteu kedah janten imam, sabab aya imam anu nyayogikeun hadiah nurutkeun hukum.

Petikan ieu tina Ibrani 8: 4 ngajelaskeun kumaha Yesus sanés imam di bumi, sabab parantos aya imam anu nawiskeun hadiah numutkeun hukum.

1. Kaunikan Yesus salaku Imam Agung Urang

2. Nuturkeun Hukum sarta Ngartos Tanggung Jawab Urang Imam

1. Ibrani 7:23-28

2. Imamat 4:1-35

Ibrani 8: 5 Anu ngawula kana conto sareng kalangkang hal-hal sawarga, sakumaha Musa diémutan ku Allah nalika anjeunna badé ngadamel Kemah Suci: sabab, saur anjeunna, "Maneh ngadamel sagala hal dumasar kana pola anu ditunjukkeun ka anjeun. gunung éta.

Dina Ibrani 8: 5, Musa keur ngingetkeun ku Allah ngeunaan pentingna nuturkeun pola ditémbongkeun ka manéhna pikeun Kemah Suci.

1. Kakuatan Taat: Nangkeup Pola Allah pikeun Hirup

2. Ganjaran Nurutan Pola Allah: Ngalaman Berkah-Na

1. Budalan 25:40 - "Jeung kasampak nu nyieun eta nurutkeun pola maranéhanana, nu ieu shewed thee di gunung."

2. Jabur 119:105 - "Sabda anjeun lampu pikeun suku kuring, jeung lampu ka jalan abdi."

Ibrani 8: 6 Tapi ayeuna anjeunna parantos nampi palayanan anu langkung saé, ku sabaraha anjeunna ogé janten perantara tina perjangjian anu langkung saé, anu ditetepkeun dina jangji anu langkung saé.

Palayanan anyar Yesus langkung unggul sareng ditetepkeun dina janji anu langkung saé.

1. Keunggulan Pelayanan Yesus

2. Naon Perjangjian Leuwih alus Tawarkeun ka Urang

1. Yermia 31: 31-34 - The New Covenant

2. Rum 5: 6-11 - kurban panebusan Yesus urang

Ibrani 8:7 Saupama éta perjangjian anu kahiji henteu aya cacadna, maka anu kadua teu kudu dipilarian.

Perjangjian anu kahiji henteu aya kalepatan, janten perjangjian anu kadua diperyogikeun.

1. Panyadiaan Allah dina Perjangjian Kadua

2. Kasampurnaan Perjangjian Kahiji

1. Yermia 31:31-34 - "Behold, poé bakal datang, nyebutkeun Gusti, nalika kuring bakal nyieun hiji covenant anyar jeung urang Israil jeung urang Yuda, teu kawas covenant nu Kami dijieun jeung karuhun maranéhanana. Poé nalika Kami nyandak aranjeunna ku leungeun pikeun mawa aranjeunna kaluar ti tanah Mesir, covenant abdi yen aranjeunna peupeus, sanajan Kami salaki maranéhanana, nyebutkeun Gusti. Tapi ieu téh covenant nu Kuring baris nyieun jeung imah Israil sanggeus maranéhanana poé, nyebutkeun Gusti: Kuring baris nempatkeun hukum kuring dina aranjeunna, sarta kuring bakal nulis dina hate maranéhanana. Jeung kuring bakal Allah maranéhanana, jeung maranehna bakal jadi umat Kami. Jeung moal deui masing-masing bakal ngajarkeun tatanggana jeung dulur-dulurna, paribasa, 'Tahu ka Gusti,' pikeun maranéhanana kabéh bakal nyaho kuring, ti pangleutikna di antarana nepi ka greatest, nyebutkeun Gusti. Sabab Kami bakal ngahampura kajahatan maraneh, sarta Kami moal inget deui kana dosa maraneh.”

2. Galata 3:13-14 - "Kristus geus nebus urang tina kutukan Toret ku jalan jadi kutuk pikeun urang - sabab geus ditulis, 'Dikutuk saha anu digantung dina tangkal'-supaya dina Kristus Yesus berkah. Abraham tiasa sumping ka kapir, supados urang tiasa nampi Roh anu dijangjikeun ku iman."

Ibrani 8:8 Pikeun nyungsi kasalahan maranéhanana, manéhna nyebutkeun, Behold, poé datang, nyebutkeun Gusti, nalika kuring bakal nyieun hiji perjangjian anyar jeung urang Israil jeung urang Yuda.

Allah bakal nyieun hiji perjangjian anyar jeung urang Israil jeung Yuda.

1. The New Covenant: A Fresh Start

2. Kakuatan Pembaharuan: Perjangjian Anyar

1. Yermia 31:31-33

2. Rum 11:26-27

Ibrani 8:9 Teu nurutkeun perjangjian anu ku Kami dijieun jeung karuhun maranéhanana dina poé nalika kuring nyekel aranjeunna ku leungeun pikeun mingpin aranjeunna kaluar ti tanah Mesir; sabab maranehna terus teu di covenant mah, jeung kuring dianggap maranehna teu, nyebutkeun Gusti.

Perjangjian Allah sareng umat-Na henteu dikondisikeun kana ta'atna.

1: Kasatiaan Allah henteu gumantung kana kasatiaan urang.

2: Yéhuwa teu kawatesan ku kawatesanan urang.

1: Yohanes 3:16 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya nepi ka masihan Putra-Na nu hiji-hijina, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa, tapi meunang hirup langgeng."

2: Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén moal maot atanapi hirup, boh malaikat atanapi setan, boh ayeuna atanapi ka hareup, atanapi kakuatan naon waé, boh jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal aya. tiasa misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang."

Ibrani 8:10 Pikeun ieu teh covenant nu Kuring baris nyieun jeung imah Israil sanggeus maranéhanana poé, nyebutkeun Gusti; Kami bakal nempatkeun hukum-hukum Kami kana pikiran maranéhanana, jeung nulis eta dina hate maranéhanana: jeung kuring bakal jadi Allah maranehna, jeung maranehna bakal jadi umat Kami.

Allah jangji baris nempatkeun hukum-hukum-Na dina pikiran jeung haté urang Israil.

1. Perjangjian Asih Allah anu Teu Gagal

2. Hirup Taat kana Ridho Allah

1. Yeremia 31:33 - Tapi ieu bakal jadi covenant yén kuring bakal nyieun jeung imah Israil; Sanggeus éta poé, nyebutkeun Gusti, Kuring baris nempatkeun hukum kuring dina bagian batin maranéhanana, jeung nulis dina hate maranéhanana.

2. John 14:15 - Lamun anjeun bogoh ka kuring, tetep nurut mah.

Ibrani 8:11 Jeung maranéhna moal bakal ngajarkeun unggal lalaki tatanggana, jeung unggal lalaki dulur-dulurna, nyebutkeun, "Kenal ka Gusti!

Gusti bakal dikenal ku sadayana, ti anu pangleutikna dugi ka anu pangageungna.

1: Nyaho Pangéran sareng Kaagungan-Na

2: Pentingna Diajar Ngeunaan Yéhuwa ka batur

1: Yeremia 31:34 - "Jeung aranjeunna moal bakal ngajar deui unggal tatanggana, sareng unggal dulurna, saurna, "Teu terang ka Gusti ! PANGERAN: Kami bakal ngahampura kasalahanana, sareng moal nginget-nginget deui dosa-dosana."

2: John 17: 3 - "Jeung ieu hirup langgeng, yén maranéhna bisa nyaho anjeun hiji-hijina Allah sajati, jeung Yesus Kristus, saha anjeun geus dikirim."

Ibrani 8:12 Pikeun Kami bakal welas asih ka unrighteousness maranéhanana, jeung dosa maranéhanana jeung iniquities maranéhanana baris Kami moal inget deui.

Janji Allah ngeunaan rahmat jeung rahmat ka jalma anu tobat jeung balik ka Anjeunna.

1. "Kakuatan Panghampura Gusti"

2. "Mimitian Anyar kalayan Rahmat Gusti"

1. Yesaya 43:25 - "Kuring, sanajan Kami, anjeunna anu blots kaluar transgressions Anjeun, demi kuring sorangan, sarta remembers dosa anjeun euweuh."

2. Jabur 103:12 - "Sajauh wétan ti kulon, jadi jauh geus anjeunna dihapus transgressions urang ti urang."

Ibrani 8:13 Dina anjeunna nyebutkeun, A covenant anyar, anjeunna geus dijieun mimiti heubeul. Ayeuna nu busuk jeung waxeth heubeul geus siap ngaleungit.

Allah nyieun hiji covenant anyar nu superseded covenant heubeul, jeung covenant heubeul geus fading jauh.

1. "Perjangjian Anyar: Janji Abadi"

2. "Kakuatan Iman dina Perjangjian Anyar"

1. Yermia 31:31-34: "Behold, poé datang, nyebutkeun Gusti, yen Kuring baris nyieun hiji covenant anyar jeung imah Israil, jeung kulawarga Yuda: Teu nurutkeun covenant nu Kuring dijieun jeung maranéhna. bapa-bapa dina dinten anu Kami nyandak aranjeunna ku panangan pikeun ngaluarkeun aranjeunna ti tanah Mesir; anu perjangjian Kami aranjeunna dilanggar, sanaos kuring salaki pikeun aranjeunna, saur PANGERAN: Tapi ieu bakal janten perjangjian anu bakal dilakukeun ku Kami. Urang Israil, "Sanggeus poe-poe eta, PANGERAN nimbalan, Kami bakal nempatkeun hukum Kami dina batin maraneh, jeung nulis dina hate maraneh, sarta bakal jadi Allah maraneh, sarta maraneh bakal jadi umat Kami. Lalaki tatanggana, jeung unggal dulur dulurna, paribasa, Nyaho Gusti: pikeun maranéhanana kabéh bakal nyaho kuring, ti pangleutikna di antarana nepi ka greatest di antarana, nyebutkeun Gusti: pikeun kuring bakal ngahampura iniquity maranéhanana, jeung kuring bakal inget maranéhanana. ulah dosa deui."

2. Ibrani 10:16: "Ieu covenant yén kuring bakal nyieun jeung aranjeunna sanggeus poé éta, nyebutkeun Gusti, Kuring baris nempatkeun hukum kuring kana haté maranéhanana, sarta dina pikiran maranéhna bakal Kuring nulis aranjeunna."

Ibrani 9 mangrupikeun bab kasalapan tina kitab Ibrani, dimana panulis ngajalajah pentingna sareng kaunggulan kurban Kristus dibandingkeun sareng ritual sareng kurban tina perjanjian kuno. Bab éta nekenkeun peran Yesus salaku Imam Agung urang, kurban dirina sorangan salaku kurban sampurna, sarta panebusan langgeng Anjeunna dicandak pikeun mukmin.

Ayat 1: Panulis ngajelaskeun sacara rinci ngeunaan Kemah Bumi sareng ritualna (Ibrani 9: 1-10). Anjeunna ngajelaskeun kumaha aksés ka hadirat Allah ngan ukur diwatesan ku jalma-jalma anu tangtu, khususna imam agung anu asup ka Tempat Pangsucina sataun sakali kalayan ngorbankeun getih. Kurban-kurban ieu samentawis sareng simbolis, teu tiasa ngabersihkeun hate nurani jalma tina dosa. Aranjeunna ngawula salaku panginget dosa tinimbang nyadiakeun panghampura permanén.

Ayat ka-2: Panulis ngabedakeun ritual-ritual di bumi ieu sareng pangorbanan Kristus anu unggul (Ibrani 9:11-22). Anjeunna nyatakeun yén Yesus, Imam Agung urang, lebet ka sawarga nganggo getih-Na sorangan — nampi panebusan anu langgeng pikeun jalma-jalma anu percaya. Beda sareng kurban sato samentawis anu peryogi pangulangan unggal taun, Yesus nawiskeun Dirina sakali pikeun sadaya waktos. Kurban-Na ngabersihkeun hate nurani urang tina karya-karya anu maot, supados urang tiasa ngawula ka Allah anu hirup. Sagampil getih diperlukeun pikeun beberesih dina perjangjian heubeul, getih Yesus ngocorkeun penting pikeun panghampura dina perjangjian anyar.

Alinea 3: Bab ieu disimpulkeun ku ngantebkeun peran Kristus dina minuhan nubuat Perjanjian Lama (Ibrani 9:23-28). Nu nulis ngajelaskeun yén nurutkeun pola ketuhanan, purifikasi merlukeun hal sawarga sorangan - nu sanctuary sawarga - sarta kurban hadé ti kurban di bumi. Kristus geus mucunghul sakali dina ahir jaman pikeun ngaleungitkeun dosa ku cara ngorbankeun diri. Sakumaha geus diangkat pikeun jalma maot sakali lajeng nyanghareupan pangadilan, kitu ogé Kristus geus ditawarkeun sakali nanggung dosa tapi bakal muncul deui tanpa rujukan kana dosa - pikeun mawa kasalametan pikeun jalma anu eagerly ngantosan Anjeunna.

Ringkesanana,

Bab salapan tina Ibrani explores kurban unggul Kristus dibandingkeun ritual earthly jeung kurban.

Panulis ngajelaskeun sacara rinci kumaha aksés ka Gusti diwatesan dina perjanjian lami ngalangkungan kurban sato samentawis.

Anjeunna ngabedakeun ritual-ritual duniawi ieu sareng kurban Yesus ngeunaan Diri-Na salaku kurban anu sampurna-meunangkeun panebusan anu langgeng sareng ngamurnikeun nurani urang tina dosa.

Bab éta disimpulkeun ku ngantebkeun minuhan nubuat Perjanjian Old Kristus ngaliwatan karya kurban-Na jeung janji mulang ka hareup-Na pikeun mawa kasalametan pikeun maranéhanana anu eagerly await Anjeunna. Bab ieu ngingetkeun peran Yesus salaku Imam Agung urang anu ngorbankeun Diri-Na salaku kurban anu sampurna—pangorbanan anu langkung unggul dina efektivitas sareng kamampuan pikeun nyayogikeun panebusan anu langgeng.

Ibrani 9:1 Satemenna perjangjian anu pangheulana ogé ngagaduhan aturan-aturan ngeunaan palayanan ilahi, sareng tempat suci dunya.

Perjangjian kahiji antara Allah jeung umat-Na ngandung aturan pikeun ibadah jeung tempat suci jasmani.

1. Diajar Kakuatan Taat Ngaliwatan Perjanjian Old

2. The Significance tina Covenant Sanctuary Old

1. Budalan 25:8-9 Jeung hayu maranehna nyieun kuring sanctuary a; supaya Kami bisa cicing di antara maranehna. Nurutkeun sagala anu ku Kami ditembongkeun ka anjeun, nurutkeun pola Kemah Suci, jeung pola sakabeh parabotna, kitu ogé anjeun kudu nyieun eta.

2. Ezekiel 37:26-28 Leuwih ti éta, kuring baris nyieun hiji covenant karapihan jeung maranehna; eta bakal jadi hiji covenant langgeng jeung maranehna: jeung kuring bakal nempatkeun aranjeunna, sarta kalikeun aranjeunna, sarta bakal nempatkeun sanctuary Kami di satengahing aranjeunna salawasna.

Ibrani 9:2 Pikeun aya hiji Kemah dijieun; kahiji, wherein éta candlestick, jeung meja, jeung roti tetempoan; nu disebut sanctuary.

Kemah suci munggaran dina Kitab Suci ngagaduhan candlestick, méja, sareng roti paméran, sareng disebat salaku tempat suci.

1. Kasucian Bait Allah

2. Pentingna Perabotan di Kemah Suci

1. Budalan 25:31-40 (Allah masihan parentah ka Musa pikeun nyieun Kemah Suci)

2. Budalan 26:1-37 (Parentah Allah pikeun nyieun gorden Kemah Suci)

Ibrani 9:3 Jeung sanggeus jilbab kadua, Kemah nu disebut Maha Suci sadaya;

Anu paling suci nyaéta Kemah Suci anu aya di tukangeun jilbab kadua dina kitab Ibrani.

1. Kakawasaan Kasucian

2. Kasucian Allah di Kemah Suci

1. Budalan 25:8-9, "Jeung maraneh kudu nyieun Kami tempat suci, supaya Kami bisa cicing di antara maranehna. Nurutkeun sagala anu Kami nembongkeun ka anjeun, nurutkeun pola Kemah Suci, jeung pola sakabeh parabot na, sanajan. jadi anjeun bakal nyieun eta."

2. Ibrani 10:19-20, "Ku sabab kitu, dulur-dulur, wani asup ka tempat anu paling suci ku getih Yesus, Ku jalan anu anyar sareng hirup, anu ku Anjeunna parantos disucikeun pikeun urang, ngalangkungan jilbab, nyaéta; dagingna."

Ibrani 9:4 Anu eusina padupakan emas, jeung Peti Perjangjian anu dilapis ku emas, di jerona aya pot emas anu eusina manna, tongkat Harun anu kuncup, jeung meja-meja Perjangjian;

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan Peti Perjangjian, anu ngandung censer emas, manna, tongkat Harun, sareng méja-méja perjanjian.

1. Peti Perjangjian: Lambang Perjangjian Allah jeung Umat-Na

2. The Significance tina objék dina Ark of Covenant

1. Budalan 16:33-34, "Saur Musa ka Harun, "Candak pot, eusian manna sagelas omer, teundeun ka payuneun PANGERAN, sina disimpen turun-tumurun. Sakumaha timbalan PANGERAN ka Musa. Geus kitu Harun disimpen di hareupeun Peti Perjangjian, supaya disimpen."

2. Bilangan 17:8, “Isuk-isukna Musa lebet ka Kemah Perjangjian, tetela tongkat Harun pikeun urang Lewi geus kuncup, kembangna kembangan. , sarta ngahasilkeun almond."

Ibrani 9:5 Jeung leuwih eta kerub kamulyaan shadowing nu mercyseat; nu ayeuna urang teu bisa ngomong utamana.

Kitab Ibrani ngabahas korsi rahmat, nu katutupan ku cherubim, tapi rinci teu digambarkeun.

1. Welas Asih Gusti Diturunkeun Ngaliwatan Kursi Rahmat

2. Kamulyaan Allah Digambarkeun ku Kerub

1. Budalan 25:17-22 - Sarta anjeun bakal nyieun korsi rahmat tina emas murni: dua cubits satengah bakal panjangna, sarta hiji satengah cubit lega.

2. Ezekiel 10:1-5 - Saterusna kuring nempo, jeung, behold, dina firmament nu ieu luhureun sirah cherubims aya mucunghul leuwih eta salaku batu inten biru, salaku penampilan sasaruaan tahta.

Ibrani 9: 6 Ayeuna nalika hal-hal ieu diresmikeun, para imam teras-terasan asup ka Kemah Suci anu munggaran, ngalaksanakeun ibadah ka Allah.

Para imam dina Perjangjian Heubeul diparéntahkeun pikeun nawiskeun jasa di Kemah Suci numutkeun aturan Allah.

1. Pelayanan Imam: Hiji Modél Pangabdian sareng Pangorbanan

2. The Old Covenant: A Yayasan pikeun Anyar

1. Rum 12: 1-2 - "Kuring naros ka anjeun, baraya, ku rahmat Allah, pikeun nampilkeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung ditarima ka Allah, nu ibadah spiritual Anjeun. Ulah jadi conformed kana. dunya ieu, tapi kudu robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon kahayang Allah, naon alus, ditarima jeung sampurna."

2. Leviticus 10: 1-3 - "Ayeuna Nadab jeung Abihu, putra Harun, masing-masing nyandak censer-Na jeung nempatkeun seuneu di dinya jeung neundeun menyan di dinya jeung kurban seuneu diidinan saméméh PANGERAN, anu anjeunna henteu maréntahkeun aranjeunna. Seuneu kaluar ti payuneun PANGERAN, ngaduruk maranehna, nepi ka paeh di payuneun PANGERAN. Geus kitu Musa ngalahir ka Harun, "Kieu timbalan PANGERAN: 'Di antara jalma-jalma anu deukeut ka Kami, Kami bakal disucikeun, sarta di hareupeun sakabeh jalma. Kaula bakal dimulyakeun.'” Jeung Harun cicing waé.

Ibrani 9:7 Tapi kana anu kadua, Imam Agung asup nyalira sakali unggal taun, henteu tanpa getih, anu anjeunna kurban pikeun dirina, sareng pikeun kasalahan jalma-jalma.

Imam Agung asup ka bagian kadua Bait Allah sakali sataun sakali pikeun ngahaturkeun kurban getih pikeun dirina jeung dosa jalma-jalma.

1: Imam Agung urang Yesus geus nyieun kurban sampurna pikeun urang jeung dosa urang.

2: Urang ditebus ku pangorbanan Yesus Kristus anu sampurna sareng mujarab.

1: Ibrani 10: 10-14 - Ku anu bakal urang sanctified ngaliwatan kurban awak Yesus Kristus sakali pikeun sakabéh.

2: Ibrani 4: 14-16 - Ku sabab kitu urang gaduh Imam Agung hébat, anu tos ka langit, Yesus Putra Allah, hayu urang nyekel profési urang.

Ibrani 9:8 Roh Suci ieu nandakeun, yén jalan ka nu pangsuci tina sagala teu acan dibuktikeun, bari salaku Kemah kahiji masih ngadeg.

Roh Suci geus nembongkeun yen jalan ka tempat pangsucina teu acan wangsit bari Kemah kahiji masih nangtung.

1. Anu Maha Suci ti Sadayana: Anu Diturunkeun ku Roh Suci

2. Pentingna Kemah Suci: Tinjauan Ibrani 9:8

1. Budalan 40:34-35 - Lajeng mega nutupan Kemah pasamoan, sarta kamulyaan PANGERAN ngeusi Kemah. Jeung Musa teu bisa asup ka Kemah Tepangan, sabab awan geus netep dina eta, jeung kamulyaan PANGERAN ngeusi Kemah.

2. John 14: 6 - Yesus ngadawuh ka manéhna, "Kami jalan, jeung bebeneran, jeung kahirupan. Teu aya anu sumping ka Rama upami henteu ngalangkungan kuring.

Ibrani 9:9 Anu jadi gambaran pikeun jaman harita, anu dihaturanan ku hadiah boh kurban, anu teu bisa ngajadikeun jalma anu milampah ibadahna sampurna, sakumaha anu aya dina hate nurani;

Petikan ngabahas tokoh dina Ibrani 9: 9 anu ngagambarkeun kurban hadiah sareng kurban ka Allah dina waktos sateuacan Kristus.

1. Yesus Kristus: Kurban Sampurna

2. Jangji Nurani dina Kristus

1. Ibrani 10:1-4

2. Rum 6:22-23

Ibrani 9:10 Anu ngan ukur aya dina tuangeun sareng inuman, sareng sagala rupa cucian, sareng aturan daging, anu ditumpukeun ka aranjeunna dugi ka jaman reformasi.

Ayat ieu ngajelaskeun kumaha Hukum Perjangjian Lama ngan ukur ngeunaan tuangeun, ngumbah, sareng peraturan anu aya dugi ka jaman reformasi.

1. Kakuatan Reformasi: Lamun Urang Ngarobah Kahirupan Urang Pikeun Leuwih alus

2. Hukum Perjanjian Old: Ngartos Tujuan tina Peraturan

1. Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna."

2. Galata 5: 22-23 - "Tapi buah Roh nya éta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal-hal kitu teu aya hukum.

Ibrani 9:11 Tapi Kristus geus sumping jadi Imam Agung tina hal-hal alus nu bakal datang, ku Kemah gede tur leuwih sampurna, teu dijieun ku leungeun, hartina, teu wangunan ieu;

Kristus teh Imam Agung pikeun hal-hal anu bakal datang, lain tina Kemah anu didamel ku panangan, tapi anu langkung ageung sareng langkung sampurna.

1. Kemah Kristus anu langkung ageung sareng langkung sampurna

2. Hal-hal anu Hadé Bakal Ngaliwatan Kristus

1. Rum 8: 18-25 - The harepan jeung kamulyaan kasalametan hareup ngaliwatan Kristus

2. Kolosa 1:19-20 - Kakawasaan Kristus pikeun rekonsiliasi jeung perdamaian pikeun sakabéh ciptaan

Ibrani 9:12 Sanes ku getih embe sareng anak sapi, tapi ku getih-Na sorangan anjeunna lebet sakali ka tempat anu suci, saatos nampi panebusan anu langgeng pikeun urang.

Yesus asup ka tempat suci jeung getih-Na sorangan, meunangkeun panebusan langgeng pikeun sakabéh urang.

1. "Harga panebusan: Biaya Agung Kasalametan Urang"

2. "Kakuatan Getih: Ngartos Pangorbanan Sajati Yesus"

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu dibawa kami karapihan éta on anjeunna, sarta ku tatu-Na kami healed."

2. 1 Petrus 1: 18-19 - "Kanggo anjeun terang yén éta sanés ku barang-barang anu rusak sapertos pérak atanapi emas anjeun ditebus tina jalan hirup anu kosong anu diwariskeun ka anjeun ti karuhun anjeun, tapi ku getih anu berharga. Kristus, domba anu teu aya cacad atawa cacad."

Ibrani 9:13 Sabab upama getih sapi jalu jeung embe, jeung lebu sapi sapi anu disiramkeun ka nu najis, nyucikeun daging;

Getih sapi jalu jeung embe, jeung lebu sapi jalu, bisa nyucikeun daging.

1: Urang kudu disucikeun.

2: Ku jalan getih Kristus urang jadi beresih.

1: 1 John 1: 7 - Tapi lamun urang leumpang dina caang, sakumaha Anjeunna aya dina caang, urang boga ukhuwah hiji kalawan sejen, sarta getih Yesus Kristus Putra-Na cleanseth urang tina sagala dosa.

2: Rum 5:8-9 - Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina eta, bari urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang. Leuwih ti éta, ayeuna diyakinkeun ku getih-Na, urang bakal disimpen tina murka ngaliwatan manéhna.

Ibrani 9:14 Sabaraha deui getih Kristus, anu ngalangkungan Roh anu langgeng ngurbankeun dirina tanpa cacad ka Allah, ngabersihkeun hate nurani anjeun tina padamelan anu maot pikeun ngawula ka Allah anu hirup?

Getih Kristus tiasa nyucikeun hati nurani urang sareng ngamungkinkeun urang pikeun ngawula ka Allah anu hirup.

1. Kakuatan Getih Kristus pikeun Nyucikeun Nurani Urang

2. Panggero pikeun Ngawula ka Gusti Nu Hirup

1. Epesus 1:7 - Dina Anjeunna urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura dosa, luyu jeung riches rahmat Allah.

2. Rum 12: 1-2 - Ku sabab kitu, kuring pangjurung anjeun, baraya jeung sadulur, dina panempoan rahmat Allah, kurban awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pleasing ka Allah-ieu ibadah anjeun leres tur ditangtoskeun. Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun. Teras anjeun bakal tiasa nguji sareng nyatujuan naon pangersa Allah — pangersa-Na anu saé, pikaresepeun sareng sampurna.

Ibrani 9:15 Ku sabab eta anjeunna teh mediator tina perjangjian anyar, nu ku cara maot, pikeun panebusan tina transgressions nu aya dina perjanjian kahiji, maranéhanana anu disebut bisa narima jangji warisan langgeng.

Mediator tina perjanjian anyar tanggung jawab nyadiakeun panebusan tina transgressions dina surat wasiat kahiji, guna nampa jangji warisan langgeng.

1. Ngartos Perjangjian Kristus: Titingalian Panebusan Kasalahan

2. Jangji Allah ngeunaan Warisan Abadi: The Significance tina Perjanjian Anyar

1. Rum 3:23-25 - Sadayana geus dosa jeung ragrag pondok tina kamulyaan Allah, tapi ku rahmat, urang disimpen ngaliwatan iman ka Yesus Kristus.

2. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan Putra-Na tunggal, ku kituna sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

Ibrani 9:16 Pikeun dimana aya surat wasiat, aya ogé anu kedah aya maotna anu wasiat.

Pupusna wasiat dipikabutuh pikeun wasiat janten sah.

1. Pentingna maot wasiat dina ngadegkeun wasiat

2. Kumaha carana leres nyiapkeun maotna dilawan of testator a

1. Rum 6:23 - "Kanggo gajih dosa nyaeta maot, tapi kurnia bébas Allah hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang."

2. Pandita 12:7 - "Jeung lebu mulih deui ka taneuh asalna ti, sarta roh mulih deui ka Allah anu masihan eta."

Ibrani 9:17 Pikeun wasiat téh maksa sanggeus lalaki maot: disebutkeun eta moal aya kakuatan pisan bari wasiat hirup.

Surat wasiat ngan sah saatos maotna anu wasiat.

1. Kakuatan Kasaksian: Kumaha Kecap Urang Hirup Saatos Urang Maot

2. Nilai Kasaksian Urang: Naon Anu Urang Ninggalkeun Pikeun Generasi Ka hareup

1. Siloka 13:22 - A man alus ninggalkeun warisan pikeun anak anak urang, tapi kabeungharan jelema nu ngalakukeun dosa urang disimpen nepi ka jalma taqwa.

2. Jabur 49:17 - Pikeun lamun manéhna maot manéhna bakal mawa nanaon jauh; kamulyaan-Na moal turun sanggeus manéhna.

Ibrani 9:18 Ku sabab kitu, perjanjian kahiji henteu dibaktikeun tanpa getih.

Surat wasiat kahiji dibaktikeun kalayan ngucurkeun getih.

1. Kakuatan Darah: Ngartos Pentingna Darah Kurban

2. Warisan Darah: Dampak Dedikasi Perjanjian Kahiji

1. Imamat 17:11, "Sabab hirupna daging aya dina getih, sarta Kami geus dibikeun ka anjeun dina altar pikeun nyieun panebusan pikeun jiwa anjeun, sabab éta getih anu ngajadikeun panebusan ku nyawa."

2. Budalan 24:8 , "Lajeng Musa nyandak getih sarta maledog eta ka jalma-jalma sarta ngadawuh, 'Tingali getih covenant nu PANGERAN geus dijieun jeung anjeun luyu jeung sakabeh kecap ieu.'

Ibrani 9:19 Sabot Musa ngucapkeun sagala parentah ka jalma-jalma nurut kana hukum Toret, anjeunna nyandak getih anak sapi jeung embe, jeung cai, jeung bulu beureum jeung hisop, tuluy disiram-siramkeun kana kitab jeung sakabeh jalma. ,

Musa, salaku bagian tina hukum, nyarita ka jalma jeung sprinkled kitab jeung eta kalawan campuran getih anak sapi jeung embe, cai, wol beureum saulas, jeung hisop.

1. Pentingna nuturkeun hukum Allah jeung minuhan ritual sprinkling kitab jeung jalma kalawan getih.

2. Sifat simbolis tina sprinkling getih jeung kumaha Yesus teh kurban pamungkas pikeun dosa urang.

1. Imamat 16: 14-16 - ngajelaskeun ritual sprinkling tina getih sato kurban.

2. 1 John 1: 7 - "Tapi lamun urang leumpang di nu caang, sakumaha anjeunna aya dina caang, urang kudu ukhuwah saling, jeung getih Yesus Putra-Na cleanses urang tina sagala dosa."

Ibrani 9:20 Saurna, "Ieu teh getih tina perjangjian anu diparentahkeun ku Allah ka maraneh."

Ayat ieu nyarioskeun ka urang yén getih Yesus ditumpahkeun pikeun ngalaksanakeun perjanjian Allah sareng urang.

1. Jangji Kasalametan Ngaliwatan Getih Kristus

2. Kakuatan Darah Perjangjian

1. Yesaya 53: 5 - "Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu dibawa kami karapihan éta on anjeunna, sarta ku tatu-Na kami healed."

2. 1 John 1: 7 - "Tapi lamun urang leumpang di nu caang, sakumaha anjeunna aya dina caang, urang kudu ukhuwah ku karana, jeung getih Yesus, Putra-Na, purifies urang tina sagala dosa."

Ibrani 9:21 Sajaba ti éta, anjeunna sprinkled ku getih boh Kemah Suci, jeung sakabeh pembuluh mentri.

Panulis Ibrani 9 nekenkeun pentingna getih dina Kemah Suci sareng sadaya barang anu dianggo dina palayanan.

1. Kakuatan Getih: Ngalanglang Harti jeung Makna Getih di Kemah Suci

2. Kamentrian Kemah Suci: Ulikan ngeunaan Pentingna Kemah sareng Wadahna

1. Budalan 24:3-8; Jeung Musa sumping sarta ngabejaan jalma sakabeh pangandika Gusti, sarta sagala judgments: sarta sakabeh jalma ngawaler kalawan hiji sora, sarta ngomong, "Sagala kecap anu geus ngadawuh Gusti bakal urang laksanakeun." Jeung Musa nulis sagala kecap Gusti, sarta gugah isuk-isuk, sarta ngawangun hiji altar handapeun pasir, jeung dua belas pilar, nurutkeun dua belas kaom Israil. Sarta anjeunna dikirim lalaki ngora ti urang Israil, anu kurban kurban beuleuman, sarta kurban karapihan sapi ka PANGERAN. Geus kitu Musa nyokot satengah getihna, tuluy diasupkeun kana mangkok-mangkok; Jeung satengah getih anjeunna sprinkled kana altar. Jeung manéhna nyokot buku covenant, jeung maca di panongton jalma: jeung maranehna ngomong, Sadaya nu geus ngadawuh Gusti bakal urang laksanakeun, jeung jadi nurut.

2. Imamat 17:11; Pikeun kahirupan daging aya dina getih: sarta kuring geus dibikeun ka anjeun dina altar pikeun nyieun panebusan pikeun jiwa anjeun: pikeun éta getih anu nyieun panebusan pikeun jiwa.

Ibrani 9:22 Jeung ampir sagala hal anu ku hukum disucikeun ku getih; jeung tanpa ngucurkeun getih euweuh remisi.

Hukum meryogikeun yén getih kedah ditumpahkeun supados remisi tiasa lumangsung.

1. Biaya Panghampura: Kumaha Yesus Mayar Harga Pamungkas

2. Naon Pentingna Getih Yesus?

1. Leviticus 17:11 - Pikeun kahirupan daging aya dina getih: sarta kuring geus dibikeun ka anjeun dina altar pikeun nyieun panebusan pikeun jiwa anjeun: pikeun éta getih nu makes panebusan pikeun jiwa.

2. Rum 5: 8 - Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina éta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

Ibrani 9:23 Ku sabab kitu, pola-pola hal-hal di sawarga kudu disucikeun ku ieu; tapi hal sawarga sorangan kalawan kurban hadé ti ieu.

Hal-hal sawarga kedah disucikeun ku kurban anu langkung saé tibatan anu aya di Bumi.

1. kakuatan cinta kurban

2. Pentingna taat ka Allah

1. Rum 12:1-2 Ku sabab eta, dulur-dulur, ku sabab asih-asih Allah, kudu ngahaturkeun raga aranjeun sabage kurban anu hirup, suci, jeung anu matak nyenangkeun ka Allah — ieu teh ibadah aranjeun anu bener jeung bener.

2. Ibrani 10:19-22 Ku sabab eta, dulur-dulur, ku sabab urang boga kayakinan pikeun asup ka Kamar Pangsucina ku getih Yesus, ku jalan anyar jeung hirup anu dibuka pikeun urang ngaliwatan curtain, nya eta awakna, jeung Kusabab urang ngagaduhan imam agung pikeun Bait Allah, hayu urang ngadeukeutan ka Allah kalayan haté anu tulus sareng kalayan jaminan anu pinuh ku iman, kalayan ati-ati disiram pikeun ngabersihkeun urang tina hate nurani anu salah sareng awak urang dikumbah ku cai murni. .

Ibrani 9:24 Pikeun Kristus teu diasupkeun kana tempat suci dijieun ku leungeun, nu mangrupakeun inohong nyata; tapi ka sawarga sorangan, ayeuna bakal némbongan di payuneun Allah pikeun urang:

Kristus lebet ka Surga pikeun nembongan ka Allah atas nama urang.

1. Kurban Kristus: Penampilan-Na di payuneun Allah pikeun Urang

2. Kakuatan Syafaat Urang Ngaliwatan Kristus

1. Rum 8:34 - “Saha nu kudu ngahukum? Kristus Yesus teh anu geus pupus-leuwih ti eta, anu geus digugahkeun--anu aya di katuhueun Allah, anu bener-bener neneda keur urang."

2. Ibrani 4:16 - "Hayu urang lajeng kalawan kapercayaan ngadeukeutan ka tahta rahmat, supaya urang bisa nampa rahmat sarta manggihan rahmat pikeun mantuan dina waktu merlukeun".

Ibrani 9:25 Atawa ogé yén manéhna kudu sering kurban dirina, sakumaha Imam Agung asup ka tempat suci unggal taun mawa getih batur;

Nu nulis Ibrani ngajelaskeun yén Yésus teu kudu terus-terusan ngorbankeun dirina minangka kurban, teu saperti Imam Agung nu kudu ngurbankeun getih batur unggal taun.

1: Pangorbanan hiji-waktos Yesus nyalira cekap pikeun masihan urang kasalametan.

2: Urang bisa nganuhunkeun yén pangorbanan Yésus geus cukup pikeun nutupan dosa urang.

1: Rum 6:10 - Pikeun maot manéhna maot manéhna maot ka dosa, sakali pikeun sakabéh, tapi hirup manéhna hirup manéhna hirup ka Allah.

2: 1 Petrus 3:18 - Pikeun Kristus ogé sangsara sakali pikeun dosa, nu soleh pikeun nu teu bener, supaya manéhna bisa mawa urang ka Allah.

Ibrani 9:26 Kusabab kitu anjeunna pasti sering sangsara ti mimiti dunya ngadeg, tapi ayeuna sakali di ahir dunya anjeunna nembongan pikeun mupus dosa ku kurban dirina.

1: Yesus Kristus parantos sumping pikeun ngaleungitkeun dosa pikeun urang sadayana ku cara ngorbankeun dirina.

2: Yesus Kristus geus mucunghul sakali dina ahir dunya pikeun ngaleungitkeun dosa ngaliwatan kurban sorangan.

1: Yohanes 3:16 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

2: 1 John 2: 2 - Anjeunna mangrupikeun panebusan pikeun dosa-dosa urang, sareng henteu ngan ukur pikeun urang tapi ogé pikeun dosa-dosa saalam dunya.

Ibrani 9:27 Sareng sakumaha anu ditetepkeun pikeun manusa maot sakali, tapi saatos ieu hukuman.

Kabéh jalma ahirna bakal maot sarta sanggeus éta bakal nyanghareupan judgment.

1. Tujuan Akhir Sarerea: Hirup, Maot, jeung Pangadilan

2. Kapastian Maot jeung Kateupastian Pangadilan

1. Pandita 12:7-8 (Jeung lebu deui kana taneuh asalna, sarta roh balik deui ka Allah anu masihan eta. "Sagala aya hartina," ceuk Guru, "lengkep hartina!")

2. Lukas 16:19-31 ("Aya hiji jelema beunghar anu make baju wungu jeung linen rupa jeung anu feasted sumptuously unggal poe. Jeung di gapura-Na diteundeun hiji lalaki miskin ngaranna Lasarus, ditutupan ku borok, anu hayang jadi. didahar ku nu murag tina meja jelema beunghar. Malahan anjing-anjing datang jeung ngaletak biwirna.)

Ibrani 9:28 Jadi Kristus sakali ditawarkeun pikeun nanggung dosa loba; jeung ka jalma anu néangan manéhna bakal manéhna muncul kadua kalina tanpa dosa kana kasalametan.

Kristus ditawarkeun sakali pikeun nanggung dosa loba sarta bakal muncul kadua kalina pikeun kasalametan.

1: Yesus sumping pikeun nyalametkeun urang tina dosa-dosa urang, sareng Anjeunna bakal sumping deui pikeun nyalametkeun urang.

2: Getih Yesus parantos ditumpahkeun pikeun urang, sareng hiji dinten anjeunna bakal uih deui pikeun mawa urang kana rahmat anu nyalametkeun.

1: Rum 5: 8-9 - Tapi Allah nunjukkeun kaasih-Na ka urang: Nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang. Kusabab urang ayeuna geus diyakinkeun ku getih-Na, kumaha deui urang bakal disalametkeun tina bebendu Allah ngaliwatan manéhna!

2: Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

Ibrani 10 nyaéta bab kasapuluh tina kitab Ibrani, dimana panulis terus nekenkeun kaunggulan jeung kacukupan kurban Kristus. Bab explores kumaha kurban Yesus surpasses kurban tina covenant heubeul jeung nelepon percaya ka persevere dina iman, yakin dina jaminan kasalametan ngaliwatan Kristus.

Ayat 1: Panulis nyorot kakurangan kurban sato dina perjanjian lami (Ibrani 10: 1-18). Anjeunna ngajelaskeun yén kurban ieu henteu tiasa ngaleungitkeun dosa tapi janten panginget dosa unggal taun. Sabalikna, kurban Yésus sampurna jeung lengkep. Ku cara ngurbankeun awak-Na sakali pikeun sakabéh, Anjeunna geus sanctified mukmin jeung perfecting aranjeunna salawasna. Roh Suci ogé nyaksian yén Allah moal nginget-nginget deui dosa-dosa maranéhanana dina perjanjian anyar ieu.

Ayat 2: Panulis ngadorong jalma-jalma mukmin pikeun ngadeukeutkeun ka Allah kalayan percaya diri ngalangkungan Yesus (Ibrani 10: 19-25). Manéhna negeskeun yén ku sabab urang boga kayakinan pikeun asup ka hadirat Allah ku getih Yésus, urang kudu ngadeukeutkeun haté nu tulus jeung iman nu pinuh ku iman. Jalma-jalma mukmin dijurung pikeun nyekel pageuh kana pangakuanana tanpa goyah sabab Allah satia kana jangji-Na. Maranéhna ogé kudu mikirkeun kumaha maranéhna bisa silih dorong kana kaasih jeung kalakuan nu hadé, ngumpul rutin pikeun ngajurung.

Alinea 3: Bab ieu dipungkas ku ngingetkeun kana dosa anu dihaja (Ibrani 10:26-39). Panulis ngingetkeun yén upami aya anu ngahaja teras-terasan ngalakukeun dosa saatos nampi pangaweruh bebeneran, moal aya deui kurban pikeun dosa-dosana — ngan ukur ngarep-ngarep kana pengadilan sareng murka anu seuneu. Jalma-jalma mukmin ngingetkeun supaya henteu miceun kayakinanna, tapi tetep tabah dina iman supados aranjeunna nampi naon anu parantos dijangjikeun — ganjaran ti Gusti. Maranéhna dijurung supaya ulah nyusut deui tapi jadi jalma anu iman jeung ngajaga jiwana.

Ringkesanana,

Bab sapuluh tina Ibrani nekenkeun kurban unggul Kristus dibandingkeun kurban sato dina covenant heubeul.

Panulis nyorot kumaha pangorbanan Yesus sampurna sareng lengkep, nyucikeun umat percaya salami-lami.

Jalma-jalma percaya didorong pikeun ngadeukeutan ka Allah kalayan percaya diri ngaliwatan getih Yesus, nyekel pangakuanna tanpa ragu. Maranéhna dijurung pikeun ngumpul babarengan pikeun silih ajak dina asih jeung amal soleh.

Bab éta dipungkas ku peringatan ngalawan dosa anu dihaja, ngingetkeun jalma-jalma anu percaya pikeun henteu ngabuang kapercayaanana tapi tetep dina iman dugi ka nampi naon anu dijangjikeun — ganjaran ti Allah. Bab ieu ngawula ka salaku panginget ngeunaan kurban sadaya-cukup Kristus, nelepon mukmin pikeun persevere dina iman jeung jaminan pinuh bari encouraging karana sapanjang lalampahan nuju kasalametan langgeng.

Ibrani 10: 1 Pikeun hukum anu gaduh kalangkang tina hal-hal anu saé anu bakal datang, sareng sanés gambar tina hal-hal éta, moal tiasa kalayan kurban anu aranjeunna ditawarkeun taun-taun teras-terasan ngajantenkeun anu sumping ka sampurna.

Hukum Perjanjian Lama mangrupikeun bayangan tina hal-hal anu sampurna anu bakal datang. Kurban teu bisa nyieun ibadah sampurna.

1. Pupusna Yesus Geus Nyampurnakeun Naon anu Teu Bisa Dina Perjanjian Lama

2. Kasampurnaan Pupusna Yesus: minuhan Perjanjian Old

1. Rum 10: 4 - Pikeun Kristus nyaéta ahir hukum pikeun kabeneran ka unggal hiji nu believeth.

2. Galata 3:24-25 - Jadi hukum éta wali urang nepi ka Kristus sumping, supados urang bisa diyakinkeun ku iman. Tapi ayeuna iman geus datang, urang geus euweuh dina wali.

Ibrani 10:2 Pikeun lajeng bakal aranjeunna moal ceased kurban? sabab nu nyembah sakali disucikeun kudu geus teu boga deui nurani dosa.

Nu nyembah ka Allah geus disucikeun jeung teu kudu boga deui nurani dosa.

1. Kakuatan Pemurnian: Ngartos Pentingna Panebusan

2. Ngabébaskeun Nurani Urang: Ngalaman Kabébasan Nyucikeun

1. Jabur 103:12 - Salaku sajauh wétan ti kulon, jadi jauh geus anjeunna dihapus transgressions urang ti urang.

2. 1 John 1: 7-9 - Tapi lamun urang leumpang di nu caang, sakumaha anjeunna aya dina caang, urang kudu ukhuwah ku karana, jeung getih Yesus Putra-Na cleanses urang tina sagala dosa.

Ibrani 10:3 Tapi dina eta kurban aya pangeling-eling deui dosa unggal taun.

Panulis Ibrani nyebutkeun yén dina Perjanjian Old, kurban dijieun salaku panginget dosa unggal taun.

1. Kakuatan Émut: Diajar tina Perjanjian Lama

2. Harti Pangorbanan: Manggihan Pembaharuan Ngaliwatan Panebusan

1. Yesaya 43:25 - "Kuring, malah Kami, anjeunna anu blots kaluar transgressions Anjeun, demi kuring sorangan, sarta remembering dosa anjeun euweuh."

2. Lukas 22: 19-20 - "Jeung Anjeunna nyandak roti, muji sukur jeung peupeus, sarta masihan ka aranjeunna, paribasa, "Ieu awak Kami dibikeun ka anjeun; lampahkeun ieu pikeun ngélingan Kami."

Ibrani 10:4 Sabab moal mungkin getih sapi jalu jeung getih embe mupus dosa.

Getih sapi jalu jeung embe moal bisa ngaleungitkeun dosa.

1. Kakuatan getih Yesus pikeun mupus dosa urang

2. Kakuatan rahmat Allah ngahampura urang

1. Rum 3:24-26 - Keur diyakinkeun kalawan bébas ku rahmat-Na ngaliwatan panebusan nu aya dina Kristus Yesus.

2. Kolosa 1: 13-14 - Pikeun manéhna geus rescued urang ti dominion of gelap jeung dibawa urang kana Karajaan Putra manéhna mikanyaah, di saha urang boga panebusan, panghampura dosa.

Ibrani 10:5 Ku sabab eta, nalika Anjeunna sumping ka dunya, Anjeunna nyarios, "Kurban sareng kurban anjeun henteu kersa, tapi awak parantos disiapkeun pikeun kuring."

Kurban jeung kurban teu naon Allah dipikahoyong, malah manéhna hayang hiji awak disiapkeun keur manéhna.

1: Awak Kristus - Tingali naha Gusti hoyong awak anu disiapkeun pikeun anjeunna.

2: Ngorbankeun Diri Urang - Hiji pamariksaan naon hartina kurban diri urang salaku kurban hirup ka Allah.

1: Pilipi 2: 5-8 - Hayu pikiran ieu aya dina anjeun, anu ogé aya dina Kristus Yesus: Anu, dina wujud Allah, teu nganggap eta perampokan pikeun sarua jeung Allah: Tapi nyieun dirina tina reputasi, jeung nyandak kana anjeunna bentuk hamba, sarta dijieun dina sasaruaan manusa: Jeung kapanggih dina fashion salaku lalaki, manéhna humbled dirina, sarta jadi taat kana maot, komo maot salib.

2: Rum 12: 1-2 - Ku sabab kitu, dulur-dulur, ku rahmat Allah, supaya anjeun maturan awak anjeun kurban hirup, suci, ditarima ka Allah, nu layanan lumrah anjeun. Jeung ulah conformed ka dunya ieu: tapi jadi ye transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon nu alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah.

Ibrani 10:6 Dina kurban beuleuman jeung kurban pikeun dosa maneh geus teu resep.

Allah henteu mikaresep kana kurban beuleuman jeung kurban pikeun dosa.

1. Welas Asih Gusti langkung ageung tibatan Dosa urang

2. Kakuatan Tobat sareng Panghampura

1. Yesaya 1:11-17 — “Naon atuh ari lobana kurban maraneh teh?” nyebutkeun Gusti; "Kuring geus cukup ku kurban beuleuman domba jalu jeung gajih tina sato galak; Abdi henteu resep kana getih sapi, atanapi getih domba, atanapi embe.

2. Jabur 51: 16-17 - Pikeun anjeun moal delight di kurban, atawa kuring bakal masihan eta; Anjeun moal resep kurban beuleuman. Pangorbanan Gusti mangrupikeun roh anu rusak; haté anu pegat sareng kaduhung, ya Allah, anjeun moal nganggap hina.

Ibrani 10: 7 Lajeng abdi nyarios, Leres, abdi sumping (dina volume buku anu ditulis ngeunaan kuring,) pikeun ngalaksanakeun pangersa anjeun, ya Allah.

Petikan ieu nyarioskeun yén pangersa Allah kalaksanakeun ngalangkungan Yesus sumping ka bumi.

1. "Kersa Gusti Salawasna Dilaksanakeun"

2. "Tunduk kana Pangersa Allah"

1. Rum 8: 28-30 "Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah migawe kahadean pikeun jalma anu mikanyaah ka Anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na. Putra-Na, supaya Anjeunna bisa jadi cikal di antara loba sadulur. Jeung jalma-jalma anu geus ditakdirkeun ku Mantenna, ku Mantenna disebut oge, anu disebut ku Mantenna oge dibenerkeun, anu dibenerkeun ku Mantenna oge dimulyakeun."

2. Jabur 40: 7-8 "Lajeng abdi nyarios, "Ieu abdi, abdi sumping - geus ditulis ngeunaan kuring dina gulungan. Abdi hoyong ngalakukeun pangersa Anjeun, Allah abdi; hukum Gusti aya dina hate abdi."

Ibrani 10:8 Di luhur nalika anjeunna ngadawuh, Kurban jeung kurban jeung kurban beuleuman jeung kurban pikeun dosa Anjeun teu hayang, atawa hadst remen therein; nu ditawarkeun ku hukum;

Yéhuwa nampik kurban-kurban anu disayogikeun ku hukum.

1: Yesus ngalaksanakeun hukum pikeun nyalametkeun urang tina dosa urang.

2: Urang bisa datang ka Allah ngaliwatan iman ka Kristus.

1: Rum 3:25-26 - Pangorbanan Yesus mangrupikeun hiji-hijina jalan pikeun dibenerkeun ku Allah.

2: Ibrani 9:14 - Pupusna Kristus mangrupikeun kurban anu sampurna pikeun dosa-dosa urang.

Ibrani 10:9 Lajeng anjeunna ngadawuh, Leres, abdi sumping pikeun ngalaksanakeun pangersa Gusti, ya Allah. Anjeunna nyandak anu kahiji, supados anjeunna ngadegkeun anu kadua.

Yesus sumping pikeun minuhan wasiat Allah jeung ngaganti covenant heubeul ku nu anyar.

1. Yesus: Nu minuhan Pangersa Allah

2. A Covenant Anyar: The ngagantian tina Old

1. John 3: 16-17 "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya nepi ka masihan Putra-Na nu hiji-hijina, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi meunang hirup langgeng. Pikeun Allah henteu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum ka dunya, tapi pikeun nyalametkeun dunya ku anjeunna."

2. Ibrani 8: 6-7 "Tapi dina kanyataanana mentri Yesus geus narima éta salaku punjul ti theirs sakumaha covenant of mana Anjeunna mediator téh punjul ti hiji heubeul, sarta eta diadegkeun dina jangji hadé. Henteu aya anu lepat sareng perjanjian anu munggaran, moal aya tempat anu bakal dipilarian pikeun anu sanés."

Ibrani 10:10 Ku pangersa-Na, urang disucikeun ku cara ngurbankeun awak Yesus Kristus sakali pikeun salamina.

Ku kurban awak Yesus Kristus, urang disucikeun sakali pikeun sakabéh.

1: Urang geus disucikeun ku kurban pamungkas Yesus Kristus jeung dibere hadiah kasalametan.

2: Urang bisa yakin dina kanyaho yén awak Yésus geus disayogikeun sabagé kurban langgeng pikeun nyucikeun urang salawasna.

1: Yohanes 3:16 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna moal binasa, tapi meunang hirup langgeng.

2: Rum 5: 8 - Tapi Allah nunjukkeun kanyaah-Na ka urang: Nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang.

Ibrani 10:11 Jeung unggal imam nangtung ngalayanan unggal poé sarta mindeng kurban kurban sarua, nu moal bisa ngaleungitkeun dosa.

Kitab Suci tina Ibrani 10:11 ngajarkeun yén imam nawiskeun kurban unggal dinten, tapi kurban ieu teu bisa ngaleungitkeun dosa.

1: Urang disaur pikeun masihan nyawa urang salaku kurban hirup ka Allah.

2: Urang kudu narékahan pikeun hirup ku cara ngamulyakeun Allah, sabab kurban teu bisa ngaleungitkeun dosa urang.

1: Rum 12:1-2 “Ku sabab eta, saderek-saderek, sim kuring nyuhunkeun ka aranjeun, sabage welas asih Allah, sangkan sanggakeun raga aranjeun sabage kurban anu hirup, suci, jeung anu matak nyenangkeun ka Allah — ieu teh ibadah maraneh anu bener jeung bener. Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun. Teras anjeun bakal tiasa nguji sareng nyatujuan naon pangersa Allah — pangersa-Na anu saé, pikaresepeun sareng sampurna."

2: Yesaya 1:16-17 “Masuh jeung bersihkeun diri. Nyingkirkeun kalakuan jahat anjeun tina tetempoan kuring; eureun ngalakukeun salah. Diajar ngalakukeun katuhu; neangan kaadilan. Ngabéla nu ditindes. Candak up ngabalukarkeun bapa yatim; ngabela perkara randa.”

Ibrani 10:12 Tapi ieu lalaki, sanggeus anjeunna geus kurban hiji kurban pikeun dosa salawasna, diuk turun di leungeun katuhu Allah;

Petikan nyarioskeun ngeunaan Yesus nawiskeun hiji kurban pikeun dosa umat manusa, sareng nyandak korsi-Na di sisi katuhu Allah.

1: Hiji kurban Yesus geus cukup pikeun nutupan sagala dosa urang, ayeuna jeung salawasna.

2: Urang kudu narima kurban Yesus pikeun nampa panghampura jeung kurnia hirup langgeng.

1: Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2: Epesus 2: 8-9 - Pikeun éta ku rahmat anjeun geus disimpen, ngaliwatan iman-jeung ieu lain ti yourselves, éta kurnia Allah-sanes ku karya, jadi teu saurang ogé bisa boasts.

Ibrani 10:13 Ti ayeuna ngarep-ngarep nepi ka musuh-musuhna dijadikeun tatapakan-Na.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Yesus ngarepkeun musuh-musuhna bakal dijadikeun tapak suku-Na.

1. Kakuatan Sabar: Ngadagoan Jangji Gusti

2. Kameunangan Iman: Percanten kana Rencana Allah pikeun Kahirupan Urang

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Jabur 37:7-9 - Kudu tetep saméméh Gusti jeung ngadagoan sabar pikeun manéhna; Tong hariwang lamun jalma-jalma suksés dina jalanna, nalika aranjeunna ngalaksanakeun rencana jahatna. Ngahindarkeun amarah sareng ngajauhan amarah; ulah fret-éta ngabalukarkeun ngan ka jahat. Pikeun jalma-jalma jahat bakal ditumpes, tapi jalma-jalma anu ngarep-ngarep ka Gusti bakal ngawariskeun tanah.

Ibrani 10:14 Pikeun ku hiji kurban Anjeunna geus nyampurnakeun salawasna maranéhanana anu sanctified.

Ku hiji kurban Yesus, jalma-jalma anu disucikeun parantos disampurnakeun salamina.

1. Kakuatan Pangorbanan Kristus: Kumaha Yesus Nyampurnakeun Urang Salawasna

2. Kasampurnaan Kasucian: Kumaha Urang Dijieun Sakabeh Ku Panawaran Yesus

1. Rum 8:1-4 - Aya kituna ayeuna no panghukuman pikeun maranéhanana anu aya dina Kristus Yesus.

2. Ibrani 9:11-14 - Tapi lamun Kristus mucunghul salaku Imam Agung tina hal alus nu geus datang, mangka ngaliwatan tenda gede jeung leuwih sampurna (teu dijieun ku leungeun, nyaeta, teu ciptaan ieu) manéhna asup sakali. pikeun sakabéh kana tempat suci, lain ku cara maké getih embé jeung anak sapi tapi ku cara maké getih sorangan, sahingga securing hiji panebusan langgeng.

Ibrani 10:15 Ku sabab eta Roh Suci oge jadi saksi ka urang, sabab sanggeus harita Anjeunna geus ngadawuh,

Roh Suci nanggung saksi ka urang yen urang bisa datang boldly saméméh Allah.

1: "Wani Ngadeukeutan ka Gusti"

2: "Kakuatan kapercayaan ka Kristus"

1: Rum 8:34 - "Kristus Yesus mangrupikeun anu maot - langkung ti éta, anu digugahkeun - anu aya di katuhu Allah, anu leres-leres naroskeun pikeun urang."

2: 1 John 4: 17-18 - "Ku ieu cinta disampurnakeun sareng urang, ku kituna urang tiasa gaduh kayakinan pikeun dinten pengadilan, sabab sakumaha anjeunna ogé urang di dunya ieu. Teu aya kasieun dina cinta, tapi cinta anu sampurna ngaleungitkeun kasieun."

Ibrani 10:16 Ieu teh covenant nu Kuring baris nyieun jeung maranehna sanggeus maranéhanana poé, nyebutkeun Gusti, Kuring baris nempatkeun hukum kuring kana haté maranéhanana, sarta dina pikiran maranéhna bakal Kuring nulis aranjeunna;

Perjangjian rahmat Allah janji bakal nyerat hukum-hukum-Na kana haté sareng pikiran urang.

1. Kakuatan Perjangjian Allah dina Kahirupan Urang

2. Ngalaman Rahmat Ngaliwatan Taat

1. Yeremia 31:33 - "Tapi ieu bakal jadi covenant nu Kuring baris nyieun jeung imah Israil; Sanggeus poé éta, nyebutkeun Gusti, Kuring baris nempatkeun hukum Kami di bagian batin maranéhanana, jeung nulis eta dina hate maranéhanana; jeung bakal jadi Allah maranehna, jeung maranehna bakal jadi umat Kami."

2. Deuteronomy 30: 11-14 - "Sabab ieu parentah anu ku Kami parentahkeun ka anjeun poe ieu, henteu disumputkeun ti anjeun, atawa jauh. ka sawarga, bawa ka urang, supaya urang dengekeun jeung laksanakeun? eta, teras laksanakeun? Tapi pangandika teh caket pisan ka anjeun, dina sungut anjeun, sareng dina hate anjeun, supados anjeun tiasa ngalaksanakeunana."

Ibrani 10:17 Jeung dosa jeung iniquities maranéhanana baris Kami moal inget deui.

Petikan ieu tina Ibrani 10 ngingetkeun urang ngeunaan rahmat sareng rahmat Allah anu teu aya tungtungna, sabab Anjeunna moal nginget-nginget deui dosa sareng kajahatan urang.

1: Rahmat Allah anu Teu Keuna - Ibrani 10:17

2: Kaasih Anu Teu Hilap - Ibrani 10:17

1: Yesaya 43:25 - "Kami, malah Kami, anu mupus kajahatan anjeun, demi Kami sorangan, sareng henteu émut deui kana dosa anjeun."

2: Mika 7:19 - “Mantenna bakal karunya deui ka urang; Mantenna bakal nincak kajahatan urang. Anjeun bakal ngalungkeun sagala dosa urang ka jero laut."

Ibrani 10:18 Ayeuna dimana aya panghampura, teu aya deui kurban pikeun dosa.

Panulis Ibrani ngajelaskeun yén nalika panghampura Allah ditampi, teu aya deui kabutuhan pikeun kurban sato pikeun dosa.

1. Kakuatan Panghampura: Kumaha Narima Anugrah Penebusan Gusti

2. Harti Panghampura: Ngartos Pentingna Kurban

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. Yesaya 53: 4-5 - Pasti anjeunna geus ditanggung griefs urang jeung dibawa sorrows urang; tapi urang esteemed anjeunna stricken, smitten ku Allah, sarta afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna aya chastisement anu mawa urang karapihan, sarta ku belang-Na urang cageur.

Ibrani 10:19 Ku sabab kitu, dulur-dulur, wani asup ka tempat anu paling suci ku getih Yesus,

Petikan ieu nyarioskeun kandelan urang pikeun sumping ka payuneun Gusti ngalangkungan pangorbanan Yesus.

1. Boldness urang dina Hadir Allah - Ibrani 10:19

2. Kakuatan Getih Yesus - Ibrani 10:19

1. Epesus 3:12 - Dina Anjeunna jeung ngaliwatan iman ka Anjeunna urang bisa ngadeukeutan ka Allah kalawan kabebasan jeung kapercayaan.

2. John 10: 7-9 - Yesus ngadawuh, "Saestuna Kami ngabejaan Anjeun, Kami Gerbang pikeun domba. Kabéh anu geus datang saméméh kuring téh maling jeung begal, tapi domba teu listened ka aranjeunna. Kami gerbang; sing saha anu asup ngaliwatan Kami bakal disalametkeun. Maranehna bakal asup jeung kaluar, sarta manggihan padang rumput hejo.

Ibrani 10:20 Ku jalan anyar jeung hirup, nu geus consecrated pikeun urang, ngaliwatan jilbab, nyaeta, daging-Na;

1: Pangorbanan Yésus ngamungkinkeun urang boga hubungan langsung ka Allah jeung jalan pikeun hirup langgeng.

2: Pupusna sareng kabangkitan Yesus muka panto pikeun kahirupan anyar kasalametan di Anjeunna.

1: John 10: 9 - "Kami Gerbang; saha waé anu asup ngaliwatan Kami bakal disimpen."

2: Rum 6:23 - "Kanggo upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang."

Ibrani 10:21 Jeung ngabogaan Imam Agung pikeun imah Allah;

Petikan nyarioskeun pentingna gaduh imam luhur pikeun bumi Allah.

1. Peran Pentingna Imam Agung di Bait Allah

2. Pentingna Imam Agung di Bait Allah

1. Budalan 28: 1 - "Maka bawa ka anjeun Harun lanceukna sareng putra-putrana, ti antara urang Israil, pikeun ngawula ka Kami salaku imam - Harun sareng putra Harun, Nadab sareng Abihu, Eleasar sareng Itamar."

2. Ibrani 4:14-16 - “Saprak harita urang boga Imam Agung agung anu geus ngaliwatan langit, Yesus, Putra Allah, hayu urang nyekel pageuh pangakuan urang. Pikeun urang lain Imam Agung anu teu bisa simpati jeung kalemahan urang, tapi hiji anu dina sagala hal geus cocoba salaku urang, can boga dosa. Ku kituna hayu urang kalawan kapercayaan ngadeukeutkeun ka tahta rahmat, supaya urang bisa nampa rahmat sarta manggihan rahmat pikeun mantuan dina waktu merlukeun ".

Ibrani 10:22 Hayu urang ngadeukeutkeun kalawan hate sajati dina kayakinan pinuh ku iman, sanggeus hate urang sprinkled tina nurani jahat, sarta awak urang dikumbah ku cai murni.

Deukeut ka Gusti kalayan iman sareng kayakinan.

1: Haté beresih jeung Nurani Bersih

2: Ngadeukeutan ka Allah kalawan Percaya diri

1: Jabur 51:10 “Jieunkeun hate anu bersih, nun Allah; jeung renew sumanget bener dina kuring.

2: Yakobus 4: 8 "Nyakeurkeun ka Allah sareng Anjeunna bakal caket ka anjeun."

Ibrani 10:23 Hayu urang nyekel pageuh profési iman urang tanpa goyah; (sabab anjeunna satia anu jangji;)

Urang Kristen kudu tetep tabah dina imanna, sabab Allah satia jeung bakal minuhan jangji-Na.

1. "Tetep Teguh dina Iman Anjeun"

2. "Kasatiaan Allah"

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal naek nepi ka jangjang kawas garuda; aranjeunna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, teu pingsan ".

2. 1 Corinthians 15:58 - "Ku sabab eta, dulur-dulur abdi tercinta, jadi ye stedfast, unmoveable, salawasna abounding dina karya Gusti, sabab nyaho yén gawé anjeun teu sia-sia di Gusti."

Ibrani 10:24 Sareng hayu urang silih merhatikeun pikeun ngadorong kana kanyaah sareng kalakuan anu hadé.

Urang Kristen kedah silih ajak pikeun mikanyaah ka batur sareng ngalakukeun padamelan anu saé.

1. "Kakuatan Dorongan: Investasi di Batur Demi Cinta jeung Karya alus"

2. "Telepon pikeun Aksi: Kumaha Saling Ngadorong Ka Asih sareng Karya Anu Saé"

1. Rum 12:10 "Kudu silih pikanyaah ku kaasih duduluran; dina ngahormatan silih pikaresep"

2. Galata 6:10 "Salaku urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sakabeh jalma, utamana ka jalma-jalma anu iman"

Ibrani 10:25 Ulah ninggalkeun assembling tina diri urang babarengan, sakumaha kabiasaan sababaraha ieu; tapi silih asah-asah: jeung leuwih-leuwih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih.

Umat mukmin teu kudu ngalalaworakeun kana jamaah jeung silih ajak, utamana dina mangsa poé Pangéran.

1. Kakuatan Ukhuwah: Kumaha Kukituna Nguatkeun Iman Urang

2. Enduring Babarengan: Tetep Nyambung Ngaliwatan Jaman Tangguh

1. Rasul 2: 42-47 - Komitmen Garéja Awal pikeun ukhuwah

2. Epesus 4:2-3 - Pentingna Ngahiji dina Awak Kristus

Ibrani 10:26 Sabab lamun urang ngahaja ngalakukeun dosa sanggeus narima pangaweruh bebeneran, teu aya deui kurban pikeun dosa.

Petikan éta ngingetkeun yén teu aya deui kurban pikeun dosa-dosa upami jalma anu sadar sareng ngahaja ngalakukeun dosa saatos nampi pangaweruh bebeneran.

1. Balukar tina Dihaja Dosa

2. Kaleresan Gusti Nu Maha Kawasa

1. Jabur 51: 3-4 "Kanggo abdi ngaku transgressions abdi, sarta dosa abdi kantos sateuacan abdi. Ngalawan thee, ngan thee, abdi dosa, sarta dipigawé jahat ieu di tetempoan Anjeun."

2. Paribasa 28:13 "Saha nu nutupan dosa-dosa na moal makmur: tapi saha ngaku jeung forsaketh aranjeunna bakal boga rahmat."

Ibrani 10:27 Tapi tangtu sieun nungguan judgment jeung fiery indignation, nu bakal devour nu adversaries.

Petikan tina Ibrani 10:27 ngingetkeun ngeunaan hukuman anu bakal datang sareng amarah seuneu pikeun jalma anu henteu nurut ka Allah.

1. Ulah Sieun: Kapastian Rahmat Dina Nyanghareupan Pangadilan

2. Tumuwuh dina Kasucian: The Fiery Indignation Gusti

1. Rum 8:1-2 "Ayeuna teu aya panghukuman ka aranjeunna anu aya dina Kristus Yesus, anu leumpang teu sanggeus daging, tapi sanggeus Roh. Pikeun hukum Roh hirup di Kristus Yesus geus dijieun kuring bébas. tina hukum dosa jeung maot."

2. Yesaya 26: 9 "Kalayan jiwa kuring geus I dipikahoyong thee dina peuting; enya, kalawan sumanget abdi dina kuring bakal I neangan anjeun mimiti: pikeun nalika judgments anjeun aya di bumi, pangeusi dunya bakal diajar amal saleh."

Ibrani 10:28 Anu nganggap hina hukum Musa maot tanpa karunya ku dua atawa tilu saksi:

Petikan dina Ibrani 10:28 ngungkabkeun yén jalma anu nolak hukum Musa bakal dihukum tanpa karunya upami dua atanapi tilu saksi nyaksian ngalawan aranjeunna.

1. Pentingna taat kana hukum Allah.

2. Balukar tina ingkar kana hukum Allah.

1. Mateus 5:17-20 - Yesus ngajelaskeun pentingna nuturkeun hukum.

2. Budalan 20: 1-17 - Sapuluh Paréntah anu wangsit.

Ibrani 10:29 Sabaraha hukuman anu langkung parah, saur anjeun, anjeunna bakal dianggap pantes, anu parantos menginjak-injak Putra Allah, sareng ngitung getih tina perjangjian anu anjeunna disucikeun, mangrupikeun hal anu teu suci, sareng parantos ngalaksanakeun. sanajan ka Roh rahmat?

Petikan ieu tina Ibrani 10:29 nyarioskeun hukuman anu langkung parah pikeun jalma-jalma anu menginjak-injak Putra Allah sareng teu malire getih tina perjanjian anu bakal ditampi.

1. Akibat Nolak Pangorbanan Yesus

2. Ngartos Hargana Teu Ngahargaan Hadirat Allah

1. 1 John 1: 7-9 - Tapi lamun urang leumpang di nu caang, sakumaha anjeunna aya dina caang, urang kudu ukhuwah hiji kalawan sejen, jeung getih Yesus Kristus Putra-Na cleanseth urang tina sagala dosa.

2. Rum 3:25 - Saha Allah geus diatur jadi propitiation ngaliwatan iman dina getih-Na, pikeun dibewarakeun kabeneran-Na pikeun panghampura dosa nu geus kaliwat, ngaliwatan forbearance Allah.

Ibrani 10:30 Pikeun urang nyaho manéhna nu geus ngadawuh, Pamales kanyeri milik Kami, Kami bakal recompense, nyebutkeun Gusti. Jeung deui, Gusti bakal ngahukum umat-Na.

Yéhuwa bakal ngahukum umat-Na, sabab pamales kanyeri mah ngan milik-Na.

1. Gusti teh Hakim Adil urang

2. Ulah Bales Pamalesan kana Leungeun Anjeun Sorangan

1. Rum 12:19 - "Beloved, pernah males kanyeri, tapi ninggalkeun ka murka Allah, sabab geus dituliskeun, "Pamales kanyeri mah, Kuring bakal repay, nyebutkeun Gusti."

2. Deuteronomy 32:35 - "Pamales kanyeri mah, jeung recompense, pikeun waktu nalika suku maranéhanana bakal dieunakeun; pikeun poé musibah maranéhanana geus di leungeun, sarta doom maranéhanana datang swiftly."

Ibrani 10:31 Éta hal anu pikasieuneun pikeun murag kana panangan Allah anu jumeneng.

Ibrani 10:31 ngingetkeun urang ngeunaan sipat suci sareng kuat Gusti, negeskeun yén éta mangrupikeun hal anu matak pikasieuneun pikeun digolongkeun kana panangan-Na.

1. "Sieun ka Pangéran: Ngenalkeun Kakawasaan Allah"

2. "Henteu Sakadar Paribasa: Ngingetkeun Peringatan Ibrani 10:31"

1. Jabur 33: 8 - "Hayu sakabeh bumi sieun PANGERAN; hayu sakabeh pangeusi dunya nangtung di sieun Mantenna."

2. paribasa 1: 7 - "The sieun PANGERAN mangrupakeun awal pangaweruh; fools hina hikmah jeung pangajaran."

Ibrani 10:32 Tapi nginget-nginget jaman baheula, di mana, sanggeus maraneh dicaangan, maraneh nandangan kasangsaraan anu gede;

Jalma-jalma anu mukmin dicaangan sareng nahan kasangsaraan dina jaman baheula.

1. Tabah Ngaliwatan Cobaan jeung Mangsa

2. Ngandelkeun Kakuatan Allah Dina Jaman Hésé

1. James 1: 2-3 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness.

2. 1 Peter 5:7 - Casting sagala anxieties Anjeun on anjeunna, sabab anjeunna paduli keur anjeun.

Ibrani 10:33 Sabagean, samentawis anjeun dijadikeun gazingstock boh ku reproaches jeung afflictions; jeung sabagean, whilst ye jadi pendamping maranéhanana anu jadi dipaké.

Petikan éta nyarioskeun yén janten panyingkepan tina cacian sareng kasangsaraan, sareng janten pendamping jalma anu ngalaman hal anu sami.

1. Tabah Iman Ditengah-tengah Ujian

2. Kakuatan Komunitas dina Kasangsaraan

1. 1 Korinta 10:13 - No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah téh satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun kamampuhan anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur, yén anjeun bisa endure eta.

2. Yesaya 43: 2 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kuring bakal sareng anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun teu kudu dibeuleum, jeung seuneu teu kudu meakeun anjeun.

Ibrani 10:34 Pikeun karunya ka kuring dina beungkeut kuring, sareng nampi kabungahan anu ngarampok barang-barang anjeun, terang dina diri anjeun yén anjeun ngagaduhan di surga anu langkung saé sareng zat anu tahan.

petikan nu speaks ngabogaan kabagjaan di satengahing sangsara, nyaho yén ganjaran gede awaits urang di Surga.

1. Kabungahan di Tengah Kasangsaraan: Manggihan Kanyamanan dina Nyaho Ganjaran Abadi Urang

2. Zat Sawarga: Percaya kana Ganjaran Anu Leuwih Hadé tur Awét

1. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris Gunung nepi jeung jangjang kawas garuda; maranehna bakal lumpat jeung teu bosen; maranehna bakal leumpang jeung teu pingsan.

2. Jabur 73:24-26 - Anjeun nungtun kuring jeung nasehat anjeun, sarta afterward anjeun bakal nampa kuring ka kamulyaan. Saha atuh di sawarga tapi anjeun? Sareng teu aya nanaon di bumi anu kuring pikahoyong salian anjeun. Daging abdi sareng haté abdi tiasa gagal, tapi Gusti mangrupikeun kakuatan jantung sareng bagian abdi salamina.

Ibrani 10:35 Ku sabab kitu, ulah miceun kayakinan anjeun, anu ngagaduhan ganjaran anu ageung.

Urang teu kudu nyerah iman urang, sabab bakal diganjar pisan.

1. "Pahala Iman"

2. "Clinging kana Kapercayaan"

1. James 1:12 - "Rahayu éta lalaki anu endureth godaan: pikeun nalika anjeunna diusahakeun, anjeunna bakal nampa makuta kahirupan, nu Gusti hath jangji ka jalma anu cinta anjeunna."

2. 2 Timoteus 4: 7-8 - "Kuring geus perang gelut alus, Kuring geus réngsé tangtu kuring, Kuring geus diteundeun iman: Henceforth aya diteundeun up pikeun kuring hiji makuta kabeneran, nu Gusti, hakim adil. bakal masihan kuring dina dinten éta: sareng henteu ngan ukur ka kuring, tapi ogé ka sadayana anu resep kana penampilan-Na."

Ibrani 10:36 Pikeun anjeun kudu sabar, yén, sanggeus anjeun geus ngalakukeun wasiat Allah, Anjeun bisa narima jangji.

Sabar dibutuhkeun pikeun nampi jangji Allah saatos ngalaksanakeun pangersa-Na.

1. "Janji Sabar"

2. ”Meunangkeun Jangji Allah Ku Ngalaksanakeun Pangersa-Na”

1. Rum 8: 25-27 - "Tapi lamun urang ngarep-ngarep naon urang teu ningali, urang ngantosan eta kalawan kasabaran."

2. Yakobus 5:7-8 - “Ku sabab kitu, dulur-dulur, sing sabar, nepi ka datangna Gusti. Tingali kumaha patani ngadagoan buah bumi anu berharga, sabar dina éta, dugi ka hujan awal sareng akhir."

Ibrani 10:37 Pikeun sakeudeung deui, anu bakal datang bakal sumping, sareng moal ngantosan.

Gusti enggal sumping sareng moal reureuh.

1. Telepon Urgent pikeun Persiapan - Gusti bakal Datang Moal lami deui

2. Kanyamanan Nyaho Kasalametan Urang Geus Deukeut - Gusti Moal Tunda

1. 2 Peter 3: 8-9 - Tapi, tercinta, ulah poho ngeunaan hiji hal ieu, yén hiji poé jeung Gusti sakumaha sarébu taun, sarta sarébu taun salaku hiji poé. Gusti henteu kendor ngeunaan jangji-Na, sakumaha sababaraha lalaki ngitung slackness; tapi geus longsaffering ka urang-ward, teu daék nu saha bakal binasa, tapi kabeh kudu datang ka tobat.

2. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

Ibrani 10:38 Ayeuna anu adil bakal hirup ku iman: tapi upami aya anu mundur, jiwa kuring moal resep ka anjeunna.

Anu adil bakal hirup ku iman, tapi jalma anu mundur moal aya kasenangan ti Allah.

1. Nu Adil Bakal Hirup Ku Iman: Ngandelkeun Kakuatan Allah

2. Ulah Mundur: Tetep komitmen kana Rencana Allah

1. Habakuk 2: 4: "Behold, jiwa-Na anu diangkat ka luhur teu jejeg dina anjeunna: tapi adil bakal hirup ku iman-Na."

2. Rum 1:17: "Kanggo di dinya teh kabeneran Allah diungkabkeun tina iman kana iman: sakumaha geus dituliskeun, Anu adil bakal hirup ku iman."

Ibrani 10:39 Tapi urang teu kaasup maranéhanana anu draw back ka perdition; tapi jalma-jalma anu percaya kana nyalametkeun jiwa.

Mu'min henteu mundur sareng gaduh iman anu nyababkeun kasalametan jiwana.

1. Tetep di Gusti jeung Anjeunna bakal tetep di Anjeun

2. Nangtung Teguh dina Iman pikeun Kasalametan Jiwa Anjeun

1. John 15: 4-7 - Abide di kuring, jeung kuring di anjeun. Salaku cabang teu bisa ngahasilkeun buah sorangan, iwal eta abide dina Vine nu; Anjeun moal bisa deui, iwal anjeun abide di Kami.

5 Kami teh tangkal anggur, aranjeun teh dahan-dahanna: Anu tetep aya dina Kami, jeung Kami di jerona, tangtu bakal ngahasilkeun loba buah, sabab tanpa Kami maraneh moal bisa nanaon.

2. James 1:12 - Rahayu nyaéta lalaki nu endureth godaan: pikeun lamun manéhna geus diusahakeun, manéhna bakal nampa makuta kahirupan, nu Gusti geus jangji ka maranéhanana anu cinta manéhna.

Ibrani 11, sering disebut "Balé Iman," nyaéta bab sabelas tina kitab Ibrani. Éta nyayogikeun éksposisi anu kuat ngeunaan iman sareng nyorot seueur conto tina Perjanjian Old ngeunaan individu anu nunjukkeun iman anu hébat ka Gusti.

Ayat 1: Panulis ngahartikeun iman sareng pentingna (Ibrani 11: 1-7). Iman digambarkeun salaku jaminan hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali. Ku iman, jalma-jalma sapanjang sajarah nampi pujian ti Allah. Nu nulis nekenkeun yén ngaliwatan iman urang ngarti yén Allah nyiptakeun alam semesta ku kecap-Na. Kurban Habil, jalanna Enoch jeung Allah, jeung katurutan Nuh dina ngawangun bahtera dicutat sabagé conto jalma-jalma nu nyenangkeun Allah ngaliwatan imanna nu teu kaampeuh.

Ayat ka-2: Nu nulis terus nyaritakeun deui conto-conto iman nu luar biasa (Ibrani 11:8-31). Taat Ibrahim dina ninggalkeun tanah airna jeung berkah Ishak ngeunaan generasi nu bakal datang nunjukkeun kapercayaan anu teu goyah kana jangji-jangji Allah. Tokoh-tokoh séjénna saperti Sarah, kolotna Musa, Musa sorangan, jeung Rahab dipuji lantaran iman maranéhna nu luar biasa. Maranéhna némbongkeun kawani, tabah, jeung ngandel ka Allah sanajan nyanghareupan tangtangan atawa kaayaan nu teu pasti.

Alinea 3: Bab ieu disimpulkeun ku ngantebkeun kumaha jalma-jalma anu satia ieu nampi kasaksian anu hadé ngaliwatan kapercayaan ka Allah (Ibrani 11:32-40). Sanajan sababaraha ngalaman triumphs jeung mujijat alatan iman maranéhanana, batur nyanghareupan kasusah jeung sangsara. Tapi, maranéhna tetep tabah sabab ngarep-ngarep kota sawarga anu disiapkeun ku Allah. Iman anu langgeng janten inspirasi pikeun jalma-jalma mukmin ayeuna pikeun tabah di tengah-tengah cobaan bari neuteup ka Yesus-conto pamungkas tina iman anu sampurna.

Ringkesanana,

Bab sabelas Ibrani ngagungkeun kakuatan sareng pentingna iman ku nyorot seueur conto tina tokoh-tokoh Perjanjian Lama.

Panulis ngahartikeun iman salaku kayakinan sareng kayakinan ngeunaan kanyataan anu teu katingali — hal anu ditunjukkeun sapanjang sajarah ku anu dipuji ku Gusti.

Bab éta nyarioskeun rupa-rupa tindakan anu nunjukkeun iman anu luar biasa - tina kurban Habil dugi ka panyalindungan Rahab - sareng nekenkeun kumaha jalma-jalma ieu ngagaduhan kasaksian anu saé ngalangkungan kapercayaan ka Allah.

Bab éta dipungkas ku ngajelaskeun kumaha jalma-jalma satia ieu tabah sanajan aya tangtangan atawa sangsara lantaran ngarep-ngarep kota sawarga anu disiapkeun ku Allah. Conto-conto anu mere ilham nyorong jalma-jalma mukmin ayeuna pikeun neuteup ka Yesus bari nunjukkeun kapercayaan anu teu kaampeuh di tengah-tengah ujian — bukti kakuatan iman anu tulus.

Ibrani 11: 1 Ayeuna iman mangrupikeun substansi tina hal-hal anu dipiharep, bukti tina hal-hal anu teu katingali.

Iman mangrupikeun jaminan harepan urang sareng bukti tina hal-hal anu teu katingali.

1. Kakuatan Iman dina Kahirupan Urang

2. Kumaha Iman Nguatkeun Urang Dina Jaman Teu Pasti

1. Rum 8:24-25 - Pikeun dina harepan ieu kami disimpen. Ayeuna harepan nu katémbong lain harepan. Pikeun saha ngarepkeun naon anu anjeunna tingali?

2. 1 Peter 1: 3-5 - Rahayu jadi Allah jeung Rama Gusti urang Yesus Kristus! Nurutkeun welas asih-Na anu agung, Anjeunna geus ngabalukarkeun urang dilahirkeun deui jadi harepan hirup ku jalan dihudangkeunana Yesus Kristus ti nu maraot, nepi ka hiji warisan anu langgeng, taya cacad, jeung teu luntur, disimpen di sawarga pikeun aranjeun, anu ku kakawasaan Allah. anu dijaga ku iman pikeun kasalametan anu siap diturunkeun dina waktos terakhir.

Ibrani 11:2 Pikeun ku eta para sesepuh meunang laporan alus.

Para kokolot meunang laporan anu hadé ngaliwatan iman maranéhna.

1. The Power of Iman - Kumaha iman bisa mawa laporan alus dina duanana urusan spiritual jeung duniawi.

2. Nyonto Sesepuh - Kumaha urang tiasa diajar tina iman para sesepuh pikeun mawa laporan anu hadé dina kahirupan urang.

1. Rum 10:17 - Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah.

2. James 2:17-18 - Malah jadi iman, lamun teu boga karya, nyaeta maot, keur sorangan. Leres, saurang lalaki tiasa nyarios, "Anjeun gaduh iman, sareng kuring gaduh padamelan." Témbongkeun kuring iman anjeun tanpa karya anjeun, sarta kuring bakal némbongkeun Anjeun iman abdi ku karya abdi.

Ibrani 11:3 Ku iman, urang ngarti yén alam dunya diwangun ku firman Allah, ku kituna hal-hal anu katingali teu dijieun tina hal-hal anu némbongan.

Urang ngarti ku iman yén Allah nyiptakeun dunya ku kecap-Na, sanés ku hal-hal anu katingali.

1. Kasatiaan Allah: Nyaho yén Allah moal pernah gagal urang

2. Kakawasaan Allah: Kumaha firman-Na bisa nyiptakeun alam dunya

1. Yermia 32:17 Ah, PANGERAN Nu Maha Agung! behold, thou geus nyieun langit jeung bumi ku kakuatan hébat anjeun sarta stretched panangan, sarta aya nanaon teuas teuing pikeun thee.

2. Jabur 33:6 Ku firman PANGERAN langit dijadikeun; jeung sakabeh host maranéhanana ku napas tina sungut-Na.

Ibrani 11:4 Ku iman, Habil ngahaturkeun kurban ka Allah anu leuwih alus ti batan Kain, anu ku anjeunna meunang kasaksian yen anjeunna bener, Allah mere kasaksian ngeunaan kurnia-Na ;

Ku iman, Habil nawiskeun kurban anu langkung saé tibatan Kain, sareng nampi kasaksian ngeunaan kaadilanna ti Allah. Anjeunna speaks malah ayeuna ti kubur.

1. Kakuatan Iman dina Kahirupan urang

2. Ngajalanan Kahirupan Kabeneran

1. James 2: 21-24 - Teu Abraham bapana urang diyakinkeun ku karya, nalika anjeunna geus ditawarkeun Ishak putrana kana altar? Naha anjeun ningali kumaha iman didamel sareng karyana, sareng ku padamelan iman janten sampurna?

2. 1 John 3:12 - Teu sakumaha Kain, anu éta hiji jahat, sarta slew lanceukna. Sareng naha anjeunna maéhan anjeunna? Sabab karyana sorangan jahat, jeung lanceukna bener.

Ibrani 11: 5 Ku iman Enoch ditransmisikeun supaya anjeunna henteu ningali maot; jeung teu kapanggih, sabab Allah geus ditarjamahkeun manéhna: pikeun saméméh terjemahan manéhna geus kasaksian ieu, manéhna pleased Allah.

Hénoh téh conto jalma iman nu nyenangkeun Allah.

1: Nalika urang hirup pikeun Allah, Anjeunna bakal ngaganjar urang ku cara anu teu tiasa dibayangkeun.

2: Iman ka Allah bakal mukakeun panto anu teu pernah urang bayangkeun.

1: Yakobus 2:17 - "Sanajan kitu iman, lamun teu boga pagawean, maot, keur nyalira."

2: Mateus 6:33 - "Tapi milarian heula Karajaan Allah, sareng kabeneran-Na; sareng sadayana ieu bakal ditambihan ka anjeun."

Ibrani 11: 6 Tapi tanpa iman mustahil pikeun nyenangkeun anjeunna: sabab anu sumping ka Allah kedah percanten yén Anjeunna aya, sareng yén anjeunna mangrupikeun ganjaran pikeun jalma-jalma anu rajin milarian Anjeunna.

Pikeun nyenangkeun Gusti, urang kedah iman sareng yakin yén Gusti aya sareng bakal ngaganjar jalma anu milari Anjeunna.

1. "Iman: Konci pikeun Nyenangkeun Allah"

2. "Rajin Neangan Allah: Mantenna Bakal Ganjaran Anjeun"

1. paribasa 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sagala haté anjeun sarta henteu lean on pamahaman anjeun sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Mantenna, sareng anjeunna bakal ngajantenkeun jalan anjeun lempeng.

2. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

Ibrani 11:7 Ku iman Nuh, anu diingetkeun ku Allah ngeunaan hal-hal anu teu acan katingali, digerakkeun ku kasieun, nyiapkeun bahtera pikeun nyalametkeun bumina; ku anjeunna ngahukum dunya, sareng janten ahli waris kabeneran anu ku iman.

Nuh diingetkeun ngeunaan hal-hal anu henteu katingali ku Allah, sareng anjeunna ngalaksanakeun sieun sareng nyiapkeun bahtera pikeun nyalametkeun kulawargana. Ku imanna, anjeunna ngahukum dunya sareng janten ahli waris kabeneran.

1. Kakuatan Iman: Diajar tina Conto Nuh

2. Ngartos Kabeneran Ngaliwatan Iman: Warisan Nuh

1. Rum 10:10 - "Kanggo jeung haté hiji percaya jeung diyakinkeun, sarta kalawan sungut hiji confesses sarta disimpen."

2. Yakobus 2:14-17 - "Naon gunana, dulur-dulur, upami aya anu nyebatkeun anjeunna iman tapi henteu ngagaduhan padamelan? Naha iman éta tiasa nyalametkeun anjeunna? Upami lanceukna atanapi adina anu goréng pakéan sareng kakurangan tuangeun sapopoé, Jeung salah sahiji anjeun nyebutkeun ka maranehna, "Pindah dina karapihan, jadi warmed jeung ngeusi," tanpa masihan aranjeunna hal diperlukeun pikeun awak, naon gunana? Kitu ogé iman ku sorangan, lamun teu boga karya, maot. "

Ibrani 11: 8 Ku iman Ibrahim, nalika anjeunna disebut indit kaluar ka hiji tempat anu anjeunna bakal sanggeus narima jadi warisan, nurut; sarta manéhna indit kaluar, teu nyaho ka mana manéhna indit.

Ibrahim nurut ka Allah waktu dititah indit ka hiji tempat nu teu dipikanyaho, sanajan teu nyaho naon nu dipikabutuh pikeun manéhna.

1. Taat ka Allah sanajan Kateupastian: Diajar tina Iman Ibrahim

2. Percanten ka Allah sareng Rencana-Na: Conto Ibrahim

1. Kajadian 12:1-4 - Panggero Yéhuwa sangkan Ibrahim ninggalkeun imahna jeung indit ka tanah anyar.

2. Rum 4:13-17 - Iman Ibrahim ka Allah sareng kabeneranna diakukeun ka anjeunna

Ibrani 11: 9 Ku iman anjeunna sojourned di tanah jangji, sakumaha di nagara asing, dwelling di tabernacles kalawan Ishak jeung Yakub, ahli waris jeung anjeunna tina jangji sarua.

Ibrahim téh jalma nu iman, jeung ngandelkeun jangji Allah waktu manéhna jeung kulawargana pindah ka nagri asing.

1. Jangji Iman: Percanten ka Allah dina Kaayaan Aneh

2. Hirup Babarengan: Ibrahim, Ishak jeung Yakub jeung beungkeutan kulawarga

1. Kajadian 12:1-4; 15:7-21 - jangji Allah ka Ibrahim

2. Kajadian 26:1-5; 28:10-15 - Ibrahim, Ishak jeung Yakub di tanah jangji

Ibrani 11:10 Pikeun anjeunna milarian kota anu gaduh yayasan, anu ngawangun sareng ngadamelna nyaéta Allah.

Abraham ngarep-ngarep ka kota anu yayasan diwangun ku Allah.

1. Iman Ibrahim ka Kota Abadi

2. Pondasi Pangharepan Urang Ka Gusti

1. Yesaya 26: 4 - Percaya ka Gusti salamina, pikeun Gusti Allah anjeun gaduh batu anu langgeng.

2. 2 Corinthians 5: 1 - Pikeun urang nyaho yén lamun tenda nu imah earthly urang ancur, urang boga wangunan ti Allah, imah teu dijieun ku leungeun, langgeng di sawarga.

Ibrani 11:11 Ku iman ogé Sara sorangan meunang kakuatan pikeun nyusun siki, sarta ngalahirkeun anak nalika manéhna geus kaliwat umur, sabab anjeunna judged anjeunna satia anu geus jangji.

Ku iman, Sarah meunang kakuatan pikeun nyandung budak dina umur kolotna, sanajan jangjina sigana mustahil.

1: Iman bisa méré urang kakuatan pikeun nungkulan hal-hal anu sigana teu mungkin.

2: Allah satia jeung bakal nedunan jangji-jangji-Na, sanajan teu mungkin.

1: Rum 4:19-21 - Jeung lantaran henteu lemah iman, anjeunna teu nganggap awakna sorangan ayeuna maot, nalika anjeunna yuswa kira-kira saratus taun, atawa acan deadness tina rahim Sara urang: Anjeunna teu staggered dina jangji Allah. ngaliwatan unbelief; tapi kuat dina iman, mere kamulyaan ka Allah; Jeung keur pinuh persuaded yén, naon manéhna jangji, manéhna ogé bisa nedunan.

2: Lukas 1:37 - Pikeun sareng Allah moal aya anu mustahil.

Ibrani 11:12 Ku sabab eta sprang aya malah hiji, sarta anjeunna salaku alus sakumaha maot, jadi loba salaku béntang di langit dina multitude, jeung salaku pasir nu aya di sisi basisir laut teu kaétang.

Ibrahim dianggap geus maot, tapi Allah jangji ka manéhna yén turunanna bakal saloba béntang di langit jeung pasir di basisir.

1. Iman Ibrahim: Kakuatan jangji Allah

2. Tina euweuh kana hal: Kakuatan iman

1. Rum 4:17-20 - Ibrahim percaya ka Allah sanajan mustahil boga turunan.

2. Ibrani 10:22-23 - Kakuatan iman pikeun ngadeukeutkeun ka Allah sareng nyekel jangji-Na

Ibrani 11:13 Ieu kabeh maot dina iman, teu sanggeus narima jangji, tapi geus katempo eta jauh, jeung diyakinkeun ku maranehna, jeung dirangkul maranehna, jeung confessed yen maranehna asing jeung haji di bumi.

Petikan tina Ibrani 11:13 nyarioskeun jalma-jalma anu maot dina iman, henteu kantos nampi jangji-jangji Gusti, tapi tetep percanten yén éta bakal kalaksana.

1. Percanten kana Jangji Allah - Ibrani 11:13

2. Hirup Sabagé Urang Asing jeung Haji - Ibrani 11:13

1. Rum 8:24-25 - Pikeun dina harepan ieu kami disimpen. Ayeuna harepan nu katémbong lain harepan. Pikeun saha ngarepkeun naon anu anjeunna tingali? Tapi upami urang ngarepkeun naon anu teu katingali, urang ngantosan kalayan sabar.

2. 1 Peter 2:11 - tercinta, Kuring pangjurung anjeun salaku sojourners na exiles mun abstain ti markisa daging, nu wage perang ngalawan jiwa anjeun.

Ibrani 11:14 Pikeun jalma-jalma anu nyarioskeun hal-hal sapertos kitu jelas nyatakeun yén aranjeunna milarian nagara.

Jalma-jalma anu milari nagara anu langkung saé nyatakeun kahayangna ku kecap anu diucapkeunana.

1. Ngahontal Impian Anjeun: Kumaha Iman Bisa Ngabantosan Anjeun Ngahontal Tujuan Anjeun

2. Ajén Percaya ka Masa Depan anu Hadé

1. paribasa 13:12 - Hope nunggak ngajadikeun haté gering, tapi kahayang kaeusi nyaéta tangkal kahirupan.

2. Jabur 37:4 - Candak delight di Gusti, sarta anjeunna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun.

Ibrani 11:15 Sareng saleresna, upami aranjeunna émut kana nagara éta tempat aranjeunna kaluar, aranjeunna tiasa ngagaduhan kasempetan pikeun uih deui.

Panulis Ibrani ngingetkeun pamiarsa ngeunaan akar karuhunna sareng nunjukkeun yén aranjeunna tiasa ngagaduhan kasempetan pikeun uih deui ti mana asalna.

1. Kakuatan Dzikir: Nangkeup Akar Urang

2. Ningali ka Baheula pikeun Wawasan sareng Hidayah

1. Kajadian 12:1-3 - Ayeuna PANGERAN geus ngadawuh ka Abram, Get thee out of your country, and from your kindred, and from your father's house, to a land that I will showed you.

2. Pilipi 3:13-14 - Dulur-dulur, kuring teu kaétang sorangan geus apprehended: tapi hiji hal ieu kuring ngalakukeun, forgetting eta hal nu aya di tukangeun, jeung ngahontal mudik ka eta hal nu saméméh.

Ibrani 11:16 Tapi ayeuna maranehna mikahayang nagara nu leuwih hade, nya eta, sawarga.

Umat Allah mikahayang nagara anu leuwih hade, anu sawarga, sarta Allah henteu isin disebut Allahna, sabab Anjeunna geus nyiapkeun kota keur maranehna.

1. Hirup iman ka Allah mangrupikeun jalan ka bumi anu langgeng.

2. Janji-janji Allah pasti tur kasatiaan-Na langgeng.

1. John 14: 1-3 Ulah ngantep haté anjeun jadi troubled: anjeun percaya ka Allah, percaya ogé ka Kami. Di imah Rama Kami loba mansions: lamun teu kitu, Kami bakal ngabejaan ka maneh. Abdi badé nyiapkeun tempat pikeun anjeun.

2. Yesaya 26:1 Dina poé éta bakal lagu ieu ditembangkeun di tanah Yuda; Urang boga kota kuat; kasalametan bakal Allah nunjuk pikeun tembok jeung bulwarks.

Ibrani 11:17 Ku iman Ibrahim, nalika anjeunna diuji, nawiskeun Ishak;

Iman Ibrahim dibuktikeun nalika anjeunna nawiskeun Ishak salaku kurban.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Iman Ibrahim nunjukkeun kapercayaan-Na ka Allah

2. Asih Pangorbanan: Ibrahim Taat ka Allah

1. Kajadian 22:1-19

2. Yakobus 2:21-23

Ibrani 11:18 Ti saha ieu ceuk, yén turunan anjeun Ishak bakal disebut.

Gusti satia kana jangji-Na sanajan sigana mustahil.

1: Kasatiaan Allah dina Nyanghareupan Kaayaan Mustahil

2: Percaya kana Janji-janji Allah Waktu Hirup Teu Disangka

1: Kajadian 17:19 - Jeung Allah ngadawuh, Sarah pamajikan anjeun bakal ngalahirkeun anjeun putra memang; jeung anjeun bakal nelepon ngaranna Ishak: sarta kuring baris ngadegkeun covenant Kami jeung manéhna pikeun covenant langgeng, jeung jeung turunan na sanggeus manéhna.

2: Rum 4:17-21 - (Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Kami parantos ngajantenkeun anjeun janten bapa seueur bangsa,) sateuacan anjeunna anu dipercaya, nyaéta Gusti anu ngahirupkeun anu maot, sareng nyebat hal-hal anu sanés sapertos aranjeunna. éta. Anu ngalawan harepan dipercaya dina harepan, yén manéhna bisa jadi bapa loba bangsa; nurutkeun nu ieu diucapkeun, Jadi bakal cikal anjeun jadi. Jeung keur teu lemah dina iman, manéhna dianggap teu awak sorangan ayeuna maot, nalika manéhna heubeul ngeunaan saratus taun, atawa acan deadness rahim Sarah urang: Manéhna staggered teu di jangji Allah ngaliwatan unbelief; tapi kuat dina iman, mere kamulyaan ka Allah.

Ibrani 11:19 Nganggap yen Allah sanggup ngahudangkeun Anjeunna, sanajan ti nu maraot; ti mana ogé anjeunna nampi anjeunna dina inohong.

Nu nulis Ibrani ngaku yén Allah sanggup ngahirupkeun Yésus ti nu maraot.

1: Kakawasaan Allah: Kumaha Allah Bisa Ngalakukeun Nu Mustahil

2: Kabangkitan: Tanda Kameunangan Allah

1: Rum 8:11 - "Tapi upami Roh Anjeunna anu ngangkat Yesus tina pupusna cicing di anjeun, anu ngangkat Kristus tina anu maraot ogé bakal nyegerkeun awak fana anjeun ku Roh-Na anu cicing di anjeun."

2: John 11: 25 - "Yesus ngadawuh ka dirina, Kami teh jadian, jeung hirup: saha anu percaya ka Kami, sanajan geus maot, tetep bakal hirup."

Ibrani 11:20 Ku iman, Ishak ngaberkahan ka Yakub jeung Esau ngeunaan hal-hal anu bakal datang.

Ishak ngaberkahan putrana Yakub jeung Esau ku iman ngeunaan mangsa nu bakal datang.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Berkah Ishak Bisa Ngahirupkeun Urang

2. Hirup di Ayeuna: Pentingna Berkah Ishak

1. Kajadian 27: 27-29 - Ishak berkah Yakub

2. Kajadian 27:30-40 - Ishak berkah Esau

Ibrani 11:21 Ku iman Yakub, nalika anjeunna keur paraeh, ngaberkahan duanana putra Yusup; jeung nyembah, ngadepong kana luhureun tongkat-Na.

Yakub ngaberkahan putra-putrana ku iman nalika anjeunna ampir maot.

1. Kakuatan Iman dina Jaman Hese

2. Warisan Ngaberkahan Anak Urang

1. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

2. Paribasa 13:22 -Aman alus ninggalkeun hiji warisan pikeun anak anak urang, tapi kabeungharan nu dosa sacara disimpen pikeun jalma bener.

Ibrani 11:22 Ku iman Yusup, nalika pupusna, nyebutkeun ngeunaan departing urang Israil; sarta masihan parentah ngeunaan tulang-Na.

Yusup, saurang jalma nu iman, nyebutkeun ngeunaan kaluarna urang Israil saacan maot sarta méré pituduh ngeunaan tulang-tulangna.

1. Kakuatan Iman: Conto Yusup

2. Nuturkeun Pangersa Allah: Palajaran tina Kecap Pamungkas Yusup

1. Rum 1:17 - "Kanggo di dinya kabeneran Allah diungkabkeun tina iman pikeun iman, sakumaha anu ditulis, 'Nu soleh bakal hirup ku iman.'"

2. John 15: 14 - "Aranjeun teh sobat Kami lamun ngalakukeun naon atuh paréntah ka anjeun."

Ibrani 11:23 Ku iman Musa, nalika anjeunna ngalahir, nyumput tilu bulan ku kolotna, sabab aranjeunna ningal anjeunna budak anu pantes; da maranehna teu sieun ku parentah raja.

Musa mangrupikeun conto iman nalika anjeunna ngalahir sareng nyumput dina ta'at kana kahoyong Allah.

1: Iman urang ka Allah bakal salawasna ngajaga urang tina cilaka, teu paduli biayana.

2: Urang kudu percaya kana rencana Allah jeung boga iman pikeun ngalakonan pangersa-Na, sanajan éta hésé.

1: Budalan 2: 2-4 Jeung awéwé nu ngandung, sarta ngababarkeun hiji putra: sarta sanggeus manéhna nempo yén manéhna téh anak alus, manéhna nyumputkeun manéhna tilu bulan.

2: Mateus 10:28-29 Jeung ulah sieun ka jalma anu maehan awak, tapi teu bisa maehan jiwa, tapi sieun ka Anjeunna anu bisa ngancurkeun duanana jiwa jeung awak di naraka.

Ibrani 11:24 Ku iman, Musa, nalika yuswana, nampik disebat putra putri Firaun;

Musa milih iman tinimbang jati dirina.

1. kasatiaan Allah bakal salawasna supersede sagala identitas earthly.

2. Iman ka Gusti masihan kakuatan pikeun milih iman tibatan cita-cita dunya.

1. Galata 5: 1, "Ieu pikeun kamerdikaan Kristus geus ngabebaskeun urang. Janten teguh, sareng ulah ngantep diri anjeun kabeungbeurat deui ku kuk perbudakan."

2. 2 Timoteus 1:7, "Kanggo Allah teu masihan urang sumanget timidity, tapi sumanget kakuatan, cinta jeung disiplin diri."

Ibrani 11:25 Leuwih milih nandangan sangsara jeung umat Allah, ti batan ngarasakeun kanikmatan dosa saheulaanan;

Musa milih nanggung kasusah jeung umat Allah tinimbang ngarasakeun kasenangan sementara tina dosa.

1. Daya Tahan Satia

2. Sifat Samentara tina Kasenangan Dosa

1. Galata 6:9 "Jeung hayu urang ulah bosen dina ngalakukeun ogé: pikeun dina mangsa nu bakal datang urang bakal panén, lamun urang teu pingsan."

2. Rum 8:18 "Kanggo kuring reco yén sangsara jaman kiwari teu pantes mun dibandingkeun jeung kamulyaan nu bakal wangsit di urang."

Ibrani 11:26 Nganggap hina Kristus leuwih beunghar ti batan harta karun di Mesir;

Panghina Kristus langkung ageung tibatan kabeungharan bumi. Anjeunna ngarep-ngarep ganjaran Surga.

1. Nilai Nyandak Up Salib Kami

2. Hikmah Investasi dina Ganjaran Abadi

1. Mateus 16:24-26 – “Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-murid-Na, “Sing saha anu hayang nyusul Kami, singkirkeun dirina sorangan, manggul salibna, terus nuturkeun Kami. Sabab sing saha anu hayang nyalametkeun nyawana, bakal leungiteun nyawana; Keur naon lalaki kauntungan, lamun manéhna meunangkeun sakabeh dunya, jeung leungit jiwa sorangan? Atawa naon anu kudu dipaparinkeun ku manusa pikeun ngaganti nyawana?”

2. Kolosa 3: 1-4 - "Lamun anjeun lajeng jadi risen kalawan Kristus, neangan eta hal nu di luhur, dimana Kristus sitteth dina leungeun katuhu Allah. Atur kaasih anjeun kana hal-hal di luhur, sanés hal-hal anu aya di bumi. Pikeun maraneh geus maot, sarta hirup anjeun disumputkeun jeung Kristus di Allah. Nalika Kristus, anu mangrupikeun kahirupan urang, bakal némbongan, anjeun ogé bakal némbongan sareng anjeunna dina kamulyaan."

Ibrani 11:27 Ku iman anjeunna ninggalkeun Mesir, teu sieun murka raja, sabab anjeunna endured, sakumaha ningali anjeunna anu teu katingali.

Ku iman, Musa ninggalkeun Mesir jeung endured sanajan murka raja sabab manéhna nempo Allah nu teu katempo.

1. Kakuatan iman pikeun ngatasi kasieun sareng kasusah.

2. Pentingna percanten ka Gusti anu teu katingali.

1. Yesaya 26:3-4 - Anjeun bakal tetep anjeunna dina karapihan sampurna, anu pikiran tetep on thee: sabab anjeunna trusts di thee. Percanten ka Gusti salamina: sabab dina Gusti Yéhuwa aya kakuatan anu langgeng.

2. Rum 8:38-39 - Pikeun Kami persuaded, nu teu maot, atawa hirup, atawa malaikat, atawa principalities, atawa kakuatan, atawa hal ayeuna, atawa hal nu bakal datang, atawa jangkungna, atawa jero, atawa mahluk sejenna, bakal tiasa misahkeun urang tina asih Allah, anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

Ibrani 11:28 Ku iman anjeunna ngayakeun Paska, sareng nyiramkeun getih, supados anu ngancurkeun anak cikal moal nyabak aranjeunna.

Ku lantaran iman, Musa ngayakeun Paska jeung nyiramkeun getih anak domba supaya nu ngancurkeun anak cikal teu menyakiti urang Israil.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Musa Percanten ka Allah pikeun Nuntun Bangsa Israil kana Merdika

2. Kakuatan Paska: Kumaha Getih Anak Domba Ngamankeun Kasalametan Bangsa Israil

1. Budalan 12:12-15; 21-28 Musa marentahkeun ka urang Israil sangkan ngadahar Paska jeung nyirian pantona ku getih anak domba.

2. Budalan 11:1-10 - Yéhuwa maréntahkeun Musa pikeun ngingetkeun Firaun ngeunaan maotna putra cikal anu bakal datang.

Ibrani 11:29 Ku iman maranehna meuntasan Laut Beureum lir taneuh garing;

Ku iman, urang Israil meuntas Laut Beureum saolah-olah éta taneuh garing, sedengkeun urang Mesir tilelep dina usaha anu sarua.

1. Iman ka Allah ngakibatkeun hasil miraculous.

2. Ulah nganggap remeh kakawasaan Allah.

1. Budalan 14:21-22 - Lajeng Musa stretched leungeun-Na leuwih laut; sarta Gusti ngabalukarkeun laut balik deui ku angin wétan kuat sapanjang peuting, sarta ngajadikeun laut darat garing, sarta cai dibagi.

2. Yosua 3:13-17 - Sarta eta bakal kajadian, pas dampal suku para imam anu nanggung Peti Perjangjian Gusti, Gusti sakabeh bumi, bakal beristirahat di cai Yordania. yén cai Yordan bakal dipotong tina cai anu turun ti luhur; sarta maranéhanana baris nangtung dina numpuk.

Ibrani 11:30 Ku iman, tembok Yeriho rubuh, sanggeus dikurilingan salila tujuh poe.

Ku iman, tembok Yeriho rubuh nalika urang Israil ngurilingan eta tujuh poe.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Urang Bisa Ngungkulan Sakur Tantangan

2. Pentingna Percanten ka Gusti

1. Yosua 6:1-20

2. Mateus 17:20 - "Ceuk Anjeunna ka aranjeunna, "Kusabab iman saeutik Anjeun. Satemenna Kami nyebutkeun ka maraneh, lamun maraneh boga iman lir siki sesawi, maraneh bakal nitah ka ieu gunung, 'Pindah ti dieu ka ditu,' eta bakal pindah, sarta moal aya anu mustahil pikeun maraneh."

Ibrani 11:31 Ku iman, Rahab palacuran henteu binasa sareng anu henteu palercaya, nalika anjeunna nampi mata-mata kalayan katengtreman.

Iman Rahab ka Allah nyalametkeun dirina tina karuksakan.

1: Urang bisa ngandelkeun Allah pikeun nyalametkeun urang sanajan dina nyanghareupan kasusah overwhelmed.

2: Iman Rahab kudu ngajurung urang pikeun iman ka Allah.

1: Yakobus 2:25 - "Nya kitu, naha Rahab palacuran ogé diyakinkeun ku karya, nalika manehna geus narima utusan jeung geus dikirim aranjeunna kaluar jalan sejen?"

2:1 Yosua 2:1-3 "Ayeuna Yosua putra Nun ngutus dua jelema ti Acacia Grove pikeun nenjo rusiah, pokna, "Ayo, tingali tanah, utamana Yeriho." Geus kitu maranehna indit, sarta nepi ka imah urang. Hiji palacuran ngaranna Rahab, sarta nginep di dinya, sarta dibéjakeun ka raja Yeriho, saurna, "Lah, peuting ieu aya lalaki urang Israil datang ka dieu pikeun maluruh nagara."

Ibrani 11:32 Sareng naon deui anu kuring kedah nyarioskeun? Pikeun waktos abdi bakal gagal pikeun ngabejaan ngeunaan Gedeon, jeung Barak, jeung Simson, jeung Yefta; Daud ogé, jeung Samuel, jeung nabi:

Kitab Suci nyarioskeun carita ngeunaan seueur pahlawan iman anu satia.

1. Pahlawan Satia: Ngagungkeun Conto Gedeon, Barak, Simson, Yepta, Daud, Samuel, jeung Para Nabi.

2. Aktif Ngudag Iman: Diajar tina Kahirupan Gedeon, Barak, Simson, Yéfta, Daud, Samuel, jeung Para Nabi

1. James 2: 17-18 - "Sanajan kitu iman, lamun teu boga karya, geus maot, keur nyalira. Leres, lalaki bisa ngomong, Anjeun boga iman, sarta kuring boga karya: Témbongkeun kuring iman thy tanpa karya Anjeun. Sareng abdi bakal nunjukkeun ka anjeun iman abdi ku karya abdi."

2. 1 Korinta 10:11 - "Ayeuna sagala hal ieu kajadian ka aranjeunna pikeun conto: sarta aranjeunna ditulis pikeun admonition urang, kana saha tungtung dunya geus datang."

Ibrani 11:33 Anu ku iman ngawasa karajaan-karajaan, ngalaksanakeun kabeneran, nampi janji-janji, ngahalangan sungut singa,

petikan nu speaks jalma anu ngaliwatan iman geus dipigawé hal hébat.

1: Kudu iman jeung wani - Ibrani 11:33

2: Percaya ka diri sorangan sareng anjeun tiasa ngalakukeun naon waé - Ibrani 11:33

1: James 1: 6 - Tapi hayu anjeunna menta dina iman, euweuh wavering. Pikeun manéhna nu wavereth ibarat ombak laut disetir ku angin jeung tossed.

2: Rum 4:20-21 - Manéhna staggered teu di jangji Allah ngaliwatan unbelief; tapi kuat dina iman, mere kamulyaan ka Allah; Jeung keur pinuh persuaded yén, naon manéhna jangji, manéhna ogé bisa nedunan.

Ibrani 11:34 Dipareuman seuneu seuneu, luput tina pedang, tina kalemahan jadi kuat, jadi gagah dina tarung, ngaburkeun balad-balad bangsa asing.

Maranéhna tabah ngaliwatan cobaan-cobaan nu hésé tur dikuatkeun imanna.

1: Iman Ngadayakeun Urang Pikeun Ngungkulan Sakur Halangan

2: Kakuatan dina Kalemahan

1: Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2: Rum 5:3-5 - Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan dina sangsara urang, sabab urang terang yen sangsara ngahasilkeun Persib; katekunan, karakter; jeung karakter, harepan. Jeung harepan teu nempatkeun urang éra, sabab cinta Allah geus dituang kaluar kana haté urang ngaliwatan Roh Suci, anu geus dibikeun ka urang.

Ibrani 11:35 Awewe narima maot maranéhanana dihudangkeun deui, jeung nu lianna disiksa, teu narima deliverance; supaya maranehna meunang kabangkitan nu leuwih hade:

Awéwé dina Alkitab nyaéta conto iman jeung tabah nyanghareupan kasusah jeung maot.

1. Kakuatan iman jeung tabah dina nyanghareupan kasusah

2. Pentingna nangkeup masa depan anu hadé sanajan nyanghareupan maot

1. Ibrani 11:35

2. Rum 8:18 - Pikeun kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu pantes mun dibandingkeun jeung kamulyaan nu bakal wangsit di urang.

Ibrani 11:36 Aya deui anu dicobaan ku moyok-moyok jeung dicambuk, komo deui ku beungkeutan jeung dipanjara.

Ibrani 11:36 nyarioskeun ngeunaan cobaan sareng kasangsaraan anu ditanggung ku jalma-jalma anu iman, kalebet moyok anu kejam, disebat, diikat, sareng dipenjara.

1. "Kawani Iman: Nangtung Teguh dina Kasangsaraan"

2. "Kakawasaan Allah: Ngalawan Ujian Anu Pangageungna"

1. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa.

2. 1 Peter 1: 6-7 - Dina ieu anjeun girang, sanajan ayeuna keur saeutik bari, lamun perlu, anjeun geus grieved ku rupa percobaan.

Ibrani 11:37 Maranehna dirajam, diragaji, digoda, dipaehan ku pedang; keur malarat, sangsara, disiksa;

Petikan dina Ibrani 11:37 nyarioskeun kasusah anu ditanggung ku jalma-jalma anu iman, kalebet dirajam, diragaji, digoda, sareng dipaéhan ku pedang. Maranéhna ngumbara tanpa papakéan atawa rezeki anu sacukupna, sarta jadi malarat, nalangsa, jeung disiksa.

1. "Hiji Iman Dimurnikeun Ku Seuneu: Persevering Ngaliwatan Kasangsaraan"

2. "Kakuatan Jalma Satia: Sabar sareng Ngalawan Kanyeri"

1. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

2. Rum 8:35-37 - Saha anu bakal misahkeun urang tina cinta Kristus? Naha kasangsaraan, atanapi kasangsaraan, atanapi kasusah, atanapi kalaparan, atanapi katelanjangan, atanapi bahaya, atanapi pedang? Sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Demi anjeun kami dipaehan sapopoe; Kami dianggap domba anu kudu dipeuncit." No, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta kami.

Ibrani 11:38 (Anu dunya teu pantes:) aranjeunna ngumbara di gurun keusik, di gunung, di guha sareng guha bumi.

Ayat ieu nyarioskeun jalma-jalma anu henteu pantes pikeun dunya dimana aranjeunna cicing sareng masih daék nahan kasusah anu ekstrim pikeun imanna.

1. "Kakuatan Iman: Tahan Kasulitan pikeun Anu Urang Percaya"

2. "Dunya's Unworthiness: Hirup Satia Sanajan Ditolak"

1. Yesaya 43: 2 - Nalika anjeun nembus cai, kuring bakal sareng anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal ngabahekeun anjeun: mun anjeun walkest ngaliwatan seuneu, thou shalt moal dibeuleum; moal seuneu hurung kana anjeun.

2. James 1: 2-4 - Dulur-dulur kuring, cacah eta kabeh kabagjaan lamun anjeun ragrag kana divers temptations; Nyaho ieu, yén cobaan iman anjeun worketh kasabaran. Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna nya, nu bisa jadi sampurna jeung sakabéh, wanting nanaon.

Ibrani 11:39 Jeung ieu kabeh, sanggeus meunang laporan alus ngaliwatan iman, teu narima jangji.

Dina Ibrani 11:39, nu nulis ngajelaskeun iman loba jalma nu geus indit saméméh urang jeung geus commended, tapi nu teu narima jangji.

1. "Kakuatan Iman: Percaya Tanpa Ningali"

2. "Hirup dina Iman dina Dunya Unpromised"

1. Rum 4:18-21

2. Yakobus 2:14-26

Ibrani 11:40 Allah parantos nyayogikeun sababaraha hal anu langkung saé pikeun urang, supados aranjeunna tanpa urang henteu tiasa disampurnakeun.

Gusti parantos nyayogikeun jalan anu langkung saé pikeun urang janten sampurna.

1: Cara anu Langkung Saé - Urang tiasa milih ngandelkeun rencana Allah supados kahirupan urang disampurnakeun.

2: Kasampurnaan Ngaliwatan Iman - Urang bisa milih pikeun leumpang dina iman jeung jadi sampurna dina panon Allah.

1: Rum 8:28 - Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun kahadéan pikeun jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana.

2: Ibrani 12: 2 - Pilari ka Yesus panulis jeung finisher iman urang; anu pikeun kabagjaan anu disetél saméméh anjeunna endured salib, despising éra, sarta diatur handap di leungeun katuhu tahta Allah.

Ibrani 12 nyaéta bab dua belas tina kitab Ibrani dina Perjanjian Anyar. bab ieu museurkeun kana téma ketahanan sarta Persib dina iman Kristen, ngagunakeun imagery athletic ajak mukmin ngajalankeun lomba diatur saméméh maranéhna.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku ngadesek jalma-jalma anu percaya pikeun nyingkirkeun unggal beurat sareng dosa anu ngahalangan aranjeunna, supados aranjeunna tiasa lumpat kalayan tabah dina balapan anu dipasang sateuacanna. Aranjeunna didorong pikeun nengetan Yesus, anu mangrupikeun panulis sareng nyampurnakeun imanna (Ibrani 12: 1-2). Panulis ngingetkeun aranjeunna ngeunaan kasabaran Yesus dina sangsara sareng kameunangan pamungkas-Na, ngadorong aranjeunna henteu bosen atanapi éléh haté.

Ayat 2: Dina ayat 3-13, aya naséhat pikeun jalma-jalma anu percaya pikeun nganggap conto Yésus sareng nanggung kasusah salaku disiplin ti Allah. Sapertos bapa anu asih ngadisiplin anak-anakna pikeun kasaéanna, Allah ngadisiplin anak-anakna pikeun kamekaran spiritual sareng kasucian. Jalma-jalma anu percaya dijurung pikeun henteu nganggap hina atanapi discouraged ku disiplin Allah tapi malah ningali eta salaku bukti asih-Na (Ibrani 12: 5-6). Panulis nyorong aranjeunna pikeun nahan kasusah kalayan tujuan pikeun ngahasilkeun buah kaadilan anu damai.

Alinea 3: Ti ayat 14 ka hareup, aya tekenan pikeun ngudag katengtreman sareng sadaya jalma sareng kasucian tanpa éta moal aya anu ningali Gusti. Jalma-jalma mukmin didesek supaya henteu ngantep pait atanapi immorality najis aranjeunna, tapi narékahan pikeun perdamaian diantara aranjeunna (Ibrani 12: 14-17). Panulis warns ngalawan nampik sora Allah sakumaha tuh Israel di Gunung Sinai tapi nyorong mukmin yén maranéhna geus datang ka Gunung Sion, Yerusalem sawarga dimana maranéhna miboga aksés ka Allah ngaliwatan Yesus Kristus (Ibrani 12: 18-24) . petikan ieu menyimpulkan ku emphasizing yén mukmin geus narima hiji karajaan unshakeable ngaliwatan Kristus; kituna, aranjeunna kedah nawiskeun ibadah ditarima kalawan reverence jeung angen sabab Allah urang téh seuneu consuming (Ibrani 12: 25-29).

Dina kasimpulan, Ibrani 12 exhorts mukmin pikeun persevere dina iman maranéhanana kawas runners dina balapan. Éta ngantebkeun ningalikeun panon urang ka Yesus salaku conto urang bari nahan kasusah salaku disiplin ti Allah. Urang disebut ngudag karapihan jeung kasucian, recognizing yén urang boga aksés ka Allah ngaliwatan Kristus. Pamustunganana, urang ngingetkeun yén urang milik hiji karajaan unshakeable sarta kudu nyembah ka Allah kalawan reverence nyaho Anjeunna ngan can asih disiplin barudak-Na.

Ibrani 12:1 Ku sabab kitu, ku sabab urang ogé dikurilingan ku méga anu ageung saksi, hayu urang nyingkirkeun unggal beurat, sareng dosa anu gampang ngaganggu urang, sareng hayu urang lumpat kalayan kasabaran dina balapan anu dipasihkeun ka urang,

Urang dikurilingan ku sajumlah ageung saksi sareng kedah ngaleungitkeun dosa sareng beurat anu nahan urang, sareng ngajalankeun balapan anu dipasihkeun ku Gusti kalayan sabar.

1. "Nyingkirkeun Beurat Dosa"

2. "Ngajalankeun kalayan Sabar dina Perlombaan Anu Ditetepkeun ku Gusti Di payuneun Urang"

1. Siloka 4:23 - "Di luhur sagala sejenna, ngajaga haté anjeun, pikeun sagalana anjeun ngalakukeun ngalir ti dinya."

2. Rum 12: 2 - "Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun. Lajeng anjeun bakal bisa nguji jeung approve naon bakal Allah nyaeta-Na alus, pleasing tur sampurna bakal. "

Ibrani 12:2 Ningali ka Yesus anu pangarang jeung finisher iman urang; anu pikeun kabagjaan anu disetél saméméh anjeunna endured salib, despising éra, sarta diatur handap di leungeun katuhu tahta Allah.

Yesus endured salib pikeun kabagjaan diatur saméméh manéhna, jeung ayeuna linggih di leungeun katuhu tahta Allah.

1. Kabungahan dina Salib: Kumaha Conto Yésus Bisa Ngajurung Urang Pikeun Sabar

2. Kabeneran Yesus: Kumaha Anjeunna Ngawujudkeun Rencana Kasalametan Allah

1. Pilipi 3:7-8 - Tapi naon gain kuring kungsi, abdi diitung salaku rugi demi Kristus. Sabenerna, sagalana kuring dianggap rugi, sabab leuwih berharga tina nyaho Kristus Yesus Gusti abdi.

2. Yesaya 53: 5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang; anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; kana anjeunna aya chastisement anu mawa kami karapihan, sarta kalawan tatu-Na kami healed.

Ibrani 12:3 Pikeun mertimbangkeun anjeunna anu endured kontradiksi sapertos sinners ngalawan dirina, les Anjeun jadi wearied jeung pingsan dina pikiran anjeun.

Nu nulis Ibrani ngajurung pamiarsa pikeun nganggap Yésus, nu nyanghareupan oposisi ti jalma-jalma nu ngalakukeun dosa, sangkan maranéhna teu bosen jeung leungit iman.

1: Yesus mangrupikeun Modél Kesabaran urang

2: Ulah Leungitkeun haté di satengahing oposisi

1: Pilipi 4: 12-13 - "Kuring nyaho naon éta merlukeun, sarta kuring nyaho naon éta boga nyatu. Kuring geus diajar rusiah keur eusi dina sagala na unggal kaayaan, naha well fed atawa lapar; boh hirup reugreug, boh dina kakurangan. Sadaya ieu abdi tiasa ku jalan Anjeunna anu masihan kakuatan ka abdi."

2: Yesaya 40: 28-31 - "Naha anjeun teu nyaho? Dupi anjeun teu ngadéngé? PANGERAN teh Allah langgeng, nu Nyipta tungtung bumi. Anjeunna moal bosen atawa bosen, sarta pamahaman-Na teu saurang ogé bisa. Mantenna mere kakuatan ka nu cape jeung ngaronjatkeun kakuatan nu lemah. Komo nonoman jadi capé jeung capé, jeung nonoman titajong jeung ragrag, tapi jalma anu ngarep-ngarep ka Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana, maranéhanana baris ngapung dina jangjang saperti garuda; bakal lumpat teu bosen, bakal leumpang jeung moal pingsan."

Ibrani 12:4 Aranjeun tacan ngalawan kana getih, narékahan ngalawan dosa.

Urang Kristen didorong pikeun tabah dina imanna sareng nolak godaan pikeun ngalakukeun dosa, sanaos éta hartosna ngorbankeun kahirupan sorangan.

1. "Kakuatan Persib: Kumaha Nungkulan Godaan sareng Ngahontal Poténsi Pangluhurna"

2. "Biaya Pemuridan: Méré Sadayana Pikeun Nuturkeun Kristus"

1. Ayub 1:21 - "Gusti masihan tur Gusti geus nyokot jauh; mugi jenengan Gusti dipuji."

2. Pilipi 3: 7-8 - "Tapi naon anu gains ka abdi ayeuna dianggap rugi demi Kristus. Leuwih ti éta, kuring nganggap sagalana rugi, sabab leuwih berharga uninga Kristus Yesus, Gusti abdi, pikeun saha abdi kaleungitan sagala hal."

Ibrani 12: 5 Jeung anjeun geus poho exhortation nu speaks ka anjeun kawas barudak, anak abdi, ulah hina kana chastening Gusti, atawa pingsan nalika anjeun ditegor ku Mantenna.

Nu nulis Ibrani ngajurung nu maca sangkan teu nganggap hina disiplin Yéhuwa atawa pundung waktu keur dibenerkeun.

1. Disiplin Gusti - Diajar Narima Siksaan Gusti kalayan Bungah

2. Chastening and Rebuke - Ngadeukeutan ka Allah ngaliwatan Disiplin

1. Paribasa 3:11-12 - Anaking, ulah nganggap hina disiplin Gusti urang atawa jadi bosen tina teguran-Na, pikeun Gusti reproves anjeunna saha anjeunna mikanyaah, sakumaha bapa ka anak di saha anjeunna delights.

2. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

Ibrani 12:6 Pikeun saha Gusti mikanyaah manéhna chasteneth, jeung scourges unggal putra saha manéhna narima.

Allah ngadisiplin jalma-jalma anu ku Mantenna dipikanyaah jeung nunjukeun jalan anu bener.

1. Kakuatan Disiplin: Kumaha Kaasih Allah Némbongkeun Urang Jalan anu Bener

2. Kakuatan Disiplin: Kumaha Asih Allah Méré Kakuatan Urang

1. Rum 5: 3-4 - "Henteu ngan éta, tapi urang girang dina sangsara urang, nyaho yén sangsara ngahasilkeun daya tahan, jeung kasabaran ngahasilkeun karakter, sarta karakter ngahasilkeun harepan"

2. Siloka 3: 11-12 - "Anaking, ulah hina disiplin Gusti urang atawa jadi bosen tina reproof-Na, pikeun Gusti reproves anjeunna saha anjeunna mikanyaah, sakumaha bapa ka putra di saha anjeunna delights."

Ibrani 12:7 Lamun anjeun endure chastening, Allah deals ka anjeun salaku anak; pikeun putra naon anjeunna saha bapana chasteneth?

Gusti ngadisiplin urang sapertos bapa ngadisiplin putrana sabab Anjeunna nyaah ka urang.

1. Diajar Nangkeup Disiplin salaku Hadiah Cinta

2. Disiplin Allah: Tanda Cinta Rama-Na

1. Paribasa 3:11-12 - "Anaking, ulah hina disiplin Gusti urang atawa jadi bosen tina reproof-Na, pikeun Gusti reproves anjeunna saha anjeunna mikanyaah, sakumaha bapa ka putra di saha anjeunna delights."

2. James 1: 1-4 - "Itung eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, teu aya nanaon."

Ibrani 12:8 Tapi upami anjeun henteu dihukum, anu sadayana ditampi, maka anjeun bajingan, sanés putra.

Sadaya anu mukmin tunduk kana hukuman, sareng kagagalan nampi hukuman nunjukkeun yén anu mukmin sanés anak Allah anu leres.

1. Disiplin Allah: Jalan ka Putra Sajati

2. Berkah tina Siksaan: Ngaronjat Ganjaran tina Katampi

1. Paribasa 3:11-12: "Anaking, ulah nganggap hina disiplin Gusti urang atawa bosen ku reproof-Na, pikeun Gusti reproves anjeunna saha anjeunna dipikacinta, sakumaha bapa ka anak di saha anjeunna delights."

2. Yakobus 1:12: "Bagja jalma anu tetep tabah dina cobaan, sabab nalika anjeunna parantos nahan ujian anjeunna bakal nampi makuta kahirupan, anu parantos dijangjikeun ku Allah ka jalma anu nyaah ka Anjeunna."

Ibrani 12: 9 Saterusna urang geus boga bapa daging urang anu dibenerkeun urang, jeung urang mere reverence maranéhanana: naha urang teu leuwih hade kudu tunduk ka Rama roh, jeung hirup?

Urang kedah hormat ka Allah sareng tunduk ka Anjeunna supados urang hirup.

1. Kakuasaan Gusti Allah

2. Tanggung Jawab Urang Taat ka Allah

1. Paribasa 3:11-12 - Anaking, ulah nganggap hina disiplin Gusti urang atawa jadi bosen tina teguran-Na, pikeun Gusti reproves anjeunna saha anjeunna mikanyaah, sakumaha bapa ka anak di saha anjeunna delights.

2. Rum 8:14-15 - Pikeun sakabéh anu dipingpin ku Roh Allah anu putra Allah. Pikeun anjeun henteu nampi sumanget perbudakan pikeun murag deui kana kasieun, tapi anjeun parantos nampi Roh angkat janten putra, anu ku urang sasambat, "Abba! Bapa!"

Ibrani 12:10 Pikeun maranéhanana verily pikeun sababaraha poé chastened urang nurutkeun kahayang maranéhanana sorangan; tapi anjeunna pikeun kauntungan urang, yén urang bisa jadi partakers tina kasucian-Na.

Allah chastens urang pikeun kapentingan urang sorangan, ku kituna urang bisa bagian tina kasucian-Na.

1. "Berkah tina Chastening: Kumaha Disiplin Allah Bisa Ngabantu Urang Tumuwuh Deukeut ka Anjeunna"

2. "Karunia Kasucian: Janten Partaker tina Kasucian Allah Ngaliwatan Disiplin-Na"

1. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

2. Paribasa 3:11-12 - Anaking, ulah nganggap hina disiplin Gusti urang atawa jadi bosen tina teguran-Na, pikeun Gusti reproves anjeunna saha anjeunna mikanyaah, sakumaha bapa ka anak di saha anjeunna delights.

Ibrani 12:11 Ayeuna teu aya chastening pikeun ayeuna sigana jadi gumbira, tapi grievous: Tapi saterusna eta yieldets buah peaceful kabeneran ka jalma nu exercised eta.

Chastening bisa jadi teu sigana gumbira dina waktu, tapi bakal ngahasilkeun buah soleh jeung damai afterwards.

1: Narima kanyeri hirup sangkan meunang ganjaran kabeneran.

2: Bungah dina hasil tina disiplin Allah.

1: Yakobus 1: 2-4 - Anggap éta kabagjaan murni, dulur-dulur, iraha waé anjeun nyanghareupan rupa-rupa cobaan, sabab anjeun terang yén uji iman anjeun ngahasilkeun katekunan. Sangkan ketekunan ngaréngsékeun pagawéanna supados anjeun asak sareng lengkep, henteu kakurangan nanaon.

2: Siloka 3:11-12 - Anaking, ulah nganggap hina kana disiplin Gusti, sarta ulah ngareuwaskeun teguran-Na, sabab Gusti ngadisiplin jalma-jalma anu dipikanyaahna, sapertos bapa anu dipikacinta ku putrana.

Ibrani 12:12 Ku sabab eta, angkat leungeun nu lungsur ka handap, jeung tuur lemah;

Petikan nyorong urang pikeun kuat sareng henteu nyerah.

1. Bangun sareng Tabah: Kumaha Ngatasi Tantangan ku Iman

2. Nguatkeun Iman Urang: Kumaha Tetep Teguh dina Jaman Hésé

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhna bakal Gunung nepi ka jangjang sakumaha garuda; maranéhna bakal lumpat, sarta moal bosen; sarta maranéhanana baris leumpang, sarta moal pingsan ".

2. 1 Corinthians 16:13 - "Watch ye, nangtung gancang dina iman, kaluar anjeun kawas lalaki, jadi kuat."

Ibrani 12:13 Jeung nyieun jalan lempeng pikeun suku anjeun, lest nu pincang jadi ngahurungkeun kaluar tina jalan; tapi hayu eta rada cageur.

Urang kedah narékahan pikeun jalan anu lempeng sareng leres, sareng ngabantosan anu peryogi tibatan teu malire aranjeunna.

1. "Jalan Kabeneran"

2. "Nulungan nu Lumpuh"

1. Siloka 14:12 - Aya jalan anu katingalina leres, tapi tungtungna nuju kana maot.

2. Yakobus 1:27 - Agama anu ditampi ku Allah Rama urang salaku murni sareng teu aya cacadna nyaéta: ngajaga yatim sareng randa dina kasusahna sareng ngajaga diri tina kacemar ku dunya.

Ibrani 12:14 Turutan karapihan jeung sakabeh manusa, jeung kasucian, tanpa nu teu saurang ogé bakal ningali Gusti.

Urang kedah narékahan pikeun katengtreman sareng kasucian, sabab tanpa aranjeunna, moal aya anu tiasa ningali Gusti.

1. Kasucian penting pisan pikeun hubungan jeung Allah

2. Ngudag katengtreman jalan kabungah

1. 1 Peter 1:15-16 - Tapi sagampil Anjeunna anu disebut anjeun suci, jadi kudu suci dina sagala eusina; sabab aya tulisan: "Kudu suci, sabab Kami suci."

2. Rum 12:18 - Lamun mungkin, sajauh eta gumantung ka anjeun, hirup rukun jeung dulur.

Ibrani 12:15 Masing-masing sing ati-ati ulah aya anu gagal tina rahmat Allah; lest wae akar kapaitan springing nepi kaganggu anjeun, jeung kukituna loba najis;

Kudu getol nyiar rahmat Allah sangkan pait teu asup ka hirup anjeun sarta ngabalukarkeun batur najis.

1. Tong Ngidinan Kapaitan Nyokot Akar dina Kahirupan Anjeun

2. Néangan Rahmat jeung Nyingkahan Godaan

1. Epesus 4:26-27 - Kudu bageur jeung welas asih ka silih, forgiving silih, sakumaha dina Kristus Allah forgave anjeun.

2. James 1:14-15 - Tapi unggal jalma geus tempted nalika aranjeunna nyeret jauh ku kahayang jahat sorangan jeung enticed. Lajeng, sanggeus kahayang geus conceived, éta ngalahirkeun dosa; jeung dosa, lamun geus full-dipelak, ngalahirkeun maot.

Ibrani 12:16 Ulah aya nu cabul, atawa nu najis, kawas Esau, anu ngajual hak cikalna pikeun sapotong daging.

Kagagabahan Esau jadi peringatan sangkan ulah gampang kagoda ku hawa nafsu duniawi.

1: Ulah sapertos Esau anu ninggalkeun hak cikalna pikeun kasenangan sakedap.

2: Waspada kana kacenderungan urang kagoda tina jangji-jangji Allah ku kasenangan anu sakedapan.

1: Yakobus 4: 3-4 - Anjeun menta teu narima, sabab menta salah, nu bisa méakkeun eta pikeun pleasures Anjeun.

2: 2 Timoteus 2:22 - Kabur ogé lusts youthful: tapi nuturkeun kabeneran, iman, amal, karapihan, jeung maranéhanana anu nelepon ka Gusti kaluar tina hiji haté murni.

Ibrani 12:17 Pikeun anjeun terang kumaha saatosna, nalika anjeunna hoyong ngawariskeun berkah, anjeunna ditolak: sabab anjeunna henteu mendakan tempat pikeun tobat, sanaos anjeunna milarian sacara saksama ku cimata.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan Esau henteu tiasa nampi berkah anu dipilarian ti ramana, Ishak, sanaos tobatna anu ikhlas.

1. Peryogikeun Tobat Asli: Mariksa Carita Esau

2. Kumaha Narima Berkah Allah: Diajar tina Carita Ésau

1. 2 Corinthians 7:10 - "Kanggo duka godly ngahasilkeun tobat nu ngakibatkeun kasalametan tanpa kaduhung, sedengkeun duka duniawi ngahasilkeun maot."

2. Yakobus 4: 8 - "Geura deukeut ka Allah, sarta anjeunna bakal ngadeukeutan ka anjeun. Bersihkeun leungeun anjeun, eh jelema-jelema dosa, jeung bersihkeun hate anjeun, anjeun dua-pikiran.

Ibrani 12:18 Sabab aranjeun lain datang ka gunung nu bisa ditarajang, jeung nu kaduruk ku seuneu, atawa ka poek, poek, jeung angin ribut,

Petikan éta nyarioskeun yén urang Kristen henteu kedah nanggung ujian fisik sapertos urang Israil di Gunung Sinai.

1: Urang disebut iman hirup, teu cobaan fisik.

2: Urang diberkahan ku perjangjian rohani, lain perjangjian jasmani.

1: Budalan 19:12-13 - Musa ngingetkeun urang Israil ngeunaan ujian fisik anu bakal ditanggung.

2: Ibrani 10:22 - Urang disebut boga iman anu ngahasilkeun kabeneran batin.

Ibrani 12:19 Jeung sora tarompet, jeung sora kecap; Anu ngadéngé sora éta, naroskeun supaya pangandika eta ulah diucapkeun deui ka maranehna:

Jalma anu ngadéngé sora Allah diomongkeun ngaliwatan tarompet intreated yén pangandika teu kudu diucapkeun ka aranjeunna deui.

1. Kakuatan Sora Allah: Kumaha Tanggapan Urang Kuduna

2. Telepon Pikeun Ngadangukeun jeung Nurut: Naon Anu Urang Diajar tina Ibrani 12:19

1. Yesaya 30:21 - Jeung Ceuli anjeun bakal ngadéngé kecap di tukangeun anjeun, paribasa, Ieu jalan, leumpang ye di dinya, lamun Anjeun ngahurungkeun ka katuhu, jeung lamun Anjeun ngahurungkeun ka kénca.

2. James 1:22 - Tapi jadi ye doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving selves Anjeun sorangan.

Ibrani 12:20 (Sabab aranjeunna henteu tahan kana paréntahna, Sareng upami sato galak nyabak ka gunung, éta bakal dibaledogan ku batu, atanapi ditusuk ku panah.

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan kasieunan urang Israil ka Gunung Sinai nalika Gusti nyarios ka aranjeunna ti gunung sareng maréntahkeun aranjeunna henteu nyabak éta atanapi aranjeunna bakal dihukum.

1. Sieun ka Gusti mangrupikeun awal hikmah.

2. Allah Maha Suci jeung nungtut kasucian ti urang.

1. Budalan 19: 12-13 - Nalika Gusti nyarios ka urang Israil ti Gunung Sinai aranjeunna sieun sareng tetep jarakna.

2. Yesaya 6: 1-3 - visi Yesaya ngeunaan Gusti dina kasucian-Na.

Ibrani 12:21 Eta tetempoan teh kacida pikasieuneunana, nepi ka Musa ngadawuh, “Kuring kacida sieuneunana jeung guligah.”

Musa kacida sieuneunana waktu nyaksian kamulyaan Allah di Gunung Sinai.

1. "Ulah Sieun: Titingalian Sieun ka Gusti"

2. "Kakawasaan Allah: Ngalaman Kamulyaan Allah"

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Jabur 27: 1 - "Gusti teh lampu kuring jeung kasalametan kuring; saha kuring kudu sieun? Gusti teh stronghold hirup abdi; saha kuring kudu sieun?"

Ibrani 12:22 Tapi maraneh geus datang ka Gunung Sion, jeung ka kota Allah anu jumeneng, Yerusalem sawarga, jeung ka rombongan malaikat nu teu kaétang.

Panulis Ibrani ngadorong pamiarsa pikeun sumping ka Gunung Sion, kota Allah anu jumeneng, sareng ka Yerusalem sawarga, tempat malaikat anu teu kaétang.

1. Kaéndahan Sawarga nu taya bandinganana

2. Ondangan Datang ka Gunung Sion

1. Jabur 48:1–2 “Mantenna Maha Agung sareng pinuji di kota Allah urang. Gunung-Na anu suci, luhurna endah, nya eta kabungahan saalam dunya, Gunung Sion, di tebihna kaler, kota Raja Agung."

2. Wahyu 3:12 “Anu meunangna, Kami baris dijadikeun tihang di Bait Allah Kami. Moal deui aranjeunna bakal ninggalkeun eta. Kami baris nuliskeun ngaran Allah Kami jeung ngaran kota Allah Kami, Yerusalem anyar, anu turun ti sawarga ti Allah Kami; sarta Kami ogé bakal nulis dina eta ngaran anyar Kami."

Ibrani 12:23 Ka jamaah umum jeung jamaah cikal, anu ditulis di sawarga, jeung ka Allah Hakim sadaya, jeung ka roh jalma adil dijieun sampurna,

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan majelis umum garéja cikal, anu ditulis di sawarga, sareng ka Allah Hakim sadayana, sareng ka roh-roh jalma adil anu disampurnakeun.

1. Hirup Kahirupan Suci - Pentingna narékahan pikeun kasampurnaan dina Kristus

2. Garéja Surgawi - Ngartos pentingna garéja sakumaha anu diserat di sawarga

1. Epesus 4: 1-3 - Leumpang dina ragam pantes panggero anu urang geus disebut.

2. Kolosa 3: 12-17 - Pasang dina diri anyar sareng hirup dina kanyaah sareng katengtreman ka silih.

Ibrani 12:24 Jeung ka Yesus mediator tina covenant anyar, jeung getih sprinkling, nu speaks hal leuwih hade tinimbang Abel.

Panulis Ibrani Yesus salaku mediator tina covenant anyar, jeung getih sprinkling nu speaks hal hadé ti Abel urang.

1. Yesus Mediator tina Perjangjian Anyar - Kumaha Kurban-Na masihan urang harepan

2. Hal-hal anu Langkung Saé anu Nyarioskeun Ngaliwatan Getih Percikan - Ngahargaan Pangorbanan Yesus

1. Kajadian 4:10 - Saur Anjeunna, Naon anu anjeun lakukeun? sora getih adi anjeun crieth ka kuring tina taneuh.

2. 1 John 1: 7 - Tapi lamun urang leumpang di nu caang, sakumaha anjeunna aya dina caang, urang kudu ukhuwah hiji kalawan sejen, jeung getih Yesus Kristus Putra-Na cleanseth urang tina sagala dosa.

Ibrani 12:25 Awas maraneh ulah nolak ka anu nyarita. Sabab lamun maranehna henteu luput anu nolak ka Anjeunna anu ngandika di bumi, leuwih-lebih urang moal luput, lamun urang ngajauhan ti Anjeunna anu ngandika ti sawarga.

Urang ulah nolak pangandika Allah, sabab lamun jalma-jalma nu ngadarenge eta di bumi teu bisa luput tina hukuman, tangtu moal bisa lamun nyingkur ti Anjeunna nu ngandika ti sawarga.

1. Panolakan Firman Allah: Pilihan anu Bahaya

2. Nolak Firman Allah: Balukarna

1. Yermia 17: 9-10 - The heart is deceitful luhur sagala hal, jeung desperately jahat: anu bisa nyaho eta? Abdi Gusti milarian manah, abdi nyobian reins, malah pikeun masihan unggal lalaki nurutkeun jalan-Na, sarta nurutkeun buah doings na.

2. Rum 2: 3-4 - Naha anjeun nyangka, O man-anjeun anu nangtoskeun jalma-jalma anu ngalaksanakeun hal-hal sapertos kitu sareng ngalakukeunana sorangan-yén anjeun bakal luput tina hukuman Allah? Atanapi anjeun nganggap kabeungharan kahadean sareng kasabaran sareng kasabaran-Na, henteu terang yén kahadean Allah ngajantenkeun anjeun tobat?

Ibrani 12:26 Anu sorana harita ngagederkeun bumi, tapi ayeuna Anjeunna parantos jangji, saur-Na, "Sakali deui Kami henteu ngan ukur bumi, tapi ogé langit."

Allah jangji baris ngoyagkeun bumi jeung langit sakali deui.

1. Jangji Gusti: Ngaguyahkeun Bumi jeung Langit

2. Kakuatan Jangji Gusti

1. Yesaya 34:4 Jeung sakabeh host langit bakal leyur, jeung langit bakal digulung babarengan salaku gulungan hiji: jeung sakabeh host maranéhanana bakal ragrag ka handap, saperti daun ragrag off tina anggur, jeung saperti anjir ragrag tina. tangkal anjir.

2. Yesaya 13:13 Ku sabab eta Kami bakal ngoyagkeun langit, jeung bumi bakal dipiceun tina tempatna, dina murka PANGERAN Nu Maha Kawasa, jeung dina poé amarah-Na.

Ibrani 12:27 Jeung kecap ieu, Acan sakali deui, nandakeun ngaleungitkeun hal-hal anu digoncangkeun, sakumaha tina hal-hal anu didamel, supados hal-hal anu teu tiasa digoncangkeun tetep tetep.

Panulis Ibrani 12:27 ngécéskeun yén frasa ieu, "Acan sakali deui," nujul kana ngaleungitkeun hal-hal anu diciptakeun anu tiasa digoncangkeun, janten ngan ukur anu teu tiasa digoncangkeun anu tetep.

1. "The Oyag Sagala hal: Naon Dupi Urang Diajar tina Ibrani 12:27?"

2. "Nangtung dina Pondasi Teu Goyah: Hirup Out Ibrani 12:27 dina Kahirupan Urang"

1. Yesaya 66: 1-2 - "Ku kituna nyebutkeun Gusti: "Langit tahta abdi, sarta bumi nyaeta footstool abdi. Dimana imah anu anjeun bakal ngawangun kuring? Jeung dimana tempat peristirahatan abdi? Pikeun sakabéh éta hal. Panangan Kami parantos ngadamel, sareng sadayana éta aya," saur Gusti.

2. Mateus 7:24-27 - "Ku sabab eta sing saha anu ngadenge ieu paribasa Kami, sarta ngalakukeun eta, Kami bakal liked anjeunna ka hiji lalaki wijaksana anu ngawangun imahna dina batu: jeung hujan turun, caah datang, jeung angin. Ditiup jeung digebugan ka eta imah, teu rubuh, sabab diadegkeun dina batu. Tapi sing saha anu ngadenge ieu pangandika Kami, sarta henteu ngalakukeunana, bakal kawas jelema bodo anu ngawangun imahna dina pasir . jeung hujan turun, caah datang, sarta angin bleg jeung neunggeul eta imah, sarta eta rubuh. Jeung gede pisan runtuhna."

Ibrani 12:28 Ku sabab kitu urang nampi karajaan anu teu bisa digerakkeun, hayu urang ngagaduhan rahmat, anu ku urang tiasa ngawula ka Allah kalayan hormat sareng takwa.

Urang kudu ngawula ka Allah kalawan reverence jeung sieun godly guna nampa karajaan unshakable-Na.

1. Hirup Taqwa jeung Takwa

2. Narima Karajaan Allah

1. Pandita 12:13 Hayu urang ngadangu kacindekan tina sakabeh perkara: Sieun ka Allah, sarta tetep parentah-Na: pikeun ieu sakabeh kawajiban manusa.

2. Mateus 6:33 Tapi neangan heula Karajaan Allah, jeung kaadilan-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

Ibrani 12:29 Pikeun Allah urang téh seuneu consuming.

Gusti mangrupikeun mahluk anu kuat sareng gairah anu hoyong ngahakan haté urang.

1: Gusti urang mangrupikeun Seuneu Passion - Ibrani 12:29

2: Kakawasaan Seuneu Allah - Ibrani 12:29

1: Deuteronomy 4:24 - Pikeun Gusti Allah anjeun téh seuneu consuming, Allah timburu.

2: Budalan 24:17 - Jeung penampilan kamulyaan Gusti éta kawas seuneu devouring dina luhureun gunung dina tetempoan urang Israil.

Ibrani 13 mangrupikeun bab katilu belas sareng terakhir tina kitab Ibrani dina Perjanjian Anyar. Bab ieu ngandung sagala rupa exhortations jeung parentah pikeun mukmin, emphasizing praktis hirup Kristen jeung pentingna cinta, silaturahmi, jeung ta’at.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku ngadesek jalma-jalma anu percaya pikeun ngantepkeun cinta duduluran. Maranéhna dijurung pikeun némbongkeun silaturahmi ka jalma-jalma anu teu dipikanyaho, sabab aya anu ngahibur malaikat tanpa disadari. Panulis nekenkeun yén jalma-jalma mukmin kedah émut ka jalma-jalma di panjara sareng ka jalma-jalma anu dianiaya, saolah-olah aranjeunna sorangan sangsara (Ibrani 13: 1-3). Perkawinan dihormat, sareng kalakuan cabul dilarang. Kasugemaan ku naon anu dipiboga ku jalma-jalma ditekenkeun kana cinta kana artos (Ibrani 13: 4-6).

Ayat 2: Dina ayat 7-17, aya naséhat pikeun nginget pamimpin anu nyarioskeun firman Allah ka aranjeunna sareng nganggap cara hirupna salaku conto iman. Jalma-jalma mukmin dijurung supaya ulah kabawa ku rupa-rupa ajaran tapi tetep tabah dina rahmat Kristus (Ibrani 13:8-9). Aranjeunna didorong pikeun nawiskeun kurban pujian terus-terusan ngaliwatan nami Yesus sareng ngalakukeun pagawéan anu hadé bari ngabagi ka batur (Ibrani 13: 15-16). Taat ka pamingpin spiritual ieu emphasized, sabab ngajaga leuwih jiwa jeung bakal méré hiji akun.

Ayat ka-3: Ti ayat 18 ka hareup, aya pamenta pikeun ngadoa atas nama pangarang sareng kahayang pikeun restorasi supados anjeunna tiasa nganjang ka aranjeunna (Ibrani 13: 18-19). Panulis nyimpulkeun kalayan muji sukur anu nyatakeun kahayangna pikeun katengtreman Allah anu ngaleuwihan sadaya pangertian pikeun babarengan sareng aranjeunna ngalangkungan Yesus Kristus. Manéhna ngirim salam ti nu di Italia (bisa jadi dulur saiman) jeung ngajurung maranéhna pikeun silih salam ku ciuman suci. Tungtungna, anjeunna ngadoa yén rahmat Allah marengan aranjeunna sadayana (Ibrani 13: 20-25).

Kasimpulanana, Ibrani 13 nyayogikeun pitunjuk praktis pikeun kahirupan Kristen. Ieu nekenkeun kanyaah duduluran, silaturahmi ka jalma asing, nginget jalma nu sangsara atawa dipenjara, ngahargaan nikah bari ngahindarkeun immorality seksual. Ieu nyorong contentment leuwih grediness pikeun kabeungharan. Bab éta ogé nyorot pentingna nuturkeun conto pamimpin anu satia bari tetep tabah dina rahmat di tengah-tengah ajaran anu rupa-rupa. Taat ka pamimpin spiritual ditekenkeun sareng nawiskeun kurban pujian ku nami Yesus bari ngalakukeun pagawéan anu saé sareng ngabagi ka batur. Panulis requests solat atas nama maranéhanana néangan restorasi harepan pikeun karapihan Allah ka maranehna ngirim salam ti Italia ngadesek silih salam antara mu’min expresses kahayang pikeun rahmat Allah ka sadaya.

Ibrani 13: 1 Hayu urang sunda duduluran tetep.

Nu nulis Ibrani ngajurung pamiarsa pikeun terus némbongkeun kanyaah duduluran.

1. "Kakuatan Asih: Kumaha Urang Bisa Némbongkeun Asih Duduluran"

2. "Tantangan Asih Duduluran: Kumaha Urang Bisa Ngembangkeun Hubungan Asih"

1. John 13: 34-35 - "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yén anjeun silih cinta: sagampil Kuring geus dipikacinta anjeun, anjeun ogé kudu cinta karana. Ku ieu sakabeh jalma bakal nyaho yen aranjeun teh murid-murid Kami, lamun maraneh silih pikanyaah.”

2. 1 John 4: 7-8 - "Kakasih, hayu urang silih pikanyaah, pikeun cinta téh ti Allah, jeung sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah sarta nyaho Allah. Saha-saha anu teu mikaasih, teu nyaho ka Allah, sabab Allah teh asih.”

Ibrani 13: 2 Ulah hilap ngahibur urang asing, sabab ku sabab kitu aya sababaraha anu ngahibur malaikat tanpa disadari.

Tong hilap janten silaturahmi ka urang asing: aya anu teu sadar ngabagéakeun malaikat salaku tamu.

1. Pentingna silaturahmi jeung welcoming strangers.

2. Kumaha urang teu sadar manjangkeun rahmat Allah ku cara marahmay.

1. Genesis 18: 1-8 - Abraham jeung Sarah welcoming tilu strangers.

2. Lukas 10: 25-37 - The pasemon ngeunaan Samaritan Good.

Ibrani 13:3 Inget ka nu keur di beungkeut, sakumaha kabeungkeut aranjeunna; jeung jalma-jalma anu sangsara kasangsaraan, sakumaha anu aya dina awak ogé.

Urang kedah émut ka anu aya di panjara sareng anu sangsara dina cara anu sami urang émut ka diri urang sorangan.

1. Urang Dipanggil Pikeun Asih jeung Asuh Ka Sasama Manusa

2. Karunya ka nu Berjuang jeung Ditindas

1. Mateus 25:36-40 - "Abdi di panjara sareng anjeun sumping ka kuring"

2. Rum 12:15 - “Gumbira jeung jalma anu girang; ceurik bareng jeung nu ceurik."

Ibrani 13: 4 Nikah téh menak di sakabeh, sarta ranjang undefiled: tapi whoremongers jeung adulterers Allah bakal nangtoskeun.

Nikah mangrupikeun lembaga suci anu kedah dihormat; immorality seksual moal balik unpunished ku Allah.

1: Nikah téh Kurnia ti Allah: Hormat eta jeung Allah bakal ngaberkahan eta

2: Allah teh Hakim nu Maha Agung: Awas para pelacur jeung zinah

1: Epesus 5:25-33 - Salaki, nyaah ka pamajikan anjeun, sakumaha Kristus ogé mikanyaah jamaah, sareng masihan dirina pikeun éta.

2: 1 Korinta 6:18-20 - Kabur fornication. Unggal dosa anu dilakukeun ku manusa nyaéta tanpa awak; tapi sing saha nu committeth fornication dosa ngalawan awakna sorangan.

Ibrani 13: 5 Hayu paguneman anjeun tanpa covetousness; jeung jadi wareg jeung hal saperti anjeun boga: pikeun manéhna geus ngadawuh, Kuring moal ninggalkeun anjeun, atawa forsake anjeun.

Urang kudu berehan ku kecap jeung eusi ku naon urang boga, sabab Allah geus jangji baris moal ninggalkeun urang atawa ninggalkeun urang.

1. Jangji Kaasih Gusti Nu Nu Maha Kawasa

2. Kasugemaan dina Dunya anu Teu Kacatur

1. Deuteronomy 31: 6 - Kudu kuat jeung wani. Ulah sieun atawa sieun ku maranehna, pikeun Gusti Allah anjeun indit jeung anjeun; Mantenna moal ninggalkeun anjeun atanapi ngantunkeun anjeun.

2. Pilipi 4: 11-13 - Teu yén kuring nyarita ngeunaan kahayang: pikeun kuring geus diajar, dina kaayaan naon bae Kami, therewith janten eusi. Kuring nyaho boh kumaha jadi abased, sarta kuring nyaho kumaha abound: dimana wae jeung dina sagala hal kuring maréntahkeun boh pinuh jeung jadi lapar, boh abound jeung sangsara kabutuhan.

Ibrani 13:6 Ku kituna urang bisa boldly nyebutkeun, Gusti nu nulungan kuring, sarta kuring moal sieun naon anu bakal dilakukeun ku manusa ka kuring.

Gusti mangrupikeun pitulung urang sareng urang henteu kedah sieun naon waé anu tiasa dilakukeun ku manusa.

1: Nyanghareupan Sieun ku Iman ka Allah

2: Ngandelkeun Allah Dina Nyanghareupan Panganiaya

1: Psalms 46: 1-2 "Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasulitan. Ku alatan éta, urang moal sieun, sanajan bumi dipiceun, sarta sanajan gunung dibawa ka tengah laut."

2: Yesaya 41:10 "Ulah sieun, sabab Kami nyarengan anjeun: ulah hariwang, sabab Kami Allah anjeun: Kami bakal nguatkeun anjeun, leres, kuring bakal ngabantosan anjeun, leres, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu tina Gusti. kabeneran abdi."

Ibrani 13: 7 Inget aranjeunna anu boga aturan leuwih anjeun, anu geus diucapkeun ka anjeun firman Allah: anu iman nuturkeun, tempo tungtung paguneman maranéhanana.

Inget tur turutan conto jalma anu geus diucapkeun firman Allah.

1. Janten Conto anu Alus pikeun Diturutan

2. Hirup saolah-olah Poé Ahir

1. Pilipi 3:17 - Dulur-dulur, ilubiung dina imitating kuring, jeung niténan jalma anu hirup nurutkeun conto anjeun geus di urang.

2. James 4:14 - Anjeun malah teu nyaho naon anu bakal kajadian isukan. Naon hirup anjeun? Anjeun mangrupikeun halimun anu muncul sakedap teras ngaleungit.

Ibrani 13:8 Yesus Kristus sami kamari, ayeuna, sareng salamina.

Yesus Kristus tetep sarta unchanged.

1: Allah Satia - Urang bisa ngandelkeun jangji-Na jeung ngandelkeun sipat-Na anu tabah.

2: Allah teu robah - karakter-Na sarua kamari, kiwari sarta salawasna.

1: Yesaya 40:8 - Jukut layu, kembang layu, tapi pangandika Allah urang bakal langgeng.

2: 1 Peter 1:25 - Tapi pangandika Gusti tetep salawasna. Sareng kecap ieu mangrupikeun warta anu saé anu diwartakeun ka anjeun.

Ibrani 13:9 Ulah kabawa kabawa ku rupa-rupa jeung doktrin aneh. Pikeun éta hiji hal anu alus nu jantung ngadegkeun kalawan rahmat; teu jeung daging, nu geus teu nguntungkeun maranéhanana anu geus nempatan therein.

Panulis Ibrani nyorong pamiarsa pikeun henteu kagoda ku rupa-rupa ajaran, sabab langkung saé mapan dina rahmat ti batan paduli kana aturan luar.

1. Rahmat Gusti Nu Maha Agung Ti batan Legalisme

2. Ngadegkeun Haté dina Rahmat Allah

1. Galata 5: 1-4 - Ku kituna nangtung gancang dina kamerdikaan wherewith Kristus geus dijieun urang bébas, sarta ulah entangled deui jeung yoke perbudakan.

2. Rum 8:1-2 - Aya kituna ayeuna euweuh condemnation ka aranjeunna anu aya dina Kristus Yesus, anu leumpang teu sanggeus daging, tapi sanggeus Roh.

Ibrani 13:10 Urang boga altar, nu maranéhna teu boga hak dahar, nu ngawula Kemah.

Petikan ieu nyorot pamisah antara anu ngalayanan Kemah Suci sareng anu gaduh altar.

1. Hak Istiméwa Jalma Satia: Ngajalajah Bédana Anu Ngawula ka Kemah Suci jeung Nu Ngabogaan Altar.

2. Pentingna Altar: Ngartos Pentingna Aksés ka Altar

1. 1 Corinthians 10:18 - "Behold Israel sanggeus daging: teu maranéhanana anu dahar tina kurban partakers tina altar?"

2. Budalan 24:4-8 - "Jeung Musa wrote sagala kecap PANGERAN, sarta gugah up mimiti isuk-isuk, sarta ngawangun hiji altar handapeun pasir, jeung dua belas pilar, nurutkeun dua belas kaom Israil."

Ibrani 13:11 Sabab mayit-mayit sato-sato anu getihna dibawa ka jero Bait Allah ku Imam Agung pikeun dosa, diduruk di luareun pasanggrahan.

Dina Ibrani 13:11, dijelaskeun yén mayit sato kurban diduruk di luar camp sanggeus Imam Agung mawa getih maranéhna kana tempat suci pikeun dosa.

1: Urang kedah nganuhunkeun kana pangorbanan Yesus sareng rahmat-Na anu nyalametkeun urang tina dosa-dosa urang.

2: Urang kudu ngakuan pentingna sistem kurban dina Perjanjian Old jeung cara nunjuk ka kurban sampurna Yesus.

1: Rum 5: 8 - Tapi Allah nunjukkeun kaasih-Na ka urang: Nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang.

2: Yesaya 53: 4-5 - Tapi éta kersa Gusti pikeun ngaremukkeun anjeunna sareng nyababkeun anjeunna sangsara, sareng sanaos Gusti ngajantenkeun hirupna janten kurban kasalahan, anjeunna bakal ningali turunan-Na sareng manjangkeun umur-Na, sareng wasiatna. Gusti bakal makmur dina panangan-Na.

Ibrani 13:12 Ku sabab eta, Yesus oge, supaya Anjeunna bisa nyucikeun jalma-jalma ku getih-Na sorangan, sangsara di luar gerbang.

Pangorbanan Yesus pikeun nyucikeun jalma-jalma mangrupikeun conto pangorbanan diri.

1: conto pamungkas Yesus ngeunaan pangorbanan diri.

2: Pentingna kurban Yesus.

1: Markus 10:45 - Pikeun komo Putra Manusa datang lain teu dilayanan, tapi ngawula, jeung pikeun masrahkeun nyawa-Na salaku tebusan pikeun loba.

2: Yohanes 15:13 - Cinta nu leuwih gede teu boga hiji ti ieu: nyerahkeun nyawa hiji pikeun babaturan.

Ibrani 13:13 Ku kituna hayu urang balik kaluar ka anjeunna kaluar camp, bearing reproach-Na.

Nu nulis Ibrani nyorong pamiarsa pikeun narima reproach Yesus sarta indit ka Anjeunna tanpa camp.

1: Nangkeup Panghina Yesus sareng Nolak Ajén Dunya

2: Nanggung Dihina Yesus sareng Ngadegkeun Bebeneran Allah

1: Yesaya 53:3-5 - Anjeunna hina jeung ditampik lalaki; a man of sorrows, jeung acquainted jeung grief: jeung urang nyumput salaku éta beungeut urang ti manéhna; anjeunna hina, sarta kami esteemed anjeunna henteu.

2: Mateus 10:39 - Sing saha anu manggih nyawana, bakal leungiteunana: jeung sing saha anu leungiteun nyawana demi Kami, bakal manggih nyawana.

Ibrani 13:14 Pikeun di dieu urang teu boga kota neraskeun, tapi urang néangan hiji datang.

Jalma-jalma mukmin ngarep-ngarep kota surga anu moal pernah maot.

1. "Kami Milarian Imah Surgawi"

2. "Hirup Tanpa Kaamanan Bumi"

1. 2 Corinthians 5: 1-4 - Pikeun urang terang yen lamun imah earthly urang tina Kemah ieu anu leyur, urang boga wangunan Allah, hiji imah teu dijieun ku leungeun, langgeng di sawarga.

2. Wahyu 21: 1-2 - Jeung kuring nempo langit anyar jeung bumi anyar: pikeun langit kahiji jeung bumi kahiji anu kaliwat jauh; jeung teu aya deui laut. Jeung kuring Yohanes nempo kota suci, Yerusalem anyar, turun ti Allah ti sawarga, disiapkeun saperti panganten awewe adorned pikeun salakina.

Ibrani 13:15 Ku sabab eta hayu urang terus-terusan nyanggakeun kurban pamuji ka Allah, nya eta buah biwir urang muji sukur ka jenengan-Na.

Kurban puji mangrupikeun kurban ka Gusti anu kedah dipasihkeun sacara terus-terusan.

1. Kurban Puji: Panawaran ka Gusti 2. Puji Syukur ka Allah: Hiji Pujian.

1. Jabur 100: 4-5 Asup ka gapura-Na kalayan sukur, sareng pelataran-Na kalayan pujian! Hatur nuhun ka anjeunna; ngaberkahan ngaranna! 2. Kolosa 3:15-17 Jeung hayu karapihan Kristus aturan dina hate anjeun, nu memang anjeun geus disebut dina hiji awak. Jeung kudu bersyukur. Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly, ngajarkeun jeung admonishing karana dina sagala hikmah, nyanyi psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, jeung thankfulness dina hate anjeun ka Allah.

Ibrani 13:16 Tapi pikeun ngalakukeun kahadean jeung komunikasi ulah poho: pikeun kurban saperti kitu Allah ogé pleased.

Migawé kahadéan jeung méré ka batur téh ridho Allah.

1: Conto Yésus ngeunaan welas asih jeung bageur téh ngingetkeun naon-naon nu nyenangkeun Allah.

2: Mintonkeun kahadéan jeung méré ka batur téh cara pikeun ngajénan Allah.

1: Rasul 10:38, "Kumaha Allah anointed Yesus urang Nasaret jeung Roh Suci jeung kakuatan, anu indit ngeunaan ngalakonan kahadean jeung nyageurkeun sakabeh jalma anu tertindas ku Iblis, sabab Allah jeung Anjeunna."

2: Galata 6:10 , "Ku sabab eta, sakumaha urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sadayana, utamana ka jalma-jalma anu saiman."

Ibrani 13:17 Taat ka anu ngawasa anjeun, sareng tundukkeun diri anjeun: sabab aranjeunna ngajaga jiwa anjeun, sakumaha anu kedah dipertanggungjawabkeun, supados aranjeunna ngalakukeunana kalayan gumbira, sareng henteu ku kasedihan: sabab éta henteu nguntungkeun pikeun anjeun. .

Urang kedah nurut sareng tunduk ka pamimpin spiritual urang, sabab aranjeunna tanggung jawab jiwa urang sareng bakal masihan tanggung jawab pikeun ngurus urang.

1. Pentingna Nuturkeun Otoritas Spiritual

2. Bungah Ngarojong Pamingpin anu Ditunjuk ku Gusti

1. 1 Petrus 5:5, “Nya kitu deui, nu ngora, tundukkeun diri ka nu kolot. Leres, anjeun sadayana kedah tunduk ka anu sanés, sareng kedah dipasihan kasabaran: sabab Allah nolak jalma anu sombong, sareng masihan rahmat ka anu rendah haté."

2. Yesaya 9:6-7 , ”Kanggo urang dilahirkeun hiji murangkalih, pikeun urang dipasihan putra, sareng pamaréntahan bakal aya dina taktak-Na, sareng namina bakal disebat Endah, Penasihat, Gusti Nu Maha Kawasa, Nu langgeng. Bapa, Pangeran Damai. Tina kanaékan pamaréntahan jeung katengtreman-Na moal aya tungtungna, kana tahta Daud, jeung kana karajaan-Na, pikeun mesen eta, sarta ngadegkeun eta kalawan judgment jeung kaadilan ti henceforth malah salawasna. Satemenna PANGERAN Nu Maha Kawasa bakal ngalaksanakeun ieu."

Ibrani 13:18 Nenedakeun kami: sabab kami yakin yén kami boga hate nurani alus, dina sagala hal daék hirup jujur.

Urang kudu ngadoakeun jalma-jalma nu daék hirup jujur jeung boga nurani nu alus.

1. Kakuatan Doa: Ngagunakeun Doa pikeun Ngadukung Anu Daék sareng Jujur

2. Pentingna Hati Nurani: Hirup kalawan Integritas jeung Jujur

1. Siloka 11:3 (Kasatiaan jalma jujur ngabimbing aranjeunna, tapi kabengkokan jalma khianat ngancurkeun aranjeunna.)

2. 1 Petrus 3:16 (Ngabogaan hate nurani alus, ku kituna, nalika anjeun slandered, jalma anu revile kabiasaan alus anjeun dina Kristus bisa jadi nempatkeun éra.)

Ibrani 13:19 Tapi kuring naroskeun ka anjeun langkung-langkung ngalakukeun ieu, supados kuring gancang dibalikeun deui ka anjeun.

Nu nulis Ibrani ngajurung pamiarsana pikeun ngalakukeun hiji hal sangkan manéhna gancang balik deui ka maranéhna.

1: Laksanakeun naon anu bener sareng Gusti bakal ngaganjar anjeun.

2: Lamun urang ngumpul pikeun ngalakukeun kahadean, Allah bakal ngaberkahan urang.

1: Rum 12:10-13 - Silih asih jeung silih pikanyaah. Silih éléhkeun dina némbongkeun kahormatan.

2: Galata 6: 9-10 - Sareng urang ulah bosen ngalakukeun anu hadé, sabab dina mangsana urang bakal panén, upami urang henteu nyerah. Ku kituna, sakumaha urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sarerea, sarta hususna ka jalma anu iman.

Ibrani 13:20 Ayeuna Allah katengtreman, anu geus dihirupkeun deui ti nu maraot, Gusti urang Yesus, éta angon agung domba, ngaliwatan getih covenant langgeng,

Allah Damai mawa deui Yesus, angon agung domba, ngaliwatan covenant langgeng.

1: Urang bisa ngandelkeun perjangjian katengtreman Allah nu langgeng.

2: Yésus téh pangangon urang nu agung, jeung urang bisa ngandelkeun perjangjianana nu langgeng.

1: Yesaya 53: 5-6 "Tapi anjeunna tatu pikeun pelanggaran urang, anjeunna ditumbuk kusabab kajahatan urang: hukuman karapihan urang aya kana anjeunna; jeung ku belang-Na urang cageur. Sadayana urang sapertos domba parantos sesat; kami geus balik unggal hiji jalan sorangan; sareng Gusti parantos ngahukum anjeunna kajahatan urang sadayana."

2: Yeremia 32:40 "Jeung Kami bakal nyieun hiji perjangjian langgeng jeung maranehna, yen Kami moal nolak ti aranjeunna, pikeun ngalakukeun alus aranjeunna; tapi Kami bakal nempatkeun sieun Kami dina haté maranéhna, yén maranéhna moal undur ti Kami."

Ibrani 13:21 Ngajantenkeun anjeun sampurna dina unggal padamelan anu saé pikeun ngalaksanakeun pangersa-Na, damel di anjeun anu pikaresepeun di payuneun-Na, ngalangkungan Yesus Kristus; ka saha kamulyaan salalanggengna. Amin.

Allah nyauran urang pikeun ngawula ka Anjeunna jeung pikeun ngalakukeun kahoyong-Na, sarta Yesus Kristus masihan urang kakuatan pikeun ngalakukeunana.

1. Hirup Hirup Suci jeung Ridho ka Allah

2. Kakawasaan Yesus Kristus dina Kahirupan Urang

1. Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, boh dina kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, nganuhunkeun ka Allah Rama ngalangkungan anjeunna.

2. Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring.

Ibrani 13:22 Sareng kuring naroskeun ka anjeun, dulur-dulur, sangsara kecap pangajak: sabab kuring parantos nyerat surat ka anjeun dina sababaraha kecap.

Panulis Ibrani 13:22 nyorong pamiarsa pikeun ngadangukeun naséhatna, sabab anjeunna parantos nyerat surat ka aranjeunna kalayan sababaraha kecap.

1. Kakuatan Sababaraha Kecap: Diajar Nyarita Wijaksana

2. Rahayat Ngaregepkeun: Ngaregepkeun Kecap Pangjurung

1. Paribasa 10:19 - Dina multitude of kecap aya wanteth teu dosa: tapi saha refraineth biwir na wijaksana.

2. Kolosa 4:6 - Hayu ucapan anjeun salawasna kalawan rahmat, seasoned jeung uyah, ku kituna anjeun bisa nyaho kumaha anjeun halah ngajawab unggal lalaki.

Ibrani 13:23 Nyaho anjeun yén dulur urang Timoteus diatur dina kamerdikaan; sareng saha, upami anjeunna sumping sakedap, kuring bakal ningali anjeun.

Timoteus sadérék urang geus dibébaskeun sarta bisa jadi datang ka urang sakedap deui.

1. Kabébasan Ngahiji: Manggihan Kakuatan dina Pangrojong Batur

2. Bab Anyar: Nangkeup Kasempetan Parobahan

1. Rum 8:31 - "Lajeng naon anu bakal urang nyebutkeun hal ieu? Lamun Allah di pihak urang, saha nu bisa ngalawan urang?"

2. Epesus 4: 2-3 - "[2] kalayan sagala humility jeung gentleness, kalawan kasabaran, bearing ku karana dina cinta, [3] hayang pisan ngajaga persatuan Roh dina beungkeut karapihan."

Ibrani 13:24 Salam ka sadayana anu ngawasa anjeun, sareng ka sadaya umat suci. Aranjeunna urang Italia salam ka anjeun.

Panulis Ibrani nyorong pamiarsa pikeun ngabagéakeun anu gaduh otoritas sareng sadaya para wali, sareng ngirimkeun yén urang Itali ogé ngirim salam.

1. "Salam Anu Ngawasa"

2. "Némbongkeun Asih ka Sadayana Suci"

1. Rum 13:1-7

2. 1 Petrus 5:5-7

Ibrani 13:25 Rahmat nyarengan ka aranjeun sadayana. Amin.

Panulis Ibrani ngingetkeun pamiarsana yén rahmat Allah aya sareng aranjeunna sadayana.

1. "Kakuatan Rahmat"

2. "Kaberkahan Rahmat Allah"

1. Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku kurnia anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Jeung ieu teu ngalakukeun sorangan; eta teh kurnia Allah, teu hasil karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast ".

2. John 1:17 - "Kanggo hukum geus dibikeun ngaliwatan Musa; rahmat jeung bebeneran sumping ngaliwatan Yesus Kristus."

Yakobus 1 nyaéta bab kahiji tina Surat Yakobus dina Perjanjian Anyar. Bab ieu ngabahas rupa-rupa jejer sapertos percobaan, hikmah, sareng katekunan dina kahirupan Kristen.

Alinea 1: Bab ieu dimimitian ku nyorot nilai tina cobaan anu tahan sareng nganggap éta salaku kasempetan pikeun kamekaran. Jalma-jalma percaya didorong pikeun ngitung éta sadayana kabagjaan nalika nyanghareupan rupa-rupa cobaan sabab ngahasilkeun daya tahan sareng pamustunganana ngakibatkeun kadewasaan (Yakobus 1: 2-4). Nu nulis nekenkeun yen jalma anu kakurangan hikmah kudu nanya ka Allah, anu generously masihan hikmah tanpa reproducated. Sanajan kitu, maranéhanana kudu nanya dina iman tanpa doubting, pikeun jalma dua-dipikiran teu kudu ngaharepkeun pikeun nampa nanaon ti Gusti (Yakobus 1: 5-8).

Paragraf 2: Dina ayat 9-18, aya tekenan kana karendahan haté sareng kasugemaan. Sadérék nu hina dijurungkeun sangkan reueus kana kaagunganana, sedengkeun nu beunghar kudu sombong dina hinana sabab harta dunya téh samentara. Jalma-jalma anu percaya diingetkeun supaya teu katipu ku hawa nafsu anu tiasa nyababkeun dosa sareng maot (Yakobus 1: 12-15). Sabalikna, unggal kurnia anu saé asalna ti Gusti anu henteu robih sapertos bayangan anu ngagentos. Anjeunna ngalahirkeun urang ku firman-Na bebeneran ku kituna urang tiasa janten jinis anu pangheulana diantara mahluk-Na (Yakobus 1:16-18).

Ayat ka-3: Ti ayat 19 ka hareup, aya naséhat pikeun jalma-jalma anu percaya pikeun gancang ngadangu, lambat nyarios, sareng lambat ambek. Amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran; kituna, mu'min didesek pikeun nempatkeun jauh sagala filthiness jeung wickedness rampant bari narima kalawan meekness kecap implanted anu bisa nyalametkeun jiwa maranéhanana (James 1:19-21). Bab éta ditungtungan ku panggero pikeun taat aktip tinimbang ngan ukur ngupingkeun firman Allah. Agama sajati ngalibatkeun ngadatangan yatim jeung randa dina kasangsaraan maranéhanana bari ngajaga diri unstained ti dunya (Yakobus 1:22-27). Petikan ieu nekenkeun pentingna ketahanan ngaliwatan cobaan, néangan hikmah ti Allah kalawan kasatiaan, practicing humility jeung contentment paduli status dunya, ngadalikeun ucapan jeung amarah hiji ngaliwatan meekness saméméh Firman Allah.

Yakobus 1:1 Yakobus, abdi Allah sareng Gusti Yesus Kristus, ka dua belas kaom anu sumebar ka luar negeri, salam.

Yakobus, abdi Allah sareng Gusti Yesus Kristus, ngintunkeun salam ka dua belas kaom Israil anu sumebar di sakuliah dunya.

1. Turutan conto Yakobus jeung ngawula ka Allah kalayan sapinuhna haté.

2. Sanajan béda, urang sadaya bagian tina hiji kulawarga, ngahiji dina kanyaah ka Allah.

1. Rum 12:10 - Jadi devoted ka silih di cinta. Ngahargaan silih luhur diri.

2. Kolosa 3: 12-14 - Ku alatan éta, salaku umat pilihan Allah, suci tur dearly dipikacinta, pakean yourselves jeung asih, kahadean, humility, gentleness jeung kasabaran. Silih tabah jeung silih hampura lamun aya di antara aranjeun boga kaduhung ka batur. Hampura sakumaha Gusti ngahampura anjeun. Sarta leuwih sagala virtues ieu ditunda cinta, nu ngiket aranjeunna sadayana babarengan dina persatuan sampurna.

James 1: 2 Dulur-dulur kuring, cacah eta sakabeh kabagjaan lamun anjeun ragrag kana rupa-rupa godaan;

Petikan ieu nyorong jalma-jalma mukmin pikeun mendakan kabagjaan dina waktos godaan.

1. Ngahurungkeun Percobaan kana Triumph: Milarian Kabungahan dina Jaman Sesah

2. Godaan: Kumaha Urang Bisa Manggih Bungah dina Perjuangan Urang?

1. Rum 5:3-5 - Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan di sufferings urang, sabab urang terang yen sangsara ngahasilkeun Persib; katekunan, karakter; jeung karakter, harepan.

2. 1 Peter 1: 6-7 - Dina ieu anjeun greatly girang, sanajan ayeuna keur saeutik bari anjeun bisa geus kungsi sangsara duka dina sagala rupa percobaan. Ieu parantos sumping supados kabuktian kaleresan iman anjeun — anu hargana langkung ageung tibatan emas, anu musnah sanaos disampurnakeun ku seuneu — tiasa nyababkeun pujian, kamulyaan sareng kahormatan nalika Yesus Kristus diturunkeun.

Yakobus 1: 3 Nyaho ieu, yén uji iman anjeun ngahasilkeun kasabaran.

Petikan ieu nekenkeun pentingna katekunan, sabab cobaan sareng kasusah tiasa nguatkeun sareng ngembangkeun kasabaran.

1. "Enduring dina Iman: Kumaha Persib Nguatkeun Kasabaran Urang"

2. "Kakuatan Kasabaran: Kumaha Urang Bisa Tumuwuh Ngaliwatan Ujian"

1. Rum 5:3-4 "Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan dina sangsara urang, sabab urang terang yén sangsara ngahasilkeun Persib; Persib, karakter; jeung karakter, harepan."

2. Ibrani 10:36 "Kanggo anjeun kudu kasabaran, ku kituna sanggeus anjeun geus rengse bakal Allah, anjeun bisa nampa jangji"

James 1: 4 Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna nya, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, wanting nanaon.

Sabar penting pisan pikeun kamekaran spiritual sareng pikeun ngahontal kahirupan tanpa kakurangan.

1: Kasabaran mangrupikeun kahadéan anu nyababkeun kadewasaan spiritual.

2: Numuwuhkeun kasabaran ngarah kana kahirupan anu lengkep sareng teu aya nanaon.

1: Pilipi 4:12-13 - Kuring nyaho kumaha carana dibawa handap, sarta kuring nyaho kumaha abound. Dina sagala kaayaan, kuring geus diajar rusiah nyanghareupan nyatu jeung lapar, kaayaanana jeung kabutuhan.

2: Jabur 37:7-8 - Kudu tetep saméméh PANGERAN jeung ngadagoan sabar pikeun manéhna; Ulah salempang ngeunaan jalma anu makmur dina jalanna, pikeun jalma anu ngalaksanakeun alat-alat jahat!

Yakobus 1:5 Lamun aya di antara aranjeun kurang hikmat, kudu menta ka Allah, anu maparin ka sakumna manusa kalawan murah tur teu ngahina; sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

Yakobus nyorong jalma-jalma anu kurang hikmat pikeun naroskeun éta ka Allah, sabab Anjeunna béréhan masihan éta tanpa ngabantah.

1. Kaagungan Allah: Diajar Narima Hikmah-Na

2. Hikmah Nanya: Ngalarapkeun Yakobus 1:5 dina Kahirupan Urang

1. Yesaya 55: 6-7 - Neangan Gusti bari anjeunna bisa kapanggih; nelepon kana anjeunna bari anjeunna deukeut; hayu nu jahat forsake jalan na, jeung lalaki unrighteous pikiran-Na; hayu anjeunna balik deui ka Gusti, yén manéhna bisa boga karep ka anjeunna, sarta ka Allah urang, pikeun anjeunna abundantly hampura.

2. paribasa 2: 6-7 - Pikeun Gusti méré hikmah; tina sungut-Na datang pangaweruh jeung pamahaman; anjeunna nyimpen nepi hikmah sora pikeun jejeg; Anjeunna mangrupakeun tameng pikeun jalma anu leumpang dina integritas.

James 1: 6 Tapi hayu anjeunna menta dina iman, euweuh wavering. Pikeun manéhna nu wavereth ibarat ombak laut disetir ku angin jeung tossed.

Petikan ieu nyorong urang pikeun nyuhunkeun pitulung ka Gusti kalayan iman sareng kayakinan, tinimbang gogonjakan sareng diusir.

1. "Hirup Kahirupan Iman sareng Kapastian"

2. "Nolak Godaan pikeun Mamang"

1. Rum 4:17-21 - Iman Abraham kana jangji Allah ieu credited ka anjeunna salaku bener

2. Yesaya 7: 9 - Lamun anjeun teu nangtung teguh dina iman anjeun, anjeun moal nangtung pisan.

Yakobus 1:7 Pikeun eta lalaki ulah mikir yén manéhna bakal nampa nanaon ti Gusti.

Petikan ieu nekenkeun yén Yéhuwa moal masihan nanaon ka jalma anu henteu percanten ka Anjeunna.

1. "Percanten ka Gusti: Sikep Anu Dipikabutuh pikeun Narima Berkah-Na"

2. "Kakuatan Iman: Ngabuka konci Berkah Gusti"

1. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

2. Paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun, sarta ulah lean on pamahaman sorangan. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal nyieun lempeng jalur Anjeun."

Yakobus 1:8 Jalma anu duaan pikiran teu stabil dina sagala cara.

Jalma anu duaan pikiran teu bisa dipercaya dina sagala aspek kahirupanana.

1. Kudu Teguh dina Kayakinan Sadérék, Ulah Pikiran Ganda - Yakobus 1:8

2. Kahirupan Teu Stabil ti Jalma Dua-Pikiran - Yakobus 1: 8

1. paribasa 11: 3 - Integritas tina uprights nungtun aranjeunna, tapi crookedness tina khianat ngancurkeun aranjeunna.

2. Siloka 4:23 - Jaga haté anjeun kalayan sagala vigilance, pikeun ti dinya ngalir springs kahirupan.

Yakobus 1: 9 Hayu dulur anu rendah darajat girang yén anjeunna diluhurkeun.

Petikan éta nyorong urang Kristen pikeun mendakan kabagjaan dina statusna, henteu paduli kumaha rendahna éta.

1. A dina pentingna contentment dina sagala kaayaan.

2. A on kabagjaan kapanggih dina bagian tina komunitas Kristen gedé.

1. Pilipi 4:11-13 - Teu yén kuring nyarita ngeunaan kahayang: pikeun kuring geus diajar, dina kaayaan naon bae Kami, therewith janten eusi.

2. Rum 12: 15-16 - Girang jeung jalma nu ngalakukeun girang, jeung ceurik jeung nu weep. Janten tina pikiran anu sami sareng anu sanés. Pikiran ulah hal luhur, tapi condescend ka lalaki low estate. Ulah jadi bijaksana dina conceits sorangan.

Yakobus 1:10 Tapi anu beunghar, ku sabab anjeunna direndahkeun, sabab sapertos kembang jukut bakal musna.

Jalma beunghar bakal hina, sakumaha kabeungharanna musna gancang sapertos kembang dina jukut.

1. kasombongan tina kabeungharan: Kumaha Sombong bakal ngakibatkeun humility

2. Néangan Kakayaan Sajati: Kateukalan Harta Bumi

1. Siloka 21:20 - "Aya harta berharga jeung minyak di imah wijaksana: tapi hiji foolish man spendeth eta up."

2. Pandita 5: 10-11 - "Saha anu mikanyaah pérak moal wareg ku pérak; atawa anu mikanyaah kaayaanana ku nambahanana: ieu ogé kasombongan. Lamun barang nambahan, maranéhna ngaronjat anu ngahakan aranjeunna: jeung naon gunana aya. ka nu bogana, ngan teu bisa ningali ku panonna?"

Yakobus 1:11 Pikeun panonpoe geus geura-giru risen kalawan panas ngaduruk, tapi eta withereth jukut, sarta kembangana ragrag, sarta rahmat fashion eta binasa: kitu ogé jalma beunghar bakal luntur dina cara-Na.

Petikan nyarioskeun sifat transitory kabeungharan material sareng kumaha éta moal tiasa salamina.

1. "The Transience of Kabeungharan" - Ngajalajah bebeneran Alkitabiah yén kabeungharan materi anu fleeting sarta samentara.

2. "The Impermanence of Riches" - Examining kumaha kabeungharan teu ngajamin kabagjaan langgeng tur minuhan.

1. Mateus 6: 19-20 - "Ulah nyimpen nepi pikeun yourselves harta di bumi, dimana renget jeung keyeng ngancurkeun jeung dimana maling megatkeun di jeung maok, tapi ngumpulkeun pikeun yourselves harta karun di sawarga, dimana teu renget atawa keyeng ngaruksak jeung dimana mana. maling ulah ngabobol jeung maling."

2. Pandita 5:10 - "Saha anu mikanyaah duit pernah boga duit cukup; saha mikanyaah kabeungharan teu pernah puas ku panghasilan na. Ieu teuing euweuh hartina."

Yakobus 1:12 Bagja jalma anu tahan godaan, sabab nalika anjeunna dicoba, anjeunna bakal nampi makuta kahirupan, anu dijangjikeun ku Gusti ka anu nyaah ka Anjeunna.

Petikan ieu nekenkeun pentingna tabah ngaliwatan cobaan sareng godaan supados nampi berkah hirup anu langgeng.

1. "Kaberkahan tina Ketekunan: Kumaha Tahan Cobaan sareng Narima Mahkota Kahirupan"

2. "Ganjaran Anu Dijangjikeun: Kaberkahan Hirup Langgeng Pikeun Jalma Anu Nyaah ka Gusti"

1. Rum 8:17 - Jeung lamun barudak, mangka ahli waris; ahli waris Allah, sareng ahli waris sareng Kristus; lamun kitu jadi nu urang sangsara jeung manéhna, nu urang bisa ogé glorified babarengan.

2. Mateus 5:10-12 - Rahayu jalma anu persecuted demi amal saleh ': pikeun theirs nyaeta Karajaan Sawarga. Bagja anjeun, lamun lalaki bakal revile anjeun, jeung nganiaya anjeun, sarta bakal nyebutkeun sagala rupa jahat ngalawan anjeun falsely, demi Kami. Girang, jeung jadi exceeding bungah: pikeun gede ganjaran anjeun di sawarga.

Yakobus 1:13 Ulah aya anu nyebatkeun nalika anjeunna digoda: Abdi digoda ku Allah, sabab Allah moal tiasa digoda ku anu jahat, sareng anjeunna henteu ngagoda saha waé.

Allah teu ngagoda saha-saha jalma ku nu jahat, sarta salah mun mikir yén Mantenna ngalakukeunana.

1. Nungkulan Godaan Ku Kakuatan Allah

2. Waspada kana Tuduhan Anu Salah Ka Gusti

1. 1 Korinta 10:13 - No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah téh satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun kamampuhan anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur, yén anjeun bisa endure eta.

2. Ibrani 2:18 - Pikeun sabab manéhna sorangan geus sangsara lamun cocoba, manéhna bisa mantuan maranéhanana anu keur cocoba.

Yakobus 1:14 Tapi unggal jalma digoda, nalika anjeunna ditarik ku hawa nafsuna sorangan, sareng digoda.

Masing-masing jalma kagoda nalika kahayangna nyimpang.

1. "Waspada: Ngajaga Diri Ngalawan Godaan"

2. "Bahaya Kahayang Urang Sorangan"

1. Siloka 16:18 - Sombong goeth saméméh karuksakan, jeung hiji sumanget sombong saméméh ragrag.

2. Ibrani 2:18 - Pikeun di yén manéhna sorangan geus ngalaman keur cocoba, manéhna bisa mantuan maranéhanana anu tempted.

Yakobus 1:15 Saterusna lamun hawa geus conceived, éta brings mudik dosa; jeung dosa, lamun geus réngsé, brings mudik maot.

Yakobus ngingetkeun kana akibat tina dosa, nyaéta maot.

1. Bahaya Dosa: Ngartos Konsékuansi tina Pilihan Urang

2. Kakuatan Taat: Manggihan Kahirupan Ngaliwatan Kabeneran

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Paribasa 11:19 - The lalaki sabenerna taqwa attains hirup, tapi saha pursues jahat bakal maot na.

Yakobus 1:16 Ulah lepat, dulur-dulur anu dipikacinta.

petikan:

Yakobus 1:16-17: "Ulah lepat, dulur-dulur anu dipikacinta. Saban kurnia anu hadé sareng anu saé anu sampurna asalna ti luhur, sareng turun ti Rama cahaya, anu teu aya anu robah-robah, sareng henteu aya bayangan anu malik."

Yakobus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun henteu katipu, ngingetkeun yén sagala kurnia anu saé sareng sampurna asalna ti Allah, anu henteu kantos robih.

1. Asih Gusti anu Teu Robah - ngajalajah kumaha asih Gusti henteu kantos goyah sareng kumaha urang tiasa percanten kana kateguhan-Na

2. Kasampurnaan Gusti - ngabahas kumaha sagala kurnia anu saé sareng sampurna asalna ti Gusti sareng kumaha urang kedah syukur kana rahmat sareng rahmat-Na.

1. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén moal maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa nanaon sejenna dina sagala ciptaan, bakal aya. tiasa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

2. Jabur 145: 8-9 - "Gusti teh welas asih jeung welas asih, slow kana anger jeung abounding dina asih steadfast. Gusti téh alus ka sadaya, jeung rahmat-Na ngaliwatan sagala rupa nu geus dijieun."

Yakobus 1:17 Satiap karunia anu sae sareng sagala kurnia anu sampurna asalna ti luhur, sareng turun ti Rama anu terang, anu teu aya panyebaran, atanapi kalangkang tina péngkolan.

Gusti mangrupikeun sumber sadaya karunia anu saé sareng henteu robih.

1: Allah anu masihan sagala kurnia alus tur karakter-Na konsisten tur unchanged.

2: Bungah dina kurnia anu dipaparinkeun ku Gusti ka urang, terang yén Anjeunna mangrupikeun sumber kanyaah sareng rahmat anu teu robih.

1: Malachi 3: 6 "Kanggo Kami PANGERAN, Kami henteu robih; ku sabab éta putra-putra Yakub moal dipupus."

2: Ibrani 13: 8 "Yesus Kristus sami kamari, ayeuna, sareng salamina."

Yakobus 1:18 Tina kersa-Na sorangan, Anjeunna ngalahirkeun urang ku firman bebeneran, yén urang kedah janten jinis anu munggaran pikeun mahluk-Na.

Allah nyiptakeun urang kaluar tina kahayang-Na sorangan jeung jeung bebeneran-Na, jadi bagian kahiji ciptaan-Na.

1: Allah mikahayang urang, sarta kalawan bebeneran-Na geus dijieun urang jadi nu pangheulana ciptaan-Na.

2: Dina asih-Na, Allah milih nyiptakeun urang pikeun jadi anu pangheulana ti mahluk-Na, sarta Anjeunna ngalakukeun kitu jeung bebeneran-Na.

1: Epesus 2:10 - "Kanggo kami workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah hath sateuacan ordained yén urang kudu leumpang di aranjeunna."

2: Kolosa 3:10 - "Jeung geus ditunda lalaki anyar, nu ieu renewed pangaweruh sanggeus gambar anjeunna anu nyiptakeun manéhna."

Yakobus 1:19 Ku sabab kitu, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah.

Petikan ieu nyorong urang langkung seueur ngadangukeun sareng kirang nyarios, sareng ngontrol émosi urang.

1: "Kakuatan Sabar: Diajar Ngadangukeun sareng Ngadalikeun Émosi Urang"

2: "Kaberkahan Ngalambatkeun: Janten Gancang pikeun Ngadenge"

1: Siloka 12:23 - Jalma anu wijaksana nyumputkeun pangaweruh, tapi haté jalma anu bodo medarkeun kabodoan.

2: Yakobus 1: 5 - Lamun aya di antara anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, anu masihan ka sadaya jalma liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna.

Yakobus 1:20 Pikeun murka manusa henteu ngalaksanakeun kabeneran Allah.

Ayat ieu negeskeun yén amarah manusa moal tiasa ngahasilkeun kabeneran Gusti.

1: "Kakuatan Kabeneran: Ngalangkungan Anger"

2: "Jalan pikeun Kasucian: Nungkulan Murka"

1: Epesus 4:31-32 - "Sagala kanyenyerian, ambek-ambekan, ambek-ambekan, gogorowokan, jeung omongan-omongan anu jahat, sing singkirkeun ti aranjeun, jeung sagala kajahatan: Jeung kudu silih asih, sing bageur, silih hampura. , sakumaha Allah ku Kristus geus ngahampura anjeun."

2: Jabur 37: 8 - "Lirén tina amarah, sarta ninggalkeun amarah: ulah fret thyself dina sagala cara pikeun ngalakukeun jahat."

Yakobus 1:21 Ku sabab eta iklas sagala filthiness jeung superfluity naughtiness, sarta nampa kalawan meekness kecap engrafted, anu bisa nyalametkeun jiwa anjeun.

Urang kedah nyingkirkeun diri tina sagala kajahatan sareng kajahatan sareng rendah hati nampi Firman Allah, anu tiasa nyalametkeun jiwa urang.

1. "Kakuatan Firman"

2. "Akibat Najis"

1. Markus 4:24-25 - "Jeung cenah ka aranjeunna, Take heed naon anjeun ngadangu: kalawan naon ukuran ye mete, éta bakal diukur ka anjeun: jeung ka anjeun nu ngadéngé bakal leuwih dibikeun. Pikeun manéhna nu boga, Anjeunna bakal dipasihkeun: sareng anu teu gaduh, ti anjeunna bakal dicandak bahkan anu gaduhna."

2. John 3: 16-17 - "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya, nepi ka Mantenna masrahkeun Putra tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Pikeun Allah teu ngutus Putra-Na ka dunya pikeun ngahukum. dunya; tapi supaya dunya ieu disalametkeun ku anjeunna."

Yakobus 1:22 Tapi sing laksanakeun pangandika, ulah ngadenge wungkul, ngabohongan diri sorangan.

Janten palaku Firman sareng sanés ngan ukur ngadangukeun supados ngahindarkeun panipuan diri.

1. Ulah Ngan Ngadenge Kecap, Ngalakukeun Kecap

2. Nyingkahan Tipu Diri Ngaliwatan Aksi

1. Mateus 7: 24-27 - Sarerea anu hears ieu kecap tina milik sarta nempatkeun kana prakték téh kawas lalaki wijaksana anu ngawangun imahna dina batu.

25 Hujan turun, curuk mancur, angin ngagelebug ngagelebug ka eta imah; tapi teu rubuh, sabab pondasina dina batu.

2. James 4:17 - Lamun saha, lajeng, weruh alus aranjeunna halah ngalakukeun tur henteu ngalakukeun eta, éta dosa pikeun aranjeunna.

Yakobus 1:23 Pikeun anu ngadangukeun pangandika, sanés ngalaksanakeun, anjeunna sapertos jalma anu ningalikeun wajah aslina dina kaca.

Ayat ieu ngabandingkeun jalma anu ngadangukeun firman Allah tapi henteu ngalaksanakeunana sareng jalma anu ningali pantulan dirina dina eunteung.

1. Firman Allah Mangrupa Eunteung Pikeun Jiwa Urang

2. Ningali Diri Urang Dina Firman Allah

1. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti teu aya hukum.

2. James 1:22 - Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves.

Yakobus 1:24 Pikeun anjeunna ningali ka dirina, teras angkat, sareng langsung hilap kumaha anjeunna.

Ayat ieu ngadorong urang pikeun ningali diri urang kalayan jujur sareng ngaku kalemahan urang, supados urang tiasa narékahan pikeun janten jalma anu hadé.

1. Kakuatan Refleksi Diri: Kumaha Jieun Robah Positip dina Kahirupan Urang

2. Ngungkulan Halangan Ngaliwatan Ujian Diri

1. Pilipi 4:8 "Tungtungna, dulur-dulur, naon-naon anu bener, naon-naon anu mulya, naon-naon anu bener, naon-naon anu murni, naon-naon anu aheng, naon-naon anu matak pikagumbiraeun-lamun aya anu alus-alusna atanapi anu dipuji-pikirkeun hal-hal sapertos kitu."

2. Siloka 11:14 "Dimana teu aya pituduh, hiji jalma ragrag, tapi dina kaayaanana counselors aya kaamanan."

Yakobus 1:25 Tapi sing saha anu ningali kana hukum kamerdikaan anu sampurna, sareng terus di dinya, anjeunna sanés ngadangukeun anu hilap, tapi ngalaksanakeun padamelan, ieu jalma bakal rahayu dina kalakuanana.

Jalma anu ningali kana hukum kamerdikaan anu sampurna sareng terus-terusan nuturkeunana, janten migawé pagawéan tibatan ngadangukeun anu hilap, bakal diberkahan dina lampahna.

1. Kaberkahan pikeun Nu Ngalakukeun: Kumaha Mangpaat Mangpaat Nuturkeun Hukum Kamerdikaan Sampurna

2. Ngahontal Kabebasan Sajati Ngaliwatan Ta'at Satia

1. Galata 5: 1 - "Ieu pikeun kabebasan Kristus geus diatur urang bébas. Nangtung teguh, lajeng, sarta ulah ngantep yourselves jadi burdened deui ku yoke perbudakan."

2. Kolosa 3: 23-24 - "Naon bae anu anjeun laksanakeun, damel sareng sadayana haté anjeun, sapertos damel pikeun Gusti, sanés pikeun tuan manusa, sabab anjeun terang yén anjeun bakal nampi warisan ti Gusti salaku ganjaran. nyaéta Gusti Kristus anu anjeun layan."

Yakobus 1:26 Upama aya jelema di antara aranjeun nganggap agama, sarta henteu ngabendung létahna, tapi nipu haténa sorangan, éta agamana téh sia-sia.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan pentingna ngadalikeun létah supados gaduh iman anu leres.

1. Kakuatan Lidah: Kumaha Ngadalikeun Kecap-kecap pikeun Iman Sajati

2. Ngahirupan Agama anu Sajati: Ngabendung Basa

1. Epesus 4:29-31 - Hayu euweuh omongan corrupting kaluar tina mouths Anjeun, tapi ngan sapertos anu alus pikeun ngawangun up, sakumaha fits kasempetan, éta bisa masihan rahmat ka jalma anu ngadéngé.

2. Paribasa 16:23-24 - Jantung jalma wijaksana ngajadikeun ucapanana judicious tur nambahkeun persuasiveness kana biwir-Na. Kecap-kecap anu alus ibarat madu, amis kana jiwa sareng kaséhatan pikeun awak.

Yakobus 1:27 Agama anu murni sareng henteu najis di payuneun Allah Rama Rama, nya éta: Nganjang ka yatim sareng randa dina kasangsaraan, sareng ngajaga dirina henteu kacemar ku dunya.

Agama anu murni nyaéta ngabantosan jalma anu peryogi sareng tetep teu kacemar tina pangaruh dunya.

1. Pentingna Hirup Hirup Suci

2. Kumaha Nulungan Anu Ngabutuhkeun

1. Pilipi 4: 8 - Tungtungna, nadya jeung sadulur, naon anu bener, naon bae anu mulya, naon anu bener, naon murni, naon denok, naon anu muji - lamun nanaon alus atawa praiseworthy - pikir ngeunaan hal saperti.

2. Yesaya 1:17 - Diajar ngalakukeun katuhu; neangan kaadilan. Ngabéla nu ditindes. Candak up ngabalukarkeun bapa yatim; ngabela perkara randa.

Yakobus 2 nyaéta bab kadua Surat Yakobus dina Perjanjian Anyar. Bab ieu museurkeun kana téma iman sareng karya, negeskeun yén iman anu asli dibuktikeun ku lampah anu saleh sareng henteu ngan ukur ku kapercayaan intelektual.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku ngabahas masalah pilih kasih sareng pilih kasih dina komunitas Kristen. Pangarang pisan ngahukum némbongkeun perlakuan preferential ka beunghar bari ngalalaworakeun atawa mistreating nu miskin. Anjeunna ngingetkeun jalma-jalma anu percaya yén kabiasaan sapertos kitu ngalanggar paréntah Allah pikeun mikanyaah ka tatangga sapertos ka diri sorangan (Yakobus 2: 1-9). Iman anu leres henteu nunjukkeun pilih kasih, tapi ngarawat sadayana jalma kalayan sami sareng hormat.

Ayat 2: Dina ayat 10-17, aya tekenan kana hubungan anu teu tiasa dipisahkeun antara iman sareng padamelan. Panulis nyatakeun yén saha waé anu ngajaga sadayana hukum tapi gagal dina hiji waktos janten kaliru ngalanggar sadayana. Manéhna boga pamadegan yén iman tanpa gawé téh paeh, ngabandingkeun kana awak tanpa roh (Yakobus 2:14-17). Iman anu asli ngahasilkeun tindakan nyata anu ngagambarkeun kanyaah sareng kabeneran Allah.

Ayat ka-3: Ti ayat 18 ka hareup, aya tangtangan langsung pikeun jalma-jalma anu ngaku boga iman tapi kurang pagawéan anu cocog. Panulis tangtangan aranjeunna ku nyarios, "Témbongkeun ka abdi iman anjeun sanés tina padamelan anjeun, sareng kuring bakal nunjukkeun ka anjeun iman ku karya kuring" (Yakobus 2: 18b). Manéhna ngagunakeun conto kawas Ibrahim jeung Rahab pikeun ngagambarkeun kumaha laku lampahna némbongkeun kapercayaan maranéhna ka Allah. Kahayang Abraham pikeun nawiskeun Ishak salaku kurban némbongkeun taat aktif na, bari silaturahmi Rahab urang ka mata-mata nembongkeun kapercayaan dirina ka Allah (Yakobus 2:21-26). Petikan ieu negeskeun yén iman anu nyalametkeun anu leres dibuktikeun ku amal soleh tibatan persetujuan intelektual atanapi profesi kosong.

Kasimpulanana, Yakobus 2 nyorot pentingna impartialitas dina komunitas Kristen, ngahukum pilih kasih dumasar kana status duniawi. Éta negeskeun yén iman anu asli teu tiasa dipisahkeun tina lampah anu soleh sareng nyauran jalma-jalma mukmin pikeun nunjukkeun kayakinanna ku cara mikaasih ka batur. Ieu tangtangan jalma anu ngaku boga iman tanpa karya pakait, affirming yén iman nyalametkeun leres dibuktikeun ku ta'at aktip rooted dina kapercayaan ka Allah.

Yakobus 2:1 Dulur-dulur kuring, ulah iman ka Gusti urang Yesus Kristus, Gusti nu Maha Suci, dina hormat jalma.

Yakobus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngalaksanakeun iman tanpa prasangka ka saha waé.

1. "Gusti Nu Maha Suci: Panggero pikeun Iman Tanpa Prasangka"

2. "Ngagungkeun Sadaya Jalma Tanpa Hormat Jalma"

1. 1 Korinta 12:13 - "Kanggo ku hiji Roh urang sadaya dibaptis kana hiji awak, naha urang jadi Yahudi atawa kapir, naha urang jadi beungkeut atawa bebas; sarta geus kabeh dijieun nginum kana hiji Roh."

2. Galata 3:28 - "Aya teu Yahudi atawa Yunani, aya euweuh budak atawa bébas, aya teu jalu atawa bikang: pikeun anjeun sadayana hiji dina Kristus Yesus."

Yakobus 2: 2 Pikeun lamun aya lalaki datang ka pasamoan anjeun lalaki cingcin emas, dina pakean alus, sarta aya ogé datang lalaki goréng dina pakean hina;

Petikan nyarioskeun ngeunaan pilih kasih di antara jalma dumasar kana penampilan luarna.

1. Cinta tatangga anjeun: Paporitisme nyaeta Unacceptable

2. Hirup Out Iman Urang: Nolak Prasangka

1. Lukas 6:31 - Lakukeun ka batur sakumaha anjeun bakal boga aranjeunna ngalakukeun ka anjeun.

2. Galata 5:14 - Pikeun sakabéh hukum geus kaeusi dina ngajaga hiji paréntah ieu: "Cinta tatangga anjeun sakumaha diri."

Yakobus 2:3 Jeung aranjeun hormat ka nu make pakean homo, sarta ngomong ka manéhna, diuk di dieu di tempat alus; jeung ucapkeun ka nu mariskin, nangtung maneh di dinya, atawa diuk di dieu handapeun footstool abdi:

Petikan éta ngeunaan hormat ka jalma jegud sareng teu paduli ka jalma miskin .

1. "Kabeungharan Leres: Telepon pikeun Ngahargaan Sarerea"

2. "Gospel Generosity: Ngahontal ka Anu Ngabutuhkeun"

1. Lukas 14:12-14 , "Lajeng Yesus nyarios ka nu boga imah, 'Lamun anjeun masihan dahar beurang atawa dinner, ulah diondang babaturan anjeun, dulur anjeun atawa baraya anjeun, atawa tatangga anjeun beunghar; lamun ngalakukeun, aranjeunna bisa ngondang anjeun. Sabalikna anjeun bakal dibales. Tapi nalika anjeun ngadamel pesta, ondang anu miskin, anu cacad, anu pincang, anu lolong, sareng anjeun bakal rahayu. Sanaos aranjeunna henteu tiasa ngabales anjeun, anjeun bakal dibales dina kebangkitan jalma-jalma anu soleh. .'"

2. Mateus 25:34-36, "Salajengna Raja bakal nyarios ka anu aya di katuhu-Na, 'Hayu, anjeun anu diberkahan ku Rama Kami, warisan anjeun, Karajaan anu disiapkeun pikeun anjeun ti saprak nyiptakeun dunya. Kami lapar sareng anjeun masihan kuring tuang, kuring haus sareng anjeun masihan kuring nginum, kuring muhrim sareng anjeun ngajak kuring asup, kuring peryogi baju sareng anjeun ngagemkeun kuring, kuring gering sareng anjeun ngarawat kuring, di panjara sareng anjeun sumping ka kuring.'"

Yakobus 2:4 Naha aranjeun henteu ngabeda-bedakeun diri sorangan, sarta geus jadi hakim tina pikiran jahat?

Petikan ieu nyarioskeun bahaya pikeun ngahukum sareng munafik.

1: Ulah Gancang Ngahukum

2: Kudu rendah haté di payuneun Allah

1: Mateus 7: 1-5 - "Ulah nangtoskeun, nu jadi teu judged. Pikeun jeung judgment Anjeun ngucapkeun anjeun bakal judged, sarta kalawan ukuran Anjeun make eta bakal diukur ka anjeun."

2: Rum 2: 1-3 - "Ku sabab eta anjeun teu boga alesan, O man, unggal salah sahiji anjeun anu judges. Pikeun dina ngalirkeun judgment on sejen anjeun ngahukum diri, sabab anjeun, hakim, latihan hal pisan sarua."

Yakobus 2:5 Dangukeun, dulur-dulur anu dipikacinta, Naha Allah henteu milih jalma-jalma miskin di dunya ieu anu beunghar ku iman, sareng ahli waris karajaan anu parantos dijangjikeun ka jalma-jalma anu nyaah ka Anjeunna?

Allah geus milih ngaberkahan nu miskin ku iman sarta geus jangji aranjeunna hiji tempat di karajaan-Na lamun maranéhna cinta ka Anjeunna.

1. Henteu masalah stasiun anjeun dina kahirupan, cinta Allah sadia pikeun sakabéh anu cinta ka Anjeunna.

2. Urang kabeh sarua dina panon Allah jeung Anjeunna ganjaran jalma anu cinta ka Anjeunna.

1. Galata 3:26-29 - Pikeun dina Kristus Yesus anjeun sadaya putra Allah, ngaliwatan iman.

2. 1 John 4: 7-11 - tercinta, hayu urang silih pikanyaah, pikeun cinta téh ti Allah, jeung sakur mikanyaah geus dilahirkeun Allah jeung nyaho Allah.

Yakobus 2:6 Tapi maraneh geus ngahina ka nu miskin. Naha jalma-jalma beunghar henteu ngatindes anjeun, sareng narik anjeun sateuacan korsi pengadilan?

Petikan tina Yakobus 2: 6 nyarioskeun ngeunaan kumaha jalma beunghar ngatindas jalma miskin sareng dibawa ka korsi pengadilan.

1. Bahaya Nindas Ka Fakir Miskin: A kana balukar tina nganyeri jeung nganiaya ka nu miskin.

2. Saha Tatangga Kuring? A on tanggung jawab ngubaran marginalized kalawan hormat jeung kahadean.

1. Budalan 22: 21-24 - "Anjeun moal salah a sojourner atawa nindes anjeunna, pikeun anjeun sojourners di tanah Mesir. Anjeun moal mistreat sagala randa atawa anak yatim. Lamun anjeun mistreat aranjeunna, sarta aranjeunna ceurik kaluar. ka kuring, Kuring pasti bakal ngadéngé ceurik maranéhanana, jeung murka mah bakal kaduruk, jeung kuring bakal maéhan anjeun ku pedang, jeung pamajikan anjeun bakal jadi randa jeung barudak anjeun fatherless.

2. Paribasa 31: 8-9 - "Buka sungut anjeun pikeun bisu, pikeun hak sakabeh jalma anu malarat. Buka sungut anjeun, nangtoskeun righteously, membela hak nu miskin jeung malarat."

Yakobus 2:7 Naha aranjeunna henteu ngahina ngaran anu pantes ku anjeun disebat?

Petikan éta mangrupikeun peringatan pikeun nyebatkeun nami Gusti anu ku urang Kristen disebat.

1. "Kakuatan Ngaran: Naha Urang Kudu Hormat Ngaran Allah"

2. "Berkah tina Ngaran: Kumaha Urang Bisa Ngahormatan Ngaran Allah"

1. Yesaya 42: 8 - "Kami Gusti; éta nami abdi; kamulyaan abdi teu masihan ka nu lian, atawa pujian abdi ka brahala ukiran."

2. Epesus 3:14-15 - "Ku sabab kitu kuring sujud ka Rama, ti saha unggal kulawarga di sawarga jeung di bumi ieu ngaranna."

Yakobus 2:8 Upami anjeun nedunan hukum karajaan numutkeun Kitab Suci, "Anjeun kedah nyaah ka batur sapertos ka diri anjeun sorangan, anjeun leres-leres ngalakukeunana."

Yakobus nyorong urang pikeun ngalaksanakeun hukum karajaan numutkeun Kitab Suci nyaéta nyaah ka tatangga sapertos ka diri urang sorangan.

1. Kakuatan Asih: Kumaha Asih Ka Tatangga Sapertos Diri Urang

2. The Royal Law of Love: Naon Kitab Suci Nyaritakeun Urang Ngeunaan Asih Tatangga Urang

1. 1 Yohanes 4:7-12

2. Markus 12:28-31

Yakobus 2:9 Tapi upami anjeun nganggap jalma-jalma, anjeun ngalakukeun dosa, sareng diyakinkeun ku Toret salaku ngalanggar.

Hormat ka jalma-jalma henteu kedah nyababkeun dosa, upami henteu, hukumna bakal dilanggar.

1. Hormat Dulur Sakur Status Sosial

2. Silih Asih jeung Nurut kana Hukum

1. Epesus 6:9 - Jeung juragan, perlakukan budak anjeun dina cara nu sarua. Ulah ngancam aranjeunna, sabab anjeun terang yén anjeunna anu duanana Master maranéhanana jeung anjeun aya di sawarga, sarta teu aya pilih kasih ka anjeunna.

2. Mateus 22:37-39 - Yesus ngawaler: "'Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.' Ieu parentah kahiji jeung greatest. Sareng anu kadua sapertos kieu: 'Nyaah ka tatangga sapertos ka diri anjeun sorangan.'

Yakobus 2:10 Pikeun sing saha anu ngajaga sakabeh hukum, tapi nyinggung dina hiji titik, anjeunna kaliru ka sadayana.

Sakabeh hukum kudu diteundeun dina urutan tetep kaliru; ragrag pondok dina hiji titik hartina kasalahan pikeun sakabéh titik.

1. "Standar Sampurna: Ngajaga Sakabeh Hukum"

2. "Ngahontal Kabeneran: Narékahan pikeun Kasampurnaan"

1. Mateus 5:48 - "Kudu jadi sampurna, sakumaha Rama anjeun nu di sawarga sampurna."

2. Galata 3: 10-11 - "Kanggo saloba anu aya dina karya hukum anu aya dina kutuk: sabab geus ditulis, dilaknat téh unggal jalma anu nuluykeun sagala hal anu ditulis dina kitab hukum. Pikeun ngalakukeun eta. Tapi teu saurang ogé anu diyakinkeun ku Toret di payuneun Allah, éta bukti: pikeun, Anu adil bakal hirup ku iman ".

Yakobus 2:11 Pikeun anjeunna anu ngadawuh, Ulah zinah, ceuk ogé, Ulah maehan. Ayeuna upami anjeun henteu ngalakukeun zinah, tapi upami anjeun maéhan, anjeun parantos ngalanggar hukum.

Petikan ieu ngajelaskeun yén henteu cekap henteu zinah, tapi urang ogé henteu kedah maehan supados tetep soleh.

1. "Hirup Soleh: Ngajauhan Zina jeung Rajapati"

2. "Hukum Allah: Taat kana Sapuluh Paréntah"

1. Budalan 20:13 - "Thou shalt teu maehan."

2. Mateus 5: 27-28 - "Anjeun geus ngadéngé yén ieu ceuk urang baheula, Anjeun teu kudu zinah: Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, yén saha-saha-saha lookes on awéwé nepi ka nafsu sanggeus dirina geus zinah jeung manehna. geus aya dina haténa."

Yakobus 2:12 Saur maraneh, kitu deui, sakumaha anu bakal dihukum ku hukum kamerdikaan.

Urang Kristen kedah hirupna nurutkeun hukum kamerdikaan, nyarios sareng ngalaksanakeun cara anu bakal dihukum ku hukum éta.

1. Hukum Kamerdikaan: Hirup Hirup nurutan Pangersa Allah

2. Judgment of Liberty: Nyieun Pilihan Saleh dina Kahirupan

1. Lukas 6:46 Ku naon aranjeun nyebat abdi, Gusti, Gusti, sareng henteu ngalakukeun hal-hal anu dicarioskeun ku abdi?

2. Rum 8: 1-2 Aya kituna ayeuna euweuh condemnation pikeun jalma anu aya dina Kristus Yesus, sabab ngaliwatan Kristus Yesus hukum Roh kahirupan dibébaskeun kuring tina hukum dosa jeung maot.

James 2:13 Pikeun manéhna bakal boga judgment tanpa mercy, nu hath shewed no mercy; jeung rahmat rejoiceth ngalawan judgment.

Ayat ieu nyarioskeun ngeunaan hukuman sareng welas asih Gusti: jalma anu mikawelas ka batur bakal dipikawelas ku Gusti, sedengkeun anu henteu mikawelas moal nampi rahmat.

1. "Hirup Kahirupan Welas Asih: Kakuatan Panghampura"

2. "Kaasih sareng Kaadilan Gusti: Kasaimbangan Kaasih sareng Kabeneran"

1. Mika 6: 8 "Anjeunna geus bébéja anjeun, O man, naon alus; sarta naon anu PANGERAN merlukeun anjeun tapi ngalakukeun kaadilan, jeung cinta kahadean, sarta leumpang humbly kalawan Allah anjeun?"

2. Epesus 2: 4-5 "Tapi Allah, anu beunghar ku rahmat, kusabab asih anu hébat anu anjeunna asih ka urang, sanaos urang maot dina kasalahan urang, ngajantenkeun urang hirup babarengan sareng Kristus - ku rahmat anjeun parantos disalametkeun. ."

Yakobus 2:14 Naon gunana, dulur-dulur, najan jalma nyebutkeun boga iman, tapi teu boga pagawean? Naha iman tiasa nyalametkeun anjeunna?

James naroskeun naon gunana iman upami henteu dibarengan ku lampah.

1) Iman tanpa amal maot, 2) Lampah urang nunjukkeun iman urang.

1) Rum 10:17 , ”Jadi iman asalna tina ngadéngé, jeung ngadéngé ku pangandika Kristus,” 2) Mateus 7:21-23 , ”Teu sakur anu nyebutkeun ka Kami, ‘Gusti, Gusti,’ bakal asup ka Karajaan Allah. ti sawarga, tapi anu ngalakukeun pangersa Rama Kami anu di sawarga. Dina poe eta loba anu bakal ngomong ka Kami, 'Gusti, Gusti, naha kami henteu nubuat dina ngaran anjeun, jeung ngusir setan ku ngaran anjeun, sarta ngalakukeun. loba mujijat dina ngaran anjeun?' Teras Kami bakal nyatakeun ka aranjeunna, 'Kuring henteu pernah terang ka anjeun; undur ti kuring, anjeun anu ngalanggar hukum.'"

Yakobus 2:15 Lamun dulur sadulur buligir, jeung kakurangan dahareun sapopoé,

Petikan nyarita ngeunaan kabutuhan nyadiakeun keur jalma anu merlukeun.

1. "Hati Welas Asih: Asih sareng Miara Anu Miskin sareng Buta"

2. "Ngalakonan Amal Saé: Ngalaksanakeun Paréntah Yakobus 2:15"

1. Mateus 25: 35-36 - "Kanggo kuring lapar jeung anjeun masihan kuring hal dahar, kuring haus jeung anjeun masihan kuring hal nginum, kuring éta muhrim jeung anjeun diondang kuring di."

2. Yesaya 58:6-7 - “Naha ieu teh lain puasa anu ku Kami dipilih: Leupaskeun beungkeutan kajahatan, Ngabolaykeun kabeungharan anu beurat, Ngabébaskeun nu tertindas, jeung megatkeun unggal jodo? Naha henteu ngabagi roti anjeun sareng anu lapar, sareng anu anjeun bawa ka bumi anjeun anu miskin anu dibuang; Nalika anjeun ningali anu taranjang, anjeun nutupan anjeunna, sareng henteu nyumputkeun diri tina daging anjeun sorangan?"

Yakobus 2:16 Jeung salah sahiji anjeun ngomong ka maranehna, Mangkat dina karapihan, jadi Anjeun warmed jeung kaeusi; sanaos anjeun henteu masihan aranjeunna hal-hal anu peryogi pikeun awak; naon untungna?

Petikan ieu nyorot pentingna nunjukkeun amal sareng kahadean ka anu sanés, sabab ngan ukur ngahayangkeun aranjeunna henteu cekap.

1. "Kado Pangageungna Sadayana: Kaasih"

2. "Kakuatan Kahadean sareng Amal"

1. 1 John 3: 17-18: "Tapi lamun saha boga barang dunya sarta ningali lanceukna merlukeun, acan nutup haténa ngalawan anjeunna, kumaha carana cinta Allah abide di anjeunna? barudak leutik, hayu urang ulah cinta dina kecap atawa omongan tapi dina amal jeung bener."

2. Paribasa 19:17: "Saha anu berehan ka jalma miskin nginjeumkeun ka Gusti, sareng anjeunna bakal ngabales kalakuanana."

Yakobus 2:17 Nya kitu deui iman, lamun teu boga pagawean, tangtu paeh, ngan sorangan.

Iman teu cukup ku sorangan, kudu dibarengan ku lampah sangkan éféktif.

1. "Iman tanpa Karya nyaeta Dead"

2. "Kakuatan Iman dina Aksi"

1. Rum 4: 20-21 - "Anjeunna teu waver ngaliwatan unbelief ngeunaan jangji Allah, tapi ieu strengthened dina iman sarta masihan kamulyaan ka Allah, keur pinuh persuaded yen Allah kagungan kakuatan pikeun ngalakukeun naon anjeunna jangji."

2. James 1:22 - "Ulah saukur ngadangukeun kecap, sarta jadi nipu yourselves. Ngalakukeun naon eta nyebutkeun."

Yakobus 2:18 Leres, aya anu tiasa nyarios, Anjeun gaduh iman, sareng kuring gaduh padamelan: tunjukkeun ka abdi iman anjeun tanpa padamelan anjeun, sareng kuring bakal nunjukkeun ka anjeun iman ku karya kuring.

James tangtangan pamiarsa pikeun ngabuktikeun yén iman téh nyata ku cara nunjukkeun éta ngaliwatan karya.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Laku lampah Urang Nembongkeun Kapercayaan Urang

2. Bukti Iman: Némbongkeun Kapercayaan Urang Ngaliwatan Kalakuan Urang

1. Rum 10:17 - Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus.

2. Epesus 2: 8-10 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast. Pikeun urang téh workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun beforehand, nu urang kudu leumpang di antarana.

James 2:19 Anjeun percaya yen aya hiji Allah; Anjeun ngalakukeun ogé: setan ogé percaya, sareng ngageter.

Percaya ka hiji Allah téh muji, tapi teu cukup pikeun nyalametkeun hiji jalma tina akibat tina dosa.

1: Urang kedah iman ka Yesus sareng pupusna sareng kebangkitan-Na upami urang hoyong disalametkeun.

2: Urang kudu ningali saluareun ngan percanten ka Allah jeung hirup kaluar iman urang dina cara urang hirup urang.

1: Rum 10:9 - Lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

2: Epesus 2:8-9 - Pikeun ku rahmat anu disalametkeun ku iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

Yakobus 2:20 Tapi naha anjeun bakal terang, oh manusa, yén iman tanpa amal nyaéta maot?

Yakobus 2:20 ngajarkeun yén iman tanpa pagawéan anu cocog henteu aya gunana.

1. "Hirup Iman anjeun: Kumaha Karya anjeun ngagambarkeun Kapercayaan anjeun"

2. "Pentingna Hubungan Antara Iman sareng Aksi"

1. Mateus 7:16-20 (Anjeun bakal mikawanoh aranjeunna tina buahna)

2. Kolosa 1:9-11 (Leumpangna pantes pikeun Gusti, pinuh nyenangkeun Mantenna, ngahasilkeun buah dina unggal padamelan anu hadé)

Yakobus 2:21 Naha Abraham bapa urang henteu dibenerkeun ku padamelan, nalika anjeunna masihan Ishak putrana kana altar?

Petikan ieu ngabahas kumaha Ibrahim diyakinkeun ku karyana nalika anjeunna nawiskeun putrana Ishak dina altar.

1: Lampah urang nyarios langkung keras tibatan kecap.

2: Iman jeung ta’at Ibrahim ka Allah dibuktikeun ku karya-karyana.

1: Ibrani 11: 17-19 - Ku iman Abraham, nalika anjeunna diuji, nawiskeun Ishak, sareng anjeunna anu parantos nampi jangji, nawiskeun putra tunggalna.

2: Kajadian 22:1-18 - Abraham taat ka PANGERAN sarta ngalaksanakeun kurban Ishak putrana.

Yakobus 2:22 Naha anjeun ningali kumaha iman didamel sareng karyana, sareng ku padamelan iman janten sampurna?

Yakobus 2:22 ngajarkeun yén iman jeung gawé gawé bareng: iman jadi sampurna lamun dibarengan ku karya alus.

1. "Iman jeung Karya: Gawé Babarengan pikeun Kasampurnaan"

2. "Kakuatan Aksi Satia"

1. Rum 4: 20-21 - "No unbelief dijieun anjeunna waver ngeunaan jangji Allah, tapi anjeunna tumuwuh kuat iman-Na sakumaha anjeunna masihan kamulyaan ka Allah, pinuh yakin yen Allah bisa ngalakukeun naon anjeunna geus jangji."

2. Ibrani 11: 17-19 - "Ku iman Abraham, nalika anjeunna diuji, kurban up Ishak, sarta anjeunna anu geus narima jangji éta dina polah maturan nepi putra hiji-hijina, ngeunaan saha ieu ceuk, 'Ngaliwatan Isaac. turunan maneh kudu dingaranan.' Anjeunna nganggap yen Allah malah sanggup ngahudangkeun Anjeunna tina maot, anu, sacara kiasan, anjeunna nampi deui."

Yakobus 2:23 Jeung laksana Kitab Suci anu nyebutkeun, "Ibrahim percaya ka Allah, sarta eta imputed ka anjeunna pikeun kabeneran, sarta anjeunna disebut Sobat Allah."

Ibrahim dipasihan kabeneran ku Allah nalika anjeunna percaya ka Anjeunna, sareng dipasihan gelar "Sahabat Allah".

1. Kakuatan Iman: Hiji Studi Hubungan Ibrahim jeung Allah

2. Ngaberkahan Kabeneran: Ngartos Kaasih Allah ka Ibrahim

1. Kajadian 15:6 - Sarta anjeunna percanten ka PANGERAN; sarta anjeunna diitung ka anjeunna pikeun amal saleh.

2. Yesaya 41: 8 - Tapi thou Israel, abdi abdi, Yakub saha Kuring geus dipilih, cikal Ibrahim sobat abdi.

Yakobus 2:24 Ku sabab kitu, anjeun tiasa ningali yén jalma-jalma dibenerkeun ku padamelan, sanés ku iman wungkul.

Yakobus ngajarkeun yén kasalametan dimeunangkeun ku pagawéan anu saé sanés iman waé.

1. Peryogikeun Karya Hadé Pikeun Ngahontal Kasalametan

2. Pentingna Iman jeung Karya

1. Rum 2:13 - "Kanggo éta lain hearers hukum anu bener di payuneun Allah, tapi nu doers hukum anu bakal diyakinkeun."

2. Epesus 2:10 - "Kanggo kami workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun beforehand, urang kudu leumpang di aranjeunna."

Yakobus 2:25 Kitu ogé, naha Rahab éta palacuran dibenerkeun ku pagawéan, nalika anjeunna nampi utusan-utusan sareng ngintun aranjeunna ka jalan anu sanés?

Rahab palacuran éta diyakinkeun ku karyana nalika ngajaga utusan Allah.

1. Iman tanpa gawé téh paeh

2. Pentingna nyandak tindakan

1. Ibrani 11:31 - "Ku iman Rahab palacuran teu binasa jeung jalma anu henteu patuh, sabab manehna geus dibikeun wilujeng sumping ramah ka spies."

2. Mateus 25: 35-36 - "Kanggo kuring lapar jeung anjeun masihan kuring hal dahar, kuring haus jeung anjeun masihan kuring hal nginum, kuring éta muhrim jeung anjeun diondang kuring di."

Yakobus 2:26 Pikeun sakumaha awak tanpa roh maot, kitu ogé iman tanpa gawé ogé maot.

Iman tanpa amal bakal maot, sapertos awak tanpa roh maot.

1. "Kakuatan Iman sareng Karya"

2. "Kabutuhan Iman sareng Karya"

1. Imamat 19:18, ”Maneh kudu nyaah ka batur saperti ka diri sorangan”

2. Rum 12:10, "Kaasih silih pikanyaah ku duduluran; silih ajenan dina ngahargaan."

Yakobus 3 nyaéta bab katilu tina Surat Yakobus dina Perjanjian Anyar. Bab ieu utamana museurkeun kana kakuatan jeung pentingna ngadalikeun ucapan hiji, panyorot poténsi ngarugikeun disababkeun ku hiji létah untamed.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku ngingetkeun jalma-jalma mukmin ngeunaan tanggung jawab sareng pangaruh anu aya dina janten guru atanapi pamimpin dina komunitas Kristen. Panulis nekenkeun yén jalma anu ngajar bakal dihukum kalayan langkung ketat, sabab kecap-kecapna beurat sareng mangaruhan batur (Yakobus 3: 1-2). Anjeunna lajeng ngagunakeun imagery vivid pikeun ngagambarkeun kumaha saeutik leutik bisa ngadalikeun kuda, setir leutik bisa steering kapal badag, sarta ogé, basa leutik bisa boga épék signifikan. Létah digambarkeun sabagé seuneu anu bisa ngaduruk sakabéh leuweung (Yakobus 3:3-6).

Alinea 2: Dina ayat 7-12, aya eksplorasi sifat kontradiktif tina omongan manusa. Panulis highlights kumaha manusa geus ngalilindeuk jeung domesticated rupa sato tapi berjuang pikeun ngalilindeuk basa sorangan. Anjeunna nunjukkeun yén tina sungut anu sami sumping berkah sareng kutukan, anu henteu kedah kitu (Yakobus 3: 9-10). Anjeunna ngabandingkeun inconsistency ieu cai tawar jeung saltwater ngalir ti spring sarua atawa anjir ngahasilkeun olives atawa grapevines ngahasilkeun anjir. Inconsistencies sapertos nembongkeun kakurangan hikmah.

Ayat ka-3: Ti ayat 13 ka hareup, aya tinekanan kana hikmah sajati anu dibuktikeun ku kalakuan anu hadé tibatan kecap-kecap kosong. Panulis ngabedakeun antara hikmah earthly dicirikeun ku jealousy, ambisi egois, jeung gangguan versus hikmah sawarga dicirikeun ku purity, peaceableness, gentleness, reasonableness, mercy, impartiality, jeung ikhlas (James 3:14-18). Kawijaksanaan anu leres nyababkeun hirup anu soleh sareng ngahasilkeun buah anu hadé dina hubungan sareng batur.

Kasimpulanana, Yakobus 3 nyorot kakuatan ucapan sareng poténsina pikeun cilaka sareng berkah. Éta ngingetkeun yén henteu ngagunakeun basa urang sacara teu ati-ati atanapi ngarusak tapi ngadorong jalma-jalma anu percaya pikeun ngontrol diri kana omonganana. Ieu nekenkeun yen hikmah sabenerna wangsit ngaliwatan kabiasaan konsisten ditandaan ku humility jeung bener tinimbang kecap kosong atawa ambisi duniawi. Pamustunganana éta nyauran jalma-jalma mukmin pikeun ngudag hikmah sawarga anu ngabina hubungan damai dumasar kana kasucian, lemah lembut, sareng welas asih bari ngahindarkeun rasa timburu, mentingkeun diri, sareng kalakuan anu teu teratur.

Yakobus 3: 1 Dulur-dulur kuring, ulah seueur guru, terang yén urang bakal nampi hukuman anu langkung ageung.

Petikan ieu ngingetkeun pikeun gancang teuing nyandak pangajaran atanapi kalungguhan anu utami, sabab éta tiasa ngabuka urang pikeun kaputusan anu langkung ageung.

1. Jadi pamingpin dina palayanan Yéhuwa teu matak dianggap enteng.

2. Urang kedah ngadeukeutan kapamimpinan dina palayanan Yéhuwa kalayan rendah haté sareng ati-ati.

1. Mateus 23: 8-10 - "Tapi ulah disebut Rabi: pikeun hiji Guru anjeun, nya eta Kristus; jeung sakabeh anjeun duduluran. Jeung ulah nyebut saha bapana anjeun di bumi: pikeun hiji Rama anjeun, nu di sawarga. Ulah disebut juragan: sabab hiji Guru anjeun, nya eta Kristus."

2. 1 Peter 5: 2-3 - "Gebang domba Allah anu aya di antara anjeun, nyandak pangawasan eta, teu ku konstrain, tapi willingly; teu keur untung kotor, tapi tina pikiran siap; Sanes salaku lord leuwih Allah. warisan, tapi janten conto pikeun domba."

Yakobus 3:2 Pikeun dina loba hal urang nyinggung sagala. Upami aya jalma anu henteu nyinggung ku kecap, éta ogé jalma anu sampurna, sareng tiasa ogé ngahalangan sakujur awak.

Urang sadaya ngalakukeun kasalahan, tapi manusa sampurna tiasa ngontrol sakujur awakna.

1. "Kakuatan Kontrol Diri"

2. "Manusia Sampurna"

1. Galata 5: 22-23 - "Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, gentleness, timer kontrol; ngalawan hal saperti euweuh hukum."

2. paribasa 16:32 - "Saha anu slow kana anger leuwih hade tinimbang perkasa, sarta anjeunna anu aturan sumanget-Na ti anjeunna anu nyokot kota."

Yakobus 3:3 Behold, kami nempatkeun bit dina sungut kuda 'supaya maranéhna bisa nurut kami; jeung urang balikkeun sakuliah awak maranéhanana.

Yakobus 3:3 ngagambarkeun kumaha manusa bisa ngadalikeun kuda ku cara maké bit pikeun matuh.

1) Kakuatan Taat: Kumaha carana taat tur dikawasa ku Allah

2) Kakuatan Pasrah: Diajar tunduk kana pangersa Allah

1) Siloka 16: 9 - "Dina haténa manusa ngarencanakeun jalanna, tapi Gusti netepkeun léngkah-léngkahna."

2) Mateus 6:33 - "Tapi neangan heula karajaan-Na jeung kaadilan-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal dibikeun ka anjeun ogé."

Yakobus 3:4 Tingali ogé kapal-kapal anu najan ageung pisan sareng didorong ku angin anu ganas, tapi dibalikkeun ku kemudi anu alit, dimana waé anu dipikahoyong ku gupernur.

Petikan ieu nekenkeun kakuatan kakuatan leutik pikeun mindahkeun objék hébat, kayaning kapal, ku ngadalikeun arah angin.

1. Kakuatan Aksi Leutik di Dunya Besar

2. Kumaha Abah Angin Parobahan

1. Paribasa 21: 5 - The rencana tina getol ngakibatkeun pasti kana kaayaanana, tapi unggal saha rusuh datangna ngan ka kamiskinan.

2. Mateus 17:20 - Anjeunna ngadawuh ka aranjeunna,? 쏝 sabab iman saeutik anjeun. Satemenna, Kami nyebutkeun ka anjeun, lamun boga iman kawas siki mustard, anjeun bakal nyebutkeun ka gunung ieu, ? 쁌 Ove ti dieu ka ditu,??sarta bakal pindah, jeung moal aya nu mustahil pikeun anjeun.??

Yakobus 3:5 Nya kitu deui létah téh mangrupa anggota anu leutik, sarta ngagung-ngagungkeun hal-hal anu gedé. Behold, kumaha hébat masalah seuneu saeutik kindleth!

Létah téh bagian leutik tina awak, tapi bisa ngabalukarkeun karuksakan hébat. Seuneu leutik tiasa nyiptakeun seuneu anu ageung.

1. Kakuatan Lidah - Kumaha kecap urang bisa ngabalukarkeun karuksakan hébat

2. The Little Seuneu - A katingal kumaha a narik leutik bisa nyieun hiji blaze badag

1. Yakobus 1:26 - Lamun saha nyangka manéhna agama jeung teu bridle létah tapi deceives haténa, agama jalma ieu sia.

2. Siloka 18:21 - Maot jeung hirup aya dina kakawasaan létah, jeung jalma anu mikanyaah eta bakal ngahakan bungbuahan na.

James 3: 6 Jeung létah téh seuneu, a dunya iniquity: kitu ogé létah diantara anggota urang, eta defilets sakabeh awak, jeung setttets on seuneu kursus alam; jeung eta dihurungkeun seuneu naraka.

Létah mangrupa kakuatan anu kuat anu bisa ngaruksak jeung najis sakujur awak, sarta dibakar ku naraka.

1. Kakuatan Kecap Urang - Kumaha létah bisa dipaké pikeun alus atawa jahat

2. Seuneu ti Naraka - kakuatan destructive dosa

1. Siloka 18:21 - Maot jeung hirup aya dina kakawasaan létah

2. Epesus 4:29 - Hayu euweuh komunikasi ngaruksak lumangsung kaluar tina sungut anjeun

Yakobus 3:7 Sabab sagala rupa sasatoan, manuk, oray, jeung mahluk-mahluk di laut, geus ngalilindeuk jeung geus ngalilindeuk ku manusa.

Umat manusa nunjukkeun kamampuan pikeun ngalilindeuk sato galak, manuk, sareng mahluk laut.

1. The Power of Taming: Hiji Palajaran ti Alam

2. Berkah Domestikasi: Ngajalajah Poténsi Urang

1. paribasa 16:32 - Anjeunna anu slow kana anger leuwih hade tinimbang perkasa, sarta anjeunna anu aturan sumanget-Na ti anjeunna anu nyokot kota.

2. Rum 8:14 - Pikeun maranéhanana anu dipingpin ku Roh Allah teh barudak Allah.

Yakobus 3:8 Tapi létah teu aya anu bisa ngalilindeuk; eta teh jahat anu teu kaurus, pinuh ku racun anu ngabahayakeun.

Létah téh untamable sarta mangrupakeun sumber jahat jeung karuksakan.

1. Kakuatan Kecap Anjeun: Ngartos Dampak Basa Urang

2. Nyicingan Lidah: Hiji Ujian Kakuatan Kecap Urang

1. Siloka 18:21 - Maot jeung hirup aya dina kakawasaan létah.

2. Pandita 5: 2 - Ulah jadi baruntus jeung sungut anjeun, sarta ulah ngantep haté anjeun utter nanaon hastily saméméh Allah.

Yakobus 3:9 Ku kituna urang ngaberkahan ka Allah, malah Rama; jeung therewith kutukan urang lalaki, nu dijieun nurutkeun similitud Allah.

Petikan dina Yakobus 3: 9 nyarioskeun kumaha urang kedah ngaberkahan ka Allah sareng henteu ngalaknat jalma-jalma, anu diciptakeun dina gambar Allah.

1: Urang sadayana kedah narékahan pikeun nunjukkeun kanyaah Allah ka batur, henteu paduli bédana urang, sabab urang sadayana diciptakeun dina gambar-Na.

2: Urang kudu ngagunakeun létah pikeun némbongkeun kanyaah jeung muji sukur ka Allah, tinimbang ngagunakeun basa pikeun ngutuk jalma.

1: Epesus 4:29 - Ulah aya omongan kotor kaluar tina sungut anjeun, tapi nu alus pikeun pamakéan edifying, yén éta bisa ngawula rahmat ka listeners.

2: Kolosa 3: 8-10 - Tapi ayeuna anjeun ogé nyabut sadayana ieu; amarah, murka, niat jahat, pitenah, komunikasi kotor kaluar tina sungut anjeun.

Yakobus 3:10 Tina sungut anu sami kaluar berkah sareng kutukan. Dulur-dulur, hal-hal ieu henteu kedah kitu.

Yakobus ngingetkeun yén urang henteu kedah nyarios berkah sareng kutukan tina sungut anu sami.

1. Kakuatan Kecap Urang: Ngadalikeun Basa Urang

2. Berkah atawa Cursing: Hirup Out James 3:10

1. Epesus 4:29 - ? 쏬 et euweuh omongan corrupting kaluar tina sungut anjeun, tapi ngan anu hade pikeun ngawangun, sakumaha fits kasempetan, nu bisa mere rahmat ka jalma anu ngadangu.??

2. Siloka 18:21 - ? 쏡 eath jeung kahirupan aya dina kakawasaan létah, sarta jalma anu mikanyaah eta bakal ngahakan buah na.??

Yakobus 3:11 Naha aya cai mancur dina tempat anu sami, cai amis sareng pait?

Yakobus 3:11 naroskeun naha cai mancur tiasa ngahasilkeun cai amis sareng pait ti tempat anu sami.

1. "Kakuatan Kecap Urang: Refleksi kana Yakobus 3:11"

2. "Amis sareng Pait Hirup: Ngajalajah Yakobus 3:11"

1. Siloka 16:24 - "Kecap pikaresepeun téh kawas honeycomb, rasa amis kana jiwa jeung kaséhatan ka tulang."

2. Yesaya 5:20 - "Woe ka jalma anu nelepon jahat alus jeung alus jahat, anu nempatkeun gelap pikeun caang jeung caang pikeun gelap, anu nempatkeun pait pikeun amis jeung amis pikeun pait!"

Yakobus 3:12 Naha tangkal kondang, dulur-dulur kuring, tiasa ngahasilkeun buah zaitun? boh anggur, buah ara? jadi teu bisa cai mancur boh ngahasilkeun cai asin jeung seger.

Mustahil pikeun hiji hal ngahasilkeun dua hal anu sabalikna dina waktos anu sami.

1. "The Unreality of Expecting Opposites"

2. "Kakuatan Kompromi"

1. Lukas 6:37-38 "Ulah nangtoskeun, sareng anjeun moal dihukum: ulah ngahukum, sareng anjeun moal dihukum: ngahampura, sareng anjeun bakal dihampura."

2. Galata 5:22-23 "Tapi buah Roh nya éta cinta, kabagjaan, katengtreman, longsuffering, gentleness, kahadean, iman, meekness, temperance: ngalawan misalna euweuh hukum."

Yakobus 3:13 Saha jalma anu wijaksana sareng beunghar ku pangaweruh di antara anjeun? hayu anjeunna nembongkeun kaluar tina paguneman alus karyana kalawan meekness hikmah.

Hikmah jeung pangaweruh kudu ditembongkeun ngaliwatan karya alus tur gentleness.

1. Hikmah tina Gawé Hadé

2. Hirup Kahirupan Pangaweruh jeung Lelembutan

1. Siloka 16: 22-24 - "Akal budi mangrupakeun mancur kahirupan pikeun jalma nu boga eta, tapi instruksi fools nyaeta kabodoan. Haté wijaksana instructs sungut-Na jeung nambahkeun persuasiveness kana biwir-Na. Kecap pikaresepeun téh mangrupa honeycomb, amis kana jiwa jeung penyembuhan kana tulang."

2. Pilipi 2: 14-15 - "Lakukeun sagala hal tanpa grumbling atanapi disputing, nu bisa jadi tanpa cacad jeung polos, barudak Allah tanpa cacad di satengahing generasi bengkok jeung twisted, diantara saha anjeun caang sakumaha lampu di dunya. ."

Yakobus 3:14 Tapi lamun anjeun boga sirik pait jeung pasea dina haté anjeun, ulah sombong, jeung ulah ngabohong ngalawan bebeneran.

Petikan ieu ngingetkeun yén teu ngantep sirik, pasea, sareng bohong aya dina haté.

1. Bahaya Sirik sareng Pasea: Kumaha Ngahindarkeun Godaan Pikeun Ngabandingkeun.

2. Kakuatan Kaleresan: Kumaha Lies Ngancurkeun Hubungan.

1. Siloka 14:30 - A haté sehat nyaéta kahirupan daging: tapi sirik rottenness tina tulang.

2. Rum 12: 14-16 - Ngaberkahan aranjeunna nu persecute anjeun: ngaberkahan, sarta ulah kutukan. Girang jeung nu ngalakukeun girang, jeung ceurik jeung nu wew. Janten tina pikiran anu sami sareng anu sanés. Pikiran ulah hal luhur, tapi condescend ka lalaki low estate. Ulah jadi bijaksana dina conceits sorangan.

Yakobus 3:15 Hikmah ieu henteu turun ti luhur, tapi bumi, sensual, setan.

Petikan ieu ngajelaskeun hikmah earthly salaku sabalikna hikmah ketuhanan, sabab sensual jeung devilish.

1. Waspada Hikmah Bumi

2. Bedana Antara Hikmah Ilahi jeung Earthly

1. Yesaya 55: 8-9 ??? 쏤 atanapi pikiran kuring sanés pikiran anjeun, sareng jalan anjeun ogé jalan kuring, saur Gusti. Sabab sakumaha langit leuwih luhur batan bumi, kitu deui jalan Kami leuwih luhur ti jalan anjeun, jeung pikiran kuring ti pikiran anjeun.??

2. Siloka 3:5-7 ??? 쏷 keyeng di Gusti kalawan sakabeh hate; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku manéhna, sarta manéhna bakal ngarahkeun jalan Anjeun. Ulah jadi wijaksana dina panon sorangan: sieun Gusti, sarta nyingkah ti jahat.??

Yakobus 3:16 Pikeun dimana sirik jeung pasea, aya kabingungan jeung sagala karya jahat.

Ayat ti Yakobus ieu ngajarkeun urang yén nalika sirik sareng konflik aya, huru-hara sareng kajahatan bakal nuturkeun.

1: Ulah ngantep sirik sareng pasea ngaleungitkeun katengtreman hirup anjeun.

2: Gantina sirik, coba pikeun nyugemakeun naon anu dipasihkeun ku Yéhuwa ka anjeun.

1: Siloka 15:17 "Langkung hadé tuangeun tuangeun anu aya kaasih, tibatan anak sapi gendut kalayan kabencian."

2: Pilipi 4: 11-13 "Teu kuring nyarita dina hormat tina kahayang: keur kuring geus diajar, dina kaayaan naon bae Kami, therewith janten eusi. Kuring nyaho duanana kumaha jadi abased, sarta kuring nyaho kumaha abound: unggal di mana jeung dina sagala hal Kami maréntahkeun boh jadi kenyang jeung jadi lapar, boh abound jeung sangsara kabutuhan. Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus nu strengthens kuring.

Yakobus 3:17 Tapi hikmah anu ti luhur mimitina murni, teras damai, lemah lembut, sareng gampang diajak, pinuh ku welas asih sareng buah anu saé, tanpa pilih kasih, sareng tanpa munafik.

Yakobus 3: 17 nyarioskeun yén hikmah ti luhur nyaéta murni, damai, lemah lembut, sareng gampang dipikanyaah, pinuh ku welas asih sareng buah-buahan anu saé, tanpa pilih kasih, sareng tanpa munafik.

1. "Hikmah di Luhur: Leupaskeun Pikasieunan sareng Munafik"

2. "Hirup Kahirupan Karunyaan jeung Buah-Buah Anu Saé"

1. Mateus 7:12 - "Ku alatan éta, sagala hal naon maneh keukeuh yén lalaki kudu ngalakukeun ka anjeun, ngalakukeun ye malah jadi ka aranjeunna: pikeun ieu hukum jeung nabi."

2. John 15:12 - "Ieu parentah Kami, yen maraneh silih pikanyaah, sakumaha Kami geus dipikacinta anjeun."

Yakobus 3:18 Jeung buah kabeneran anu sown dina karapihan maranéhanana anu nyieun karapihan.

Damai mangrupikeun buah kabeneran anu ditaburkeun ku jalma anu komitmen pikeun ngadamel perdamaian.

1. Damai mangrupikeun Pilihan: Kumaha Melak Bibit Kabeneran

2. Kakuatan Kabeneran: Ngamekarkeun Haté Damai

1. Pilipi 4: 4-7 - Girang ka Gusti salawasna; deui kuring bakal nyebutkeun, girang! Hayu gentleness anjeun dipikawanoh ka dulur. Gusti caket. Ulah salempang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2. Rum 12:18 - Mun mungkin, ku kituna sajauh eta gumantung ka anjeun, hirup peaceably jeung sakabeh.

James 4 nyaéta bab kaopat tina Epistle of James dina Perjanjian Anyar. Bab ieu ngabahas rupa-rupa masalah anu aya hubunganana sareng konflik, kahayang duniawi, sareng hinaan di payuneun Allah.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku alamat anu nyababkeun panyabab konflik sareng pasea diantara umat percaya. Panulis ngahubungkeun sengketa ieu kana kahayang egois anu nyababkeun perang dina individu. Anjeunna negeskeun yén nalika jalma-jalma naroskeun hal-hal kalayan motif anu salah atanapi milarian pikeun nyugemakeun kasenangan sorangan, aranjeunna moal nampi naon anu dipénta ti Allah (Yakobus 4:1-3). Panulis ngajurung aranjeunna pikeun nyerahkeun diri ka Gusti, nolak Iblis, sareng ngadeukeutan ka Allah dina tobat.

Ayat 2: Dina ayat 4-10, aya tinekanan kana bahaya sosobatan jeung dunya jeung ajén-inajénna. Pangarang ngingetkeun supaya teu jadi babaturan jeung dunya sabab ngabalukarkeun enmity jeung Allah. Anjeunna highlights yén silaturahim jeung dunya dicirikeun ku zinah spiritual jeung kasatiaan dibagi antara Allah jeung pursuits duniawi (Yakobus 4: 4-6). Gantina, mukmin disebut ngarendahkeun diri saméméh Allah, recognizing kadaulatan-Na jeung néangan rahmat-Na. Aranjeunna didorong pikeun ngabersihkeun panangan tina dosa sareng ngabersihkeun haténa ku cara tobat anu tulus.

Alinea 3: Ti ayat 11 teras, aya fokus pikeun ngahindarkeun sikep ngahukum ka anu sanés. Panulis cautions ngalawan nyarita jahat atawa nangtoskeun sasama mukmin sabab jumlahna rebut peran Allah salaku Hakim (Yakobus 4: 11-12). Anjeunna negeskeun yén ngan ukur hiji anu masihan hukum sareng hakim - Allah nyalira - sareng jalma-jalma mukmin kedah rendah haté ngakuan tempatna salaku manusa anu salah. Maranéhna dijurung supaya ulah sombong ngeunaan rencana nu bakal datang, tapi ngaku gumantungna kana pangersa Allah pikeun kahirupan maranéhanana (Yakobus 4:13-17). Petikan ieu negeskeun kabutuhan rendah diri di payuneun Gusti, nolak hawa nafsu anu nyababkeun konflik, ngahindarkeun silaturahim sareng nilai-nilai duniawi bari milari sauyunan sareng Gusti ku jalan tobat, sareng ngajauhan sikep ngahukum ka batur anu ngakuan pamahaman terbatas urang.

Kasimpulanana, James 4 ngabahas masalah anu aya hubunganana sareng konflik anu timbul tina kahayang egois dina individu. Ieu warns ngalawan pursuing nilai-nilai duniawi jeung nyorong mukmin tinimbang neangan sauyunan jeung Allah ngaliwatan kaluman, lalawanan ka jahat, jeung tobat asli.It cautions ngalawan sikap judgmental ka sasama mukmin bari emphasizing humility saméméh Hakim daulat. tina dosa, sareng ngandelkeun kersa Gusti tinimbang ngagungkeun rencana pribadi.

Yakobus 4:1 Ti mana datangna perang jeung gelut di antara anjeun? Naha aranjeunna henteu sumping, bahkan tina hawa nafsu anjeun anu perang dina anggota anjeun?

Manusa terus-terusan konflik alatan kahayang egois sorangan.

1. Kahayang Egois Nimbulkeun Konflik

2. Biaya Selfishness

1. Yakobus 1: 14-15 "Tapi unggal jalma kagoda nalika diseret ku kahayang jahat sorangan sareng digoda. Lajeng, sanggeus kahayang geus conceived, eta ngalahirkeun dosa; jeung dosa, nalika eta geus full-dipelak. ngalahirkeun maot."

2. Siloka 14:12 "Aya jalan anu katingalina leres, tapi tungtungna nuju kana maot."

Yakobus 4: 2 Aranjeun napsu, tapi teu gaduh: anjeun maehan, sareng hoyong gaduh, sareng teu tiasa nampi: anjeun gelut sareng perang, tapi anjeun henteu gaduh, sabab henteu naroskeun.

Manusa terus-terusan narékahan pikeun minuhan kahayangna, tapi mindeng gagal pikeun ngalakukeunana alatan kurangna menta tulung.

1. Kakuatan Doa: Kumaha Nyuhunkeun Pitulung Bisa Ngahasilkeun

2. Watesan Kahayang Manusa: Manggihan Kasugemaan Dina Nyanghareupan Kahayang Anu Teu Kacumponan

1. Pilipi 4:11-13 - Teu yén kuring nyarita ngeunaan kahayang: pikeun kuring geus diajar, dina kaayaan naon bae Kami, therewith janten eusi. Kuring nyaho boh kumaha jadi abased, sarta kuring nyaho kumaha abound: dimana wae jeung dina sagala hal kuring maréntahkeun boh pinuh jeung jadi lapar, boh abound jeung sangsara kabutuhan.

13 Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ku Kristus anu nguatkeun abdi.

2. Mateus 6:25-34 - Ku sabab kitu kuring nyebutkeun ka anjeun, Candak euweuh pikiran pikeun hirup anjeun, naon anjeun bakal dahar, atawa naon anjeun bakal inuman; atawa acan pikeun awak anjeun, naon anjeun bakal ditunda. Naha hirup henteu langkung ti batan daging, sareng awak tibatan sandang? Behold manuk hawa: keur maranehna teu sow, atawa teu maranehna panén, atawa ngumpulkeun kana lumbung; acan Rama sawarga anjeun feeded aranjeunna. Naha anjeun henteu langkung saé tibatan aranjeunna?

Yakobus 4:3 Aranjeun naroskeun, tapi henteu nampi, sabab naroskeun anu salah, supados anjeun tiasa tuang kana hawa nafsu anjeun.

Urang teu kudu nanya ka Allah pikeun hal-hal nu ngan bakal nyugemakeun kahayang urang sorangan.

1: Urang teu kudu ménta hal-hal anu ngan bakal ngakibatkeun karuksakan urang sorangan.

2: Doa urang kudu museur kana nyiar kahoyong Allah, jeung lain karep sorangan.

1: Pilipi 4: 6-7 - Ulah hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina unggal kaayaan, ku doa jeung petition, kalawan sukur, nampilkeun requests anjeun ka Allah.

2: Yakobus 1: 5 - Lamun aya di antara anjeun lacks hikmah, anjeun kudu ménta Allah, anu masihan generously ka sadaya tanpa manggihan kasalahan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun.

Yakobus 4:4 Aranjeun anu jinah, naha aranjeun teu nyaho yen sosobatan di dunya teh satru jeung Allah? ku kituna sakur anu bakal jadi sobat dunya téh musuh Allah.

Silaturahim jeung dunya téh ngahianat silaturahim jeung Allah. 1: Urang teu kudu ngantep kanyaah urang kana hal-hal dunya ngahalangan urang tina kanyaah ka Allah. 2: Urang teu kudu ngantep kanyaah urang ka dunya jadi ngahalangan hubungan urang jeung Allah. 1: 1 Yohanes 2:15-17, ”Ulah nyaah ka dunya atawa ka nu aya di dunya. Lamun aya jalma mikanyaah dunya, kanyaah Rama teu aya dina manéhna. Sabab sagala nu aya di dunya — kahayang daging jeung kahayang panon jeung kareueus hirup — lain ti Rama tapi ti dunya. Jeung dunya bakal sirna jeung kahayang na, tapi sing saha anu ngalakukeun pangersa Allah tetep salawasna." 2: Rum 12: 2, "Ulah jadi conformed jeung dunya ieu, tapi jadi robah ku pembaharuan pikiran anjeun, yén ku nguji anjeun bisa discern naon kahayang Allah, naon alus, ditarima jeung sampurna."

Yakobus 4: 5 Naha anjeun nyangka yén Kitab Suci nyarioskeun sia-sia, "Roh anu cicing di urang, hoyong sirik?"

Kitab Suci ngingetkeun urang yén sumanget anu hirup di urang hoyong sirik.

1. Diajar ngadalikeun dengki anjeun sarta latihan humility.

2. Ulah kasasar ku kahayang sorangan.

1. Paribasa 14:30 - "A haté dina karapihan mere hirup ka awak, tapi dengki rots tulang."

2. Galata 5: 16-17 - "Tapi kuring nyebutkeun, leumpang ku Roh, jeung anjeun moal gratify kahayang daging. Pikeun kahayang daging anu ngalawan Roh, jeung kahayang Roh anu ngalawan kahayang daging. daging, sabab ieu silih lawan, pikeun nyegah anjeun ngalakukeun hal anu anjeun hoyong laksanakeun."

Yakobus 4:6 Tapi anjeunna masihan langkung rahmat. Ku sabab kitu cenah, Allah nolak jalma reueus, tapi mere rahmat ka nu hina.

Allah masihan rahmat ka nu hina tapi nolak ka nu sombong.

1. Rahmat Gusti: Nangkeup Karendahan Hati sareng Nolak Sombong

2. Kakuatan Humility: Nampi Kurnia Allah tina Rahmat

1. Paribasa 22: 4 - "Humility nyaeta sieun Gusti; gajih na riches jeung ngahargaan jeung kahirupan."

2. 1 Peter 5: 5-6 - "Pakéan yourselves kalawan humility arah karana, pikeun" Allah opposes nu reueus tapi mere rahmat ka nu hina." Ku sabab kitu, rendahkeun diri anjeun dina panangan Allah anu perkasa, supados dina waktos anu pas anjeunna tiasa ngaluhuran anjeun."

Yakobus 4:7 Ku sabab kitu, serahkeun diri ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

Urang kudu nyerah ka Allah jeung nolak Iblis, jeung manéhna bakal ngungsi ti urang.

1. Kakuatan Pasrah: Kumaha Ngalawan Iblis

2. Ngungkulan Godaan: Nurutan Pangersa Allah

1. 1 Peter 5: 8-9 - "Kudu sober-dipikiran; jadi waspada. Musuh anjeun Iblis prowls sabudeureun kawas singa roaring, néangan batur pikeun devour. Nolak anjeunna, teguh dina iman anjeun, nyaho yén jenis sarua sangsara. keur dialaman ku duduluran anjeun di sakuliah dunya."

2. Epesus 6: 10-11 - "Tungtungna, jadi kuat di Gusti jeung dina kakuatan kakuatan-Na. Ditunda sakabeh armor Allah, ku kituna anjeun bisa nangtung ngalawan schemes Iblis."

James 4: 8 Tarik deukeut ka Allah, sarta anjeunna bakal ngadeukeutan ka anjeun. Cleanse leungeun anjeun, ye sinners; jeung purify hate anjeun, ye pikiran ganda.

Deukeut ka Allah sareng Anjeunna bakal caket ka anjeun. Tobat tina dosa anjeun sareng ngamurnikeun motif anjeun.

1: Allah salawasna deukeut, tapi Anjeunna nungguan urang deukeut ka Anjeunna.

2: Mariksa haté anjeun sareng ngajauhan dosa anjeun supados langkung caket ka Allah.

1: Yesaya 55:6 Neangan PANGERAN bari Anjeunna bisa kapanggih; nelepon ka Anjeunna nalika Anjeunna caket.

2: Jabur 32:8 Kami baris ngajurung jeung ngajar anjeun dina jalan anu kudu dilampahkeun; Kuring bakal naséhat anjeun kalayan panon asih kuring dina anjeun.

Yakobus 4: 9 Jadi afflicted, jeung ngungun, jeung ceurik: hayu tawa anjeun robah jadi tunggara, jeung kabagjaan anjeun jadi heavy.

Petikan ieu nyorong urang pikeun mikawanoh mortality urang jeung ngahurungkeun jauh ti kabagjaan jeung seuri kana tunggara jeung duka.

1. "Kakuatan Duka: Ngajauhkeun Kabungahan ka Duka"

2. "Beurat Kematian: Ngagunakeun Kasangsaraan pikeun Fokuskeun Kahirupan Urang"

1. Pandita 3:4 - “Ayeuna waktu ceurik, aya waktuna seuri; aya waktuna keur sedih, aya waktuna nari"

2. Yesaya 61: 3 - "Pikeun ngalipur jalma anu mourned di Sion, Pikeun masihan aranjeunna kageulisan pikeun lebu, The minyak kabagjaan pikeun tunggara, The pakean pujian pikeun sumanget heaviness; Supaya maranehna disebat tangkal kabeneran, anu dipelak ku Gusti, supados Anjeunna dimulyakeun."

Yakobus 4:10 Kudu rendah diri di payuneun Gusti, sareng anjeunna bakal ngangkat anjeun.

Petikan ieu nyorong urang pikeun ngarendahkeun diri ka Gusti supados Anjeunna tiasa ngangkat urang.

1. Kaasih sareng Pituduh Gusti: Kumaha Karendahan Hati Bisa Ngaronjatkeun Iman Urang

2. Manggihan Kakuatan dina Humility: nyerah kana Rencana Allah

1. Mateus 5: 5 - "Bagja anu lemah lembut, pikeun aranjeunna bakal inherit bumi."

2. Jabur 25:9 - "Mantenna nungtun ka nu hina dina naon katuhu jeung ngajarkeun aranjeunna jalan-Na."

Yakobus 4:11 Dulur-dulur, ulah ngomong jahat ka batur. Sing saha anu ngagogoreng dulurna, jeung ngahukum dulurna, ngomongna nu jahat kana hukum, jeung nangtoskeun hukum;

Ulah ngomong goréng silih, sabab ngalanggar hukum.

1. Jaga Lidah Anjeun: Kakuatan Kecap

2. Hirup Hukum Allah: Ngahindarkeun tina Ngahukum

1. Mateus 12: 36-37 "Tapi kuring ngabejaan ka maneh yen dulur kudu masihan akun dina poé judgment pikeun unggal kecap kosong aranjeunna geus diucapkeun. Pikeun ku kecap anjeun anjeun bakal dibebaskeun, sarta ku kecap anjeun bakal dikutuk. .”

2. Epesus 4:29 ”Ulah nepikeun omongan-omongan anu teu hade kaluar tina sungut anjeun, tapi ngan ukur anu mangpaat pikeun ngawangun batur numutkeun pangabutuhna, supaya anu ngaregepkeunana.”

Yakobus 4:12 Aya hiji anu masihan hukum, anu tiasa nyalametkeun sareng ngancurkeun: saha anjeun anu ngahukum anu sanés?

Yakobus ngingetkeun urang yén ngan ukur Allah anu jadi hakim pamungkas sareng urang henteu kedah nyobian ngahukum batur.

1. Gusti mangrupikeun Hakim - Urang kedah milarian ngartos sudut pandang batur tanpa ngahukum.

2. Sombong jeung Humility - Urang kedah ngadeukeutan batur kalawan humility, recognizing yén ngan Allah bisa nangtoskeun.

1. Rum 14: 10-13 - Masing-masing urang bakal masihan akun ngeunaan diri urang ka Allah.

2. Mateus 7:1-5 - Ulah nangtoskeun batur, pikeun ngan Allah bisa nangtoskeun.

Yakobus 4:13 Hayu ayeuna, anjeun anu nyebutkeun, Poe ieu atawa isukan urang bakal indit ka kota kitu, sarta tetep aya sataun, jeung meuli jeung ngajual, jeung meunang kauntungan.

Petikan éta ngingetkeun urang ngeunaan kateupastian kahirupan sareng nyorong urang pikeun ngandelkeun kapercayaan ka Gusti tinimbang ngadamel rencana pikeun masa depan urang sorangan.

1. Percaya ka Gusti: Kateupastian Hirup

2. Diajar Nyuhunkeun sareng Nyanggakeun Gusti

1. Jabur 46:10 - "Kudu tenang, sarta nyaho yen Kami Allah."

2. Paribasa 3: 5-6 - "Percanten ka Gusti kalayan sagala haté anjeun sarta teu lean on pamahaman sorangan; dina sagala cara anjeun tunduk ka Anjeunna, sarta Anjeunna bakal nyieun jalur anjeun lempeng."

Yakobus 4:14 Samentawis anjeun henteu terang naon anu bakal kajadian isukan. Keur naon hirup anjeun? Ieu malah uap, anu mucunghul pikeun sakeudeung, lajeng sirna.

Hirup urang sakedap sareng teu pasti, sareng urang henteu terang naon anu bakal kajadian isukan.

1. Kahirupan Urang di Bumi Sakedapan - Yakobus 4:14

2. Mangpaatkeun Waktos Urang - Yakobus 4:14

1. Epesus 5:15-17 - Jadi ati pisan, lajeng, kumaha anjeun hirup-moal sakumaha unwise tapi sakumaha wijaksana, nyieun paling unggal kasempetan, sabab poé téh jahat.

2. Jabur 90:12 - Pajarkeun urang ngitung dinten urang, supados urang tiasa nampi ati hikmah.

Yakobus 4:15 Pikeun anu anjeun kedah nyarios, Upami Gusti kersa, urang bakal hirup, sareng ngalakukeun ieu atanapi éta.

Petikan ieu nekenkeun pentingna nyerah kana kahoyong Allah sareng percanten ka Anjeunna pikeun masa depan.

1. "Hirup dina Kasugemaan: Tunduk kana Pangersa Allah"

2. "Percanten ka Gusti pikeun Masa Depan"

1. Paribasa 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sadayana haté anjeun sareng henteu ngandelkeun pamahaman anjeun nyalira.

6. Jabur 37:3-5 - Percanten ka Gusti sareng laksanakeun anu saé; cicing di bumi sareng nikmati padang rumput hejo anu aman. Gembirakeun diri anjeun ka Gusti sareng Anjeunna bakal masihan anjeun kahayang haté anjeun. Pasrahkeun jalan anjeun ka Gusti; percanten ka Anjeunna sareng Anjeunna bakal ngalakukeun ieu.

Yakobus 4:16 Tapi ayeuna anjeun girang ku bangga anjeun: sadaya kabungahan sapertos kitu jahat.

Petikan ieu ngingetkeun supaya henteu bungah dina kareueus anu sombong, sabab éta mangrupikeun kalakuan anu jahat.

1. Sombong téh Dosa: Rejoicing dina Boasting nyaeta Jahat

2. Hindarkeun Sombong Sombong jeung Kabungahan

1. Siloka 16: 18-19 - Sombong mana saméméh karuksakan, jeung sumanget sombong saméméh ragrag. Langkung sae pikeun rendah haté sareng anu miskin tibatan ngabagi harta rampasan sareng anu sombong.

2. Rum 12: 3 - Pikeun ku rahmat anu dipasihkeun ka kuring, kuring nyarioskeun ka dulur di antawis anjeun pikeun henteu mikirkeun dirina langkung luhur tibatan anu kedah dipikirkeun, tapi kedah dipikiran kalayan pertimbangan anu sober, masing-masing dumasar kana ukuran iman anu dipikagaduh ku Allah. ditugaskeun.

Yakobus 4:17 Ku sabab eta anu terang kana migawe kahadean, tapi henteu ngalakukeunana, eta dosa.

Ngalakukeun naon anu hadé dipiharep ku jalma anu terang naon anu leres.

1. Ngalakukeun Naon Anu Dipiharep Urang

2. Nyumponan Kawajiban Urang Pikeun Migawé Hadé

1. James 1:22 - Tapi jadi ye doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving selves Anjeun sorangan.

2. Mika 6:8 - Anjeunna geus nembongkeun maneh, O man, naon alus; jeung naon doth PANGERAN merlukeun anjeun, tapi ngalakukeun adil, jeung mikanyaah rahmat, jeung leumpang humbly jeung Allah thy?

James 5 mangrupikeun bab kalima sareng terakhir tina Surat Yakobus dina Perjanjian Anyar. Bab ieu museurkeun kana sagala rupa topik sapertos kabeungharan, kasabaran dina kasangsaraan, doa, sareng pentingna mulangkeun jalma-jalma anu nyimpang tina bebeneran.

Ayat 1: Bab dimimitian ku alamat masalah kabeungharan jeung pitfalls poténsi na. Panulis ngingetkeun ka anu beunghar ngeunaan kaputusan anu bakal datang sareng ngadorong aranjeunna ceurik sareng lolong pikeun kasangsaraan anu bakal datang ka aranjeunna. Anjeunna nyorot kumaha kabeungharan aranjeunna rusak, pakeanna didahar ku renget, sareng emas sareng pérakna dikoroyok (Yakobus 5: 1-3). Panulis nekenkeun yén harta material ieu teu tiasa nyalametkeun aranjeunna tapi janten bukti ngalawan aranjeunna pikeun ngeksploitasi batur. Anjeunna ngagero jalma-jalma anu percaya pikeun sabar dina kasangsaraan sabab hukuman Allah bakal datang.

Alinea 2: Dina ayat 7-12, aya tekenan kana kasabaran sareng kasabaran nalika aya ujian. Nu nulis ngajurung jalma-jalma nu percaya sangkan sabar lir ibarat patani nungguan pepelakanana ngahasilkeun buah. Aranjeunna didorong pikeun netepkeun haténa sabab datangna Gusti parantos caket (Yakobus 5: 7-8). Anjeunna naséhat pikeun henteu ngageuleuyeung atanapi ngawadul ka anu sanés, tapi malah ngadorong aranjeunna ningali conto sapertos Ayub anu nahan sangsara kalayan tabah (Yakobus 5: 9-11). Jalma-jalma mukmin ngingetkeun yén aranjeunna kedah ngantepkeun "enya" janten enya sareng "henteu" janten henteu supados henteu dihukum.

Alinea 3: Ti ayat 13 ka hareup, aya fokus kana doa sareng restorasi dina komunitas. Panulis ngadorong jalma-jalma anu sangsara atanapi gumbira pikeun neneda-naha éta pikeun nyageurkeun atanapi sukur-sareng ngabagi yén doa ngagaduhan kakuatan nalika ditawarkeun kalayan iman (Yakobus 5: 13-16). Umat mukmin ogé dijurung pikeun silih ngaku dosa-dosana, supaya maranéhna dicageurkeun. Aranjeunna disebut kana intercede pikeun silih dina solat, acknowledging efektivitas na (Yakobus 5:16b). Tungtungna, aya hiji tekenan kana malikkeun jalma anu geus wandered tina bebeneran ku bringing aranjeunna balik ngaliwatan cinta jeung perhatian pikeun jiwa maranéhanana.

Kasimpulanana, James 5 ngabahas masalah-masalah anu aya hubunganana sareng kabeungharan, nekenkeun sifat samentawisna bari ngingetkeun pikeun ngeksploitasi batur pikeun kauntungan pribadi. Éta nyauran jalma-jalma mukmin pikeun sabar sabar dina waktos-waktos percobaan bari ngarep-ngarep kana pengadilan pamungkas Allah. Doa disorot salaku alat anu kuat dina dua waktos kasangsaraan sareng sukur bari nekenkeun pangakuan dosa di antara mu'min sareng syafaat pikeun anu sanés. sabar, tabah, jeung silih rojong.

Yakobus 5:1 Hayu ayeuna, eh jelema beunghar, ceurik jeung lolong pikeun miseries anjeun nu bakal datang ka anjeun.

Petikan ieu ngingetkeun jalma-jalma anu beunghar pikeun émut kana kalakuanana sareng ceurik sareng ceurik kusabab kasangsaraan anu bakal datang.

1. Bahaya Karanjingan: Kumaha Teu Ngidinan Kabeungharan Ngarusak Jiwa Anjeun

2. Kasugemaan: Milarian Kabungahan dina Naon Anu Anjeun Mibanda, Henteu Anu Kurang Anjeun

1. paribasa 11:28 - "Anjeunna anu trusts di riches na bakal tumiba: tapi taqwa bakal mekar sakumaha cabang."

2. Mateus 6: 19-21 - "Ulah neundeun up for yourselves harta di bumi, dimana renget jeung keyeng doth corrupt, jeung dimana maling megatkeun ngaliwatan jeung maok: Tapi nyimpen nepi pikeun yourselves harta di sawarga, dimana teu renget atawa keyeng doth ngaruksak. , Sareng dimana maling henteu ngabobol atanapi maling: Kanggo dimana harta anjeun, di dinya ogé haté anjeun."

Yakobus 5: 2 Kakayaan anjeun rusak, sareng pakean anjeun renget.

Petikan éta mangrupikeun peringatan ti Yakobus pikeun jalma-jalma anu beunghar sareng percanten kana kabeungharanana. Anjeunna ngingetkeun yén kabeungharan aranjeunna antukna bakal rusak sareng pakeanna bakal didahar ku renget.

1. Tong Percaya Ka Kakayaan - Bahaya Mikir Kakayaan Anjeun Bakal Langgeng

2. The Impermanence of Kabeungharan - Yakobus 5: 2 Warnings Us of the Inevitable Corruptibility of Our Riches

1. Paribasa 11:28 - "Saha-saha trusts di riches na bakal tumiba, tapi nu soleh bakal thrive kawas daun héjo."

2. Tandaan 8:36 - "Kanggo naon bakal untung lalaki hiji, lamun manehna bakal mangtaun sakabeh dunya, sarta leungit jiwa sorangan?"

Yakobus 5:3 Emas jeung pérak aranjeun karacunan; jeung karat di antarana bakal jadi saksi ngalawan anjeun, jeung bakal ngahakan daging anjeun kawas seuneu. Anjeun parantos ngumpulkeun harta pikeun dinten-dinten terakhir.

Dina Yakobus 5: 3 Kitab Suci ngingetkeun ngeunaan bahaya pikeun nyimpen harta, sabab karat harta éta bakal janten saksi ngalawan aranjeunna sareng ngadahar dagingna sapertos seuneu.

1. Waspada tina Bahaya Nyimpen Kakayaan

2. The Corrosive kakuatan karanjingan

1. Siloka 11:28 - "Sing saha anu ngandelkeun kakayaanana bakal murag, tapi anu soleh bakal mekar sapertos daun anu héjo."

2. Pandita 5:10 - “Sing saha anu mikacinta duit teu kungsi cukup; Sing saha anu mikacinta kabeungharan moal pernah puas ku panghasilanana."

Yakobus 5: 4 Behold, nyewa buruh anu geus reaped handap sawah anjeun, nu anjeun diteundeun deui ku panipuan, cried: jeung cries maranéhanana anu reaped asup kana Ceuli Gusti sabaoth.

Petikan tina Yakobus 5: 4 ieu mangrupikeun peringatan pikeun nahan gajih buruh tina panipuan atanapi karanjingan.

1: Allah ngadangukeun panyambat jalma-jalma anu ditindas, sareng bakal ngahukum jalma-jalma anu nindes

2: Bahaya Karanjingan sareng Perluna Kaadilan Dilayanan

1: Siloka 22:16 - Sing saha anu ngatindes ka nu miskin pikeun nambahan kabeungharanna, jeung nu mere ka nu beunghar, pasti bakal kakurangan.

2: Yesaya 58: 6 - Henteu ieu puasa anu ku Kami dipilih? Pikeun ngabébaskeun tali kajahatan, pikeun ngaleungitkeun beban anu beurat, sareng ngantepkeun anu tertindas dibébaskeun, sareng anjeun megatkeun unggal jodo?

Yakobus 5:5 Aranjeun geus hirup kalawan senang di bumi, jeung geus wanton; Anjeun geus dipupuk haté anjeun, sakumaha dina poé meuncit.

Petikan ieu mangrupikeun peringatan pikeun jalma-jalma anu hirupna méwah sareng kaleuleuwihan dina kasenangan, yén waktos perhitunganana bakal datang.

1. Poé Hisab: Hirup Mewah Ayeuna Moal Awéwé

2. Nourish Heart Anjeun pikeun Poé Pangperangan: A Peringatan ti James

1. Ecclesiastes 11: 9 - Girang, O lalaki ngora, dina nonoman thy; sarta ngantep haté anjeun surak thee dina poé nonoman anjeun, sarta leumpang dina cara haté anjeun, sarta dina tetempoan panon anjeun: tapi nyaho thou, yén pikeun sakabéh hal ieu Allah bakal mawa anjeun kana judgment.

2. Wahyu 3:17-18 - Sabab nyebutkeun, Kami beunghar, jeung ngaronjat ku barang, jeung kudu nanaon; and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and bulig: Kuring naséhat thee mésér ti kuring emas diusahakeun dina seuneu, nu Anjeun bisa jadi beunghar; jeung raiment bodas, nu Anjeun bisa jadi dipakena, jeung nu éra tina nakedness Anjeun teu némbongan; jeung anoint panon anjeun ku eyesalve, nu bisa ningali.

Yakobus 5:6 Anjeun geus ngahukum jeung maehan adil; sarta anjeunna teu nolak anjeun.

Petikan ieu nyarioskeun kumaha jalma-jalma anu ngan ukur moal nolak jalma anu ngahukum sareng maéhan aranjeunna.

1. Kakuatan Welas Asih: Kumaha Ngabales Jalma Anu Salah Ka Kami

2. Ulah Gancang Ngahukum: Kakuatan Panghampura

1. Lukas 6:37-38 - "Ulah nangtoskeun, sarta anjeun moal judged; ulah ngahukum, jeung anjeun moal dikutuk. Hampura, sarta anjeun bakal dihampura."

2. Rum 12:19 - "Ulah males dendam, babaturan abdi dear, tapi ninggalkeun kamar pikeun murka Allah, sabab geus dituliskeun: 'Ieu milik pikeun ngabales kanyeri; Kuring bakal repay,' nyebutkeun Gusti."

Yakobus 5:7 Ku sabab kitu, dulur-dulur, sing sabar dugi ka sumpingna Gusti. Behold, tani nungguan buah mulia bumi, sarta ngabogaan kasabaran lila pikeun eta, nepi ka manéhna narima mimiti jeung ahir hujan.

Petikan ieu nyorong kasabaran sareng iman ka Gusti, sabab Anjeunna bakal ngadatangkeun pahala anu saé dina waktosna.

1. Ngadagoan Gusti: Sabar jeung Iman dina Timing Allah

2. Hirup Anu Luhur: Ganjaran Nungguan Gusti

1. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2. Jabur 27:14 - Antosan on PANGERAN: jadi sahiji kawani alus, sarta anjeunna bakal nguatkeun haté anjeun: antosan, abdi nyebutkeun, on PANGERAN.

Yakobus 5:8 Kudu sabar oge; stabilkeun haté anjeun: pikeun datangna Gusti draweth deukeut.

Sabar penting dina ngadagoan datangna Gusti.

1: Waktu ngadagoan wangsulna Yéhuwa, urang kudu tetep sabar jeung tabah dina iman.

2: Nalika urang ngadagoan wangsulna Gusti, haté urang kedah tetep tabah sareng pinuh ku kasabaran.

1: Rum 8:25 "Tapi lamun urang ngarep-ngarep naon anu teu acan urang gaduh, urang ngantosan eta sabar".

2: Jabur 27:14 “Tungguan PANGERAN; sing kuat, sing tabah, sarta ngadagoan PANGERAN."

Yakobus 5:9 Dulur-dulur, ulah silih dendam, supaya maraneh ulah dihukum.

Ulah ngantep pait jeung ambek-ambekan ka silih fester, tinimbang hampura jeung reconcile.

1. Kakuatan Panghampura: Ngaleungitkeun Grudges

2. Panggero pikeun Rekonsiliasi: Ngungkulan Pait

1. Kolosa 3:13 - Bearing kalawan karana jeung, lamun hiji boga keluhan ngalawan sejen, forgiving silih; sakumaha Gusti geus ngahampura anjeun, jadi anjeun ogé kudu ngahampura.

2. Epesus 4:31-32 - Hayu sagala pait jeung murka jeung anger jeung clamor jeung fitnah jadi nempatkeun jauh ti anjeun, babarengan jeung sagala jahat. Sing bageur ka batur, sing lemah lembut, silih hampura, sakumaha Allah dina Kristus ngahampura ka aranjeun.

Yakobus 5:10 Dulur-dulur, nabi-nabi, anu parantos nyarios dina nami Gusti, janten conto tina kasangsaraan sareng kasabaran.

Nabi-nabi Yéhuwa téh conto kasabaran jeung kasabaran dina kasangsaraan.

1. Sabar jeung Tabah dina Sangsara - Yakobus 5:10

2. Conto Para Nabi - Yakobus 5:10

1. Ibrani 12:1-3 - Ku sabab eta, ku sabab urang geus dikurilingan ku awan jadi badag saksi, hayu urang ogé iklas kumisan unggal beurat, jeung dosa nu clings jadi raket, jeung hayu urang ngajalankeun kalawan ketahanan dina lomba nu diatur saméméh. Kami, ningali ka Yesus, pangadeg sareng nyampurnakeun iman urang, anu pikeun kabagjaan anu disayogikeun sateuacan anjeunna nanggung salib, nganggap éra, sareng linggih di sisi katuhu tahta Allah.

2. Rum 5:3-5 - Leuwih ti éta, urang girang dina sangsara urang, nyaho yén sangsara ngahasilkeun daya tahan, jeung daya tahan ngahasilkeun karakter, jeung karakter ngahasilkeun harepan, jeung harepan teu nempatkeun urang éra, sabab cinta Allah geus dituang. kana hate urang ngaliwatan Roh Suci anu geus dibikeun ka urang.

Yakobus 5:11 Behold, urang dianggap bagja anu tahan. Anjeun geus ngadéngé kasabaran Ayub, jeung geus katempo ahir Gusti; yen Gusti teh kacida welasna, jeung welas asih.

Petikan ieu nyorong urang pikeun sabar dina cobaan urang, sabab urang tiasa diajar tina conto Ayub anu nanggung kasusahna kalayan sabar sareng tungtungna diganjar ku rahmat Allah.

1. "Kasabaran Proyék: Pitunjuk pikeun Ngalawan Cobaan"

2. "Gusti Maha Welas Asih: Ngalaman Ganjaran tina Satia Satia"

1. Rum 5: 3-5 - "Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan dina sangsara urang, sabab urang terang yen sangsara ngahasilkeun Persib; Persib, karakter; jeung karakter, harepan. Jeung harepan teu nempatkeun urang éra, sabab Allah urang. cinta geus dituang kaluar kana hate urang ngaliwatan Roh Suci, anu geus dibikeun ka urang."

2. 2 Corinthians 12: 9-10 - "Tapi manéhna ceuk kuring, "Kurnia abdi cukup pikeun anjeun, pikeun kakuatan kuring dijieun sampurna dina kalemahan." Ku sabab eta, sim kuring bakal leuwih reugreug kana kalemahan kuring, supaya kakawasaan Kristus tetep aya dina diri kuring. Ku sabab eta, demi Kristus, sim kuring resep kana kalemahan, dihina, dina kasusahan, dikaniaya, dina kasusah. lemah, mangka Kami kuat."

Yakobus 5:12 Tapi di luhur sagala hal, dulur-dulur kuring, ulah sumpah, boh demi langit, boh demi bumi, boh demi sumpah anu sejen; sareng henteu anjeun, henteu; lest you fall into condemnation.

Ayat ieu mamatahan urang nyarios anu jujur tanpa peryogi sumpah.

1. Kakuatan Kaleresan: Ngungkulan Kabutuhan Sumpah

2. Ngajaga Kecap Urang: Tanggung Jawab Ngahargaan Jangji Urang

1. Epesus 4:29 - Hayu euweuh komunikasi ngaruksak kaluar tina sungut anjeun, tapi nu alus pikeun pamakéan edifying, éta bisa ngawula rahmat ka hearers.

2. Mateus 5:33-37 - "Deui anjeun geus ngadéngé yén ieu ceuk ka jalma heubeul, 'Anjeun moal sumpah falsely, tapi wajib nedunan oaths anjeun ka Gusti.' Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun, ulah sumpah pisan: boh demi sawarga, sabab eta tahta Allah, atawa demi bumi, sabab eta tumpuk suku-Na, atawa demi Yerusalem, sabab eta kotana Raja Agung. sumpah demi sirah anjeun, sabab anjeun moal tiasa ngajantenkeun hiji rambut bodas atanapi hideung. Sabab naon-naon anu leuwih ti ieu ti nu jahat.

Yakobus 5:13 Naha aya diantara aranjeun anu kasangsaraan? hayu anjeunna solat. Aya nu riang? hayu anjeunna nyanyi mazmur.

Petikan ieu nyorong urang ngagunakeun doa sareng lagu salaku tanggapan kana émosi sareng kaayaan urang.

1. "Muji Ngaliwatan Nyeri: Kumaha Iman Kami Ngahasilkeun Urang Ngalawan"

2. "Sing Joyfully: How Music Can renew your Spirit"

1. Phil 4: 4-7: Girang di Gusti salawasna; deui kuring bakal nyebutkeun, girang. Hayu kawajaran anjeun dipikanyaho ku sadayana. Gusti geus deukeut; Ulah hariwang ngeunaan naon-naon, tapi dina sagala hal ku doa sareng panyuwunan kalayan sukur hayu pamundut anjeun dipikanyaho ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2. Yes 61:3: Pikeun masihan ka jalma anu mourn di Sion- pikeun masihan aranjeunna headdress geulis tinimbang ashes, minyak gladness tinimbang tunggara, nu pakean pujian tinimbang sumanget pingsan; ambéh maranéhanana bisa disebut Oaks of righteousness, penanaman Gusti, yén manéhna bisa jadi Maha Agung.

Yakobus 5:14 Naha aya anu gering di antara anjeun? hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja; jeung hayu aranjeunna neneda leuwih anjeunna, anoining anjeunna kalawan minyak dina nami Gusti:

Petikan ieu nyorong urang pikeun milari bantosan ti sesepuh garéja nalika urang gering, sareng nampi pangurapan minyak dina nami Gusti.

1: Kakuatan Nyageurkeun Doa - Yakobus 5:14

2: Ngahontal Pitulung Allah - Yakobus 5:14

1: Yesaya 53: 4-5 - "Pasti anjeunna hath ditanggung griefs urang, jeung mawa sorrows urang: acan urang nganggap anjeunna stricken, smitten Allah, jeung afflicted. Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang. : Siksaan katengtreman urang ditibankeun ka Anjeunna; jeung ku belang-belangna urang cageur."

2: Markus 6:13 - "Jeung maranéhna ngusir loba setan, jeung anointed ku minyak loba nu gering, sarta healed aranjeunna."

James 5:15 Jeung doa iman bakal nyalametkeun nu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi; jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, maranéhanana baris dihampura manéhna.

Petikan ieu nyarioskeun kakuatan iman dina doa pikeun nyageurkeun anu gering sareng masihan panghampura pikeun dosa.

1. Kakuatan Nyageurkeun Iman: Kumaha Solat Bisa Nyangking Kaséhatan sareng Panghampura

2. Janji-janji Allah anu Teu Ingkar: Kapastian Waleran-Na kana Doa

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. 1 Peter 5: 7 - "Casting sakabeh anxieties Anjeun on anjeunna, sabab anjeunna paduli keur anjeun."

Yakobus 5:16 Silih ngaku kasalahan anjeun, sareng silih doakeun, supados anjeun tiasa cageur. Doa anu kuat ti jalma anu soleh seueur pisan mangpaatna.

Silih ngaku jeung silih ngadoakeun pikeun cageur. Doa anu kuat jalma soleh pohara mujarab.

1. Kakuatan Doa: Ngagunakeun Doa salaku Alat pikeun Nyageurkeun

2. Syahadat: Jalan Pamulihan sareng Penyembuhan

1. Yesaya 40: 28-31 - "Naha anjeun henteu terang? Dupi anjeun teu uninga? PANGERAN teh Allah nu langgeng, Nu Nyipta tungtung bumi. Anjeunna moal bosen atanapi bosen, sareng pamahamanna moal aya anu tiasa ngartos. Mantenna mere kakuatan ka nu bosen jeung ngaronjatkeun kakuatan nu lemah. Malah nonoman jadi capé jeung weary, jeung lalaki ngora titajong jeung ragrag; tapi jalma-jalma anu ngarep-ngarep ka Gusti bakal ngabarukeun kakuatanana. Aranjeunna bakal soar dina jangjang kawas garuda; bakal lumpat teu bosen, bakal leumpang jeung moal pingsan."

2. John 14: 12-14 - "Saestuna Kami ngabejaan ka maneh, sing saha anu percaya ka Kami bakal ngalakukeun karya Kami geus ngalakonan, sarta maranéhna bakal ngalakukeun hal malah leuwih gede ti ieu, sabab Kami bade ka Rama. Sareng kuring bakal ngalakukeun naon waé anu anjeun nyuhunkeun ku nami kuring, ku kituna Rama bakal dimulyakeun ku Putra. Anjeun tiasa naroskeun naon waé kana nami kuring, sareng kuring bakal ngalakukeunana. ”

Yakobus 5:17 Elias teh jelema anu kawasa jeung urang, terus ngadoa supaya ulah hujan, tuluy turun hujan teu turun di bumi salila tilu taun genep bulan.

Elias éta lalaki jeung kalemahan sarua jeung urang, sarta anjeunna ngado'a fervently yén éta moal hujan salila tilu satengah taun, sarta eta henteu.

1. Kakuatan Doa: Diajar tina Conto Nabi Elias

2. Kakuatan Kalemahan: Nangkeup Kamanusaan Urang dina Sholat

1. Daniel 6:10 - "Ayeuna nalika Daniel terang yen tulisan ieu ditandatanganan, anjeunna indit ka imahna; Jandéla-jandélana dibuka di kamarna nuju ka Yérusalém, anjeunna nyembah kana tuur tilu kali sadinten, ngado'a, sareng muji sukur ka Allah-Na, sapertos sateuacana."

2. Pilipi 4:6 - “Kade ulah nanaon; tapi dina sagala hal, ku doa sareng panyuwunan kalayan sukur, mugi-mugi pamenta anjeun terangkeun ka Allah."

Yakobus 5:18 Sarta anjeunna neneda deui, sarta langit masihan hujan, sarta bumi ngahasilkeun buah nya.

Petikan ieu ngajelaskeun kumaha Élias ngado'a ka Allah dua kali pikeun hujan sareng doana dijawab.

1: Allah ngajawab doa, sarta urang kudu boga iman yén Mantenna bakal minuhan éta.

2: Urang kudu terus-terusan ngadoa jeung terus ménta naon-naon ka Allah.

1: Mateus 7:7-8 “Ménta, tangtu bakal dibéré; neangan, sarta anjeun bakal manggihan; sambel, sarta eta bakal dibuka ka anjeun. Sabab saha-saha anu menta narima, anu neangan bakal manggih, jeung anu ngetok bakal dibuka.”

2: 1 John 5: 14-15 "Ayeuna ieu kayakinan anu urang gaduh ka Anjeunna, yén upami urang nyuhunkeun naon waé anu dipikahoyong ku Anjeunna, Anjeunna ngadangukeun urang. Sareng upami urang terang yén Anjeunna ngadangukeun urang, naon waé anu urang nyuhunkeun, urang terang yén urang ngagaduhan panyuwunan anu ku urang dipénta ka Anjeunna."

Yakobus 5:19 Dulur-dulur, upama aya di antara aranjeun ingkar tina bebeneran, nepi ka aya nu ngarobahna;

Petikan ieu nyorong urang pikeun silih tulungan tetep dina jalan anu leres.

1: "A Helping Hand" - Urang sadaya perlu leungeun nulungan ti jaman ka jaman. Urang kedah daék ngabantosan batur tetep dina jalan anu leres sareng ngajauhkeun aranjeunna tina bebeneran.

2: "Tetep Sabenerna" - Urang sadayana kedah tetep satia dina bebeneran sareng ngabantosan batur ngalakukeun hal anu sami. Tanggung jawab urang pikeun ngabantosan dulur-dulur urang tetep aya dina jalan anu leres.

1: Siloka 27:17 - "Sakumaha beusi ngasah beusi, kitu ogé hiji jalma ngasah batur."

2: Galata 6: 1 - "Dulur-dulur, lamun batur geus bray dina dosa, anjeun anu hirup ku Roh kudu mulangkeun jalma nu gently. Tapi lalajo yourselves, atawa anjeun ogé bisa jadi cocoba."

Yakobus 5:20 Hayu anjeunna terang, yén saha anu ngarobah jelema nu ngalakukeun dosa tina kasalahan jalanna bakal nyalametkeun hiji jiwa tina maot, sarta bakal nyumputkeun multitude dosa.

Ayat ieu nyorong urang pikeun ngabantosan jalma-jalma anu nyimpang tina bebeneran sareng mulangkeun aranjeunna kana kabeneran, sabab ieu tiasa nyalametkeun jiwa tina maot sareng nutupan seueur dosa.

1. "Kakuatan Konversi"

2. "Rahmat Panghampura"

1. Ezekiel 18: 20-21 - "Jiwa anu dosa bakal maot. Putra moal sangsara pikeun iniquity bapana , atawa bapana sangsara pikeun iniquity putra. The righteousness tina soleh bakal kana dirina, ". jeung kajahatan jalma jahat bakal aya dina dirina sorangan."

2. Mateus 18: 15-17 - "Lamun lanceukna anjeun dosa ngalawan anjeun, balik jeung ngabejaan manehna lepat-Na, antara anjeun jeung manehna nyalira. Lamun anjeunna listens ka anjeun, anjeun geus miboga adi anjeun. Tapi lamun manehna teu ngadengekeun, nyandak hiji atawa dua batur jeung anjeun, supaya unggal tuduhan bisa dibuktikeun ku bukti dua atawa tilu saksi. ka anjeun salaku urang non-Yahudi jeung tukang mulung pajeg."

1 Petrus 1 nyaéta bab kahiji tina Surat Petrus munggaran dina Perjanjian Anyar. Bab ieu museurkeun kana téma sapertos kasalametan, iman, sareng harepan di tengah-tengah ujian sareng sangsara.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku tekenan kana harepan hirup sareng warisan umat percaya ngalangkungan Yesus Kristus. Nu nulis muji ka Allah pikeun rahmat-Na nu loba pisan, nu geus ngabalukarkeun mukmin jadi lahir deui kana harepan hirup ngaliwatan jadian Kristus urang (1 Peter 1: 3). Anjeunna highlights yén warisan ieu imperishable, undefiled, jeung unfading, diteundeun di sawarga pikeun maranéhanana anu keur dijaga ku kakawasaan Allah ngaliwatan iman (1 Peter 1: 4-5). Sanajan nyanghareupan rupa-rupa ujian anu nguji imanna, jalma-jalma nu percaya bisa bungah lantaran imanna dimurnikeun siga emas ngaliwatan ujian-ujian ieu.

Ayat 2nd: Dina ayat 6-12, aya eksplorasi alam paradoks kabagjaan di tengah sangsara. Panulis ngaku yén jalma-jalma mukmin tiasa ngalaman kasedih sareng kasangsaraan kusabab rupa-rupa ujian tapi ngingetkeun aranjeunna yén ujian sapertos kitu ngagaduhan tujuan - pikeun nyaring iman sareng ngamulyakeun ka Allah. Anjeunna nyorong aranjeunna pikeun girang sanajan dina kasusah ieu sabab aranjeunna milu dina sangsara Kristus (1 Petrus 1: 6-7). Panulis ogé nyorot kahormatan sareng hak istimewa anu dipasihkeun ka jalma mukmin ku cara nampi kasalametan — kasalametan anu diarep-arep ku nabi-nabi baheula tapi pinuh diturunkeun ku Yesus Kristus (1 Petrus 1:10-12).

Ayat 3: Ti ayat 13 teras aya panggero pikeun hirup suci dumasar kana pondasi rahmat Allah. Jalma-jalma mukmin dijurung pikeun nyiapkeun pikiran pikeun tindakan sareng janten sober-pikiran nalika aranjeunna ngarep-arep pinuh kana rahmat anu bakal dibawa dina wahyu Yesus (1 Petrus 1:13). Maranéhna disebut jadi murangkalih anu taat anu henteu saluyu sareng cara-cara jahiliah anu baheula, tapi hirupna suci anu ngagambarkeun karakter Allah (1 Petrus 14-16). Panulis nekenkeun yén panebusan éta mahal - getih Kristus anu mulia - sareng nyauran cinta duduluran anu tulus diantara anu percaya (1 Petrus 18-22).

Kasimpulanana, 1 Petrus 1 nyorotkeun harepan hirup sareng warisan jalma anu percaya ngalangkungan Yesus Kristus sanaos nyanghareupan ujian. Ieu explores kumaha kabagjaan bisa hirup babarengan jeung sangsara sakumaha eta refines iman hiji urang. Ieu nekenkeun hirup suci dumasar kana rahmat Allah bari nelepon pikeun ta'at rooted dina cinta tulus pikeun karana recognizing warisan imperishable urang ngaliwatan Kristus.

1 Petrus 1:1 Petrus, rasul Isa Al Masih, ka urang asing anu sumebar di sakuliah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, jeung Bitinia,

Pétrus, rasul Yésus Kristus, nulis surat ka urang asing anu sumebar di sagala rupa daérah Asia Kecil.

1. Kaasih Gusti Maparin Ka Sadaya Jalma, Di Mana Ayana.

2. Kakuatan Injil-Na pikeun Ngahontal Jauh sareng Lega.

1. Rum 10:18: “Tapi kuring nanya, naha maranéhna teu ngadéngé? Memang maranehna geus, pikeun "Sora maranéhna geus marab ka sakuliah bumi, sarta kecap maranéhanana nepi ka tungtung dunya".

2. Mateus 28: 19-20: "Ku kituna indit jeung nyieun murid sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala nu Kuring geus paréntah ka anjeun."

1 Petrus 1: 2 Milih nurutkeun foreknowledge Allah Rama, ngaliwatan sanctification Roh, kana ta'at jeung sprinkling tina getih Yesus Kristus: Grace ka anjeun, jeung perdamaian, jadi kalikeun.

Petikan ceramah ngeunaan kumaha percaya dipilih ku foreknowledge Allah, ngaliwatan sanctification Roh, pikeun ta'at jeung sprinkling tina getih Yesus Kristus.

1. "Kakuatan Pangetahuan Allah: Kumaha Urang Dipilih Ku Asih-Na"

2. "The Sanctification Roh: Hirup Dina Ta'at ka Allah"

1. Rum 8:29-30 - "Kanggo saha manéhna foreknow, manéhna ogé predestinate jadi conformed kana gambar Putra-Na, yén manéhna bisa jadi firstborn diantara loba baraya. : Jeung saha-saha anu ku Mantenna disebut, maranehna oge dibenerkeun ku Mantenna: jeung saha-saha anu dibenerkeun ku Anjeunna, ku Mantenna oge dimulyakeun.”

2. John 14: 15-17 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, tetep nurut Kami. Jeung kuring bakal neneda Rama, sarta anjeunna bakal masihan anjeun Comforter sejen, yen Anjeunna bisa abide sareng anjeun salawasna; Komo Roh bebeneran; saha dunya teu bisa narima, sabab teu ningali manehna, teu nyaho manehna: tapi anjeun terang anjeunna; sabab anjeunna dwelleth sareng anjeun, sarta bakal aya di anjeun ".

1 Petrus 1:3 Mugia Allah, Rama Gusti urang Yesus Kristus, anu ku asih-Na anu linuhung parantos ngalahirkeun urang deui kana harepan anu hirup ku gugahna Yesus Kristus ti nu maraot,

Ku rahmat Allah anu linuhung, Anjeunna parantos masihan urang harepan anu hirup ku jalan dihirupkeun deui Yesus tina pupus.

1. Rahmat Allah sareng Asih anu Luhur

2. Kakuatan Hirup Harepan

1. Rum 5:5 - Jeung harepan maketh teu isin; sabab asih Allah geus héd mancanagara dina haté urang ku Roh Suci anu dibikeun ka urang.

2. John 11: 25-26 - Yesus ngadawuh ka dirina, Kami teh jadian, jeung hirup: saha anu percaya ka Kami, sanajan manéhna maot, tapi bakal hirup: Jeung sakur hirup jeung percaya ka Kami moal kungsi maot. Anjeun percanten ieu?

1 Petrus 1:4 Pikeun warisan anu teu rusak, teu najis, sareng anu henteu luntur, disimpen di sawarga pikeun anjeun,

Pétrus nyorong mukmin yén maranéhna boga warisan di Surga anu moal musnah.

1. Harepan Sawarga: Kumaha Warisan Abadi Bisa Méré Kakuatan

2. Aman dina Kristus: Ngartos Warisan Surga anu Teu Luntur

1. Rum 8:16-17 - Roh tega saksi jeung sumanget urang yen urang barudak Allah, jeung lamun anak, mangka ahli waris-ahli waris Allah jeung sasama ahli waris jeung Kristus.

2. Kolosa 3: 1-4 - Milarian hal-hal anu di luhur, dimana Kristus aya, linggih di sisi katuhu Allah. Setel pikiran anjeun kana hal-hal anu di luhur, sanés hal-hal anu aya di bumi.

1 Petrus 1:5 Anu dijaga ku kakawasaan Allah ku iman kana kasalametan anu siap diungkabkeun dina ahir jaman.

Dina 1 Petrus 1:5, jalma-jalma percaya dijaga ku kakawasaan Allah ku iman sareng bakal nampi kasalametan dina waktos terakhir.

1. Kakawasaan Allah Nu Teu Gagal: Jangji Kasalametan

2. Iman jeung Harepan: Percanten kana Rencana Allah

1. Rum 8: 38-39 - "Kanggo kuring yakin yén moal maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa nanaon sejenna dina sagala ciptaan, bakal tiasa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

2. Ibrani 11: 1 - "Ayeuna iman mangrupikeun jaminan tina hal-hal anu dipiharep, kapercayaan kana hal-hal anu teu katingali."

1 Petrus 1:6 Di mana aranjeun kacida bungahna, sanajan ayeuna keur sakedapan, lamun perlu, aranjeun kasedih ku rupa-rupa godaan.

Urang Kristen kudu girang sanajan kasangsaraan ku rupa-rupa godaan.

1. Percanten ka Gusti Dina Mangsa Kasangsaraan

2. Kabungahan Kabagjaan Najan Kasusah

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. James 1: 2-4 - Dulur-dulur kuring, cacah eta kabeh kabagjaan lamun anjeun ragrag kana divers temptations; Nyaho ieu, yén cobaan iman anjeun worketh kasabaran. Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna nya, nu bisa jadi sampurna jeung sakabéh, wanting nanaon.

1 Petrus 1:7 Pikeun uji iman anjeun, anu langkung berharga tibatan emas anu rusak, sanaos diuji ku seuneu, tiasa dipendakan pikeun muji sareng kahormatan sareng kamulyaan nalika sumpingna Yesus Kristus.

Petikan nyarioskeun ngeunaan uji iman anu langkung berharga tibatan emas, sareng yén éta bakal dipendakan pikeun pujian sareng kahormatan sareng kamulyaan nalika munculna Yesus Kristus.

1. Nilai Iman Urang ka Yesus Kristus

2. Kakayaan Sajatining Jalma Iman

1. James 1: 2-3 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

1 Petrus 1:8 Anu henteu katingali ku anjeun, anjeun dipikacinta; di saha, sanajan ayeuna anjeun teu nempo manéhna, can percaya, anjeun girang jeung kabagjaan unspeakable jeung pinuh ku kamulyaan.

Urang Kristen boga iman nu ngakibatkeun kabagjaan sanajan teu bisa ningali Yesus di jaman kiwari.

1. Bungah Iman: Kumaha Bangga ka Yéhuwa sanajan Kateupastian

2. Berkah tina Harepan Ghaib: Ngalaman Joy ngaliwatan Iman Kristen

1. Rum 5:1-5 - Ku alatan éta, saprak urang geus diyakinkeun ku iman, urang boga karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus.

2. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

1 Petrus 1:9 Narima tungtung iman anjeun, malah kasalametan jiwa anjeun.

Pétrus nyorong urang Kristen pikeun iman ka Allah sareng hirup kalayan kanyaho yén kasalametan ngantosan aranjeunna.

1. "Kakuatan Iman: Ngaronjatkeun Ganjaran Kapercayaan ka Gusti"

2. "Hirup dina Iman: Ngartos Asih Allah dina Kahirupan Urang"

1. Mateus 19:26 - "Tapi Yesus beheld aranjeunna, sarta ngadawuh ka aranjeunna, Jeung lalaki ieu teu mungkin; tapi jeung Allah sagala hal anu mungkin."

2. Rum 10:17 - "Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah."

1 Petrus 1:10 Anu kasalametan anu ku nabi-nabi parantos ditaroskeun sareng dipilarian kalayan ati-ati, anu ngaramalkeun rahmat anu bakal datang ka anjeun.

Nabi-nabi Perjanjian Lama rajin milarian kasalametan anu bakal disayogikeun ku rahmat.

1. Kumaha Para Nabi Perjangjian Heubeul Manggihan Jangji Kasalametan

2. Milarian Kasalametan sareng Karunia Rahmat

1. Lukas 24:25-27 - Jeung cenah ka maranehna, O fools, jeung slow of jantung percaya sagala nu nabi geus diucapkeun: Halah teu Kristus geus sangsara hal ieu, sarta asup kana kamulyaan-Na? Sarta dimimitian ku Musa jeung sakabeh nabi, anjeunna expounded ka aranjeunna dina sagala Kitab Suci hal ngeunaan dirina.

2. Yesaya 53: 5 - Tapi anjeunna tatu pikeun transgressions urang, anjeunna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement karapihan urang éta kana anjeunna; jeung ku belang-Na urang cageur.

1 Petrus 1:11 Pilarian kumaha, atanapi kumaha waktosna Roh Kristus anu aya dina aranjeunna, nalika éta nunjukkeun sateuacanna kasangsaraan Kristus, sareng kamulyaan anu bakal nuturkeun.

Ruh Kristus nyaksian sateuacanna ngeunaan kasangsaraan Kristus sareng kamulyaan anu kedah diturutan.

1. Kasangsaraan sareng Kamulyaan Kristus

2. Pentingna Roh Kristus

1. Yesaya 53: 3-5 Anjeunna hina jeung ditolak ku lalaki; a man of sorrows, jeung acquainted jeung grief: jeung urang nyumput salaku éta beungeut urang ti manéhna; anjeunna hina, sarta kami esteemed anjeunna henteu.

2. Rum 8:17 Jeung lamun anak, mangka ahli waris; ahli waris Allah, sareng ahli waris sareng Kristus; lamun kitu jadi nu urang sangsara jeung manéhna, nu urang bisa ogé glorified babarengan.

1 Petrus 1:12 Ka saha eta geus wangsit, nu teu ka dirina, tapi ka urang maranehna ngawula hal, nu ayeuna dilaporkeun ka anjeun ku maranéhanana anu geus ngahutbah injil ka anjeun jeung Roh Suci dikirim turun ti sawarga; hal-hal anu hayang ditingali ku malaikat.

Ayat ieu nyarioskeun kakawasaan Injil, anu mimiti diturunkeun ka nabi-nabi teras diwartakeun ku anu gaduh kakawasaan Roh Suci, pesen bahkan para malaikat hoyong ngartos.

1. Kakuatan Injil: Kumaha Kecap Urang Bisa Ngahontal Langit jeung Bumi

2. Kahayang Malaikat: Kumaha Injil Ngaliwatan Pamahaman Manusa

1. Rum 1:16-17 - Pikeun Kami teu isin tina injil, pikeun éta kakawasaan Allah pikeun kasalametan ka dulur anu percaya, ka urang Yahudi kahiji jeung ogé ka Yunani. Pikeun di dinya kabeneran Allah diungkabkeun tina iman pikeun iman, sakumaha anu ditulis, "Nu soleh bakal hirup ku iman."

2. Mateus 28: 19-20 - Pindah kituna sarta nyieun murid sakabeh bangsa, baptizing aranjeunna dina nami Rama jeung Putra jeung Roh Suci, ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala rupa nu Kuring geus paréntah anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

1 Petrus 1:13 Ku sabab kitu, singketkeun pikiran anjeun, sing ati-ati, sareng ngarep-ngarep kana kurnia anu bakal dipasihkeun ka anjeun dina wahyu Yesus Kristus;

Urang kedah getol sareng tetep ngarep-ngarep pikeun ngadagoan rahmat anu bakal dipasihkeun nalika Yesus Kristus sumping deui.

1. Tabah jeung Harepan - 1 Petrus 1:13

2. Bungkus Pikiran anjeun sareng Janten Sober - 1 Petrus 1:13

1. Rum 12: 2 - Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun.

2. Yesaya 40:31 - Tapi jalma anu miharep ka Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana. Aranjeunna bakal soar dina jangjang kawas garuda; bakal lumpat jeung moal bosen, bakal leumpang jeung moal pingsan.

1 Petrus 1:14 Sapertos murangkalih anu ta’at, ulah ngawujudkeun diri anjeun numutkeun hawa nafsu anu baheula dina kabodoan anjeun.

Urang Kristen teu kudu hirup nurutkeun kahayang heubeul maranéhanana, tapi gantina hirup di ta’at ka Allah.

1. Taat ka Gusti Dina Nyanghareupan Godaan

2. Kakuatan Taat dina Kahirupan Urang

1. Rum 6: 12-13 - "Ku kituna ulah dosa marentah dina awak fana anjeun, nu kudu nurut kana hawa nafsu. Atawa yield ye anggota anjeun salaku instrumen unrighteousness kana dosa: tapi yield yourselves ka Allah, sakumaha jelema. anu hirup ti nu maraot, sarta anggota-anggota aranjeun teh jadi alat-alat kabeneran ka Allah."

2. Titus 2:11-12 - "Kanggo rahmat Allah nu bringeth kasalametan hath mucunghul ka sadaya lalaki, Ngajarkeun urang yen, denying ungodliness jeung nafsu duniawi, urang kudu hirup soberly, righteously, jeung godly, di dunya kiwari ieu."

1 Petrus 1:15 Tapi sakumaha anjeunna anu geus disebut anjeun suci, jadi kudu suci dina sagala cara paguneman;

Urang Kristen kedah hirup suci, ngagambarkeun karakter Allah anu nyauran aranjeunna.

1. Hirup Kahirupan Suci - 1 Petrus 1:15

2. Standar Allah ngeunaan Kasucian - 1 Petrus 1:15

1. Leviticus 19: 2 - "Nyarita ka sakabeh jamaah urang Israil, sarta ngomong ka aranjeunna, Anjeun kudu suci: pikeun Kami Gusti Allah anjeun suci."

2. Mateus 5:48 - "Jadi maraneh sampurna, malah sakumaha Rama anjeun nu di sawarga sampurna."

1 Petrus 1:16 Sabab aya tulisan, Kudu suci; sabab Kami suci.

Pétrus ngajurung jalma-jalma mukmin pikeun hirup suci, sabab Allah téh suci.

1. "Disebut Kudu Suci: Ngarangkul Kasucian Allah"

2. "Kakawasaan Kasucian Allah: Hirup Hirup Suci"

1. Leviticus 11:44-45 - "Kanggo Kami PANGERAN Allah anjeun: ku kituna anjeun kudu sanctify yourselves, sarta anjeun bakal suci; pikeun Kami suci ..."

2. 1 Tesalonika 4: 3-5 - "Kanggo ieu wasiat Allah, malah sanctification Anjeun, nu kudu abstain ti fornication: Éta unggal salah sahiji anjeun kudu nyaho kumaha carana mibanda wadah na di sanctification jeung ngahargaan ..."

1 Petrus 1:17 Sareng upami anjeun nyebat ka Rama, anu ngahukum tanpa merhatikeun jalma-jalma dumasar kana padamelan masing-masing, ngalangkungan waktos anjeun cicing di dieu ku sieun.

Urang kudu hirup khusyu jeung mulya, sabab urang kudu tanggung jawab ka Allah anu ngahakiman nurutkeun kalakuan urang.

1. Hirup pikeun Pamirsa Hiji: Panggero pikeun Hirup kalayan Hormat

2. Ulah Sieun, sabab Aya Pangharepan ka Allah: Hirup kalawan Iman di Tengah Kateupastian

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, keur Kami Allah anjeun; Kuring baris nguatkeun anjeun, Kuring baris nulungan anjeun, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

2. Ibrani 4:13 - "Jeung euweuh mahluk disumputkeun ti tetempoan-Na, tapi kabeh taranjang jeung kakeunaan panon anjeunna ka saha urang kudu masihan akun."

1 Petrus 1:18 Sapertos anjeun terang yén anjeun henteu ditebus ku hal-hal anu rusak, sapertos pérak sareng emas, tina obrolan anu sia-sia anu ditampi ku tradisi ti karuhun anjeun;

Jalma percaya geus ditebus tina dosa, lain ku barang material, tapi ku rahmat Allah.

1. Kakuatan Panebusan: Kumaha Rahmat Allah Nyalametkeun Urang

2. Kabebasan Hirup di Kristus: Kumaha Hirup Bébas tina Tradisi

1. Rum 3:24 - Keur diyakinkeun kalawan bébas ku rahmat-Na ngaliwatan panebusan nu aya dina Kristus Yesus.

2. Kolosa 2: 6-7 - Salaku ye geus kituna narima Kristus Yesus Gusti, jadi walk ye di manéhna: Rooted jeung diwangun nepi di manéhna, jeung stablished dina iman, salaku ye geus diajarkeun, abounding therein jeung sukur.

1 Petrus 1:19 Tapi ku getih Kristus anu mulia, sapertos anak domba anu teu aya cacad sareng tanpa cacad:

petikan:

Rasul Pétrus nulis yén Isa Al Masih teh anak domba pamungkas tanpa cacad jeung tanpa noda, sarta getih-Na berharga.

Rasul Pétrus ngajarkeun yén Yésus Kristus téh Anak Domba nu sampurna, teu boga dosa, jeung getih-Na kacida hargana.

1. Domba Sampurna: Kumaha Yesus Kristus Jurusalamet Urang

2. Getih Kristus anu Mulia: Ngartos Pentingna Kurban-Na

1. Yesaya 53: 7 - Anjeunna tertindas, sarta anjeunna afflicted, acan anjeunna dibuka sungut-Na: anjeunna dibawa salaku domba ka meuncit, sarta salaku domba saméméh shearers nya belet, jadi anjeunna teu muka sungut-Na.

2. Kolosa 1:20 - Jeung, sanggeus dijieun karapihan ngaliwatan getih cross-Na, ku manéhna reconcile sagala hal ka dirina; ku anjeunna, Kuring nyebutkeun, naha maranéhna jadi hal di bumi, atawa hal di sawarga.

1 Petrus 1:20 Anu leres-leres parantos ditunjuk sateuacan dunya diadegkeun, tapi parantos terang dina waktos terakhir ieu pikeun anjeun,

Petikan éta nyarioskeun yén Yesus parantos ditunjuk sateuacan ngadegkeun dunya sareng diwujudkeun dina jaman terakhir.

1. Nu Endah Preordainment Yesus

2. Manifestasi Yesus dina Jaman Akhir

1. Epesus 1: 4 - Nurutkeun sakumaha anjeunna geus dipilih urang di anjeunna saméméh yayasan dunya, yén urang kudu suci tur tanpa ngalepatkeun saméméh anjeunna cinta.

2. 1 John 3: 8 - Anjeunna nu committe dosa téh Iblis; pikeun Iblis dosa ti mimiti. Pikeun tujuan ieu Putra Allah ieu manifested, yén manéhna bisa ngancurkeun karya Iblis.

1 Petrus 1:21 Anu ku Anjeunna percaya ka Allah, anu ngagugahkeun Anjeunna ti nu maraot, sarta ngamulyakeun Anjeunna; supaya iman jeung harepan aranjeun aya ka Allah.

Petikan éta nyorong jalma-jalma percaya pikeun percanten ka Allah anu ngangkat Yesus tina pupusna sareng masihan kamulyaan ka Anjeunna, supados iman sareng harepanana aya ka Allah.

1: Percaya ka Yéhuwa dina mangsa kasusah

2: Kakuatan iman jeung harepan ka Allah

1: Rum 10: 9-10 - Lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

2: Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupikeun zat anu dipiharep, bukti tina hal-hal anu teu katingali.

1 Petrus 1:22 Ningali anjeun parantos nyucikeun jiwa anjeun dina nurut kana bebeneran ku Ruh pikeun mikanyaah dulur-dulur anu teu jujur, tingali yén anjeun silih pikanyaah kalayan ati anu murni.

Jalma-jalma anu percaya geus nyucikeun jiwana ku cara nurut kana bebeneran Roh, sarta kudu silih pikanyaah ku hate anu suci.

1. Kumaha Kaasih Kahiji tina Hati anu Murni

2. Kakuatan Asih Teu Sampurna

1. Rum 12: 9-10 - Cinta kudu ikhlas. Hate naon anu jahat; nempel kana naon anu alus.

2. Epesus 4:32 - Kudu bageur jeung welas asih ka silih, forgiving silih, sakumaha dina Kristus Allah forgave anjeun.

1 Petrus 1:23 Dilahirkeun deui, lain tina siki anu rusak, tapi tina anu moal rusak, ku pangandika Allah, anu hirup sareng tetep salamina.

Petikan nyarioskeun pentingna lahir deui ngalangkungan firman Allah.

1. Kahirupan Anyar Ngaliwatan Firman Allah

2. A Refreshing Mimitian ku Firman Allah

1. John 1: 12-13 - Tapi saloba narima anjeunna, ka aranjeunna anjeunna masihan kakuatan pikeun jadi putra Allah, malah ka jalma anu percaya kana ngaranna: Anu dilahirkeun, lain tina getih, atawa tina wasiat Allah. daging, atawa kahayang manusa, tapi Allah.

2. James 1:18 - Tina kahayang-Na sorangan begatt urang jeung kecap bebeneran, nu urang kudu jadi jenis firstfruits mahluk-Na.

1 Petrus 1:24 Pikeun sakabeh daging ibarat jukut, jeung sakabeh kamulyaan manusa saperti kembang jukut. Jukut layu, kembangna layu.

Sagala kamulyaan manusa téh samentara sarta luntur, kawas jukut jeung kembang sawah.

1. Nangkeup Transience: Pananjung Joy dina Momen

2. Ngahargaan Kahirupan: Ngagungkeun Kaéndahan Kahirupan Najan Alamna Sakedapan

1. James 1: 10-11 - "Tapi nu beunghar, dina eta anjeunna dijieun low: sabab sakumaha kembang jukut anjeunna bakal maot. Pikeun panonpoé geus euweuh sooner risen jeung panas ngaduruk, tapi withereth jukut. , sarta kembangna ragrag, sarta rahmat fashion nya musnah."

2. Yesaya 40: 6-7 - "Sora ngadawuh, Ceurik. Jeung cenah, Naon anu kuring kudu ceurik? Sadaya daging jukut, jeung sagala goodliness nyaeta sakumaha kembang sawah: jukut withereth, kembang fadeth. : sabab Ruh PANGERAN niup ka dinya: pasti jalma-jalma teh jukut."

1 Petrus 1:25 Tapi pangandika Gusti tetep salamina. Sareng ieu mangrupikeun kecap anu ku Injil diwawarkeun ka anjeun.

Firman Gusti langgeng sareng diwawarkeun ka urang ngalangkungan Injil.

1. Firman Gusti anu Langgeng

2. Ngawawarkeun Injil Kasalametan

1. Yesaya 40:8: "Jukut layu, kembang layu, tapi pangandika Allah urang bakal tetep salawasna."

2. Markus 1:14-15: "Ayeuna sanggeus Yohanes disimpen dina panjara, Yesus sumping ka Galilea, ngahutbah Injil Karajaan Allah, Jeung paribasa, Waktosna geus kaeusi, sarta Karajaan Allah geus deukeut. Tobat, sareng percanten kana Injil."

1 Petrus 2 mangrupikeun bab kadua tina Surat Petrus munggaran dina Perjanjian Anyar. Bab ieu museurkeun kana téma sapertos kamekaran spiritual, hirup salaku umat pilihan Allah, sareng nuturkeun conto Kristus.

Alinea 1: Bab ieu dimimitian ku naséhat pikeun jalma-jalma mukmin pikeun nyingkirkeun diri tina niat jahat, tipu daya, munafik, dengki, sareng fitnah. Maranéhna disebut mikahayang susu rohani murni pikeun tumuwuh dina kasalametan maranéhanana (1 Petrus 2:1-3). Panulis nekenkeun yén aranjeunna mangrupikeun umat anu dipilih - imam suci sareng bangsa karajaan - anu disebat kaluar tina gelap kana cahaya Allah anu luar biasa (1 Petrus 2: 9). Jalma anu percaya didorong pikeun ngumumkeun kaagungan Allah sareng hirup anu mulya anu mawa kamulyaan ka Anjeunna.

Ayat 2nd: Dina ayat 4-10, aya hiji tekenan kana Yesus Kristus salaku batu hirup jeung mukmin salaku batu hirup keur diwangun kana imah spiritual. Panulis nyorot kumaha Yesus ditolak ku manusa tapi dipilih ku Allah salaku batu pondasi - pondasi anu sadayana diwangun (1 Petrus 2: 4-8). Jalma-jalma anu percaya digambarkeun salaku ras anu dipilih, imamat karajaan, bangsa anu suci-dipanggil pikeun ngumumkeun puji-pujian ka Allah. Maranehna baheulana lain umat, tapi ayeuna geus meunang rahmat ngaliwatan Kristus.

Ayat ka-3: Ti ayat 11 ka hareup, aya naséhat pikeun jalma-jalma anu percaya pikeun hirup terhormat di antara jalma-jalma kafir. Panulis nyorong aranjeunna pikeun ngajauhan tina hawa nafsu dosa anu perang ngalawan jiwana sareng gantina ngalaksanakeun diri kalayan kalakuan anu terhormat anu bahkan jalma anu nyarios ngalawan aranjeunna bakal ngagungkeun Gusti dina dinten kunjungan (1 Petrus 2: 11-12). Umat mukmin dipanggil pikeun nyerahkeun diri pikeun Gusti — ka panguasa sareng pangawasa — sareng ngahormatan sadayana bari mikanyaah sasama anu percaya pisan (1 Petrus 2: 13-17). Panulis ogé ngécéskeun hubungan rumah tangga-nelepon hamba pikeun patuh sanajan dina perlakuan anu teu adil sareng ngadorong salaki sareng istri ngalaksanakeun peranna masing-masing kalayan pangertian sareng hormat.

Kasimpulanana, 1 Petrus 2 nyauran jalma-jalma mukmin pikeun ngaleungitkeun diri tina sikep dosa bari miharep kamekaran spiritual. Ieu nekenkeun idéntitas maranéhanana salaku jalma pilihan anu geus dibawa kana cahaya endah Allah ngaliwatan Yesus Kristus. Ieu highlights Kristus salaku cornerstone kana nu mukmin diwangun kana hiji imah spiritual bari encouraging kabiasaan terhormat diantara kafir. Éta ogé alamat kaluman dina struktur societal sarta nyadiakeun hidayah pikeun hubungan rumah tangga dumasar kana cinta, hormat, sarta minuhan kalungguhan hiji recognizing panggero urang salaku jalma dipilih misahkeun ku rahmat.

1 Petrus 2:1 Ku sabab kitu, singkirkeun sagala kajahatan, jeung sagala tipu daya, jeung kapura-puraan, jeung sirik, jeung sagala omongan nu jahat,

Petrus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun nyingkirkeun sagala sipat sareng paripolah négatip.

1. Hirup Kautamaan: Kumaha Ngembangkeun Sipat Positip.

2. Ngabersihkeun Jiwa anjeun: Piceun Godaan Dosa.

1. Pilipi 4:8 - Tungtungna, dulur-dulur, naon waé anu leres, naon waé anu terhormat, naon waé anu adil, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu dipuji, upami aya kaunggulan, upami aya anu pantes dipuji, pikirkeun. ngeunaan hal-hal ieu.

2. Kolosa 3:12 - Ditunda lajeng, salaku leuwih pilihan Allah, suci tur dipikacinta, hate welas asih, kahadean, humility, meekness, sarta kasabaran.

1 Petrus 2:2 Sapertos orok anu nembe dilahirkeun, hoyong susu anu tulus tina pangandika, supados anjeun tiasa tumbuh ku cara éta:

Urang Kristen anyar kudu mikahayang susu murni tina Firman Allah ambéh maranéhanana bisa tumuwuh sacara rohani.

1. Tumuwuh dina Firman: Ngartos pentingna Firman Allah dina kahirupan urang.

2. Susu Spiritual: Diajar pentingna Firman Allah salaku urang Kristen nu anyar lahir.

1. Ibrani 5: 12-14 - "Kanggo nalika keur waktu anjeun halah jadi guru, Anjeun kudu nu hiji ngajarkeun maneh nu jadi prinsip mimiti tina oracles Allah; jeung geus jadi saperti kudu susu, Tapi lain tina daging kuat. Pikeun unggal jalma anu ngagunakeun susu teu mahir dina kecap kabeneran: sabab anjeunna orok. ngabedakeun nu hade jeung nu jahat."

2. 1 Petrus 2:1-3 - "Ku sabab eta laying samping sagala niat jahat, jeung sagala tipu daya, jeung hypocrisies, jeung sirik, jeung sagala speaking jahat, Salaku orok anyar lahir, kahayang susu tulus tina kecap, nu bisa tumuwuh therein. Upami kitu, anjeun parantos ngaraos yén Pangéran éta welas asih."

1 Petrus 2:3 Upami kitu, anjeun parantos ngaraos yén Gusti éta welas asih.

Jalma-jalma nu percaya kudu ngaku jeung ngahargaan yén Yéhuwa téh welas asih.

1. Némbongkeun Syukur ka Pangéran anu Maha Asih

2. Ngenalkeun Kaasih Gusti sareng Ngabales Dina Kahadean

1. Epesus 2: 4-7 - Tapi Allah, anu beunghar ku rahmat, kusabab asih hébat anu anjeunna dipikacinta urang, sanajan urang maot dina trespasses urang, dijieun urang hirup babarengan jeung Kristus-ku rahmat anjeun geus disimpen. — jeung ngangkat urang jeung manéhna jeung diuk urang jeung manéhna di tempat sawarga di Kristus Yesus.

2. Jabur 84:11 - Pikeun Gusti Allah nyaéta panonpoé jeung tameng; Gusti masihan kahadean sareng kahormatan; Teu aya anu hadé anjeunna nahan ti jalma-jalma anu leres-leres leumpang.

1 Petrus 2:4 Ka saha anu sumping, sapertos batu anu hirup, leres-leres dilarang ku manusa, tapi dipilih ku Allah, sareng berharga,

Petikan ngajelaskeun Yesus salaku batu hirup, ditampik ku lalaki tapi dipilih jeung adi ka Allah.

1. Mahal ka Allah: Mariksa Penolakan Yesus ku Lalaki

2. Batu Hirup: Milarian Identitas Urang di Kristus

1. Yesaya 53:3 - Anjeunna hina jeung ditolak ku lalaki; a man of sorrows, sarta acquainted jeung duka; sarta kami nyumput salaku éta beungeut urang ti anjeunna; anjeunna hina, sarta kami esteemed anjeunna henteu.

2. Jabur 118:22 - Batu nu ditampik ku tukang geus jadi batu sirah tina sudut.

1 Petrus 2:5 Aranjeun oge, sakumaha batu-batu anu hirup, geus dijieun gedong rohani, imam anu suci, pikeun ngurbankeun kurban-kurban anu rohani, anu dipikaridho ku Allah ku Yesus Kristus.

Mu'min nyaéta batu hirup di imah spiritual, disebut kurban spiritual kurban ka Allah ngaliwatan Yesus Kristus.

1. "Batu Hirup: Panggero pikeun Pangorbanan Rohani"

2. "Digero pikeun Kasucian: The Priesthood of Believers"

1. Yesaya 28:16 - "Ku sabab kitu saith Gusti Allah, Behold, Kuring iklas di Sion pikeun pondasi hiji batu, hiji batu diusahakeun, a batu sudut mulia, hiji yayasan pasti: manéhna nu believeth moal nyieun rurusuhan."

2. Budalan 19:6 - "Jeung maneh bakal ka Kami hiji karajaan imam, jeung hiji bangsa suci. Ieu kecap nu bakal Anjeun nyarita ka urang Israil."

1 Petrus 2: 6 Ku sabab eta oge aya dina Kitab Suci, Behold, Kami nempatkeun di Sion hiji batu penjuru utama, dipilih, berharga: jeung saha anu percaya ka Anjeunna moal confounded.

Dina 1 Petrus 2:6, Kitab Suci nyebutkeun yén jalma-jalma anu percaya kana batu pojok utama, anu dipilih sareng berharga, moal éra.

1: Allah geus milih urang jeung ngajadikeun urang berharga. Kami mangrupikeun batu pondasi karajaan-Na, sareng nalika urang percanten ka Anjeunna, Anjeunna moal pernah nguciwakeun urang.

2: Yesus mangrupikeun batu penjuru Karajaan Allah. Nalika urang iman ka Anjeunna, Anjeunna moal nguciwakeun urang. Kapercayaan urang ka Anjeunna moal pernah sia-sia.

1: Yesaya 28:16 - Ku sabab kitu saith Gusti Allah, Behold, Kuring nempatkeun di Sion pikeun yayasan hiji batu, hiji batu diusahakeun, hiji batu sudut mulia, hiji yayasan pasti: saha anu percaya moal nyieun rurusuhan.

2: Epesus 2:20 - Sareng diwangun dina pondasi para rasul sareng nabi, Yesus Kristus nyalira janten batu penjuru.

1 Petrus 2:7 Ku sabab eta, ka aranjeun anu percaya Anjeunna teh hargana;

Jalma-jalma anu percaya ka Allah, tapi jalma-jalma anu henteu taat ka Anjeunna bakal ditolak.

1. Berharga di Paningal-Na: Naon Hartosna Dihargaan ku Allah?

2. Nolak Batu Pajajaran Allah: Naon Anu Kajadian Lamun Urang Ingkar?

1. Mateus 21:42 - Yesus ngadawuh ka aranjeunna, "Naha anjeun pernah maca dina Kitab Suci: 'Batu anu ditampik ku tukang geus jadi cornerstone; Gusti geus dipigawé ieu, sarta éta endah dina panon urang '?

2. Jabur 118:22 - Batu nu ditampik ku tukang geus jadi cornerstone.

1 Petrus 2:8 Jeung batu stumbling, jeung batu nu ngalanggar, komo ka jalma anu titajong kana pangandika, anu henteu patuh;

Petikan ieu tina 1 Petrus 2: 8 ngajelaskeun kumaha jalma-jalma anu henteu patuh sareng titajong kana firman Allah diangkat pikeun hiji tujuan.

1. Rencana Allah pikeun Kafir: Ngabongkar Tujuan Maksiat

2. Kakuatan Firman Allah: Ngartos Balukar tina Réaksi Urang

1. Yesaya 8:14 - Sarta anjeunna bakal pikeun sanctuary a; tapi pikeun batu stumbling jeung pikeun batu nyinggung pikeun duanana imah Israil, pikeun gin jeung pikeun snare ka pangeusi Yerusalem.

2. Rum 9:33 - Sakumaha geus ditulis, Behold, kuring nempatkeun di Sion hiji stumblingstone jeung batu tina palanggaran: jeung sakur anu percaya ka Anjeunna moal isin.

1 Petrus 2:9 Tapi aranjeun teh turunan anu dipilih, imamat karajaan, bangsa anu suci, umat anu istimewa; supaya maraneh nerangkeun puji-pujian ti Anjeunna anu geus nyauran maraneh ti poek kana cahaya-Na anu endah.

Jalma-jalma anu percaya dipilih janten imam karajaan, bangsa anu suci, sareng umat anu khusus, sareng kedah nunjukkeun pujian ka Allah.

1. Disebut Hirup salaku Jalma anu Dipisahkeun

2. Disebat Ngagungkeun Gusti

1. Yesaya 43: 7 - Sarerea anu disebut ku ngaran kuring, saha Kuring dijieun pikeun kamulyaan kuring, saha kuring kabentuk jeung dijieun.

2. Epesus 3:10 - Maksudna nya éta ayeuna, ngaliwatan gareja, hikmah manifold Allah kudu dijieun dipikawanoh ka pamingpin jeung otoritas di realms sawarga.

1 Petrus 2:10 Nu baheula mah lain umat, tapi ayeuna geus jadi umat Allah: nu tadina teu meunang welas asih, tapi ayeuna geus meunang welas asih.

Petikan ieu tina 1 Petrus negeskeun transformasi jalma anu baheulana lain bagian tina umat Allah, tapi ayeuna parantos nampi rahmat sareng dianggap umat Allah.

1. Kakuatan Transformasi: Kumaha Kaasih Gusti Bisa Ngarobah Kahirupan

2. Komunitas Tercinta: Ngartos Tempat Urang dina Rencana Allah

1. Rum 5:20-21 - "Tapi dimana dosa abounded, kurnia tuh leuwih abound: Nu sakumaha dosa geus reigned kana maot, malah jadi bisa rahmat pamaréntahan ngaliwatan amal saleh kana hirup langgeng ku Yesus Kristus Gusti urang."

2. Epesus 2: 4-5 - "Tapi Allah, anu beunghar ku rahmat, pikeun cinta hébat-Na wherewith anjeunna dipikacinta urang, Komo lamun urang maot dina dosa, geus quickened urang babarengan jeung Kristus, (ku rahmat anjeun disimpen; )"

1 Petrus 2:11 Saderek-saderek anu dipikaasih, sim kuring saparakanca, sabage urang asing sareng para jamaah haji, nyingkirkeun hawa nafsu daging, anu perang ngalawan jiwa;

Pétrus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngajauhan hawa nafsu sareng ngajurung aranjeunna pikeun hirup suci.

1. Leumpang dina Kasucian: Ngajauhan Nafsu Daging

2. Perang Ngalawan Jiwa Urang: Nolak Kahayang Dosa

1. Rum 6: 12-13 - "Ku kituna ulah dosa marentah dina awak fana anjeun, nu kudu nurut kana hawa nafsu. Atawa yield ye anggota anjeun salaku instrumen unrighteousness kana dosa: tapi yield yourselves ka Allah, sakumaha jelema. anu hirup ti nu maraot, sarta anggota-anggota aranjeun teh jadi alat-alat kabeneran ka Allah."

2. Yakobus 4: 7 - "Surutkeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

1 Petrus 2: 12 Ngabogaan paguneman anjeun jujur di antara kapir: yén, sedengkeun aranjeunna nyarios ngalawan anjeun salaku evildoers, aranjeunna bisa ku karya alus anjeun, nu maranéhna bakal ningali, muji Allah dina poé visitation.

Urang Kristen kedah ngalaksanakeun diri kalayan integritas sareng padamelan anu saé di antara anu henteu palercaya supados Gusti diagungkeun.

1. Hirup Kahirupan Integritas di Dunya Poek

2. Kakuatan Conto Anu Saé dina Kahirupan Sapopoé urang

1. Mateus 5:16 "Hayu caang anjeun jadi caang saméméh lalaki, ambéh maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun, sarta muji Rama anjeun nu di sawarga."

2. Titus 2: 7-8 "Dina sagala hal némbongkeun thyself hiji pola gawé alus: dina doktrin némbongkeun uncorruptness, gravity, ikhlas, ucapan Sound, anu teu bisa dikutuk; sing saha jalma anu sabalikna bisa jadi isin, teu boga hal jahat ngomong ngeunaan anjeun."

1 Petrus 2:13 Tundukkeun diri ka unggal aturan manusa demi Gusti: boh ka raja, sakumaha anu paling luhur;

Urang Kristen kudu nurut kana hukum pamaréntahan, sanajan pamaréntah téh lain Kristen.

1. Taat kana Hukum Nagara

2. Kawarganagaraan Satia

1. Rum 13:1-7

2. 1 Timoteus 2:1-3

1 Petrus 2:14 Atawa ka gupernur-gupernur, sakumaha ka anu diutus ku Anjeunna pikeun ngahukum jalma-jalma nu jahat, jeung pikeun muji jalma-jalma nu hade.

Urang Kristen kedah tunduk ka otoritas pamaréntah, sareng kedah taat ka aranjeunna, naha aranjeunna ngahukum jalma jahat atanapi muji jalma anu ngalakukeun kahadéan.

1. Kawajiban Umat Kristen Taat ka Pamaréntah

2. Ngalakukeun Kahadéan sareng Ngahindarkeun Kajahatan: Kawajiban Urang ka Masarakat

1. Rum 13:1-7

2. Titus 3:1-2

1 Petrus 2:15 Ku sabab kitu pangersa Allah teh, supaya ku lampah hade maraneh bisa ngajempekeun kabodoan jelema-jelema anu bodo.

Urang kedah ngalakukeun naon anu leres sareng anu saé supados anu nentang urang dijempékeun.

1. Migawe kahadean dina nyanghareupan oposisi

2. Kakuatan Alus

1. Yakobus 1:27 - Agama murni tur undefiled saméméh Allah jeung Rama nya ieu: Nganjang ka yatim jeung randa dina kasangsaraan maranéhanana, sarta ngajaga dirina unspotted ti dunya.

2. Siloka 3:27 - Teu withhold alus ti aranjeunna ka saha éta alatan, nalika éta dina kakawasaan leungeun thine pikeun ngalakukeunana.

1 Petrus 2:16 Sapertos merdeka, sareng henteu nganggo kamerdikaan anjeun pikeun nutupan kajahatan, tapi salaku hamba Allah.

Urang Kristen kudu ngagunakeun kabébasan maranéhna pikeun ngawula ka Allah tinimbang ngagunakeun éta pikeun ngalakukeun salah.

1. Gunakeun kabébasan Sadérék pikeun ngawula ka Allah tibatan ngalakukeun salah.

2. Nangkeup panggero Allah sarta ngagunakeun kabebasan anjeun pikeun ngalakukeun naon katuhu.

1. Galata 5:13 - "Kanggo, baraya, anjeun geus disebut kana kamerdikaan; ngan ulah make kamerdikaan pikeun kasempetan pikeun daging, tapi ku cinta ngawula karana."

2. Rum 6:18 - "Keur lajeng dijieun bébas tina dosa, anjeun jadi pagawé amal saleh."

1 Petrus 2:17 Ngahargaan sakabeh jalma. Cinta babarayaan. Sieun ka Allah. Ngahormatan raja.

Urang kudu ngajénan kabéh jalma, nyaah ka kulawarga urang Kristen, sieun ka Allah, jeung hormat ka pamingpin urang.

1. Kakuatan Hormat: Naha Urang Kudu Ngahormatan Sadayana Jalma

2. Sieun ka Allah, Cinta Babarayaan: Pentingna Ukhuwah Kristen

1. 1 Petrus 2:17

2. Rum 13:1-7

1 Petrus 2:18 Hamba-hamba, sing kudu tunduk ka juragan-juragan maraneh kalawan sakur sieun; lain ngan ka nu alus tur lemah lembut, tapi ogé ka froward.

Pétrus maréntahkeun hamba-hamba pikeun taat ka juragan, henteu paduli kalakuanana.

1. "Pasrahan ka Otoritas: Pituduh pikeun Palayan"

2. "Harepan Allah Ta'at"

1. Kolosa 3: 22-24 - "Abdi, nurut dina sagala hal Masters anjeun nurutkeun daging; teu kalawan layanan panon, sakumaha pleasers lalaki; tapi dina singleness tina haté, fearing Allah; Jeung naon bae eusina, ngalakukeun eta heartily. sakumaha ka Gusti, teu ka manusa; Nyaho yén ti Gusti anjeun bakal nampi ganjaran tina warisan: pikeun anjeun ngawula ka Gusti Kristus."

2. Epesus 6: 5-8 - "Abdi-abdi, kedah nurut ka aranjeunna anu Masters anjeun nurutkeun daging, kalawan sieun jeung trembling, dina singleness tina haté anjeun, sakumaha ka Kristus; Teu kalawan eyeservice, sakumaha pleasers lalaki; tapi salaku hamba Kristus, ngalakonan wasiat Allah tina hate; kalawan niat alus ngalakonan layanan, sakumaha ka Gusti, jeung teu ka manusa: Nyaho yén sagala hal alus saha wae ngalakukeun, sarua bakal narima ti Gusti, boh manéhna. beungkeut atanapi gratis."

1 Petrus 2:19 Pikeun ieu anu ngahatur nuhun, lamun manusa pikeun hate nurani ka Allah nahan kasedihan, sangsara wrongfully.

Urang Kristen kedah nanggung sangsara, sanaos disalahkeun, demi hate nurani ka Gusti.

1. "Kasangsaraan Demi Nurani"

2. "Nahan Kasangsaraan ku Hati Nurani anu Jelas"

1. Mateus 5:10-12, "Bagja jalma-jalma anu dikaniaya ku sabab kabeneran, sabab kagungan Karajaan Sawarga. Bungah jeung gumbira, sabab ganjaran anjeun gede di sawarga, sabab kitu maranehna dikaniaya nabi-nabi saméméh anjeun.

2. Ibrani 12:1-3 , “Ku sabab eta, ku sabab kami dikurilingan ku awan anu ageung saksi, hayu urang nyingkirkeun unggal beurat, sareng dosa anu caket pisan, sareng hayu urang lumpat kalayan sabar dina balapan anu ditunjuk. di payuneun urang, neuteup ka Yesus, anu ngadegkeun jeung nyampurnakeun iman urang, anu pikeun kabagjaan anu disetél saméméh manéhna endured salib, despising éra, sarta linggih di leungeun katuhu tahta Allah. jelema-jelema anu boga dosa teh ngamusuh dirina sorangan, supaya maraneh ulah bosen atawa pingsan."

1 Petrus 2:20 Pikeun naon kamulyaan éta, lamun, nalika anjeun jadi buffet pikeun faults anjeun, anjeun bakal sabar sabar? tapi lamun, nalika anjeun ngalakukeun ogé, jeung sangsara pikeun eta, anjeun nyandak eta sabar, ieu ditarima ku Allah.

Sangsara sabar nalika ngalakukeun kahadéan téh ditarima ku Allah.

1. Kakuatan Sabar dina Migawé Kasaéan

2. Sangsara jeung Ditarima ku Allah

1. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

2. Rum 5:3-5 - Henteu ngan éta, tapi urang girang dina sangsara urang, nyaho yén sangsara ngahasilkeun kasabaran, jeung kasabaran ngahasilkeun karakter, jeung karakter ngahasilkeun harepan, jeung harepan teu nempatkeun urang éra, sabab cinta Allah geus dituang kana hate urang ngaliwatan Roh Suci anu geus dibikeun ka urang.

1 Petrus 2:21 Pikeun malah ieu anjeun disebut: sabab Kristus oge sangsara pikeun urang, ninggalkeun conto urang, nu kudu nuturkeun léngkah-Na.

Urang Kristen dipanggil pikeun nuturkeun conto Yesus sareng sangsara demi kabeneran.

1. Urang Dipanggil Pikeun Nurutan Conto Kristus

2. Kakuatan Sangsara pikeun Kabeneran

1. Mateus 16:24-25 - “Lajeng Yesus nyarios ka murid-murid-Na, 'Lamun aya anu hayang nuturkeun Kami, hayu anjeunna mungkir dirina, nyandak salib-Na sarta nuturkeun Kami. Sabab sing saha anu hayang nyalametkeun nyawana, bakal leungiteun nyawana, tapi sing saha anu leungiteun nyawana demi Kami, bakal manggih nyawana.’”

2. Rum 8:17 - "Sareng upami murangkalih, teras ahli waris-ahli waris Allah sareng sasama ahli waris sareng Kristus, upami urang sangsara sareng anjeunna supados urang ogé tiasa dimulyakeun sareng anjeunna."

1 Petrus 2:22 Anu henteu ngalakukeun dosa, henteu aya tipu daya dina sungut-Na.

Petikan éta ngajelaskeun yén Yesus henteu ngalakukeun dosa sareng teu gaduh tipu daya dina sungut-Na.

1. Kasucian Yesus Kristus: Kumaha Kasampurnaan-Na Nyetél Conto pikeun Umat-Iman

2. Kakuatan Lidah anu Murni: Kumaha Kecap Yesus Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

1. Mateus 22: 37-40 - Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun, jiwa, jeung pikiran.

2. Epesus 4:29-32 - Hayu euweuh omongan corrupting kaluar tina mouths anjeun, tapi ngan sapertos anu alus pikeun ngawangun up, sakumaha fits kasempetan, éta bisa masihan rahmat ka jalma anu ngadéngé.

1 Petrus 2:23 Anu, nalika anjeunna dihina, henteu ngahina deui; nalika anjeunna sangsara, anjeunna henteu ngancam; tapi komitmen dirina ka anjeunna anu judgeth righteously:

Yesus Kristus sangsara tanpa retaliation jeung dipercanten ka Allah pikeun nangtoskeun anjeunna adil.

1. Kakuatan Panghampura: Kumaha Yesus Témbongkeun Urang Kumaha Ngabales Kasangsaraan

2. Percanten ka Allah dina Jaman Susah: Conto Yesus

1. Mateus 5:38-42 - pangajaran Yesus ngeunaan asih musuh anjeun sarta teu retaliating.

2. Yesaya 53: 7 - nubuat Yesaya ngeunaan sangsara Yesus sarta percanten ka Allah.

1 Petrus 2:24 Anu ku Mantenna nanggung dosa-dosa urang dina awak-Na dina tangkal, supaya urang, anu geus paeh kana dosa, kudu hirup kana kabeneran;

Petikan speaks ngeunaan Yesus, anu bore dosa urang dina awak-Na dina kayu salib, ku kituna urang bisa healed jeung hirup righteously.

1. Kakuatan Pangorbanan Yesus: Kumaha Yesus Mayar Harga Pamungkas pikeun Kasalametan Urang

2. Karunia Nyageurkeun: Kumaha Yesus Nawiskeun Kahirupan Anyar Kabeneran

1. Yesaya 53:5 Tapi manéhna tatu pikeun transgressions urang, manéhna bruised pikeun iniquities urang: nu chastisement karapihan urang éta kana manéhna; jeung ku belang-Na urang cageur.

2. Epesus 2: 4-5 Tapi Allah, anu beunghar ku welas asih, pikeun asih-Na gede wherewith manéhna dipikacinta urang, komo lamun urang geus maot dina dosa, geus quickened urang babarengan jeung Kristus, (ku rahmat anjeun disimpen;)

1 Petrus 2:25 Sabab maraneh teh ibarat domba anu sesat; tapi ayeuna balik deui ka Angon sareng Uskup jiwa anjeun.

Urang Kristen nyimpang tina jalan kabeneran tapi tiasa mendakan jalan deui upami aranjeunna uih deui ka Yesus, Angon sareng Uskup jiwana.

1. Yesus, Angon Nu Nuntun Domba Nu Leungit

2. Balik deui ka Yesus, Uskup Jiwa Urang

1. Yesaya 53: 6 - Sadaya urang kawas domba geus Isro sesat; kami geus balik unggal hiji jalan sorangan; sarta Gusti geus diteundeun kana anjeunna iniquity urang sadayana.

2. John 10:11 - Kami angon alus: angon alus giveth hirupna pikeun domba.

1 Petrus 3 mangrupikeun bab katilu tina Surat Petrus munggaran dina Perjanjian Anyar. Bab ieu utamana museurkeun kana parentah pikeun sagala rupa hubungan, kaasup nikah jeung interaksi jeung kafir.

Ayat 1: Bab dimimitian ku parentah pikeun pamajikan jeung salaki. Pamajikan didorong pikeun tunduk ka salaki sorangan, sanaos henteu patuh kana pangandika, kalayan harepan yén kalakuan salehna tiasa meunang aranjeunna (1 Petrus 3: 1-2). Panulis nekenkeun kaéndahan batin sareng sumanget anu lemah lembut salaku sifat anu berharga anu kedah janten ciri istri tibatan hiasan luar (1 Petrus 3: 3-4). Salaki, di sisi séjén, diparéntahkeun pikeun hirup considerately jeung pamajikan maranéhanana, mintonkeun ngahargaan maranéhanana salaku sasama ahli waris rahmat Allah (1 Peter 3:7).

Alinea 2: Dina ayat 8-12, aya tekenan kana persatuan, welas asih, sareng nungkulan kajahatan ku kahadéan. Jalma anu percaya disebut harmonis, simpatik, asih salaku dulur sadulur, lembut-hearted, jeung hina dina interaksi maranéhanana jeung nu séjén (1 Peter 3: 8). Maranéhna dijurung pikeun henteu males kajahatan pikeun kajahatan atawa ngahina pikeun ngahina, tapi malah ngaberkahan batur supaya maranéhna bisa inherit berkah sorangan (1 Petrus 3:9-12). Panulis nyorot yén jalma anu mikahayang hirup sareng ningali dinten anu saé kedah ngajauhan anu jahat sareng ngudag kabeneran.

Ayat ka-3: Ti ayat 13 ka hareup, aya naséhat pikeun jalma-jalma anu percaya pikeun siap-siap pikeun ngabéla imanna nalika nyanghareupan oposisi atanapi panganiaya. Panulis nyorong aranjeunna henteu sieun ka jalma anu tiasa ngarugikeun aranjeunna, tapi nyucikeun Kristus salaku Gusti dina haténa. Maranéhanana kudu salawasna siap nyadiakeun alesan pikeun harepan maranéhanana bari ngajaga sikep lemah lembut jeung hormat ka batur (1 Peter 3:14-16). Panulis ogé nunjuk kaluar yén leuwih hade sangsara pikeun ngalakonan hade tinimbang pikeun ngalakonan jahat-nyorot conto Kristus sangsara unjustly tapi pamustunganana triumphing ngaliwatan dosa ngaliwatan pupusna jeung kebangkitan-Na.

Kasimpulanana, 1 Petrus 3 nyayogikeun pitunjuk ngeunaan sababaraha hubungan dina komunitas Kristen. Ieu alamat peran pamajikan jeung salaki nekenkeun katundukan, hormat, jeung silih ngahargaan. Ieu nelepon mukmin kana persatuan, simpati, jeung overcoming jahat ngaliwatan berkah tinimbang pamales kanyeri. Conto Kristus tina sangsara teu adil. Bab éta nekenkeun hirup nurutkeun prinsip Allah dina hubungan, mere kasaksian kana harepan urang, sarta enduring panganiayaan satia.

1 Petrus 3:1 Kitu oge, maraneh istri, kudu tunduk ka salaki sorangan; yen, lamun aya nu teu nurut kana kecap, maranéhanana ogé tanpa kecap bisa meunang ku paguneman istri;

Pamajikan kedah tunduk ka salaki sareng ku cara kitu, salaki tiasa dimeunangkeun tanpa ngawartosan aranjeunna.

1. Nuturkeun Rencana Allah: Nyuhunkeun ka Salaki

2. Kakuatan Conto Allah dina Nikah

1. Epesus 5:22-33 - Istri, tunduk ka salaki anjeun sakumaha ka Gusti.

2. Kolosa 3:18-19 - Istri, tunduk ka salaki, sakumaha pantesna di Gusti.

1 Petrus 3: 2 Nalika aranjeunna ningal paguneman anjeun anu murni sareng sieun.

Jalma anu percaya kedah hirupna dina cara anu ngagambarkeun rasa hormat ka Gusti.

1. Hirup anu ngagambarkeun rasa hormat ka Allah.

2. Témbongkeun iman anjeun ngaliwatan lampah anjeun.

1. Kolosa 3: 12-17 - Pasang dina hate welas asih, kahadean, humility, meekness, jeung sabar.

2. James 2:26 - Iman tanpa karya nyaeta maot.

1 Petrus 3:3 Anu ngahiasna, ulah ngahias ka luar, nya eta ngahias buuk, jeung make emas, atawa make pakean;

Petrus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun henteu fokus kana penampilan luar, sapertos gaya rambut anu rumit sareng pakean anu mahal.

1. "Kaéndahan Ti Dina: Nolak Standar Kaéndahan Dunya"

2. "Adornment Leres: Penampilan Versus Karakter"

1. Yesaya 61:10 - "Kuring bakal greatly girang di Gusti; jiwa abdi bakal gumbira di Allah mah, pikeun anjeunna geus dipakena kuring jeung garments kasalametan; Anjeunna geus katutupan kuring jeung robe tina amal saleh."

2. Kolosa 3:12 - "Pake on lajeng, salaku leuwih dipilih Allah, suci tur tercinta, hate welas asih, kahadean, humility, meekness, sarta kasabaran."

1 Peter 3: 4 Tapi hayu eta jadi lalaki disumputkeun tina haté, dina nu teu corruptible, malah ornamén tina roh lemah lembut jeung tenang, nu aya dina tetempoan Allah hébat harga.

Urang Kristen kudu narékahan pikeun ngokolakeun sumanget lemah lembut jeung tenang, nu kacida dihargaan ku Allah.

1. "Kaéndahan Jiwa Lelembut sareng Tenang"

2. "Nilai Jiwa Lelembut sareng Tenang"

1. Yakobus 1: 19-20 - "Apalkeun ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah."

2. Yesaya 66: 2 - "Kanggo sagala hal eta leungeun kuring geus dijieun, jeung sagala hal eta aya," nyebutkeun Gusti. "Tapi anu ieu kuring bakal ningali: ka anu miskin sareng sumanget kaduhung, sareng anu ngageter kana pangandika Kami."

1 Petrus 3: 5 Pikeun cara kieu dina jaman baheula awéwé suci ogé, anu percanten ka Allah, ngahias diri, tunduk ka salaki sorangan.

Awéwé suci jaman baheula percanten ka Allah sareng ngahias diri bari tunduk ka salaki.

1. Kakuatan Pamajikan Soleh

2. Percaya ka Allah sareng Rencana-Na pikeun Nikah

1. Epesus 5:22-24 - Pamajikan tunduk ka salaki anjeun

2. Siloka 31:10-31 - Pamajikan anu soleh

1 Petrus 3:6 Sakumaha oge Sara nurut ka Ibrahim, nyebat anjeunna gusti.

Urang Kristen kudu nuturkeun conto Sarah nu nurut ka Ibrahim jeung nyebut manéhna lord, jeung lamun maranehna ngalakukeun hade jeung teu sieun, maranéhanana baris diberkahan.

1. Kakuatan Taat: Diajar tina Conto Sarah

2. Ulah Sieun: Ngungkulan Kahariwang jeung Ngaronjatkeun Ni’mat Iman

1. Kajadian 21:12 - Jeung Allah ngadawuh ka Ibrahim, Hayu eta ulah jadi grievous di tetempoan thy alatan lad, jeung alatan budak awewe Anjeun; dina sagala nu Sarah geus ceuk ka thee, listen to sora nya; pikeun di Ishak bakal turunan anjeun disebut.

2. Ibrani 13:7 - Inget eta nu boga aturan leuwih anjeun, anu geus diucapkeun ka anjeun firman Allah: anu iman nuturkeun, tempo tungtung paguneman maranéhanana.

1 Peter 3:7 Kitu ogé, ye salaki, Huni jeung maranehna nurutkeun pangaweruh, mere ngahargaan ka pamajikan, salaku ka wadah lemah, jeung salaku ahli waris babarengan tina rahmat hirup; supaya solat anjeun teu dihalangan.

Salaki kudu ngajénan pamajikanana jeung ngahormatan maranéhna, sangkan solatna ulah ngahalangan.

1. Kakuatan Silih Hormat dina Nikah

2. Ngahormatan Salaki anjeun: Jalan Pikeun Ngawaler Doa

1. Epesus 5:25-33 - Salaki kudu bogoh ka pamajikan maranéhanana salaku Kristus dipikacinta gareja.

2. Kolosa 3:19 - Salaki kudu bageur jeung lembut haté ka pamajikanana.

1 Petrus 3:8 Ahirna, aranjeun kudu satunggal pikiran, silih asih, silih pikanyaah, silih pikarunyaeun, sing sopan.

Petrus ngadorong urang Kristen pikeun ngahiji, bageur, asih, sareng sopan ka anu sanés.

1. "Hirup dina Ngahiji: Kunaon Urang Kudu Asih Dulur-dulur di Kristus"

2. "Karep di Garéja: Kumaha Urang Bisa Témbongkeun Kahadean ka Saling"

1. John 13: 34-35 "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yén anjeun silih pikanyaah; sakumaha Kami geus nyaah ka maraneh, maraneh oge kudu silih pikanyaah. Ku ieu sakabeh jalma bakal nyaho yen aranjeun teh murid-murid Kami, lamun maraneh silih pikanyaah.”

2. Rum 12:10 ”Sing silih pikanyaah ku kaasih duduluran; dina ngahormatan silih pikaresep.”

1 Petrus 3:9 Henteu ngabales kajahatan pikeun kajahatan, atanapi ngahina pikeun ngahina, tapi sabalikna ngaberkahan; nyaho yén anjeun thereunto disebut, nu kudu inherit berkah.

Urang henteu kedah ngabales kajahatan kalayan langkung jahat, tibatan urang kedah ngaberkahan jalma-jalma anu ngalakukeun salah ka urang, ngartos yén éta nyaéta panggero urang pikeun ngawariskeun berkah ti Gusti.

1: Ulah ngabales jahat ku leuwih jahat; tibatan, ngaberkahan jalma anu ngalakukeun salah anjeun, nyaho yen Allah geus disebut anjeun pikeun nampa berkah.

2: Urang henteu kedah males dendam pikeun kasalahan anu dilakukeun ka urang, tapi urang kedah ngaberkahan ka jalma anu nganyenyeri urang sareng percanten yén Gusti bakal masihan berkah ka urang.

1: Rum 12:14-21 - Ngaberkahan jalma anu nyiksa anjeun; ulah kutuk maranehna.

2: Mateus 5:43-48 - Asih musuh anjeun sarta neneda pikeun jalma anu nyiksa anjeun.

1 Petrus 3:10 Pikeun sing saha anu mikahayang hirup, sarta ningali poé alus, hayu anjeunna nahan létah-Na tina jahat, sarta biwir-Na ulah ngomong tipu daya.

Pikeun hirup cinta jeung kabagjaan, hiji kudu refrain ti diomongkeun jahat jeung tipu daya.

1. Kakuatan Kecap: Kumaha Nyarita Kahirupan jeung Cinta

2. Ngokolakeun Poé-poé Saé: Kumaha Ngajauhan Kajahatan

1. James 3: 5-12 - Taming Basa

2. Siloka 12:18 - Kecap-kecap anu Sabenerna Mawa Bungah sareng Hirup

1 Petrus 3:11 Hayu anjeunna nyingkur anu jahat, sareng ngalakukeun anu hadé; hayu anjeunna neangan karapihan, sarta ensue eta.

Urang Kristen kedah ngajauhan anu jahat sareng ngalakukeun anu hadé, ngudag katengtreman sareng terus ngudag éta.

1. "Milih Jalan Damai"

2. "Ngajauhan Kajahatan"

1. Rum 12:18 - "Mun mungkin, ku kituna sajauh eta gumantung kana anjeun, janten dina karapihan jeung sakabeh lalaki."

2. Pilipi 4: 8 - "Tungtungna, dulur-dulur, naon waé anu leres, naon waé anu terhormat, naon waé anu leres, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu terhormat, upami aya kaunggulan sareng upami aya anu pantes dipuji. emut kana hal-hal ieu."

1 Petrus 3:12 Pikeun panon Gusti geus leuwih taqwa, jeung ceuli-Na muka kana doa maranéhanana: tapi beungeut Gusti ngalawan jalma nu ngalakukeun jahat.

Yéhuwa merhatoskeun doa-doa jalma-jalma soleh sareng bakal ngalawan jalma-jalma anu ngalakukeun jahat.

1. Allah ngadangu doa jalma-jalma soleh sareng bakal nangtayungan aranjeunna.

2. Urang kudu narékahan pikeun ngalakukeun nu bener di panon Yéhuwa, sabab Mantenna bakal ngalawan kajahatan.

1. Jabur 34:15 - Panon PANGERAN aya kana jalma-jalma taqwa, sareng ceulina dibuka pikeun ceurikna.

2. Siloka 15:29 - PANGERAN jauh ti nu jahat, tapi anjeunna hears doa jalma soleh.

1 Petrus 3:13 Sareng saha anjeunna anu bakal ngarugikeun anjeun, upami anjeun nuturkeun anu hadé?

Jalma-jalma anu percaya ka Kristus henteu kedah sieun cilaka ti jalma-jalma anu nentang aranjeunna sabab ngalakukeun kahadéan mawa panyalindungan.

1. Tong sieun ka jalma-jalma anu ngalawan ka Allah, sabab Anjeunna bakal nangtayungan jalma-jalma anu tumut ka Anjeunna.

2. Taqwakeun ka Alloh sarta anjeun bakal aman tina cilaka.

1. Yesaya 41:10 - "Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun: ulah dismayed; pikeun Kami Allah anjeun: Kuring baris nguatkeun anjeun, enya, Kuring baris nulungan anjeun, enya, kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu. tina kabeneran abdi."

2. Jabur 34:7 - "Malaikat PANGERAN campeth sabudeureun eta anu sieun Mantenna, sarta delivereth aranjeunna."

1 Petrus 3:14 Tapi lamun aranjeun sangsara pikeun kabeneran, bagja aranjeun.

Urang Kristen teu kudu sieun sangsara kasusah pikeun iman maranéhanana ka Allah, sabab brings aranjeunna kabagjaan.

1. Ulah Haté Anjeun Kaganggu: Kumaha Yéhuwa Ngalipur Urang Ngaliwatan Panganiayaan

2. Girang di Gusti: Milarian Bungah dina Sangsara pikeun Kabeneran

1. Yesaya 41:10 - “Ulah sieun; keur Kami jeung thee: jadi teu dismayed; keur Kami Allah thy: Kuring baris nguatkeun thee; enya, kuring baris nulungan anjeun; enya, Kami bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu kabeneran Kami."

2. 2 Corinthians 4: 17-18 - "Kanggo kasangsaraan light kami, nu ngan sakedapan, gawéna pikeun kami beurat jauh leuwih exceeding tur langgeng kamulyaan; Sedengkeun urang teu kasampak di hal nu katempo, tapi dina hal nu teu katempo: pikeun hal nu katempo téh temporal; tapi hal-hal anu teu katingali mah langgeng.”

1 Petrus 3:15 Tapi sucikeun Pangéran Allah dina haté anjeun: sareng siap-siap salawasna masihan jawaban ka unggal lalaki anu naroskeun ka anjeun alesan tina harepan anu aya dina anjeun kalayan lemah lembut sareng kasieun.

Urang Kristen kudu salawasna siap ngajelaskeun iman maranéhanana kalayan humility jeung hormat.

1. Pentingna hirup iman jeung bisa ngajelaskeun ka batur.

2. Kumaha ngabagikeun harepan Injil kalayan lemah lembut sareng hormat.

1. Mateus 5:16 - Hayu lampu Anjeun jadi caang saméméh lalaki, ambéh maranéhanana bisa nempo karya alus Anjeun, jeung muji Rama Anjeun nu aya di sawarga.

2. Kolosa 4: 5-6 - Leumpang dina hikmah ka aranjeunna anu luar, redeeming waktu. Hayu ucapan anjeun salawasna kalawan rahmat, seasoned kalawan uyah, nu anjeun bisa nyaho kumaha anjeun halah ngajawab unggal lalaki.

1 Petrus 3:16 Ngabogaan nurani anu alus; yen, sedengkeun maranehna nyarita jahat anjeun, salaku evildoers, maranéhanana bisa jadi isin nu falsely nuduh paguneman alus anjeun dina Kristus.

Petikan éta nyorong urang Kristen pikeun ngajaga hati nurani anu hadé, supados anu nyiksa aranjeunna éra ku tuduhan palsu.

1. "Hati Nurani: The Foundation of Christian Living"

2. "Hirup dina Terang: Nungkulan Panganiayaan ngalangkungan Hati Nurani"

1. Rum 12: 1-2 - Ku sabab eta, kuring pangjurung anjeun, baraya jeung sadulur, dina panempoan rahmat Allah, kurban awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pleasing ka Allah-ieu ibadah anjeun leres tur ditangtoskeun. Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun. Teras anjeun bakal tiasa nguji sareng nyatujuan naon pangersa Allah — pangersa-Na anu saé, pikaresepeun sareng sampurna.

2. 1 Corinthians 10:31 - Ku kituna naha anjeun dahar atawa nginum atawa naon maneh ngalakukeun, ngalakukeun eta kabeh keur kamulyaan Allah.

1 Petrus 3:17 Sabab leuwih hade, lamun kersaning Allah kitu, aranjeun sangsara ku kalakuan hade, ti batan ku kalakuan nu jahat.

Leuwih hade sangsara pikeun ngalakukeun kahadean ti batan migawe jahat, numutkeun pangersa Allah.

1. Kakuatan Ngalakukeun Kahadéan: Kumaha Hirup Kasangsaraan Allah

2. Ganjaran tina Sangsara Soleh: Diajar Hirup jeung Pangersa Allah

1. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

2. Pilipi 1:29 - Pikeun eta geus dibikeun ka anjeun nu demi Kristus anjeun teu kudu ngan percaya ka Anjeunna tapi ogé sangsara pikeun demi-Na.

1 Petrus 3:18 Pikeun Kristus oge geus sakali ngalaman sangsara pikeun dosa, nu adil pikeun nu teu adil, supaya manéhna bisa mawa urang ka Allah, dipaehan dina daging, tapi dihirupkeun ku Roh.

Kristus sangsara jeung maot pikeun mawa urang ka Allah, tapi Anjeunna dijieun hirup ku Roh.

1. "Nu Adil jeung Nu Adil: Kurban Pamungkas Kristus"

2. "Kakuatan Kabangkitan"

1. Yesaya 53:5 - Tapi anjeunna nojos pikeun transgressions urang, anjeunna ditumbuk pikeun iniquities urang; hukuman nu mawa urang karapihan éta dina anjeunna, sarta ku tatu-Na urang cageur.

2. Rum 8:11 - Jeung lamun Roh manéhna anu diangkat Yesus ti nu maraot hirup di anjeun, manéhna anu diangkat Kristus ti nu maraot oge bakal mere hirup ka awak fana anjeun alatan Roh-Na anu hirup di anjeun.

1 Peter 3:19 Ku nu ogé manéhna indit jeung ngahutbah ka roh-roh di panjara;

Yesus ngahutbah ka roh-roh di panjara.

1. Kakawasaan Yesus: Nepikeun Pesen Allah ka Sadayana.

2. Kumaha Injil Yesus Bisa Ngarobah Malah Anu Paling Katingal Asa.

1. Epesus 4: 8-10 - Ku sabab eta nyebutkeun, "Nalika anjeunna ascended di luhur anjeunna mingpin hiji host of captives, sarta anjeunna masihan hadiah ka lalaki." (Dina nyebutkeun, "Anjeunna naék," naon hartina tapi manéhna ogé geus lungsur ka wewengkon handap, bumi? Anjeunna anu lungsur téh hiji anu ogé naek jauh luhureun sakabeh langit, yén manéhna bisa ngeusian sagala hal.)

2. Ibrani 2:14-15 - Ku sabab kitu barudak babagi dina daging jeung getih, manéhna sorangan ogé partook tina hal anu sarua, yén ngaliwatan maot manéhna bisa ngancurkeun hiji anu boga kakawasaan maot, nyaeta, Iblis, jeung nyalametkeun sakabeh jalma anu ku sieun maot tunduk kana perbudakan lifelong.

1 Petrus 3:20 Nu sometime éta henteu patuh, nalika sakali longsuffering Allah waited dina poé Nuh, bari Parahu ieu Nyiapkeun, wherein sababaraha, nyaeta, dalapan jiwa anu disimpen ku cai.

Dina poé Nuh, Allah waited sabar bari Parahu keur disiapkeun, sarta ngan dalapan jiwa anu disimpen dina tungtungna.

1. Diajar sabar ngadagoan Gusti, percanten yén Mantenna bakal nedunan jangji-Na.

2. Pentingna taat kana pangersa Allah.

1. Kajadian 6:5-7 - Jeung Allah nempo yén wickedness manusa éta gede di bumi, sarta yén unggal imajinasi pikiran haténa ngan jahat terus. Sarta eta repented Gusti yén manéhna geus nyieun manusa di bumi, sarta eta grieved anjeunna dina haténa. Jeung Gusti ngadawuh, Kuring baris ngancurkeun lalaki saha Kuring geus dijieun ti beungeut bumi; boh manusa, boh sato, jeung hal creeping, jeung manuk tina hawa; pikeun eta repenteth kuring nu Kuring geus dijieun maranehna.

2. Rum 5: 6-8 - Pikeun nalika urang éta acan tanpa kakuatan, dina waktu alatan Kristus pupus pikeun ungodly. Pikeun jarang pikeun jalma taqwa bakal aya anu maot; Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina eta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

1 Petrus 3:21 Gambaran anu sami sareng baptisan ogé ayeuna nyalametkeun urang (sanés ngaleungitkeun najis daging, tapi jawaban tina hate nurani anu hadé ka Allah,) ku kebangkitan Yesus Kristus:

Baptisan dianggap ngagambarkeun kasalametan anu asalna tina kabangkitan Yesus Kristus, anu ngajantenkeun urang ati nurani anu hadé di payuneun Allah.

1. Baptisan mangrupakeun simbol kuat kasalametan urang ngaliwatan Yesus Kristus.

2. Urang kudu boga hate nurani alus saméméh Allah ngaliwatan jadian Yesus Kristus urang.

1. Rum 6:3-4 - Nyaho ye teu, nu kitu loba urang salaku anu dibaptis kana Yesus Kristus anu dibaptis kana pupusna? Ku sabab kitu urang dikubur sareng anjeunna ku baptisan kana maot: yén sapertos Kristus digugahkeun tina pupusna ku kamulyaan Rama, urang ogé kedah leumpang dina kahirupan anu anyar.

2. Rum 10: 9-10 - Nu lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté man believeth kana amal saleh; jeung jeung sungut syahadat dijieun pikeun kasalametan.

1 Petrus 3:22 Anu geus lebet ka sawarga, aya di sisi katuhu Allah; malaikat jeung otoritas jeung kakuatan keur tunduk ka Anjeunna.

Petikan éta nyarioskeun kaunggulan sareng wewenang Kristus, sareng sadaya malaikat sareng otoritas sareng kakuatan janten tunduk ka Anjeunna.

1. Kaagungan jeung kakawasaan Kristus

2. Ngartos Kadaulatan Kristus

1. Kolosa 1: 15-17 Saha gambar Allah siluman, cikal unggal mahluk:

2. Wahyu 5:11-14 Jeung unggal mahluk nu aya di sawarga, jeung di bumi, jeung di handapeun bumi, jeung nu aya di laut, jeung sakabeh nu aya di antarana, kadéngé kuring nyebutkeun, berkah, jeung ngahargaan! Sareng kamulyaan, sareng kakawasaan, janten ka Anjeunna anu linggih dina tahta, sareng ka Anak Domba salamina.

Kahiji Peter 4 nyaeta bab kaopat tina epistle mimiti Peter, dimana rasul alamat mukmin jeung nyorong aranjeunna pikeun hirup dina lampu identitas anyar maranéhanana di Kristus. Bab éta nekenkeun pentingna hirup pikeun tujuan Allah, tahan kasangsaraan, sareng ngalaksanakeun kanyaah sareng silaturahmi ka anu sanés.

Ayat 1: Petrus ngadesek jalma-jalma anu percaya pikeun ngagemkeun diri sareng pola pikir Kristus (1 Petrus 4:1-6). Anjeunna ngingetkeun aranjeunna yén saprak Kristus sangsara dina kahirupan di bumi-Na, aranjeunna kedah disiapkeun ogé sangsara. Ku cara nangkep pola pikir anu museur kana kahoyong Allah tinimbang ngumbar hawa nafsu, aranjeunna tiasa hirup salami sésa-sésa di bumi dumasar kana tujuan Allah. Rasul highlights yén kahirupan maranéhanana kaliwat dicirikeun ku paripolah dunya, tapi ayeuna maranéhanana disebut hirup béda-honoring Allah tinimbang nuturkeun kahayang manusa.

Ayat ka-2: Petrus ngajurung jalma-jalma mukmin pikeun silih pikanyaah sacara jero sareng ngalaksanakeun silaturahmi (1 Petrus 4:7-11). Anjeunna negeskeun yén ahir sagala hal geus deukeut, ngajurung maranéhna pikeun jadi jelas-pikiran jeung timer dikawasa dina solat. Maranéhanana kudu fervently cinta karana sabab cinta nutupan multitude dosa. Jalma-jalma anu percaya ogé didorong pikeun ngagunakeun kado spiritualna pikeun ngalayanan anu satia-naha éta nyarios atanapi ngaladénan-pikeun ngamulyakeun Allah ngalangkungan Yesus Kristus.

Alinea 3: Bab ieu ditungtungan ku nyarioskeun kasangsaraan pikeun urang Kristen (1 Petrus 4:12-19). Pétrus ngayakinkeun jalma-jalma nu percaya yén maranéhna teu kudu reuwas waktu nyanghareupan cobaan seuneu saolah-olah aya kajadian nu anéh. Sabalikna, maranéhna kudu girang lantaran milu nandangan sangsara Kristus—ngajadikeun kabagjaan jeung kamulyaan nu bakal datang. Lamun dikaniaya pikeun mawa ngaran Kristus, mukmin anu rahayu sabab nunjukkeun yen Roh kamulyaan rests on aranjeunna. Aranjeunna didorong pikeun henteu éra tapi ngagungkeun Gusti sanajan di tengah-tengah panganiayaan bari ngandelkeun diri kana perawatan satia-Na.

Ringkesanana,

Bab opat tina Kahiji Peter exhorts mukmin pikeun hirup kalawan mindset robah dipuseurkeun kana bakal Allah.

Petrus ngadesek aranjeunna pikeun nangkeup sangsara salaku partakers dina sangsara Kristus bari ninggalkeun balik paripolah duniawi.

Jalma-jalma mukmin didorong pikeun silih cinta pisan sareng ngalaksanakeun silaturahmi ngagunakeun kado spiritualna kalayan satia.

Bab éta disimpulkeun ku ngayakinkeun jalma-jalma anu percaya yén sanaos aranjeunna tiasa nyanghareupan kasusah atanapi cobaan pikeun janten urang Kristen, aranjeunna tiasa girang terang yén aranjeunna ngaraosan sangsara Kristus sareng kamulyaan anu bakal datang. Maranehna disebut teu isin tapi malah ngagungkeun Allah di tengah kasusah bari mercayakeun diri kana perawatan satia-Na.

1 Petrus 4:1 Ku sabab Kristus geus sangsara pikeun urang dina daging, leungeun yourselves ogé jeung pikiran sarua: pikeun manéhna nu geus sangsara dina daging geus ceased tina dosa;

Urang Kristen kedah nuturkeun conto Kristus sareng panangan diri sareng pola pikir anu sami, sakumaha Kristus parantos sangsara pikeun urang sareng lirén tina dosa.

1. Hirup Pangorbanan: Kumaha Nuturkeun Conto Kristus

2. Ceasing tina Dosa: Kumaha Hirup Kahirupan Suci

1. Rum 6: 1-2 - "Naon nu kudu urang nyebutkeun lajeng? Urang bakal neruskeun dosa, nu rahmat bisa abound? Allah nyaram. Kumaha urang, anu geus maot ka dosa, hirup deui therein?"

2. Galata 5:24 - "Jeung maranéhanana anu Kristus urang geus crucified daging jeung affections jeung lusts."

1 Petrus 4: 2 Éta anjeunna henteu kedah hirup deui sesa waktosna dina daging pikeun hawa nafsu manusa, tapi kana kahoyong Allah.

Jalma anu percaya henteu kedah hirup deui numutkeun karep manusa, tapi numutkeun kersa Allah.

1. Kakuatan Pangersa Allah: Kumaha Hirup Taat

2. Milih Pangersa Allah Leuwih Kahayang Anjeun Sorangan

1. Rum 12: 2 - Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun.

2. Epesus 5:15-17 - Tingali taliti lajeng kumaha anjeun leumpang, teu sakumaha unwise tapi sakumaha wijaksana, nyieun pamakéan pangalusna waktu, sabab poé téh jahat. Ku sabab eta ulah jadi foolish, tapi ngarti naon wasiat Gusti.

1 Petrus 4: 3 Pikeun jaman baheula hirup urang bisa cukup pikeun ngalakukeun wasiat kapir, nalika urang leumpang dina lasciviousness, lusts, kaleuwihan anggur, revellings, banquetings, jeung abominated idolaries:

Jaman baheula dina kahirupan urang dijalankeun pikeun nuturkeun kahayang bangsa-bangsa sanés, kalebet ngalaksanakeun kalakuan dosa sareng nyembah ka brahala.

1. Kakuatan Tobat

2. Kahadéan Panghampura Alloh

1. Yesaya 55:7 - Hayu nu jahat forsake jalan-Na, jeung lalaki unrighteous pikiran-Na: jeung hayu manéhna mulang ka Gusti, jeung manéhna bakal boga rahmat ka manéhna; jeung ka Allah urang, pikeun manéhna abundantly hampura.

2. Rum 5: 8- Tapi Allah commendeth asih-Na ka urang, dina eta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

1 Petrus 4: 4 Di mana aranjeunna ngarasa aneh yén anjeun henteu lumpat sareng aranjeunna kana karusuhan anu sami, nyarios jahat ka anjeun.

Urang Kristen dikritik kusabab henteu milu dina kagiatan dosa anu sami sareng sasama.

1. Ngajauhan Tingkah Laku Dosa jeung Nolak Sarua jeung Dunya

2. Ulah Sasuai jeung Dunya, Tapi Jadi Transformed ku Pembaharuan Pikiran Anjeun

1. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

2. 1 Yohanes 2:15-17 - Ulah bogoh ka dunya atawa hal di dunya. Lamun aya jalma mikanyaah dunya, kanyaah Rama teu aya dina manéhna. Sabab sagala nu aya di dunya — kahayang daging jeung kahayang panon jeung kareueus ku harta — lain ti Rama tapi ti dunya. Jeung dunya ieu ngalirkeun jauh jeung kahayang na, tapi sakur anu ngalakukeun wasiat Allah abides salawasna.

1 Petrus 4: 5 Saha anu bakal masihan pertanggungjawaban ka anjeunna anu siap nangtoskeun anu hirup sareng anu maot.

Sunda Formal: Unggal-unggal jelema kudu nuduhkeun kalakuanana ka Allah, anu geus siap ngahakiman boh nu hirup boh nu paeh.

1. Taya sahijieun bisa luput tina judgment Allah - urang kudu disiapkeun.

2. Urang sadaya kudu hirup anu ridho ku Allah, sangkan ulah sieun kana poé kiamat.

1. Ibrani 9:27 - Jeung salaku eta geus diangkat pikeun lalaki maot sakali, tapi sanggeus ieu judgment:

2. Rum 14:12 - Jadi lajeng unggal salah sahiji urang bakal masihan akun dirina ka Allah.

1 Petrus 4:6 Ku sabab eta Injil diwawarkeun oge ka jalma-jalma nu geus maraot, supaya maranehna bisa dihukum nurutkeun manusa dina daging, tapi hirup numutkeun Allah dina roh.

Injil diwawarkeun ka jalma anu geus maot ku kituna maranéhanana bisa judged ku lalaki dina daging tapi hirup dina sumanget Allah.

1. Kakuatan Injil: Kumaha Injil Bisa Ngarobah Kahirupan

2. Roh-Masihan Hirup Allah: Ngalaman Kahirupan Refreshed ku Roh Suci

1. John 6:63 - Ieu teh Roh anu mere hirup; daging euweuh pitulung pisan.

2. Rum 8:11 - Lamun Roh manéhna anu diangkat Yesus ti nu maraot dwells di anjeun, manéhna anu diangkat Kristus Yesus ti nu maraot oge bakal mere hirup ka awak fana Anjeun ngaliwatan Roh-Na anu dwells di anjeun .

1 Petrus 4:7 Tapi ahir tina sagala hal geus di leungeun: jadi Anjeun sover, jeung awas kana solat.

Urang kedah waspada sareng siap pikeun tungtung dunya, sareng fokus kana doa.

1. Lamun geus Deukeut Kiamat: Pentingna Sholat dina Jaman Kateupastian

2. Jadi Sober jeung Doa: Kumaha Nyiapkeun pikeun Ahir Dunya

1. Mateus 6:5-13 - pangajaran Yesus ngeunaan solat

2. 1 Tesalonika 5:6-8 - pangajaran Paul ngeunaan waspada jeung waspada

1 Petrus 4:8 Jeung di luhur sagala hal kudu amal fervent antara yourselves: pikeun amal bakal nutupan multitude dosa.

Urang Kristen kudu silih pikanyaah, sabab cinta nutupan lobana dosa.

1. "Kakuatan Cinta: Kumaha Asih Nutupan Dosa Urang"

2. "Fervent Charity: The Greatest Commandments of All"

1. 1 Korinta 13:4-7 - "Cinta teh sabar, kanyaah teh bageur. Teu sirik, teu sombong, teu sombong. Teu ngahina batur, teu nyiksa diri, teu ngareuah-reuah. gampang ambek, teu nyimpen catetan kasalahan. Asih teu resep kana kajahatan, tapi girang ku bebeneran. Salawasna ngajaga, salawasna percanten, salawasna miharep, salawasna tabah ".

2. James 5:16 - "Ku alatan éta, ngaku dosa anjeun karana jeung neneda keur karana, nu bisa healed. Doa hiji jalma taqwa boga kakuatan hébat sakumaha eta jalan."

1 Petrus 4:9 Sikep silaturahmi ka nu sejen, ulah geregeteun.

Urang Kristen kudu silih hormat ka nu séjén tanpa komplain.

1. Berehan: Palajaran tina 1 Petrus 4:9

2. Kakuatan Silaturahmi: Mintonkeun Kaasih ka Sasama Mu’min

1. Rum 12:13 - Bagikeun ka umat Allah anu merlukeun. Prakték silaturahmi.

2. Ibrani 13: 2 - Ulah poho pikeun némbongkeun silaturahmi ka strangers, pikeun ku cara kitu sababaraha urang geus némbongkeun silaturahmi ka malaikat tanpa nyaho eta.

1 Petrus 4:10 Sapertos unggal jalma anu nampi karunia, ogé ngalayanan anu sami ka anu sanés, salaku pangurus anu saé tina kurnia Allah anu rupa-rupa.

Urang Kristen kudu ngagunakeun kurnia maranéhanana pikeun ngawula ka batur dina humility jeung thankfulness.

1. "Stewards of God's Grace"

2. "Karendahan haté dina Ngalayanan Batur"

1. Mateus 25:14-30 - Pasemon ngeunaan Bakat

2. Epesus 4:7 - Masing-masing urang ngagaduhan kado pikeun dianggo pikeun kapentingan awak Kristus.

1 Petrus 4:11 Upami aya anu nyarios, hayu anjeunna nyarioskeun sakumaha pangandika Allah; Upami aya anu ngaladénan, hayu anjeunna ngalakukeun sakumaha tina kamampuan anu dipasihkeun ku Allah: yén Allah dina sagala hal bakal dimulyakeun ku Yesus Kristus, anu janten pujian sareng kakawasaan salamina. Amin.

Urang Kristen kudu ngagunakeun kecap jeung kamampuhna pikeun ngamulyakeun Allah ngaliwatan Yésus Kristus.

1. "Ngagungkeun Allah ngaliwatan Yesus Kristus"

2. "Ngagunakeun Kecap sareng Kamampuhan Urang pikeun Ngahormatan Gusti"

1. Epesus 2:10: Pikeun urang téh workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun beforehand, urang kudu leumpang di antarana.

2. Kolosa 1:10: ku kituna pikeun leumpang dina manner pantes Gusti, pinuh pleasing ka Anjeunna, bearing buah dina unggal karya alus jeung ngaronjatkeun dina pangaweruh Allah.

1 Petrus 4:12 Saderek-saderek tercinta, ulah anéh kana cobaan seuneu anu baris nyobaan aranjeun, saolah-olah aya kajadian aneh ka aranjeun.

Petrus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun henteu reuwas nalika nyanghareupan cobaan, sabab éta bagian tina pangalaman Kristen.

1. "Nyanghareupan Ujian ku Iman: Kumaha Milarian Kakuatan dina Jaman Hésé"

2. "The Test Seuneu: Ngartos Cobaan dina Kahirupan hiji Mukmin"

1. Yakobus 1: 2-4 - "Itung kabeh kabagjaan, dulur kuring, lamun papanggih cobaan rupa-rupa, pikeun anjeun terang yén ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan nanaon.

2. Rum 8:18 - "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan anu bakal diungkabkeun ka urang."

1 Petrus 4:13 Tapi girang, ku sabab aranjeun teh milu kasangsaraan Kristus; yen, lamun kamulyaan-Na bakal wangsit, Anjeun bisa jadi bungah jeung kabagjaan exceeding.

Jalma-jalma anu percaya kudu bungah dina sangsara, sabab éta bagian tina jadi pengikut Kristus, sareng nalika kamulyaan Kristus diturunkeun, aranjeunna bakal pinuh ku kabagjaan.

1. Girang dina Sangsara: Kumaha Neangan Kabungahan dina Nyeri

2. Kamulyaan Kristus: Ngaronjatkeun Bungah tina Kaagungan-Na anu diungkabkeun

1. Rum 5:3-5 - Henteu ngan éta, tapi urang girang di sufferings urang, nyaho yén sangsara ngahasilkeun daya tahan, jeung daya tahan ngahasilkeun karakter, jeung karakter ngahasilkeun harepan, jeung harepan teu nempatkeun urang éra.

2. Yesaya 35:10 - Jeung ransomed Gusti bakal mulang jeung datang ka Sion jeung nyanyi; kabagjaan langgeng bakal kana huluna maranéhanana; maranehna bakal meunang kabagjaan jeung kabagjaan, jeung kasedihan jeung sighing bakal ngungsi jauh.

1 Petrus 4:14 Lamun aranjeun dihina lantaran jenengan Kristus, bagja maraneh; pikeun Roh kamulyaan jeung Allah resteth kana anjeun: dina bagian maranéhanana manéhna téh jahat diucapkeun, tapi dina bagian anjeun manéhna Maha Agung.

Jalma-jalma anu percaya ka Kristus henteu kedah éra dihina ku nami-Na, sabab éta mangrupikeun tanda yén Roh Allah aya dina aranjeunna sareng Anjeunna dimulyakeun.

1. Girang dina Panghina: Ngarayakeun Panganiayaan Demi Kristus

2. Berkah Roh: Ngalaman Istirahat Gusti Dina Nyanghareupan Kritik

1. 2 Timoteus 3:12 - Sadayana anu mikahayang hirup hiji hirup godly di Kristus Yesus bakal persecuted.

2. Rasul 5:41 - The rasul rejoiced yén maranéhanana dianggap pantes sangsara dishonor pikeun ngaran Yesus.

1 Petrus 4:15 Tapi ulah aya anu sangsara sakumaha rajapati, atawa maling, atawa jadi jahat, atawa jadi sibuk urusan batur.

Urang Kristen teu kudu sangsara ku cara naon baé lantaran jadi rajapati, maling, palaku jahat, atawa tukang sibuk.

1. "Hirup Kahirupan Suci"

2. "Hirup Numutkeun Pangersa Allah"

1. paribasa 11: 3 - Integritas tina uprights nungtun aranjeunna, tapi crookedness tina khianat ngancurkeun aranjeunna.

2. Epesus 4:28 - Hayu nu maling teu deui maok, tapi malah hayu anjeunna kuli, ngalakonan pagawean jujur kalawan leungeun-Na sorangan, ku kituna manéhna bisa boga hal babagi kalawan saha merlukeun.

1 Petrus 4:16 Tapi lamun aya anu sangsara salaku urang Kristen, ulah isin; tapi hayu anjeunna muji ka Allah atas nama ieu.

Urang Kristen teu kudu isin sangsara pikeun iman maranéhanana, tapi kudu muji Allah dina ngalakukeunana.

1. "Kakuatan Iman: Kumaha Persib Ngaliwatan Sangsara"

2. "Kakuatan Kayakinan Urang: Tabah Dina Nyanghareupan Kasangsaraan"

1. Rum 5:3-5 - Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan di sufferings urang, sabab urang terang yen sangsara ngahasilkeun Persib; 4 katekunan, karakter; jeung karakter, harepan. 5 Sareng harepan urang henteu éra, sabab kanyaah Allah parantos dicurahkeun kana haté urang ngalangkungan Roh Suci anu dipasihkeun ka urang.

2. James 1: 2-4 - Anggap eta kabagjaan murni, baraya mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, 3 sabab nyaho yén uji iman anjeun ngahasilkeun Persib. 4 Sangkan tabah ngaréngsékeun pagawéanana, sangkan aranjeun asak jeung lengkep, taya kakurangan nanaon.

1 Petrus 4:17 Pikeun waktuna geus datang yén pangadilan kudu dimimitian di imah Allah: sarta lamun eta mimitina dimimitian di urang, kumaha bakal jadi tungtungna maranéhanana anu teu nurut kana Injil Allah?

Waktosna parantos sumping pikeun pengadilan dimimitian ku bumi Allah, sareng upami éta halna, kumaha akibatna pikeun jalma-jalma anu henteu nurut kana Injil Allah?

1. "Pahakiman Allah anu bakal datang: Naha Anjeun Siap?"

2. "Injil: Hiji-hijina Jalan pikeun Kabur Pangadilan Allah"

1. Rum 2:5-11

2. Yakobus 2:13-17

1 Petrus 4:18 Sareng upami jalma-jalma soleh jarang disalametkeun, dimana jalma-jalma jahat sareng dosa bakal némbongan?

Petrus naroskeun patarosan rétoris, nunjukkeun yén jalma-jalma jahat sareng jalma-jalma dosa moal gaduh hasil anu saé dibandingkeun sareng jalma-jalma soleh.

1: Urang kudu narékahan pikeun hirup bener, percanten kana rahmat Allah, sangkan urang bisa disalametkeun.

2: Iman urang kedah dipuseurkeun ka Allah, sareng lampah urang kedah nuturkeun kaadilan-Na, supados urang salamet.

1: Mateus 7: 13-14 - "Asupkeun ku Gerbang sempit; pikeun lega nyaeta Gerbang jeung lega nyaeta jalan nu ngarah ka karuksakan, sarta aya loba anu lebet ku eta. Sabab heureut nyaeta Gerbang jeung hese nyaeta jalan anu nuju kana kahirupan, sareng sakedik anu mendakanana."

2: Epesus 4: 17-19 - "Ku sabab éta, kuring nyarioskeun, sareng nyaksian ka Gusti, yén anjeun henteu kedah deui leumpang sapertos jalma-jalma sanés anu sanés-sanés, dina pikiran anu teu aya gunana, gaduh pamahaman anu poék, teras terasingkeun. tina kahirupan Allah, kusabab kabodoan anu aya dina aranjeunna, kusabab lolongna haténa; anu, anu kapungkur rumasa, parantos nyerahkeun diri kana kalakuan anu jahat, ngalaksanakeun sagala najis kalayan rakus."

1 Petrus 4:19 Ku sabab eta, jalma-jalma anu sangsara nurut kana pangersa Allah, kudu ngabaktikeun jiwa-jiwana ka Mantenna dina lampah anu hade, sakumaha ka Pencipta anu satia.

Petikan nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngandelkeun jiwana ka Gusti sareng ngalakukeun padamelan anu saé.

1. "Kakuatan Percanten ka Gusti"

2. "Pentingna Migawe Karya Anu Hadé"

1. Mateus 6:25-34 - Tong hariwang, percanten ka Allah sareng milarian heula Karajaan-Na

2. James 2: 14-26 - Iman tanpa karya nyaeta maot, demonstrate iman ngaliwatan lampah.

Kahiji Petrus 5 nyaéta bab kalima jeung ahir tina epistle kahiji Peter, dimana rasul nyadiakeun parentah pikeun duanana sesepuh jeung mu'min ngora, emphasizing humility, kapercayaan dina miara Allah, sarta lalawanan ngalawan serangan Iblis urang.

Ayat 1: Petrus nyarios ka para kokolot sareng ngajurung aranjeunna pikeun ngangon domba Allah kalayan rendah haté (1 Petrus 5:1-4). Manéhna ngajurung maranéhna pikeun daék ngawula sabagé pangawas, lain lantaran maksa, tapi ku kahayang nu tulus miara umat Allah. Para kokolot dijurung pikeun jadi conto karendahan haté tibatan ngawasa wewenang ka batur. Maranéhanana kudu eagerly ngadagoan ganjaran langgeng maranéhanana ti Kristus lamun Anjeunna mucunghul.

Alinea 2: Petrus ngalihkeun perhatianna ka jalma-jalma anu langkung ngora sareng maréntahkeun aranjeunna pikeun ngagemkeun diri kalayan rendah diri (1 Petrus 5: 5-7). Anjeunna nekenkeun yen Allah opposes nu sombong tapi masihan rahmat ka hina. Jalma-jalma anu langkung ngora didorong pikeun nyerahkeun diri dina panangan Allah anu perkasa bari ngalungkeun sagala kahariwang ka Anjeunna sabab Anjeunna paduli ka aranjeunna. Aranjeunna ngingetkeun yén dina waktosna, Gusti bakal ngaluhuran aranjeunna.

Ayat ka-3: Bab ieu dipungkas ku ngingetkeun ngeunaan serangan Iblis sareng ngadorong kateguhan (1 Petrus 5:8-14). Jalma-jalma mukmin dijurung supaya ati-ati jeung waspada, sabab musuhna, Iblis, nguriling-nguriling néangan batur pikeun didahar. Maranéhanana kudu nolak manéhna steadfastly dina iman nyaho yén mukmin séjén di sakuliah dunya keur nyanghareupan percobaan sarupa. Rasul ngintun salam ti Markus jeung maréntahkeun urang percaya di sagala rupa lokasi ngeunaan kumaha maranéhanana kudu salam silih kalawan cinta.

Ringkesanana,

Bab lima tina Kahiji Petrus nyadiakeun parentah pikeun para sesepuh jeung nu mu'min ngora.

Para kokolot dijurung pikeun ngangon domba-domba Allah kalayan rendah haté bari ngadagoan ganjaran anu langgeng.

Jalma-jalma anu langkung ngora didorong pikeun ngagemkeun diri kalayan rendah diri ka hiji anu sanés, pasrah dina pangawasan Allah nalika aranjeunna ngalungkeun kahariwang ka Anjeunna.

Bab ieu disimpulkeun ku ngingetkeun ngeunaan serangan sétan sareng ngadesek kateguhan dina nolak anjeunna. Umat Kristen ngingetkeun sasama Kristen anu nyanghareupan cobaan anu sami di sakuliah dunya nalika nampi salam ti Mark sareng petunjuk pikeun silih salam ku cinta.

1 Petrus 5: 1 Para sesepuh anu aya di antawis anjeun kuring naroskeun, anu ogé kokolot, sareng saksi tina sangsara Kristus, sareng ogé bagian tina kamulyaan anu bakal diungkabkeun:

Petrus, saurang kokolot sorangan, naroskeun ka sesepuh-sesepuh anu sanés di antara anu percaya, pikeun nyaksian kasangsaraan Kristus sareng nampi kamulyaan anu bakal diungkabkeun.

1. Nyaksian Kristus: Hirup dina Cahaya Sangsara-Na

2. Rejoicing dina Kamulyaan Allah: Ngalaman Refleksi-Na ngaliwatan Kristus

1. 1 John 1: 7 - Tapi lamun urang leumpang di nu caang, sakumaha anjeunna aya dina caang, urang kudu ukhuwah hiji kalawan sejen, jeung getih Yesus Kristus Putra-Na cleanseth urang tina sagala dosa.

2. 2 Korinta 3:18 - Tapi urang sadayana, kalawan beungeut kabuka beholding sakumaha dina kaca kamulyaan Gusti, anu robah jadi gambar sarua tina kamulyaan ka kamulyaan, malah sakumaha ku Roh Gusti.

1 Petrus 5:2 Gebang domba Allah anu aya di antawis anjeun, ngawaskeunana, sanés ku konstrain, tapi ku kersa; lain pikeun untung kotor, tapi tina pikiran siap;

Petrus maréntahkeun para pastor pikeun daék mingpin domba-domba Allah tanpa ngarep-ngarep kauntungan material.

1. Mangpaat Ngalayanan kalayan Pikiran Daék

2. Kaberkahan Janten Angon Domba Allah

1. Rasul 20: 28-35 - exhortation Paul urang ka sesepuh jamaah Epesus

2. Yeremia 3:15 - panggero Allah ka angon pikeun condong domba-Na.

1 Petrus 5:3 Sanes salaku panguasa kana warisan Allah, tapi janten conto pikeun domba.

Urang Kristen teu kudu domineering tapi malah kudu ngawula ka salaku conto pikeun domba.

1. "Ngaladénan Sabagé Conto: Naon Hartosna Mingpin Umat Allah"

2. "Kapemimpinan dina Awak Kristus: Pentingna Humility"

1. Mateus 20:25-27 - Isa ngadawuh, "Anjeun nyaho yén pamingpin kapir lord eta leuwih aranjeunna, sarta leuwih hébat maranéhanana ngalaksanakeun otoritas leuwih aranjeunna. Eta moal jadi kitu di antara anjeun. Tapi sakur anu bakal hébat diantara anjeun kedah janten abdi anjeun, sareng saha waé anu janten pangheulana di antara anjeun kedah janten budak anjeun, sapertos Putra Manusa sumping sanés pikeun dilayanan tapi pikeun ngawula, sareng masihan nyawana salaku tebusan pikeun seueur. ”

2. 1 Korinta 11: 1 - Janten imitators kuring, sakumaha Kami Kristus.

1 Petrus 5:4 Sareng nalika Pangon-angon kapala sumping, anjeun bakal nampi makuta kamulyaan anu moal luntur.

Jalma-jalma anu percaya bakal diganjar ku makuta kamulyaan anu langgeng nalika Yesus Kristus, Pangangon Utama, muncul.

1. Ganjaran Percaya: Tilik 1 Petrus 5:4

2. Kamulyaan Abadi Kristus: Ngartos Mahkota Kamulyaan dina 1 Petrus 5:4

1. Jabur 23:1-4

2. Mateus 25:31-46

1 Petrus 5:5 Kitu oge, maraneh nu ngora, tundukkeun diri ka nu kolot. Enya, aranjeun kabeh kudu tunduk ka nu sejen, jeung kudu dipake ku humility: pikeun Allah nolak kareueus, jeung mere rahmat ka nu hina.

Urang Kristen kedah tunduk ka hiji sareng anu sanés sareng ngagemkeun dirina dina humility, sakumaha Allah opposes nu reueus tur nembongkeun rahmat ka hina.

1. Sombong vs Karendahan Hati: Kunaon Allah Ngahinakeun Anu Hiji Sareng Asih Anu Lain

2. "Dibaju Karendahan Hati": Naon Hartosna Nurutan Parentah Allah?

1. James 4: 6 - "Allah resists nu reueus, tapi mere rahmat ka hina."

2. Pilipi 2:3-8 - "Lakukeun nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves. Hayu unggal anjeun kasampak teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

1 Petrus 5:6 Ku sabab kitu, rendahkeun diri anjeun dina panangan Allah anu perkasa, supados anjeunna ngaluhurkeun anjeun dina waktosna.

Urang kedah ngarendahkeun diri ka payuneun Gusti, supados Anjeunna ngangkat urang nalika waktosna pas.

1. Pentingna humility jeung kumaha eta brings nikmat Allah.

2. Waktos berkah Gusti sareng kumaha éta salawasna sampurna.

1. James 4:10 - Hunder yourselves dina tetempoan Gusti, sarta anjeunna bakal ngangkat anjeun nepi.

2. Paribasa 16:18 - Sombong goeth saméméh karuksakan, jeung sumanget sombong saméméh ragrag.

1 Petrus 5:7 Matakkeun sagala kahariwang anjeun ka Anjeunna; sabab anjeunna paduli ka anjeun.

petikan:

Dina surat kahijina ka gareja, Pétrus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngébréhkeun kahariwang sareng paduli ka Gusti, sabab Anjeunna paduli ka aranjeunna.

Petrus ngajurung urang Kristen pikeun percanten ka Allah kalayan kahariwang sareng paduli, sabab Anjeunna satia merhatikeun aranjeunna.

1. ”Mantenna Pangéran Ka Umat-Na”

2. ”Pasrahkeun Kamanusaan Urang ka Yéhuwa”

1. Mateus 6:25-34 - pangajaran Yesus 'dina teu salempang

2. Jabur 55:22 - Tuang beungbeurat anjeun ka Gusti, sarta Anjeunna bakal ngadukung anjeun.

1 Petrus 5:8 Kudu sober, kudu waspada; sabab musuh anjeun Iblis, kawas singa ngagaur, walk around, néangan saha manéhna bisa devour.

Mu'min kudu tetep waspada jeung sober-dipikiran, sakumaha Iblis salawasna hadir sarta pilari kasempetan pikeun nyerang.

1. Sétan Salawasna Nyingkur: Ngartos Kabutuhan Waspada.

2. Kakuatan Pikiran Sober: Tetep Waspada Ngalawan Musuh.

1. Epesus 6:10-18 - Putting on sakabeh armor Allah pikeun nangtung ngalawan schemes Iblis.

2. James 4: 7 - Resisting Iblis sarta anjeunna bakal ngungsi ti anjeun.

1 Petrus 5: 9 Saha anu nolak stedfast dina iman, nyaho yén afflictions sarua geus dilakonan di baraya anjeun anu aya di dunya.

Alkitab ngajurung jalma-jalma nu percaya pikeun tetep tabah dina imanna, sanajan nyanghareupan sangsara, sabab loba dulur saimanna ogé keur bajoang.

1. Tetep Teguh dina Iman Sadérék: Pangajaran dina 1 Petrus 5:9

2. Nungkulan Ujian Ku Iman: 1 Petrus 5:9

1. James 1: 2-4 - Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness.

2. Ibrani 10:35-36 - Ku sabab eta ulah buang jauh kapercayaan Anjeun, nu ngabogaan ganjaran gede. Pikeun anjeun peryogi kasabaran, supados nalika anjeun parantos ngalaksanakeun pangersa Allah anjeun tiasa nampi naon anu dijangjikeun.

1 Petrus 5:10 Tapi Allah Nu Maha Kawasa, anu geus manggil urang kana kamulyaan-Na anu langgeng ku Kristus Yesus, sanggeus aranjeun sangsara sakeudeung, ngajadikeun aranjeun sampurna, ngadegkeun, nguatkeun, netepkeun aranjeun.

Allah tina sagala rahmat nelepon urang kana kamulyaan langgeng ngaliwatan Yesus Kristus sanggeus urang geus ngalaman sababaraha waktu.

1. Percaya kana Rahmat Allah: Milarian Kakuatan Ngaliwatan Jaman Susah

2. Kamulyaan Allah anu Langgeng: Ngahontal Panggero Pangluhurna

1. Yesaya 40:31 - Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2. Rum 8:18 - Pikeun kuring nganggap yén sangsara jaman ayeuna ieu teu pantes mun dibandingkeun jeung kamulyaan nu bakal wangsit di urang.

1 Petrus 5:11 Mantenna kamulyaan jeung kakawasaan salalanggengna. Amin.

Pétrus ngajurung jalma-jalma mukmin pikeun ngamulyakeun Allah kalayan pujian jeung kamulyaan, salalanggengna.

1. Kakuatan Puji: Kumaha Ngahormatan Allah Reaps Ganjaran Langgeng

2. Girang ka Gusti: Ngagungkeun Karajaan Allah anu Maha Agung

1. Jabur 103:19–22—PANGERAN geus ngadegkeun tahta-Na di sawarga, jeung Karajaana-Na ngawasa sakabeh.

2. Wahyu 5:12—Layak Anak Domba, anu dipaehan, narima kakawasaan jeung kabeungharan jeung hikmah jeung kakuatan jeung kahormatan jeung kamulyaan jeung pujian!

1 Petrus 5:12 Ku Silvanus, dulur satia ka aranjeun, sakumaha anu ku kira-kira, sim kuring geus nulis sakeudeung, ngajurung, jeung mere kasaksian yen ieu teh sih kurnia Allah anu sajati ku maraneh.

Silvanus geus nulis surat ringkes ka mukmin, mere kasaksian yen aranjeunna nangtung dina sih kurnia Allah sajati.

1. Nangtung dina Rahmat Sajatining Gusti

2. Kautamaan Narima Rahmat Allah

1. Epesus 2:8-9 Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2. Titus 2:11-12 Pikeun kurnia Allah geus mucunghul, bringing kasalametan pikeun sakabéh jalma, ngalatih urang pikeun renounce ungodliness jeung hawa nafsu dunya, jeung hirup timer kontrol, uprights, jeung Godly hirup di jaman ayeuna.

1 Petrus 5:13 Jamaah di Babul, anu kapilih babarengan jeung aranjeun, salam hormat ka aranjeun; kitu ogé raka putra abdi.

Garéja Babul ngintunkeun salam ka anu percaya.

1. Kaasih Allah teu aya watesna, malah manjang ka umat-umat di tempat-tempat anu jauh.

2. Urang sadaya disambungkeun dina awak Kristus, euweuh urusan sabaraha jauh.

1. Rasul 2: 44-45 - "Jeung sakabeh anu percaya éta babarengan jeung miboga sagala hal di umum. Sarta maranéhanana ngajual possessions jeung kaduh maranéhanana sarta ngadistribusikaeun proceeds ka sadaya, sakumaha wae geus perlu."

2. Epesus 4:4-6 - "Aya hiji awak jeung hiji Roh-sakumaha anjeun geus disebut kana hiji harepan nu milik panggero Anjeun-hiji Gusti, hiji iman, hiji baptisan, hiji Allah jeung Rama sakabeh, anu geus ngaliwatan sagala na ngaliwatan sagala na di sakabeh".

1 Petrus 5:14 Salam ka batur ku nyium amal. Damai janten sareng anjeun sadayana anu aya dina Kristus Yesus. Amin.

Jalma-jalma anu percaya kudu silih pikanyaah ku cara ngucapkeun salam kalayan nyium amal jeung ngadoakeun katengtreman ka anu aya dina Kristus Yesus.

1. Silih Asih: Pentingna Ciuman Amal

2. Berkah-berkah dina Kristus Yesus: Ngalaman Damai

1. Rum 12:10 - "Cinta karana jeung sayang brotherly. Outdo karana dina némbongkeun ngahargaan."

2. Kolosa 3:15 - "Jeung hayu karapihan Kristus aturan dina hate anjeun, nu memang anjeun disebut dina hiji awak. Jeung kudu ngahatur nuhun."

Kadua Peter 1 nyaéta bab kahiji tina surat kadua Petrus, dimana rasul nyorong mukmin tumuwuh dina iman maranéhanana sarta reminds aranjeunna ngeunaan pentingna pangaweruh, kahadean, jeung jaminan dina walk maranéhanana jeung Kristus.

Ayat 1: Petrus dimimitian ku ngantebkeun pentingna iman jeung pangaweruh (2 Petrus 1:1-4). Anjeunna ngirimkeun suratna ka jalma-jalma anu nampi iman anu sami sareng para rasul. Ngaliwatan kakawasaan ketuhanan Allah, jalma-jalma mukmin parantos dipaparinkeun sagala anu diperyogikeun pikeun hirup sareng ibadah. Ku nyaho Kristus jeung jangji-Na, maranéhanana bisa luput tina korupsi disababkeun ku kahayang dunya jeung partake dina alam ketuhanan Allah.

Ayat ka-2: Petrus ngajurung jalma-jalma mukmin pikeun nambahan kahadéan, pangaweruh, kadali diri, tabah, ibadah, kaasih duduluran, sareng kanyaah kana imanna (2 Petrus 1:5-11). Ku rajin ngudag sipat-sipat ieu sareng tumuwuh di antarana, jalma-jalma mukmin bakal efektif sareng ngahasilkeun pangaweruh ngeunaan Yesus Kristus. Jalma anu kakurangan tina sipat-sipat ieu digambarkeun salaku rabun jauh atanapi buta. Pétrus negeskeun yén lamun jalma-jalma mukmin ngalaksanakeun kahadéan ieu sacara seueur, aranjeunna moal pernah titajong tapi nampi wilujeng sumping ka karajaan anu langgeng.

Ayat ka-3: Bab éta dipungkas ku Petrus ngingetkeun pamiarsana ngeunaan maotna anu bakal datang (2 Petrus 1:12-21). Anjeunna hoyong aranjeunna salawasna ngingetkeun hal-hal ieu sanaos saatosna. Anjeunna ngajamin yén anjeunna henteu nuturkeun mitos anu diciptakeun sacara pinter nalika ngumumkeun Kristus tapi nyaksian kaagungan-Na langsung di gunung suci. Sumawona, anjeunna negeskeun yén teu aya nubuat Kitab Suci anu asalna tina interpretasi manusa tapi dipasihkeun ku jalma-jalma anu diilhami ku Roh Suci.

Ringkesanana,

Bab hiji tina Kadua Petrus nyauran jalma-jalma mukmin pikeun tumuwuh dina iman ku cara nambihan rupa-rupa kahadéan dina kahirupan maranéhanana.

Petrus nyorot kumaha ku kakawasaan Allah aranjeunna dipaparinkeun sagala anu dipikabutuh pikeun hirup sareng ibadah.

Jalma-jalma anu percaya dijurung pikeun rajin ngudag kahadéan sapertos pangaweruh, kadali diri, taqwa, kaasih duduluran,

jeung cinta barengan iman maranéhanana-ngahasilkeun efektivitas jeung fruitfulness.

Bab éta dipungkas ku panginget-nginget ngeunaan maotna Petrus anu bakal datang bari nekenkeun saksi langsung ngeunaan kaagungan Kristus.

Anjeunna negeskeun yén Kitab Suci henteu dumasar kana interpretasi manusa tapi asalna ti lalaki anu diilhami ku Roh Suci-a wasiat kana otoritasna salaku pituduh anu dipercaya pikeun anu percaya.

2 Petrus 1: 1 Simon Petrus, abdi sareng rasul Yesus Kristus, pikeun aranjeunna anu parantos nampi iman anu berharga sareng urang ku jalan kabeneran Allah sareng Juru Salamet urang Yesus Kristus:

Simon Petrus, abdi sareng rasul Yesus Kristus, nyerat ka jalma-jalma anu ngagaduhan iman anu sami ka Allah sareng Yesus Kristus ku jalan kabeneran.

1. The Precious Iman Yesus Kristus

2. Meunangkeun Kabeneran Ngaliwatan Allah sareng Yesus Kristus

1. Rum 3:21-22, “Tapi ayeuna kabeneran Allah salian ti Toret teh geus diungkabkeun, anu disaksian ku Toret jeung Kitab Nabi-nabi, nya eta kabeneran Allah, ku jalan iman ka Yesus Kristus, ka sakabeh jeung ka sakur anu percaya."

2. Galata 2:16 , "nyaho yén lalaki teu diyakinkeun ku karya hukum tapi ku iman ka Yesus Kristus, malah urang geus percaya ka Kristus Yesus, nu urang bisa diyakinkeun ku iman ka Kristus jeung teu ku karya. tina hukum Toret; sabab ku cara ngalaksanakeun Toret teu aya anu tiasa dibenerkeun."

2 Petrus 1:2 Rahmat sareng katengtreman mugia dilimpahkeun ka aranjeun ku pangaweruh ka Allah sareng ka Yesus Gusti urang.

2 Petrus 1:2 ngajurung jalma-jalma mukmin pikeun neangan pangaweruh ngeunaan Allah jeung Yesus, nu bakal mawa rahmat jeung katengtreman.

1. Nyaho Allah jeung Yesus mawa katengtreman jeung kabagjaan.

2. Tumuwuh dina pangaweruh Allah brings tumuwuh spiritual.

1. Yeremia 29:13 - Anjeun bakal neangan kuring jeung manggihan kuring mun anjeun neangan kuring kalayan sagala haté anjeun.

2. Galata 5:22-23 - Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan.

2 Petrus 1:3 Nurutkeun kakawasaan ilahi-Na geus maparin ka urang sagala hal anu aya patalina jeung kahirupan jeung kasalehan, ngaliwatan kanyaho ka Anjeunna anu geus manggil urang kana kamulyaan jeung kahadean.

Allah geus masihan urang sagala hal anu urang butuhkeun pikeun hirup jeung hirup Allah, ngaliwatan nyaho Yesus anu geus manggil urang jadi suci jeung migawe kahadean.

1. Nangkeup Anugrah Hirup sareng Katuhanan Gusti

2. Hirup Hirup kalawan Panggero Allah

1. Rum 8:28-29 - "Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus ka jalma anu cinta ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na. Pikeun saha waé anu ku Mantenna dipikanyaah ku Mantenna, ku Mantenna ogé geus ditakdirkeun pikeun nyarupaan gambar Putra-Na, supaya Anjeunna jadi cikal diantara loba dulur.”

2. Epesus 2:10 - "Kanggo kami workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun beforehand urang kudu leumpang di aranjeunna."

2 Petrus 1:4 Ku sabab eta, urang dipaparinkeun jangji-jangji anu kacida gedena jeung pangajina: ku ieu aranjeun bisa jadi bagian tina sifat ketuhanan, geusan luput tina karuksakan nu aya di dunya ku hawa nafsu.

Gusti parantos masihan urang seueur janji anu hébat sareng berharga, ngamungkinkeun urang janten bagian tina sifat ketuhanan-Na sareng luput tina korupsi dunya anu disababkeun ku kahayang urang.

1. Jangji-jangji Gusti: Janten Pameget tina Sifat-Na

2. Luput tina Pangaruh Nafsu anu ngaruksak

1. Rum 8:14-17 Pikeun saloba anu dipingpin ku Roh Allah, aranjeunna putra Allah.

2. Epesus 2:1-10 Pikeun ku rahmat anjeun geus disalametkeun ngaliwatan iman, jeung nu lain yourselves; eta teh kurnia Allah.

2 Petrus 1:5 Jeung sajaba ti ieu, méré sagala karajinan, tambahkeun ka iman kahadéan anjeun; jeung pangaweruh kahadéan;

Mu'min kudu rajin nambahan kahadean jeung pangaweruh kana iman maranéhanana.

1. Kakuatan Iman Tekun: Kumaha Tumuwuh dina Kahadéan sareng Pangaweruh

2. Ngawangun Yayasan anu Kuat: Iman, Kautamaan, sareng Pangaweruh

1. James 1: 5 - "Lamun salah sahiji anjeun kakurangan hikmah, hayu anjeunna menta ka Allah, nu mere ka sadaya lalaki liberally, jeung teu upbraideth; sarta eta bakal dibikeun anjeunna."

2. Kolosa 3: 14-15 - "Jeung luhureun sakabeh hal ieu ditunda amal, nu beungkeutan kasampurnaan. Jeung hayu karapihan Allah aturan dina haté anjeun, nu ogé anjeun disebut dina hiji awak; hatur nuhun."

2 Petrus 1:6 Jeung ka temperance pangaweruh; jeung ka temperance kasabaran; jeung kasabaran godliness;

Pétrus ngajurung urang Kristen pikeun nambahan pangaweruh, kasabaran, kasabaran, jeung kasalehan kana iman maranéhna.

1. Tumuwuh di Godliness: The Journey of a Christian

2. Numuwuhkeun Kasabaran sareng Kasabaran di Dunya Gancang

1. James 1: 2-4 - "Anggap éta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur mah, iraha wae anjeun nyanghareupan cobaan tina rupa-rupa, sabab nyaho yén uji iman anjeun ngahasilkeun Persib. Sangkan tabah ngaréngsékeun pagawéanana, sangkan aranjeun asak jeung lengkep, taya kakurangan nanaon.”

2. Rum 5: 3-5 - "Henteu ngan kitu, tapi urang ogé kamulyaan dina sangsara urang, sabab urang terang yén sangsara ngahasilkeun Persib; katekunan, karakter; jeung karakter, harepan. Sareng harepan urang henteu éra, sabab asih Allah parantos dicurah kana manah urang ngalangkungan Roh Suci, anu parantos dipasihkeun ka urang."

2 Petrus 1:7 Jeung ka godliness kahadean duduluran; jeung kana amal kahadean duduluran.

Peter nyorong pamiarsa na ngudag godliness, kahadean duduluran, jeung amal.

1. "Katuhanan sareng Kaasih: Ujang pikeun Ngalangkungan Panggilan anu Langkung Luhur"

2. "Jalan ka Suci: Nganyatakeun Kahadean Dulur sareng Amal"

1. Rum 12:10 - "Kudu devoted ka silih di cinta. Ngahargaan karana luhur yourselves."

2. 1 John 3: 16-18 - "Ieu kumaha urang terang naon cinta téh: Yesus Kristus diteundeun handap nyawa-Na pikeun urang. Jeung urang halah iklas turun nyawa urang pikeun nadya jeung sadulur urang. Lamun saha boga possessions material jeung nilik. dulur-dulur anu butuh tapi henteu karunya, kumaha asih Allah dina jalma éta? Barudak, hayu urang mikanyaah ku ucapan atanapi ucapan, tapi ku lampah sareng leres."

2 Petrus 1: 8 Pikeun upami hal-hal ieu aya dina anjeun, sareng seueur pisan, aranjeunna ngajantenkeun anjeun henteu mandul atanapi henteu hasil dina kanyaho ka Gusti urang Yesus Kristus.

Peter nyorong pamiarsa na janten fruitful dina pangaweruh ngeunaan Yesus Kristus ku mastikeun yén virtues kawas iman, kahadean, pangaweruh, temperance, kasabaran, godliness, jeung kahadean duduluran hadir dina kahirupan maranéhanana.

1. Fruitfulness loba pisan: cultivating a Kahirupan kahadean di Kristus

2. Jalan Menuju Pangaweruh: Tumuwuh dina Iman, Kautamaan, Kasabaran, Kasabaran, sareng Taqwa.

1. Kolosa 3:16-17 - Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly dina sagala hikmah; ngajarkeun jeung admonishing karana dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung rahmat dina hate anjeun ka Gusti.

2. James 1: 2-4 - Dulur-dulur kuring, cacah eta kabeh kabagjaan lamun anjeun ragrag kana divers temptations; Nyaho ieu, yén cobaan iman anjeun worketh kasabaran. Tapi hayu kasabaran boga karya sampurna nya, nu bisa jadi sampurna jeung sakabéh, wanting nanaon.

2 Petrus 1:9 Tapi sing saha anu teu boga hal-hal ieu teh buta, teu bisa nempo kajauhan, jeung poho yen manehna geus dibersihkeun tina dosa-dosa baheula.

Jalma anu henteu ngagaduhan sifat-sifat anu penting tina iman, kahadean, pangaweruh, temperance, kasabaran, taqwa, kahadean duduluran, sareng amal mangrupikeun buta spiritual sareng hilap kana panghampura tina dosa-dosa anu kapungkur.

1. "Manfaat Iman"

2. "Kakuatan Panghampura Gusti"

1. Yohanes 8:12 - Nalika Yesus nyarios deui ka jalma-jalma, saur-Na, "Kami terang dunya. Sing saha nurut ka Kami, moal pernah leumpang di nu poek, tapi bakal boga caang hirup."

2. Rum 8:1-2 - Ku alatan éta, aya ayeuna euweuh condemnation pikeun maranéhanana anu aya dina Kristus Yesus, sabab ngaliwatan Kristus Yesus hukum Roh anu mere hirup geus diatur anjeun bébas tina hukum dosa jeung maot.

2 Petrus 1:10 Ku sabab kitu, dulur-dulur, sing ati-ati pikeun mastikeun kasalametan sareng pamilihan anjeun: sabab upami anjeun ngalakukeun ieu, anjeun moal pernah murag.

Mu'min kedah narékahan pikeun mastikeun panggero sareng pamilihanna, sabab ngalakukeun éta bakal mastikeun yén aranjeunna moal pernah murag.

1. "Amankeun Telepon anjeun: Jalan Ka Persib"

2. "Hirup kalawan Kapercayaan: Ngajamin Pilkada Anjeun"

1. Rum 8:28-30 - Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu cinta ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na. Pikeun saha manéhna foreknow, manéhna ogé predestinated jadi conformed kana gambar Putra-Na, yén manéhna bisa jadi firstborn diantara loba baraya. Leuwih ti éta saha manéhna predestinate, maranéhanana manéhna ogé disebut: jeung saha manéhna disebut, maranéhanana manéhna ogé diyakinkeun: jeung saha manéhna diyakinkeun, manéhna ogé Maha Agung.

2. Ibrani 3:12-14 - Take heed, baraya, lest aya di salah sahiji anjeun hiji hate jahat unbelief, dina departing ti Allah hirup. Tapi silih pépéling unggal poé, bari disebut Poé ieu; lest salah sahiji anjeun hardened ngaliwatan deceitfulness dosa. Pikeun urang dijieun partakers Kristus, lamun urang nyekel awal kapercayaan urang stedfast nepi ka ahir.

2 Petrus 1:11 Pikeun jadi hiji lawang bakal ministered ka anjeun abundantly kana karajaan langgeng Gusti jeung Jurusalamet urang Yesus Kristus.

Pétrus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngalakukeun sagala usaha pikeun nambihan imanna supados aranjeunna tiasa nampi lawang anu seueur kana Karajaan Kristus anu langgeng.

1: Allah ngajangjikeun asup ka Karajaan-Na anu loba pisan pikeun jalma-jalma percaya anu usaha pikeun nambahan imanna.

2: Urang bisa ngarasakeun kabagjaan nu langgeng ku cara narékahan pikeun nambahan iman ka Yésus.

1: Yakobus 2: 14-17 - iman tanpa amal maot.

2: 1 Korinta 15:58 - Ku sabab éta, dulur-dulur anu tercinta, sing tabah, teu goyah, salawasna loba pisan dina padamelan Gusti, terang yén pagawéan anjeun dina Gusti henteu sia-sia.

2 Petrus 1:12 Ku sabab eta, Kami moal lalawora pikeun nginget-nginget maneh hal-hal ieu, sanajan aranjeun geus nyaho, jeung geus mapan dina bebeneran ayeuna.

Pétrus ngajurung pamiarsana pikeun nginget bebeneran jeung mapan di jerona.

1. Pentingna apal kana bebeneran.

2. Ngadegkeun diri dina bebeneran.

1. Yesaya 26: 3 - Anjeun bakal tetep dina karapihan sampurna sadaya anu percanten ka Anjeun, sadaya anu pikiran anu tetep dina Anjeun!

2. Jabur 119:11 - Kuring geus disumputkeun Kecap anjeun dina haté kuring, supaya kuring teu dosa ngalawan Anjeun.

2 Petrus 1:13 Leres, kuring nyangka, salami kuring aya di ieu Kemah, pikeun ngahudangkeun anjeun ku cara ngémutan anjeun ;

Pétrus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun tetep tabah sareng satia kana Injil, henteu paduli kaayaanana ayeuna.

1. Nangtung Teguh dina Iman Anjeun: Kumaha Tetep Teguh dina Jaman Hésé

2. Kakuatan Émut: Kumaha Tetep Komitmen kana Injil

1. Yesaya 40:31-Tapi maranéhanana anu ngadagoan PANGERAN bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.

2. Ibrani 13: 5-Anggap paguneman anjeun tanpa covetousness; jeung jadi wareg jeung hal saperti anjeun boga: pikeun manéhna geus ngadawuh, Kuring moal ninggalkeun anjeun, atawa forsake anjeun.

2 Petrus 1:14 Nyaho yen sakeudeung deui kuring kudu ninggalkeun ieu Kemah Kami, sakumaha anu geus diterangkeun ku Gusti Yesus Kristus ka Kami.

Rasul Pétrus sadar yén awakna di bumi bakal lami-lami musnah sareng anjeunna kedah nyiapkeun maotna, sakumaha anu ditingalikeun ku Yesus.

1. Diajar Hirup dina Kalangkang Maot

2. Nyiapkeun pikeun kalanggengan

1. Lukas 12:20 - "Tapi Allah ngadawuh ka manehna, 'Anjeun fool! peuting ieu pisan hirup anjeun bakal ditungtut ti anjeun.'"

2. Pilipi 1: 20-21 - "Kuring eagerly ngarepkeun jeung miharep yén kuring moal isin, tapi bakal boga kawani cukup ku kituna ayeuna sakumaha salawasna Kristus bakal Maha Agung dina awak kuring, naha ku hirup atawa ku maot. Pikeun Pikeun kuring, hirup nyaéta Kristus sareng maot mangrupikeun kauntungan."

2 Petrus 1:15 Sumawona kuring bakal ngusahakeun supados anjeun tiasa ngémutan hal-hal ieu saatosna.

Panulis 2 Peter nyorong pamiarsana pikeun nginget bebeneran anu anjeunna ngajarkeun aranjeunna saatosna.

1. Nginget-nginget Jangji-Janji Allah: Kumaha Urang Bisa Tabah Dina Iman

2. Kakuatan Pangéling-ngéling: Ngeunteung kana Kabeneran Allah

1. Jabur 119:11 "Abdi nyimpen pangandika Gusti dina hate abdi, supados abdi ulah dosa ka Gusti."

2. Pilipi 4:8 “Tungtungna, dulur-dulur, naon-naon anu bener, naon-naon anu mulya, naon-naon anu adil, naon-naon anu suci, naon-naon anu matak pikagumbiraeun, naon-naon anu matak dipuji, anu mana bae anu pinunjul, anu mana bae anu pantes dipuji, pikirkeun. ngeunaan hal-hal ieu."

2 Petrus 1:16 Pikeun urang henteu nuturkeun dongeng-dongeng anu diciptakeun ku licik, nalika urang terangkeun ka anjeun kakawasaan sareng datangna Gusti urang Yesus Kristus, tapi janten saksi tina kaagungan-Na.

Panulis 2 Petrus mangrupikeun saksi tina kakawasaan sareng datangna Yesus Kristus sareng henteu ngandelkeun carita-carita anu direka-reka nalika nepikeun pesen ieu.

1. Saksi-Saksi Yésus nu Bisa Dipercanten: Pamariksaan 2 Petrus 1:16

2. Kaagungan Yesus: Éksplorasi 2 Petrus 1:16

1. Mateus 17: 1-8 - Transfigurasi Yesus

2. Rasul 1: 3-8 - Ascension Yesus ka Surga

2 Petrus 1:17 Pikeun Anjeunna nampi kahormatan sareng kamulyaan ti Allah Rama, nalika aya soara anu sumping ka Anjeunna tina kamulyaan anu saé, "Ieu Putra-Na anu kaasih, anu ku Kami resep pisan."

Passage Allah Rama masihan kahormatan jeung kamulyaan ka Yesus nalika sora ti kamulyaan unggulan nyatakeun yén Yesus teh Putra-Na tercinta sarta di saha Anjeunna ogé pleased.

1. The Immeasurable Worth Yesus - Ngajalajah kahormatan jeung kamulyaan Yesus narima ti Rama-Na.

2. The Joy of Rama - Ngartos significance tina pelesir Rama di Yesus.

1. Yesaya 42: 1 - "Behold abdi abdi, saha Kuring uphold; abdi milih, di saha jiwa abdi delightes; Kuring geus nempatkeun sumanget abdi kana anjeunna: anjeunna bakal mawa mudik judgment ka kapir."

2. Mateus 3:17 - "Jeung lo a sora ti sawarga, paribasa, Ieu teh Putra kakasih Kami, di saha Kami ogé pleased."

2 Petrus 1:18 Jeung ieu sora nu datang ti sawarga urang kadéngé, waktu urang jeung manéhna di Gunung suci.

Nu nulis 2 Petrus nyaritakeun hiji waktu manéhna ngadéngé sora ti sawarga waktu manéhna di gunung suci.

1. Kakuatan Ngadéngé Sora Allah

2. Pentingna Kasucian

1. Yesaya 30:21 - Jeung Ceuli anjeun bakal ngadéngé kecap di tukangeun anjeun, paribasa, Ieu jalan, leumpang ye di dinya, lamun Anjeun ngahurungkeun ka katuhu, jeung lamun Anjeun ngahurungkeun ka kénca.

2. Mateus 7:24-27 - Ku sabab eta sing saha anu ngadenge ieu paribasa Kami, sarta ngalakonan eta, Kami bakal ibarat manéhna jeung hiji lalaki wijaksana, anu ngawangun imahna dina batu: Jeung hujan turun, jeung caah datang, jeung angin blew, sarta ngéléhkeun kana imah éta; sarta eta henteu murag: pikeun eta diadegkeun dina batu.

2 Petrus 1:19 Urang ogé boga kecap nubuat nu leuwih pasti; Ku sabab eta, maraneh kudu ati-ati, sakumaha cahaya anu caangna di tempat anu poek, nepi ka poe subuh, nepi ka panon poe timbul dina hate.

Pétrus nyorong pamiarsa pikeun nengetan kecap nubuat anu pasti, sabab éta mangrupikeun cahaya anu bakal nungtun aranjeunna dina gelap dugi ka Yesus sumping deui.

1. Cahaya Nubuat: Percanten kana Firman Allah

2. Firman Allah anu Teu Gagal: Pituduh Kahirupan anu Bisa Dipercaya

1. Jabur 119:105 - Kecap anjeun lampu pikeun suku kuring, jeung lampu pikeun jalan kuring.

2. Yesaya 8:20 - Pikeun hukum jeung ka kasaksian: lamun maranehna nyarita teu nurutkeun kecap ieu, éta alatan euweuh lampu di antarana.

2 Petrus 1:20 Nyaho heula ieu, yen nubuat Kitab Suci henteu aya interpretasi pribadi.

Kitab Suci diilhaman sacara ilahi sareng henteu kedah diinterpretasi tanpa merhatikeun sadayana kontéks kitab suci.

1. Kitab Suci Sabagé Firman Allah: Kumaha Nafsirkeun Nubuat-Na

2. Pamahaman Kontéks: Pituduh pikeun Interprétasi Alkitabiah

1. Deuteronomy 29:29 - "Hal-hal rusiah milik PANGERAN Allah urang, tapi hal anu diungkabkeun milik urang jeung barudak urang salawasna, ku kituna urang bisa ngalakukeun sagala kecap tina hukum ieu."

2. Yesaya 28: 10-11 - "Kanggo precept kudu kana precept, precept kana precept; baris kana garis, baris kana garis; didieu saeutik, sarta aya saeutik ".

2 Petrus 1:21 Sabab nubuat-nubuat teh datang teh lain ku karep manusa, tapi jelema-jelema anu suci Allah ngadawuh sakumaha anu digerakkeun ku Roh Suci.

Nubuat dina Kitab Suci teu datangna ti wasiat manusa, tapi ti Roh Suci, mere ilham lalaki suci Allah.

1. "Kakuatan Nubuat: Sora Allah Ngaliwatan Manusa"

2. "Kaunikan Nubuat Alkitab: Firman Allah pikeun Urang"

1. Yesaya 59:21 - "Salaku keur kuring, ieu covenant abdi sareng maranehna, nyebutkeun Gusti: Roh abdi nu aya kana anjeun, jeung kecap kuring nu Kuring geus nempatkeun dina sungut anjeun, moal indit kaluar tina sungut anjeun, atawa. tina sungut cikal anjeun, atawa tina sungut cikal anjeun, nyebutkeun Gusti, ti ayeuna jeung salamina."

2. Ibrani 1: 1-2 - "Allah, anu dina waktos anu béda-béda sareng dina rupa-rupa cara nyarioskeun ka bapa-bapa ku nabi-nabi, Dina dinten-ayeuna ieu parantos nyarios ka urang ku Putra-Na, anu parantos diangkat janten ahli waris sadayana. hal-hal, ku saha Anjeunna ogé ngadamel alam dunya."

Kadua Petrus 2 mangrupikeun bab kadua tina surat Petrus anu kadua, dimana rasul ngingetkeun ngalawan guru palsu sareng pangaruh anu ngancurkeun dina gereja. Anjeunna nyingkabkeun kalakuanana anu nipu, ngajelaskeun kaputusan anu bakal datang, sareng ngadorong jalma-jalma anu percaya pikeun tetep tabah dina bebeneran.

Ayat 1: Petrus dimimitian ku nyorot ayana nabi-nabi palsu sareng guru-guru (2 Petrus 2:1-3). Anjeunna ngingetkeun yén sapertos aya nabi palsu di antara umat Allah dina jaman baheula, bakal aya ogé guru-guru palsu di antara aranjeunna anu bakal ngenalkeun bid'ah anu ngancurkeun. Jalma-jalma anu nipu ieu bakal ngeksploitasi jalma-jalma anu percaya ku kecap-kecap anu nipu, bahkan nampik Gusti anu ngagaleuh aranjeunna. Karakus jeung manipulasi maranéhna bakal ngakibatkeun loba sesat, bringing karuksakan kana diri.

Ayat ka-2: Rasul méré conto tina sajarah pikeun ngagambarkeun hukuman Allah ka jalma-jalma nu nolak wewenang-Na (2 Petrus 2:4-10a). Manéhna nunjuk kaluar yén Allah teu luang malaikat lamun maranehna dosa tapi tuang maranehna ka naraka. Anjeunna ogé nyebatkeun generasi Nuh sareng Sodoma sareng Gomora sabagé conto hukuman ilahi ngeunaan kajahatan. Tapi, anjeunna ngajamin jalma-jalma mukmin yén Gusti terang kumaha nyalametkeun jalma-jalma saleh tina cobaan bari nyéépkeun hukuman pikeun jalma anu teu adil. Pétrus negeskeun yén jalma-jalma anu ngaku kana dosa jeung nganggap hina wewenang utamana rentan ka binasa.

Ayat ka-3: Petrus neraskeun pedaranana ngeunaan ciri-ciri guru palsu (2 Petrus 2:10b-22). Anjeunna ngagambarkeun aranjeunna salaku jalma-jalma anu sombong, gaduh kahayang sorangan anu henteu ragu-ragu ngahujat mahluk celestial atanapi nyarios jahat ngalawan naon anu aranjeunna henteu ngartos. Maranéhna kadorong ku kahayang daging jeung ngagoda batur kana cabul bari ngajangjikeun kabébasan tina akibatna. Tapi, maranéhna sorangan budak korupsi. Rasul éta ngabandingkeun maranéhna jeung Balhum—nabi nu dijurung ku karakusan—sarta ngaibaratkeun nasib maranéhna jeung anjing mulang ka utah atawa babi nu dikumbah balik deui ka kulub dina leutak.

Ringkesanana,

Bab dua tina Kadua Peter fungsi minangka peringatan ngalawan guru palsu infiltrating gareja.

Peter ngungkabkeun prakték nipu maranéhanana, nekenkeun kumaha aranjeunna mungkir Kristus sareng ngamangpaatkeun mukmin pikeun kauntungan pribadi.

Anjeunna nyadiakeun conto sajarah illustrating judgment Allah ka jalma anu nolak otoritas-Na,

assuring mukmin yen Allah weruh kumaha carana nyalametkeun jalma soleh bari cagar hukuman pikeun jahat.

Bab éta nyimpulkeun ku ngajelaskeun ciri-ciri guru palsu — jalma-jalma anu sombong anu didorong ku hawa nafsu anu dosa — anu ngagoda batur kana immorality bari janten budak korupsi sorangan.

Peter compares aranjeunna unfavorably kalawan Balhum sarta depicts nasib maranéhanana salaku hiji ditandaan ku degradasi spiritual jeung karuksakan pamungkas.

2 Petrus 2:1 Tapi aya nabi palsu ogé di antara jalma, komo bakal aya guru palsu di antara anjeun, anu privily bakal mawa dina heresies damnable, komo denying Gusti nu meuli maranehna, jeung mawa kana diri karuksakan gancang.

Nabi jeung guru palsu geus aya di jaman baheula jeung bakal terus aya, anu mawa dina heresies jeung mungkir Gusti nu meuli eta, ngarah ka karuksakan sorangan.

1. Bahaya Nabi jeung Guru Palsu

2. Balukarna Ngingkarkeun Pangéran

1. Yermia 23: 16-17 - "Kieu timbalan PANGERAN Nu Maha Kawasa: "Ulah ngadengekeun omongan nabi-nabi anu ngaramalkeun ka maneh. Aranjeunna ngajadikeun anjeun sia; Maranehna nyarita tina tetenjoan hate sorangan, lain ti pangandika PANGERAN.”

2. Mateus 7:15-20 - “Awas ka nabi palsu, anu datang ka anjeun dina pakean domba sacara, tapi inwardly maranéhanana ajag ravenous. Anjeun bakal nyaho aranjeunna ku bungbuahan maranéhanana. Naha lalaki ngumpulkeun anggur tina rungkun cucuk atanapi buah ara tina jukut? Sanajan kitu, unggal tangkal alus ngahasilkeun buah alus, tapi tangkal goréng bears buah goréng. Tangkal anu saé moal tiasa ngahasilkeun buah anu goréng, atanapi tangkal anu goréng ogé tiasa ngahasilkeun buah anu saé. Unggal tangkal anu teu ngahasilkeun buah alus bakal ditegor sarta dialungkeun kana seuneu. Ku sabab buahna anjeun bakal terang aranjeunna. ”

2 Petrus 2:2 Jeung loba bakal nuturkeun cara pernicious maranéhanana; ku alesan tina saha jalan bebeneran bakal diucapkeun jahat.

Loba jalma bakal nuturkeun conto goréng sarta salaku hasilna, bebeneran bakal maligned.

1. Kakuatan Conto: Hirup Sauyunan

2. Tong Ngidinan Batur Nangtukeun Kaleresan Anjeun

1. Siloka 22: 1 - "A ngaran alus kudu dipilih tinimbang riches hébat, sarta ni'mat leuwih hade tinimbang pérak atawa emas."

2. 1 Peter 3:16 - "gaduh nurani alus, ku kituna, nalika anjeun slandered, jalma anu revile kabiasaan alus anjeun dina Kristus bisa jadi nempatkeun éra."

2 Petrus 2:3 Jeung ku covetousness bakal maranéhanana jeung kecap pura-pura nyieun dagangan anjeun: nu judgment ayeuna geus lila teu lingereth, jeung damnation maranéhanana teu slumbereth.

Jalma make kecap nu nipu pikeun nyieun duit kaluar batur, sarta maranéhanana baris judged jeung dihukum pikeun ieu.

1. Ulah Ditipu: Bahaya Sikep

2. Jaga Haté Anjeun: Bahaya Karanjingan

1. Paribasa 28:25 - Jalma anu sombong haté ngabangkitkeun pasea: tapi saha waé anu percanten ka Gusti bakal janten gendut.

2. Epesus 5: 3-5 - Tapi fornication, jeung sagala uncleanness, atawa covetousness, hayu eta teu sakali ngaranna diantara anjeun, salaku jadi santo; Boh filthiness, atawa omong foolish, atawa omong kosong, nu teu merenah: tapi leuwih hade mere sukur. Pikeun ieu anjeun terang, yén teu aya anu pelacur, atanapi jalma najis, atanapi jalma covetous, anu nyembah brahala, anu ngagaduhan warisan di Karajaan Kristus sareng Allah.

2 Petrus 2:4 Pikeun lamun Allah teu disalametkeun malaikat nu dosa, tapi dilemparkeun ka naraka, jeung dikirimkeun kana ranté tina gelap, pikeun ditangtayungan ka pangadilan;

Allah bakal nangtoskeun jalma-jalma anu ngalakukeun dosa sareng henteu tobat.

1. Rahmat sareng Pangadilan Gusti

2. Kabeneran jeung Tobat

1. Ibrani 10:30 "Kanggo urang terang anjeunna anu ngadawuh, Pamalesan milik Kami, Kami bakal ngabales," saur Gusti. Jeung deui, PANGERAN bakal ngahukum umat-Na."

2. Yehezkiel 18:30-32 “Ku sabab eta Kami bakal ngahukum maraneh, eh urang Israil, masing-masing nurutkeun jalan-jalanna, saur PANGERAN Nu Maha Agung. Tobat, sarta ngahurungkeun yourselves tina sagala transgressions Anjeun; jadi iniquity moal jadi uing Anjeun. Tuang jauh ti anjeun sagala transgressions Anjeun, whereby ye geus transgressed; sarta ngajadikeun anjeun haté anyar jeung sumanget anyar: pikeun naha anjeun bakal maot, O turunan Israil? Sabab Kami henteu resep kana pupusna jalma anu maot, saur Pangéran Pangéran: ku sabab kitu, balikkeun diri anjeun, sareng hirup anjeun.

2 Petrus 2:5 Jeung teu salamet dunya heubeul, tapi disimpen Noah jalma kadalapan, a da'wah amal saleh, bringing di caah kana dunya ungodly;

Allah henteu nyéépkeun jalma-jalma di dunya baheula, tapi nyalametkeun Nuh, anu ngawawarkeun kabeneran, sareng nyababkeun caah pikeun ngahukum jalma-jalma jahat.

1. "Nuh: Hiji Modél Iman dina Kaayan Teu nguntungkeun"

2. "Kaadilan sareng Welas Asih Gusti dina Carita Parahu Nuh"

1. Rum 1: 18-32 - murka Allah ngalawan unrighteousness

2. Ibrani 11: 7 - iman Noah sarta ta'at ka Allah

2 Petrus 2:6 Jeung ngarobah kota Sodoma jeung Gomora kana ashes dihukum ku hiji ngaragragkeun, nyieun eta hiji conto pikeun maranéhanana anu sanggeus bakal hirup ungodly;

Allah ngahukum Sadumu jeung Gomora ku cara ngarobahna jadi lebu, sangkan maranehna jadi conto pikeun jalma-jalma nu teu satia.

1. Balukar tina Kajahatan: Peringatan ti Sadumu jeung Gomora

2. Hirup Alus: Hiji Palajaran ti Panghukuman Allah ka Sadumu jeung Gomora

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot; tapi kurnia Allah nyaeta hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang.

2. Yesaya 1:16-17 - Nyeuseuh maneh, nyieun anjeun beresih; singkirkeun kajahatan tina kalakuan maneh ti hareupeun panon kuring; eureun ngalakukeun jahat; Diajar ngalakukeun ogé; neangan pangadilan, nulungan nu tertindas, hakim yatim, ngabela pikeun randa.

2 Petrus 2:7 Sarta ngan dikirimkeun adil Lot, vexed ku obrolan kotor tina jahat:

Elut disalametkeun ku Allah tina jalma-jalma jahat, anu kasedih ku omonganana anu cabul.

1. Kakawasaan Allah pikeun Nungkulan Jahat

2. Bahaya Paguneman Teu Suci

1. Rum 12: 2 - "Jeung ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon éta wasiat Allah alus tur ditarima tur sampurna."

2. Siloka 4:23 - "Jaga haté anjeun kalayan sagala karajinan, sabab ti dinya munculna masalah kahirupan."

2 Petrus 2:8 (Sabab eta jelema bener anu cicing di antara maranehna, dina ningali jeung nguping, ngaganggu jiwana anu soleh ti poe ka poe ku kalakuan anu teu sah;)

Hiji lalaki soleh hirup diantara jalma jahat ieu heartbreakingly tormented unggal poé ku lampah nu teu hukum maranéhanana.

1. Kakuatan Ningali jeung Ngadéngé Firman Allah

2. The Heartbreak of Dosa jeung Kabeneran

1. Jabur 119:136 (Matak abdi ngeclak cimata, margi jalmi-jalmi henteu taat kana hukum Gusti.)

2. Siloka 24:11 (Salametkeun jalma-jalma anu dibawa ka paeh; tahan jalma anu titajong nepi ka dipaehan.)

2 Petrus 2:9 Gusti terang kumaha carana nyalametkeun jalma-jalma anu soleh tina godaan, sareng ngajaga jalma-jalma anu teu adil dugi ka dinten pengadilan pikeun dihukum.

Allah weruh kumaha carana nyalametkeun jalma soleh tina cobaan jeung bakal ngahukum nu jahat dina poé judgment.

1. Kakawasaan Allah: Kumaha Allah Nyalametkeun jeung Ngahukum Umat-Na

2. Nu Soleh jeung Nu Jahat: Percanten kana Kaadilan Allah

1. Jabur 37:39-40 - Tapi kasalametan jalma soleh ti PANGERAN: Anjeunna kakuatan maranéhanana dina waktu kasulitan. Sareng PANGERAN bakal nulungan aranjeunna, sareng nyalametkeun aranjeunna: Anjeunna bakal nyalametkeun aranjeunna tina anu jahat, sareng nyalametkeun aranjeunna, sabab percanten ka Anjeunna.

2. Rum 12:19 - Dearly tercinta, ulah males kanyeri, tapi masihan tempat pikeun murka: for geus ditulis, pamales kanyeri mah milik; Kuring bakal repay, nyebutkeun Gusti.

2 Petrus 2:10 Tapi utamana maranéhanana anu leumpang nurutkeun daging dina hawa nafsu najis, jeung hina pamaréntah. Maranehna sombong, boga kahayang sorangan, teu sieun ngomong jahat ka martabat.

Peter warns ngalawan jalma anu hirup dina kahayang daging jeung malire otoritas, sabab sombong jeung bakal nyarita gering jalma nu kawasa.

1: Hormat Otoritas

2: Leumpang dina Kasucian

1: Rum 13: 1-2 - Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur. Pikeun euweuh kakuatan tapi ti Allah: kakuatan nu aya anu ordained Allah.

2: Titus 3: 1-2 - Emutkeun aranjeunna supados tunduk kana kapala sareng kakawasaan, taat ka hakim, siap pikeun sagala padamelan anu saé, Ulah nyarios jahat ka saha waé, janten henteu tukang gelut, tapi lemah lembut, nunjukkeun sadayana. lemah lembut ka sadaya lalaki.

2 Petrus 2:11 Sabalikna malaikat-malaikat, anu langkung ageung kakawasaan sareng kakuatanana, henteu ngadakwakeun aranjeunna ka payuneun Gusti.

Malaikat, anu leuwih kawasa jeung leuwih kawasa ti batan manusa, ulah nuduh manusa di payuneun Pangeran.

1. "Kapentingan Malaikat dina Iman Urang"

2. "Kakuatan Rahmat sareng Rahmat Gusti"

1. Ibrani 1:14 - "Dupi aranjeunna henteu sadayana roh ministering, dikirim mudik pikeun mentri pikeun maranéhanana anu bakal ahli waris kasalametan?"

2. Rum 5: 8 - "Tapi Allah commendet asih-Na ka urang, dina éta, bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

2 Peter 2:12 Tapi ieu, salaku beasts brute alam, dijieun pikeun dicokot jeung ancur, ngomong jahat ngeunaan hal anu maranehna teu ngarti; jeung bakal utterly binasa dina korupsi sorangan;

Petrus ngingetkeun ka jalma-jalma anu nyarios jahat kana hal-hal anu teu kaharti, sabab bakal binasa ku korupsi sorangan.

1. Sing ati-ati mun nyarita jahat nu teu kaharti

2. Balukar tina ngomong goréng nu teu nyaho

1. James 3: 1-2 - Hayu teu loba anjeun jadi guru, dulur kuring, nyaho yén saperti kitu urang bakal ngahasilkeun judgment stricter. Pikeun urang sadayana titajong ku sababaraha cara. Upami aya anu henteu titajong kana omonganana, anjeunna mangrupikeun jalma anu sampurna, anu tiasa nahan sakujur awak ogé.

2. Siloka 18:13- Saha anu méré jawaban saméméh manéhna hears, éta folly jeung éra pikeun manéhna.

2 Petrus 2:13 Jeung bakal nampa ganjaran tina unrighteousness, sakumaha jalma anu nganggap senang mun nyieun onar di beurang. Spot aranjeunna sarta blemishes, olahraga sorangan kalawan deceivings sorangan bari maranéhna salametan sareng anjeun;

Guru-guru palsu téh teu bener, jeung maranéhna ngararasakeun dosa-dosana, sanajan bari ngarasakeun babarengan jeung batur.

1. "Penghakiman Allah ka jalma-jalma anu teu adil"

2. "Hirup Alus dina Dunya Dosa"

1. Rum 6:23, "Kanggo gajih dosa nyaéta maot, tapi kurnia Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang."

2. Yakobus 4:17, ”Ku sabab kitu, sing saha anu terang kana hal anu bener, tapi henteu ngalakukeunana, pikeun anjeunna éta dosa."

2 Petrus 2:14 Boga panon pinuh ku jinah, jeung nu teu bisa eureun tina dosa; beguiling jiwa labil: hiji haté maranéhna geus exercised kalawan amalan covetous; barudak dikutuk:

Jalma-jalma anu panonna pinuh ku zinah sareng henteu mampuh pikeun lirén tina dosa anu ngagoda jiwa anu teu stabil sareng ngalaksanakeun haténa ku prakték covetous, nyababkeun murangkalih dilaknat.

1. Ulah nyerah kana godaan- 2 Petrus 2:14

2. Kutukan Praktek Covetous- 2 Petrus 2:14

1. Yakobus 1: 13-15 Ulah aya anu nyebutkeun lamun manéhna cocoba, "Kuring keur cocoba ku Allah"; pikeun Allah teu bisa cocoba ku jahat, atawa teu Anjeunna sorangan ngagoda saha.

2. Kolosa 3:5 Ku sabab kitu, maehan anggota awak anjeun anu aya di bumi: cabul, najis, nafsu, kahayang jahat, jeung covetousness, nu idolatry.

2 Petrus 2:15 Anu geus ninggalkeun jalan anu bener, sarta geus sesat, nuturkeun jalan Balhum bin Bosor, anu mikacinta kana upah anu teu bener;

Pétrus ngingetkeun ngalawan guru-guru palsu, nu geus sesat jeung nuturkeun jalan Balhum, nu néangan kauntungan finansial.

1. Bahaya Guru Palsu

2. Nurutan Jalan Allah jeung Henteu Dunya

1. Yeremia 17:9, "Haté téh licik luhureun sagala hal, sarta desperately jahat: saha bisa nyaho eta?"

2. Yakobus 4: 7-8, "Ku sabab kitu nyerahkeun diri ka Allah. Nolak Iblis, sareng anjeunna bakal kabur ti anjeun. Tarik caket ka Allah, sareng anjeunna bakal caket ka anjeun. Bersihkeun panangan anjeun, jalma-jalma dosa; haté, anjeun dua pikiran."

2 Petrus 2:16 Tapi dihukum ku sabab kajahatanna: kalde bisu nyarita ku sora manusa ngalarang kagilaan nabi.

Petrus nyampeurkeun ka jelema nu teu disebut ngaranna lantaran kalakuanana salah, jeung kalde nu nyarita ku sora manusa, nyampeurkeun kabodoan nabi.

1. Ulah Bodo - Palajaran tina Carita Petrus jeung Keledai

2. Kakuatan Teguran - Kumaha Hiji Sora Bisa Ngarobah Kahirupan

1. 2 Peter 2:16 - Tapi ieu rebuked pikeun iniquity-Na: burit bisu diomongkeun ku sora man forbad nu madness nabi.

2. Bilangan 22:28-30 - Lajeng Gusti muka sungut kalde, sarta manéhna ngomong ka Balhum, "Naon anu kuring dipigawé pikeun anjeun, nepi ka anjeun geus struck kuring ieu tilu kali?" Saur Balaam ka kalde, "Ku sabab anjeun parantos ngahina ka abdi. Abdi ngarepkeun pedang dina panangan abdi, kanggo ayeuna kuring bakal maéhan anjeun." Jadi kalde ngomong ka Balhum, "Naha kuring lain kalde anjeun, anu anjeun tunggangan, ti saprak kuring janten milik anjeun, dugi ka ayeuna? Naha kuring kantos daék ngalakukeun ieu ka anjeun?" Jeung cenah, "Henteu."

2 Petrus 2:17 Ieu teh sumur-sumur teu aya cai, mega kabawa angin ribut; ka saha halimun tina gelap geus ditangtayungan pikeun salamina.

Jalma-jalma anu henteu taat ka Allah ibarat sumur anu teu aya cai sareng mega anu teu aya hujan, anu ditakdirkeun ka poek salamina.

1: Allah mikahayang urang milih hirup dina caang bebeneran-Na, lain dina poek jahat.

2: Urang kudu ngagunakeun waktu urang pikeun neangan Allah jeung manggihan bebeneran-Na, ku kituna urang bisa dipandu jauh ti gelap dosa.

1: John 8:12 - Yesus ngadawuh ka jalma, "Kami cahaya dunya. Saha anu nuturkeun kuring moal pernah leumpang di gelap, tapi bakal boga lampu hirup."

2: Yesaya 60:19-20 - "PANGERAN bakal janten terang anjeun anu langgeng, sareng Gusti anjeun bakal kamulyaan anjeun. Panonpoé anjeun moal surup deui, bulan anjeun moal wane deui; Gusti bakal jadi caang langgeng anjeun, sarta poé-poé kasedihan anjeun bakal mungkas."

2 Petrus 2:18 Pikeun nalika aranjeunna nyarioskeun kecap-kecap anu ngagedekeun tina kasombongan, aranjeunna ngagoda ku hawa nafsu daging, ku seueur hawa nafsu, jalma-jalma anu bersih kabur ti jalma-jalma anu hirup dina kasalahan.

Jalma-jalma anu ngagunakeun kecap-kecap anu muluk-muluk jeung sanjungan pikeun ngarayu anu ngadéngékeunana bisa jadi ngajurung maranéhna pikeun mikahayang kana hawa nafsu.

1. Waspada kana Nabi-nabi Palsu sareng Kecap-kecapna anu Nipu

2. Bahaya Nafsu jeung Godaan

1. Yermia 23:17 - Maranéhanana nyarita visions tina haté sorangan, jeung teu kaluar tina sungut Gusti.

2. Mateus 5: 27-28 - Anjeun geus ngadéngé yén ieu ceuk maranehna baheula, Anjeun teu kudu zinah: Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, yén sing saha lookes on awewe nepi ka nafsu sanggeus manéhna geus zinah jeung manéhna geus. dina haténa.

2 Petrus 2:19 Samentawis aranjeunna ngajangjikeun kamerdikaan ka aranjeunna, aranjeunna nyalira abdi-abdi korupsi;

Guru palsu janji kabebasan jeung kamerdikaan, tapi sabenerna mawa ngeunaan enslavement jeung korupsi.

1. Bahaya Ajaran Palsu: Kumaha Ngahindarkeun Perbudakan Dosa

2. Kabébasan Nuturkeun Gusti: Jalan Pikeun Kabébasan Sajati

1. Galata 5: 1 "Kanggo kamerdikaan Kristus geus ngabebaskeun urang; ku kituna nangtung teguh, sarta ulah nyerah deui kana yoke perbudakan."

2. John 8:36 "Jadi lamun Putra ngajadikeun anjeun bébas, anjeun bakal bener bébas."

2 Petrus 2:20 Pikeun lamun sanggeus maranéhanana geus lolos tina polusi dunya ngaliwatan kanyaho ka Gusti jeung Jurusalamet Yesus Kristus, maranéhanana deui entangled therein, jeung overcome, ahir ahir jeung maranehna leuwih goreng ti mimiti.

Saparantos jalma-jalma disalametkeun tina korupsi dunya, upami aranjeunna murag deui ka dinya, hukumanana bakal langkung parah tibatan sateuacanna.

1. Ngawujudkeun Balukar Jatuh Ti Allah

2. Bahaya Balik deui kana Kahirupan Dosa

1. Ibrani 10: 26-31 - Peringatan ngalawan ragrag jauh sanggeus narima kasalametan

2. Rum 6:1-2 - Dijelaskeun yén urang henteu deui budak dosa saatos nampi kasalametan

2 Petrus 2:21 Sabab leuwih hade maranehna teu nyaho kana jalan kabeneran, ti batan sanggeus nyaho kana eta parentah, tuluy baralik tina parentah suci anu dipaparinkeun ka maranehna.

petikan ieu 2 Peter cautions ngalawan ngahurungkeun jauh ti jalan kabeneran sanggeus sanggeus dipikawanoh éta.

1. Tetep di Jalan: Pentingna Tetep dina Jalan Kabeneran

2. Balukar tina Ngabalikkeun tina Paréntah: Peringatan ti 2 Petrus

1. Rum 6: 12-14 - "Ku sabab eta ulah ngantep dosa marentah dina awak fana anjeun ku kituna anjeun nurut kana hawa nafsu na. Ulah nampilkeun anggota anjeun kana dosa salaku instrumen pikeun unrighteousness, tapi nampilkeun yourselves ka Allah salaku jalma anu geus dibawa. tina maot nepi ka hirup, sarta anggota anjeun ka Allah salaku alat pikeun kabeneran. Pikeun dosa moal boga Dominan leuwih anjeun, sabab anjeun teu handapeun hukum, tapi dina rahmat."

2. Siloka 4: 25-27 - "Hayu panon anjeun neuteup langsung ka hareup, sarta gaze anjeun jadi lempeng saméméh anjeun. Ponder jalan suku anjeun; lajeng sagala jalan anjeun bakal pasti. Ulah swerve ka katuhu atawa ka kenca. ; jauhkeun suku anjeun tina anu jahat."

2 Petrus 2:22 Tapi geus kajadian ka maranehna nurutkeun paribasa sabenerna, Anjing balik deui ka utah sorangan; jeung sow nu ieu dikumbah ka dirina wallowing dina mire.

Passage Jalma mindeng balik kana kabiasaan heubeul maranéhanana sarta kabiasaan, euweuh urusan sabaraha usaha maranéhna nempatkeun kana ngarobah.

1. Allah aya pikeun mantuan urang megatkeun kabiasaan jeung kabiasaan heubeul urang, euweuh urusan kumaha hésé bisa sigana.

2. Ulah ngantep cara heubeul anjeun nangtukeun anjeun; Allah boga kakuatan pikeun mantuan Anjeun megatkeun bébas.

1. Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna."

2. Galata 5:16 - "Tapi kuring nyebutkeun, leumpang ku Roh, jeung anjeun moal gratify kahayang daging."

Kadua Petrus 3 mangrupikeun bab katilu sareng terakhir tina surat Petrus anu kadua, dimana rasul nyarioskeun masalah anu nyolok naroskeun kadatangan Kristus anu kadua. Anjeunna nyorong jalma-jalma mukmin pikeun nginget jangji Allah, ngingetkeun ngeunaan pengadilan anu bakal datang, sareng nekenkeun kabutuhan hirup suci sareng tabah pikeun ngadagoan wangsulna Kristus.

Ayat ka-1: Petrus nyarioskeun ka jalma-jalma anu cangcaya atanapi ngolok-olok deui Kristus (2 Petrus 3:1-7). Anjeunna ngingetkeun jalma-jalma anu percaya pikeun nginget-nginget kecap-kecap anu diucapkeun ku nabi-nabi baheula sareng paréntah-paréntah anu dipasihkeun ku Yesus ngalangkungan rasul-rasul-Na. Dina poé-poé ahir ieu, jalma-jalma anu nyenyekel bakal nyenyekelkeun jangji Kristus ngeunaan datangna-Na. Tapi, maranéhna ngahaja mopohokeun yén Allah nyiptakeun sagala hal ku firman-Na sarta yén hiji poé bakal datang nalika langit jeung bumi bakal judged sarta ancur ku seuneu.

Ayat ka-2: Rasul ngayakinkeun jalma-jalma anu percaya yén Allah sabar kana jangji-Na (2 Petrus 3:8-10). Anjeunna ngingetkeun aranjeunna supados henteu hilap yén sareng Gusti, sadinten sapertos sarébu taun sareng sabalikna. Keterlambatan anu katingali dina wangsulna Kristus henteu kedah diinterpretasi salaku kalambatan tapi salaku kasempetan pikeun tobat sareng kasalametan. Poe kiamat bakal datang teu disangka-sangka kawas maling, nalika langit bakal sirna kalayan ngagaur, unsur-unsur bakal kaduruk, sareng bumi sareng karyana bakal kakeunaan.

Ayat ka-3: Petrus ngajurung jalma-jalma mukmin pikeun hirup suci bari nungguan wangsulna Kristus (2 Petrus 3:11-18). Kusabab sagalana bakal leyur dina ragam ieu, anjeunna nekenkeun kumaha pentingna pikeun hirup hirup dicirikeun ku kasucian jeung godliness. Jalma-jalma mukmin kudu sabar-sabar ngadagoan langit anyar jeung bumi anyar tempat kabeneran hirup. Maranéhna dijurung sangkan satékah polah sangkan teu aya cacadna di payuneun Allah — tabah dina imanna — bari nambahan pangaweruh ngeunaan Yésus Kristus. Kacindekanana, Pétrus ngingetkeun supaya teu kabawa ku jalma-jalma durhaka tapi ngajurung maranéhna pikeun tumuwuh dina rahmat bari ngamulyakeun Yesus boh ayeuna jeung salamina.

Ringkesanana,

Bab tilu tina Kadua Petrus ngabahas skeptisisme ngeunaan balikna Kristus.

Pétrus ngingetkeun jalma-jalma mukmin pikeun nginget-nginget kecap-kecap nubuat ngeunaan kajadian ieu bari ngingetkeun ngeunaan jalma-jalma anu moyok.

Anjeunna ngajamin aranjeunna yén sanaos sigana aya reureuh tina sudut pandang manusa,

Gusti teh sabar sabab Anjeunna hayang tobat saméméh pangadilan datang dumadakan kawas seuneu.

Jalma-jalma percaya didorong pikeun hirup suci anu dicirian ku taqwa bari ngarep-ngarep langit sareng bumi anyar anu dijanjikeun ku Gusti. Maranéhna dijurung pikeun tetep tabah dina imanna, mekarkeun pangaweruh ngeunaan Yésus Kristus bari ngajaga ngalawan kajahatan.

Pétrus nyindekkeun kalayan naséhat pikeun tumuwuh dina rahmat bari masihan kamulyaan ka Yesus boh ayeuna sareng salamina.

2 Petrus 3:1 Ieu surat kadua, dulur-dulur, ayeuna kuring nulis ka aranjeun; dina duanana anu kuring ngahudangkeun pikiran anu murni ku cara ngémutan:

Pétrus ngajurung pamiarsa pikeun émut bebeneran Injil sareng nekenkeun pentingna pikeun émut kana ajaranana.

1. Pentingna nginget Injil sareng hirup numutkeun ajaranana

2. Kumaha bebeneran Injil bisa ngajaga urang tina straying

1. 1 Peter 1: 13-16 - Ku alatan éta, gird up the loins of pikiran anjeun, jadi sober, sarta beristirahat harepan anjeun pinuh kana rahmat anu bakal dibawa ka anjeun dina wahyu Yesus Kristus; salaku barudak ta'at, teu conforming yourselves ka urut lusts, sakumaha dina jahiliah anjeun; Tapi sakumaha Anjeunna anu nyauran anjeun suci, anjeun ogé kudu suci dina sagala kalakuan anjeun, sabab aya tulisan, "Kudu suci, sabab Kami suci."

2. Rum 12: 2 - Sarta ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon éta wasiat Allah alus tur ditarima tur sampurna.

2 Petrus 3:2 Sing emut kana pangandika anu diomongkeun ku nabi-nabi samemehna, jeung kana parentah-parentah Kami rasul-rasul Gusti jeung Juru Salamet.

Petrus ngingetkeun jalma-jalma mukmin pikeun nginget kecap-kecap para nabi suci sareng parentah rasul-rasul Gusti sareng Juru Salamet.

1. Pentingna Ngingetan Firman Allah

2. Nurut kana parentah Allah salaku nurut Kristus

1. Yesaya 40: 8 - "Jukut withers, kembang fades, tapi kecap Allah urang bakal nangtung salawasna."

2. John 14:15 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, anjeun bakal tetep nurut mah."

2 Petrus 3:3 Sing terang heula ieu, yen dina poe-poe terakhir bakal aya jelema-jelema anu nyolok-olok, nurut kana hawa nafsuna sorangan.

Dina poé-poé ahir, bakal aya jalma-jalma anu moyok jeung nuturkeun kahayangna sorangan.

1. Leumpang dina Cahya Allah: Ngahindarkeun Godaan Kahayang Kadunyaan

2. Hirup di Ahir Jaman: Nurutan Jalan Allah jeung Teu Manusa

1. Mateus 6:24 - "Teu aya anu bisa ngawula ka dua juragan, pikeun boh manehna bakal hate nu hiji jeung mikanyaah nu séjén, atawa anjeunna bakal devoted ka hiji jeung hina nu séjén. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung duit.

2. Jabur 1: 1-2 - "Bagja jalma anu walks teu dina naséhat tina jahat, atawa nangtung di jalan sinners, atawa sits dina korsi tina scoffers; tapi kasenangan-Na nyaéta kana hukum PANGERAN, sareng kana hukum-Na anjeunna muhasabah siang sareng wengi."

2 Petrus 3:4 Jeung paribasa, “Di mana jangji-Na ngeunaan datangna-Na? pikeun saprak bapa murag saré, sagala hal terus sakumaha aranjeunna ti mimiti ciptaan.

Jalma-jalma naroskeun dimana jangji Yesus sumping ti saprak bapa-bapa parantos sare sareng sagala hal teras-terasan sapertos ti mimiti diciptakeun.

1. "Ngadagoan Yesus: Kasabaran jeung Harepan dina Jaman Kateupastian"

2. "Jaminan Jangji Allah: Naha Urang Percaya ka Yesus"

1. Yesaya 40:31 - "Tapi jalma anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; aranjeunna bakal naek nepi ka jangjang kawas garuda; aranjeunna bakal lumpat teu jadi weary; maranéhna bakal leumpang jeung teu pingsan."

2. Rum 8:24-25 - "Kanggo dina harepan ieu urang disalametkeun. Ayeuna harepan nu katempo teu harepan. Pikeun saha ngaharepkeun naon anjeunna ningali? Tapi lamun urang ngarepkeun naon urang teu ningali, urang ngantosan eta. kalayan sabar."

2 Petrus 3:5 Ku sabab eta, maranehna rela teu nyaho, yen ku pangandika Allah teh langit geus ti baheula mula, jeung bumi nangtung tina cai jeung di jero cai.

Jalma-jalma rela teu nyaho kana kanyataan yen Allah nyiptakeun langit jeung bumi ngaliwatan pangandika-Na.

1. Kakuatan Firman Allah pikeun Nyiptakeun

2. Kabodoan Manusa

1. Genesis 1:1-31 - Allah nyiptakeun dunya ngaliwatan kecap-Na.

2. Rum 1:21-23 - Jalma anu willfully goblog bebeneran Allah.

2 Petrus 3:6 Ku sabab eta dunya teh jaman harita, kakeueum ku cai, binasa.

Dunya nu aya saacan Caah Caah ancur ku cai.

1. Cai Pangadilan - Ngajalajah Murka sareng Rahmat Gusti.

2. Realitas Banjir: Ngartos Tempat Urang dina Rencana Ilahi.

1. Kajadian 6-9 - Carita ngeunaan Banjir Nuh.

2. Jabur 29:10 - Sora PANGERAN ngajadikeun cai ngageter.

2 Petrus 3:7 Tapi langit jeung bumi, nu kiwari, ku kecap nu sarua, diteundeun di toko, ditangtayungan pikeun seuneu pikeun poé judgment jeung perdition of ungodly lalaki.

Alkitab speaks ngeunaan poé judgment jeung karuksakan lalaki ungodly, nu bakal dibawa ngeunaan ku kecap sarua nu nyiptakeun langit jeung bumi.

1. Realitas Poé Kiamat: Naha Urang Kedah Perhatikeun Pilihan Urang Ayeuna

2. Seuneu jeung Brimstone: Kumaha Firman Allah Wangun Kaputusan Moral Urang

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. James 4:17 - Jadi sakur anu nyaho hal katuhu pikeun ngalakukeun jeung gagal pikeun ngalakukeunana, pikeun manéhna éta dosa.

2 Petrus 3:8 Tapi, dulur-dulur, ulah hilap kana hiji hal ieu, yen hiji poe jeung Gusti teh ibarat sarebu taun, jeung sarebu taun umpama sapoe.

Pétrus nyorong urang mukmin pikeun émut yén persépsi Allah ngeunaan waktos béda pisan sareng urang.

1. Allah Timelessness: Kumaha Urang Kudu Ningali Waktos dina Cahaya Kalanggengan

2. Rethinking Persépsi Urang Waktu: Naon Urang Bisa Diajar tina Kecap Peter urang

1. Pandita 3:11 - Anjeunna geus nyieun sagalana éndah dina waktuna. Anjeunna oge geus diatur kalanggengan dina haté manusa; can aya anu bisa ngarti naon anu ku Allah dipidamel ti mimiti nepi ka ahir.

2. Yesaya 40:28 - Naha anjeun teu nyaho? Dupi anjeun teu uninga? PANGERAN teh Allah nu langgeng, Nu Nyipta tungtung bumi. Anjeunna moal bosen atanapi bosen, sareng pamahamanna moal aya anu tiasa ngartos.

2 Petrus 3:9 Gusti teh teu kendat kana jangji-Na, sakumaha anu dikira-kira ku sababaraha jelema. tapi geus longsaffering ka urang-ward, teu daék nu saha bakal binasa, tapi kabeh kudu datang ka tobat.

Allah teh sabar jeung maha asih, hayang sakabeh jalma dijauhkeun tina dosa-dosana sarta disalametkeun.

1. Kaasih sareng Kasabaran Gusti: Welas Asih Gusti anu teu aya tungtungna

2. Kakuatan Tobat: Ngabalikeun Jalan Kahirupan Urang

1. Yesaya 55: 6-7 - Neangan Gusti bari Anjeunna bisa kapanggih; nelepon ka Anjeunna nalika Anjeunna caket. Hayu nu jahat forsake jalan na, jeung lalaki unrighteous pikiran-Na; hayu anjeunna balik deui ka Gusti, sarta Anjeunna bakal boga rahmat on anjeunna; jeung ka Allah urang, pikeun Anjeunna abundantly hampura.

2. Lukas 15: 11-32 - The pasemon ngeunaan Putra Prodigal.

2 Petrus 3:10 Tapi poe Gusti bakal datangna saperti maling dina peuting; di mana langit bakal musna kalawan noise hébat, sarta unsur-unsur bakal ngalembereh kalawan panas fervent, bumi ogé jeung karya nu aya di dinya bakal dibeuleum nepi.

Poe Gusti bakal datang teu disangka-sangka, jeung sora anu gede, ngabalukarkeun unsur-unsur ngalembereh jeung bumi jeung karyana kaduruk nepi.

1. The Unpredictability tina Timing Allah

2. Balukar tina Kakafiran

1. Mateus 24:36-44 - Wacana Yesus ngeunaan tanda datangna-Na

2. Yesaya 65:17-18 - jangji Gusti ngeunaan langit anyar jeung bumi anyar

2 Petrus 3:11 Ku sabab eta kabeh bakal leyur, kumaha kuduna maraneh dina sagala tingkah laku anu suci jeung ibadah,

Pétrus nyorong jalma-jalma mukmin pikeun hirup suci, sabab sagala hal di bumi hiji poé bakal musna.

1. The Impermanence of Earthly Things: Kumaha Urang Kudu Hirup dina Cahaya Ieu?

2. Kasucian: Tanda Percaya Sajati.

1. Yesaya 40: 8 - "Jukut withers, kembang fades, tapi kecap Allah urang bakal nangtung salawasna."

2. James 4:14 - "Acan anjeun teu nyaho naon isukan bakal mawa. Naon hirup anjeun? Pikeun anjeun hiji halimun nu nembongan pikeun saeutik waktu lajeng vanished."

2 Petrus 3:12 Mapay-mapay jeung buru-buru nepi ka datangna poe Allah, nu mana langit jadi seuneu bakal leyur, jeung unsur-unsur bakal lebur ku panas fervent?

Peter nyorong mukmin pikeun eagerly ngantosan datangna kadua Kristus, nu langit bakal leyur ku seuneu jeung elemen bakal ngalembereh kalawan panas hébat.

1. Kadua Kadatangan: Tetep Siap jeung Siap

2. Poé Pangéran: Harepan jeung Kayakinan Urang

1. Rum 13: 11-12 - "Jeung ngalakukeun ieu, ngartos waktos ayeuna: jam geus datang pikeun anjeun hudang tina slumber anjeun, sabab kasalametan urang ayeuna leuwih deukeut ti nalika urang mimiti percaya. Peuting geus ampir leuwih. ; poé geus ampir dieu."

2. 1 Tesalonika 4: 16-17 - "Kanggo Gusti sorangan bakal turun ti sawarga, jeung paréntah nyaring, jeung sora archangel jeung jeung panggero tarompet Allah, jeung maot dina Kristus bakal gugah kahiji. yen, urang anu masih hirup jeung ditinggalkeun bakal bray up babarengan jeung maranehna dina awan papanggih Gusti di awang-awang. Jeung kitu urang bakal jeung Gusti salawasna."

2 Petrus 3:13 Tapi urang, nurutkeun jangji-Na, néangan langit anyar jeung bumi anyar, wherein dwelleth bener.

Urang Kristen kedah ngarep-ngarep jangji langit sareng bumi énggal, dimana kabeneran bakal janten norma.

1. "Janji Langit jeung Bumi Anyar"

2. "Hirup Adil dina Antisipasi Bumi Anyar"

1. Yesaya 65:17, "Kanggo, behold, Kami nyieun langit anyar jeung bumi anyar: jeung baheula moal inget , atawa datang ka pikiran."

2. Rum 8:19-21 , “Sabab mahluk-mahluk ngadagoan kacida hayangna pikeun nembongkeun putra-putra Allah. Pikeun ciptaan ieu subjected ka futility, teu willingly, tapi kusabab anjeunna anu subjected eta, dina harepan yén ciptaan sorangan bakal dibébaskeun tina perbudakan na korupsi jeung meunang kabebasan tina kamulyaan barudak Allah. Pikeun urang terang yén sadaya ciptaan parantos ngarambat babarengan dina nyeri ngalahirkeun dugi ka ayeuna."

2 Petrus 3:14 Ku sabab eta, dulur-dulur, ku sabab anjeun ngarep-ngarep hal-hal sapertos kitu, sing ati-ati supaya anjeun tiasa dipendakan ku Anjeunna dina katengtreman, tanpa cacad, sareng tanpa cacad.

Mu'min kudu getol sarta narékahan pikeun kapanggih dina karapihan, tanpa noda jeung tanpa cacad.

1: Urang disauran pikeun getol dina iman sareng narékahan pikeun kabeneran.

2: Urang kudu narékahan pikeun kapanggih tanpa cacad di payuneun Allah jeung hirup rukun.

1: Rum 12: 2 - Ulah saluyu jeung pola dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun.

2: Yakobus 1:22 - Ulah ngan ukur ngadangukeun pangandika, sareng nipu diri anjeun. Ngalakukeun naon nyebutkeun.

2 Petrus 3:15 Jeung anggap yen longsaffering Gusti urang téh kasalametan; malah sakumaha dulur urang tercinta Paul ogé nurutkeun hikmah dibikeun ka anjeunna geus ditulis ka anjeun;

Pétrus ngajurung jalma-jalma mukmin pikeun émut yén kasabaran Yéhuwa mangrupikeun sarana kasalametan sareng merhatikeun hikmat anu dipasihkeun ka Paulus dina tulisanna.

1. Kasabaran Gusti Maparin Kasalametan

2. Hikmah tina Tulisan Paul

1. Rum 10: 9-10 - Nu lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina haté anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté man believeth kana amal saleh; jeung jeung sungut syahadat dijieun pikeun kasalametan.

2. 2 Timoteus 3: 16-17 - Sadaya Kitab Suci dirumuskeun ku ilham Allah, sarta mangpaat pikeun doktrin, pikeun reproof, pikeun koreksi, pikeun instruksi dina amal saleh: Éta lalaki Allah bisa jadi sampurna, throughly kdu ka sagala alus. dianggo.

2 Peter 3:16 Salaku ogé dina sagala epistles-Na, diomongkeun dina eta hal ieu; Di mana aya sababaraha hal anu hese kahartos, anu ku jalma-jalma anu teu diajar sareng anu teu stabil direbut, sapertos anu aranjeunna lakukeun ogé dina Kitab Suci anu sanés, dugi ka karusakan sorangan.

Petrus ngingetkeun jalma-jalma anu salah ngartikeun Kitab Suci sareng nyababkeun karusakan sorangan.

1. Bahaya Salah Nafsirkeun Kitab Suci

2. Kabutuhan pikeun Pamahaman Kitab Suci

1. paribasa 3: 5-6 - Percaya ka Gusti kalayan sagala haté anjeun; jeung ulah condong kana pamahaman anjeun sorangan. Dina sagala cara thy ngaku manéhna, sarta manéhna bakal ngarahkeun jalan Anjeun.

2. Yesaya 28:10-13 - Pikeun precept kudu kana precept, precept kana precept; baris kana baris, baris kana baris; di dieu saeutik, jeung di ditu saeutik: Pikeun kalawan biwir stammering jeung basa sejen anjeunna bakal nyarita ka jalma ieu. Ka saha anjeunna ngadawuh, Ieu sesa dimana anjeun bisa ngabalukarkeun weary beristirahat; sareng ieu anu nyegerkeun: tapi aranjeunna henteu ngadéngé. Tapi firman Gusti éta ka aranjeunna precept on precept, precept on precept; baris kana baris, baris kana baris; di dieu saeutik, jeung aya saeutik; supaya maranéhna bisa balik, sarta ragrag ka tukang, sarta jadi pegat, jeung snared, sarta dicokot.

2 Petrus 3:17 Ku sabab kitu, dulur-dulur, ku sabab geus terang hal-hal ieu samemehna, sing ati-ati supaya maraneh oge, kabawa ku kasalahan jelema-jelema jahat, ragrag tina kateguhan maraneh sorangan.

Jalma mukmin kudu sadar kana kasalahan jalma jahat, sarta tetep steadfast dina iman maranéhanana.

1. Teguh dina Iman Anjeun

2. Nyingkahan Kasalahan Maksiat

1. Mateus 10:22 - "Jeung anjeun bakal hated ku sadayana demi ngaran kuring. Tapi saha endures nepi ka ahir bakal disalametkeun."

2. Kolosa 1:23 - "lamun memang anjeun neruskeun iman, grounded tur steadfast, sarta teu dipindahkeun jauh ti harepan Injil nu uninga."

2 Petrus 3:18 Tapi tumuwuh dina rahmat, jeung dina pangaweruh ngeunaan Gusti jeung Jurusalamet urang Yesus Kristus. Mantenna janten kamulyaan ayeuna sareng salamina. Amin.

Tumuwuh dina rahmat jeung pangaweruh ngeunaan Yesus Kristus brings kamulyaan duanana ayeuna jeung salawasna.

1. Hirup dina Rahmat: A Jalan pikeun minuhan

2. Nyaho Yesus: Konci pikeun Damai Abadi

1. Epesus 2: 8-10 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast. Pikeun urang téh workmanship-Na, dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus, nu Allah disiapkeun beforehand, nu urang kudu leumpang di antarana.

2. John 14:27 - Peace kuring ninggalkeun sareng anjeun; katengtreman abdi masihan ka anjeun. Henteu sakumaha anu dipasihkeun ku dunya anu kuring masihan ka anjeun. Hayu haté anjeun ulah jadi troubled, atawa ngantep aranjeunna sieun.

Kahiji Yohanes 1 nyaéta bab bubuka tina surat mimiti Yohanes, dimana rasul nekenkeun pentingna ukhuwah jeung Allah jeung hiji sarua séjén, acknowleding dosa, jeung leumpang di nu caang.

Alinea 1: Yohanes dimimitian ku ngumumkeun pangalaman langsung sareng Yesus Kristus (1 Yohanes 1:1-4). Manéhna testifies yén manéhna geus katempo, ngadéngé, jeung keuna Yesus-Firman hirup. Tujuan proklamasi anjeunna nyaéta pikeun ngajak batur kana ukhuwah sareng anjeunna sareng sareng Gusti. Ku ngabagéakeun ukhuwah ieu, urang percaya bisa ngalaman kabagjaan sajati jeung kabagjaan maranéhna jadi lengkep.

Ayat ka-2: Yohanes nyorot pentingna leumpang dina caang (1 Yohanes 1:5-7). Anjeunna nyatakeun yén Gusti mangrupikeun cahaya, sareng teu aya gelap di Anjeunna. Lamun mukmin ngaku boga ukhuwah jeung Allah bari hirup di gelap-hartina gaya hirup dicirikeun ku dosa-maranéhna deceiving sorangan. Sanajan kitu, lamun maranehna leumpang dina caang sakumaha Kristus aya dina caang, aranjeunna gaduh ukhuwah tulus kalawan karana sakumaha getih-Na cleanses aranjeunna tina sagala dosa.

Paragraf ka-3: Rasul nyauran jalma-jalma anu mungkir sipat dosana (1 Yohanes 1:8-10). Anjeunna negeskeun yén upami aya anu ngaku teu gaduh dosa, aranjeunna nipu diri sareng ngajantenkeun Gusti janten tukang bohong. Nanging, upami jalma-jalma mukmin ngaku dosa-dosana kalayan jujur di payuneun Allah — ngaku peryogi pangampura — Anjeunna satia sareng adil ngahampura aranjeunna bari nyucikeun aranjeunna tina sagala kajahatan. Ku ngakuan kaayaan dosa maranéhanana sarta néangan panghampura ngaliwatan syahadat, mukmin bisa ngajaga hubungan katuhu jeung Allah.

Ringkesanana,

Bab hiji tina Kahiji John nekenkeun ukhuwah jeung Allah jeung hiji lianna.

John mere kasaksian ngeunaan pangalaman pribadina jeung Yesus Kristus salaku uleman kana ukhuwah ieu.

Mukmin didorong pikeun leumpang dina caang-hirup nurutkeun prinsip godly-jeung Ngahindarkeun hiji gaya hirup dicirikeun ku dosa. Ngaliwatan leumpang dina caang, ukhuwah asli bisa ngalaman, sarta cleansing tina dosa lumangsung ngaliwatan getih Kristus.

Bab ieu disimpulkeun ku alamat jalma-jalma anu mungkir sifat dosana.

Umat iman didesek pikeun jujur ngaku dosa-dosana di payuneun Allah pikeun panghampura sareng panyucian tina kajahatan-aspék penting pikeun ngajaga hubungan anu leres sareng Anjeunna.

1 Yohanes 1:1 Nu geus ti mimiti, nu geus kadéngé, nu ku urang geus katempo ku panon urang, nu urang nempo, jeung leungeun urang geus diatur, tina Firman kahirupan;

Rasul Yohanes nulis yén manéhna jeung urang Kristen séjénna geus ngadéngé, nempo, jeung keuna Kecap Kahirupan, nu geus aya ti mimiti.

1. Kecap Hirup: Kumaha Ngalaman Ayana Yesus dina Kahirupan Urang

2. Ti Toel ka Transformasi: Kumaha Ngidinan Kapungkur sareng Milarian Pembaharuan dina Kristus

1. Pilipi 3:8-11 - Nyaho Yesus jeung kakawasaan jadian-Na jeung ukhuwah babagi dina sangsara-Na, jadi kawas manéhna dina pupusna, jeung saterusna, kumaha bae, attaining ka jadian ti nu maraot.

2. John 14: 1-3 - Yesus nyarios ka murid-murid-Na, "Ulah ngantep haté anjeun jadi troubled. Percaya ka Allah; percanten oge ka Kami. Di imah Rama Kami loba kamar; lamun teu kitu, abdi bakal boga. ceuk Kami. Kami rek ka ditu rek nyiapkeun tempat keur maraneh."

1 John 1: 2 (Kanggo kahirupan ieu manifested, sarta kami geus katempo eta, sarta mere kasaksian, sarta nembongkeun ka anjeun yen hirup langgeng, nu aya jeung Rama, sarta geus manifested ka urang;)

Ayat: John nyerat yén kahirupan anu aya sareng Rama parantos ditembongkeun ka urang, sareng urang parantos ningali, ngadangu, sareng nyaksian éta.

1. Allah terus-terusan nembongkeun diri jeung asih-Na ka urang.

2. Bungah jadi saksi hirupna Gusti.

1. 1 John 4: 9 - Dina ieu manifested asih Allah ka urang, sabab Allah ngutus Putra-Na ngan begotten ka dunya, supaya urang bisa hirup ngaliwatan manéhna.

2. 2 Corinthians 4: 6 - Pikeun Allah, anu maréntahkeun caang ka caang kaluar tina gelap, geus caang dina hate urang, pikeun méré cahaya pangaweruh ngeunaan kamulyaan Allah dina nyanghareupan Yesus Kristus.

1 John 1: 3 Naon anu ku urang tingali sareng kadéngé ku kami diémbarkeun ka anjeun, supados anjeun ogé tiasa gaduh ukhuwah sareng kami: sareng leres-leres ukhuwah urang sareng Rama, sareng sareng Putra-Na Yesus Kristus.

Passage Urang babagi pangalaman urang ngeunaan Yesus Kristus ku kituna batur ogé bisa babagi ukhuwah jeung urang jeung jeung Allah Rama jeung Putra-Na Yesus Kristus.

1. Persaudaraan Yesus Kristus: Kumaha Ngabagi Pangalaman Urang Bisa Ngahasilkeun Ngahijikeun Rohani

2. Kakuatan Silaturahmi: Kumaha Nyambung jeung Batur Bisa Ngadeukeutkeun Urang Ka Allah

1. Rum 5: 1-2 - Ku alatan éta, saprak urang geus diyakinkeun ngaliwatan iman, urang kudu karapihan jeung Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus, ngaliwatan saha urang geus miboga aksés ku iman kana rahmat ieu nu urang ayeuna nangtung .

2. Pilipi 2: 1-3 - Ku sabab eta lamun boga dorongan mana wae ti keur ngahiji jeung Kristus, lamun aya panglipur ti asih-Na, lamun aya babagi umum dina Roh, lamun sagala tenderness jeung asih, mangka nyieun kabagjaan mah lengkep ku cara nu kawas -pikiran, ngabogaan cinta sarua, keur hiji dina sumanget jeung hiji pikiran.

1 John 1: 4 Sareng ieu kami nyerat ka anjeun, supados kabagjaan anjeun pinuh.

Panulis 1 Yohanes nulis pikeun mawa kabagjaan ka pamiarsa.

1. The Joy of Fellowship: Ngalaman Cinta Allah ngaliwatan Komunitas

2. Malikkeun Joy: Ngajalajah Kabungahan Sajati ngaliwatan Firman Allah

1. Nehemiah 8:10 - "Kabagjaan Gusti mangrupikeun kakuatan anjeun"

2. Pilipi 4: 4-7 - "Gumbira salawasna di Gusti, sarta kuring nyebutkeun deui, girang"

1 John 1: 5 Ieu mangrupikeun pesen anu ku kami parantos didangu ngeunaan Anjeunna, sareng nyatakeun ka anjeun, yén Allah mangrupikeun cahaya, sareng anjeunna henteu aya gelap pisan.

Pesen anu ku urang parantos kadéngé ti Allah nyaéta yén Anjeunna mangrupikeun sumber cahaya, sareng Anjeunna henteu ngandung gelap.

1. Allah mangrupikeun sumber cahaya sareng harepan urang, sareng Anjeunna bakal nungtun urang dina jalan kabeneran.

2. Allah teh panangtayungan jeung panyayuhan urang, sarta Anjeunna moal pernah nyasarkeun urang.

1. Jabur 119: 105, "Sabda Gusti mangrupikeun lampu pikeun suku kuring, cahaya dina jalan kuring."

2. Mateus 5:14-16, "Aranjeun teh caangna dunya. Kota anu diwangun di luhur pasir teu bisa disumputkeun. Jalma-jalma oge moal nyaangan lampu tuluy ditempatkeun di handapeun mangkok. nyaangan ka sarerea di jero imah. Nya kitu deui, kudu caang maraneh ka batur, supaya maraneh narenjo kalakuan maraneh anu hade, sarta ngamulyakeun Rama maraneh di sawarga."

1 John 1: 6 Lamun urang nyebutkeun yén urang geus ukhuwah jeung manéhna, jeung leumpang di nu poek, urang bohong, jeung teu ngalakonan bebeneran.

Urang teu bisa ngaku boga ukhuwah jeung Allah lamun urang hirup di gelap, sabab bertentangan jeung bebeneran.

1. Leumpang dina Cahaya Kabeneran Allah

2. Hirup sauyunan jeung Allah

1. Epesus 5: 8-10 - Pikeun anjeun kungsi gelap, tapi ayeuna anjeun caang di Gusti. Hirup salaku barudak cahaya.

2. Yohanes 8:12 - Yesus nyarios deui ka jalma-jalma, saurna, "Kami terang dunya. Lamun nuturkeun Kami, anjeun moal kudu leumpang di nu poek, sabab anjeun bakal boga caang nu nuju kana kahirupan.

1 John 1: 7 Tapi lamun urang leumpang di nu caang, sakumaha Anjeunna aya dina caang, urang boga ukhuwah hiji jeung lianna, sarta getih Yesus Kristus Putra-Na cleansets urang tina sagala dosa.

Petikan éta nekenkeun yén leumpang dina terang ngahijikeun silaturahmi sareng kakuatan ngabersihkeun getih Yesus Kristus.

1. Kakuatan Kahirupan anu Dipinuhan Cahaya

2. The Cleansing Getih Yesus

1. Yesaya 2: 5 - O kulawarga Yakub, hayu anjeun, sarta hayu urang leumpang dina caang Gusti.

2. Wahyu 7:14 - Jeung ceuk kuring ka manéhna, Sir, thou knows. Jeung cenah ka kuring, Ieu maranéhanana anu kaluar tina kasangsaraan gede, jeung geus nyeuseuh jubah maranéhanana, jeung dijieun bodas dina getih Anak Domba.

1 Yohanes 1:8 Lamun urang nyebutkeun yen urang teu boga dosa, urang nipu diri urang sorangan, sarta bebeneran teu aya dina urang.

Teu aya anu tanpa dosa, sareng anu penting pikeun jujur ngeunaan éta.

1. Urang Sadayana Bajoang jeung Dosa: Mariksa Laku-Laku dina 1 Yohanes 1:8

2. Kakuatan Kajujuran: Diajar Nyuhunkeun Kasalahan Urang dina Cahaya tina 1 Yohanes 1:8

1. Rum 3:23 - Pikeun sakabéh geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah.

2. James 5:16 - Ku sabab eta ngaku dosa anjeun ka silih jeung neneda keur silih ku kituna anjeun bisa healed.

1 Yohanes 1:9 Lamun urang ngaku dosa urang, Anjeunna satia jeung adil bakal ngahampura dosa urang, jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness.

Ayat: Kitab Suci nyarioskeun yén urang tiasa ngaku dosa sareng Gusti bakal ngahampura sareng ngabersihkeun urang tina kasalahan.

Urang bisa balik ka Allah jeung ménta panghampura-Na pikeun transgressions urang.

1. Kakuatan Pangakuan: Ngakuan Dosa Urang sareng Nyuhunkeun Panghampura

2. Kasatiaan jeung Kaadilan Allah: Ngadu'a ka Mantenna pikeun Nyucikeun sareng Rahmat

1. Jabur 51: 1-5 - "Kudu welas asih ka abdi, O Allah, nurutkeun asih steadfast Anjeun; numutkeun kaasih-Mu anu seueur pisan, mupus kajahatan abdi. Cuci abdi tina kajahatan abdi, sareng bersihkeun abdi tina dosa abdi! Pikeun abdi terang transgressions abdi, sarta dosa abdi kantos sateuacan abdi. Ngalawan anjeun, ngan anjeun, Kuring geus dosa sarta dipigawé naon jahat di tetempoan anjeun, ku kituna anjeun bisa diyakinkeun dina kecap anjeun sarta blameless dina judgment Anjeun. Behold, kuring dilahirkeun dina kajahatan, sarta indung kuring ngandung kuring dina dosa."

2. Ezekiel 36:25-27 - "Kuring bakal sprinkle cai bersih on anjeun, sarta anjeun bakal beresih tina sagala uncleannesses anjeun, sarta tina sagala brahala anjeun kuring bakal cleanse anjeun. Sareng kuring bakal masihan anjeun haté anu énggal, sareng sumanget énggal anu kuring bakal nahan dina anjeun. Sareng kuring bakal nyabut jantung batu tina daging anjeun sareng masihan anjeun jantung daging. Sarta Kami bakal nempatkeun Roh Kami dina anjeun, sarta ngabalukarkeun anjeun leumpang dina katetepan Kami sarta ati-ati kana aturan Kami."

1 Yohanes 1:10 Lamun urang nyebutkeun yen urang teu boga dosa, urang ngajadikeun manéhna tukang bohong, jeung pangandika-Na teu aya dina urang.

Urang teu bisa mungkir dosa urang, sabab ieu bakal jadi kontradiksi langsung kana Firman Allah.

1. Firman Allah Leres sareng Teu Robah; Urang Teu Bisa Nolak Dosa Urang

2. Ulah Tunduk kana Nipu Diri: Urang Sadayana Dosa

1. Rum 3:23 - "Kanggo sadaya geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah."

2. James 3: 2 - "Kanggo urang sadayana titajong ku sababaraha cara. Jeung lamun saha teu titajong dina naon manéhna nyebutkeun, manéhna téh lalaki sampurna, ogé bisa bridle sakabeh awakna."

1 Yohanes 2 nyaéta bab kadua tina Surat Yohanes Kahiji dina Perjanjian Anyar. Bab ieu ngabahas téma-téma saperti nurut kana parentah Allah, silih asih, jeung ngabédakeun antara bebeneran jeung batil.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku panulis nyarioskeun ka pamiarsana salaku "barudak abdi anu dipikacinta" sareng nyatakeun kahayangna yén aranjeunna henteu ngalakukeun dosa. Tapi, anjeunna ngaku yén upami aya anu ngalakukeun dosa, aranjeunna gaduh anu ngajengkeun sareng Bapa - Yesus Kristus, anu mangrupikeun kurban panebusan dosa urang (1 Yohanes 2: 1-2). Panulis nekenkeun yén ngajaga paréntah Allah mangrupikeun demonstrasi kanyaah urang ka Anjeunna (1 Yohanes 2: 3-5). Anjeunna nyatakeun yén jalma-jalma anu ngaku terang ka Allah tapi henteu nuturkeun paréntah-Na nyaéta tukang bohong, sedengkeun jalma anu nurut kana firman-Na leres-leres cinta ka Allah sampurna dina aranjeunna (1 Yohanes 2: 4-5).

Ayat 2: Dina ayat 7-11, aya tékenan pikeun silih asih. Panulis nyatakeun yén anjeunna nyerat paréntah énggal ka pamiarsana-paréntah anu lami sareng énggal sabab parantos kaeusi dina Yesus Kristus (1 Yohanes 2: 7-8). Anjeunna ngajurung jalma-jalma mukmin pikeun leumpang dina cahaya sareng henteu titajong ku ngabencian ka dulur-dulurna. Sabalikna, aranjeunna kedah silih pikanyaah sabab saha waé anu nyaah ka lanceukna hirup dina caang (1 Yohanes 2: 9-10). Panulis ngabedakeun ieu jeung jalma anu hate batur; maranehna masih hirup di poek jeung teu nyaho kamana maranehna bade.

Alinea 3: Ti ayat 12 teras dugi ka ahir bab, panulis nyarioskeun sababaraha tahapan kadewasaan spiritual dina komunitas - murangkalih, nonoman, sareng bapa (12-14). anu kuat, sareng anu terang ka Anjeunna(12-14) .Panulis ngingetkeun kana kanyaah dunya, nyatakeun yén upami aya anu mikanyaah dunya, kanyaah Rama henteu aya dina aranjeunna (1 Yohanes 2:15). Anjeunna ngadesek jalma-jalma mukmin pikeun ngabédakeun sareng henteu percanten ka unggal roh tapi nguji aranjeunna pikeun ningali naha éta ti Allah (1 Yohanes 2:18-19). Anjeunna negeskeun yén jalma-jalma anu tetep dina Kristus bakal gaduh kayakinan sareng henteu éra nalika sumping-Na (1 Yohanes 2:28).

Kasimpulanana, Bab dua tina Surat Kahiji ku Rasul Yohanes nekenkeun taat kana parentah Allah salaku demonstrasi cinta urang ka Anjeunna. Ieu nelepon pikeun mukmin pikeun silih cinta jeung warns ngalawan hating batur. Bab ieu ngabahas sababaraha tahapan kematangan spiritual dina komunitas sareng nyorong ngabédakeun antara bebeneran sareng kabohongan. Pamustunganana, éta negeskeun pentingna tetep dina Kristus sareng gaduh kayakinan dina datangna-Na.

1 Yohanes 2:1 Barudak, hal-hal ieu ku Kami dituliskeun ka maraneh, supaya maraneh ulah nyieun dosa. Jeung lamun aya jelema nu ngalakukeun dosa, urang boga hiji ngajengkeun jeung Rama, Yesus Kristus nu soleh:

Dina 1 Yohanes 2: 1, John ngingetkeun pamiarsana pikeun henteu ngalakukeun dosa tapi nawiskeun jaminan yén upami aranjeunna ngalakukeun, Yesus Kristus mangrupikeun pangagungna sareng Bapa.

1. Kapastian Yesus Kristus: Pangagung Kami sareng Bapa

2. Ngungkulan Dosa ku Ngandelkeun Yesus Kristus

1. Rum 8:34 - “Saha nu kudu ngahukum? Kristus Yesus teh anu geus pupus-leuwih ti eta, anu geus digugahkeun--anu aya di katuhueun Allah, anu bener-bener neneda keur urang."

2. Ibrani 4:15-16 - "Kanggo urang teu boga Imam Agung anu teu bisa sympathize jeung kelemahan urang, tapi hiji anu dina sagala hal geus cocoba sakumaha urang, acan tanpa dosa. Ku kituna hayu urang kalawan kapercayaan ngadeukeutkeun ka tahta rahmat, supaya urang bisa nampa rahmat sarta manggihan rahmat pikeun mantuan dina waktu merlukeun ".

1 John 2: 2 Sareng anjeunna mangrupikeun panebusan pikeun dosa-dosa urang, sareng henteu ngan ukur pikeun urang, tapi ogé pikeun dosa-dosa saalam dunya.

Petikan ngajelaskeun yén Yesus mangrupikeun panebusan pikeun dosa-dosa saalam dunya.

1. Pangorbanan Yesus kanggo Sadayana - Ngajalajah Harti 1 Yohanes 2:2

2. Kado panebusan - A Refleksi on Extent of Atonement Yesus

1. Rum 3: 24-26 - Pembenaran pikeun Sadayana Ngaliwatan Iman ka Yesus Kristus

2. Ibrani 10:14 - Kurban Sampurna Yesus pikeun Dosa urang

1 Yohanes 2:3 Jeung ku ieu urang nyaho yen urang nyaho ka Anjeunna, lamun urang taat kana parentah-Na.

Urang bisa nyaho ka Allah lamun urang taat kana parentah-Na.

1. Tetep dina Asih Allah: Urang bisa ngalaman kasampurnaan asih Allah lamun urang taat kana parentah-Na.

2. Taat ka Yéhuwa: Nurut kana parentah Allah téh hiji-hijina jalan pikeun urang nyaho ka Mantenna.

1. Rum 8:14-16 - Pikeun saloba anu dipingpin ku Roh Allah, aranjeunna putra Allah.

2. Jabur 119:165 - Great karapihan boga maranéhanana anu cinta hukum thy: jeung euweuh bakal nyigeung maranehna.

1 Yohanes 2:4 Sing saha anu ngomong, “Kuring wawuh ka Anjeunna, jeung henteu nurut kana parentah-parentah-Na, eta jelema bohong, jeung bebeneran teu aya dina Anjeunna.

Petikan éta nekenkeun yén pangaweruh ngeunaan Allah dibuktikeun ku nurut kana paréntah-Na.

1. Diajar Asih Allah Ngaliwatan Taat

2. Kakuatan Hirup Out Iman Anjeun

1. Yohanes 14:15 - "Lamun anjeun bogoh ka Kami, anjeun bakal nurut kana parentah Kami."

2. Yakobus 1:22 - "Kudu doers tina kecap, jeung ulah listeners wungkul."

1 John 2: 5 Tapi sing saha anu tetep pangandika-Na, dina anjeunna sabenerna cinta Allah sampurna: ku ieu urang terang yen urang aya dina Anjeunna.

Urang bisa yakin yén urang dipikanyaah ku Allah lamun urang nuturkeun pangandika-Na.

1. Ngajaga Firman Allah: Tanda Asih-Na Sampurna

2. Hirup dina Kapastian Asih Allah: Nurut kana Firman-Na

1. Paribasa 3:1-2, "Anaking, ulah poho kana hukum Kami, tapi sing ati ati tetep parentah Kami: Pikeun lila poé, sarta panjang umur, sarta karapihan, aranjeunna bakal nambahan ka anjeun."

2. Yohanes 14:15, "Lamun maraneh nyaah ka Kami, kudu taat kana parentah Kami."

1 John 2: 6 Saha anu nyebutkeun anjeunna abideth di anjeunna halah sorangan ogé jadi kitu leumpang, sakumaha anjeunna walked.

Jalma-jalma percaya kedah hirupna dina cara anu konsisten sareng kumaha Yesus hirup.

1. Leumpang sakumaha Yesus: Hirup Kahirupan Suci

2. Abiding kalawan Kristus: Hiji Modél pikeun Hirup

1. Mateus 11:29 - "Candak yoke abdi kana anjeun, sarta diajar ti kuring; keur Kami meek jeung lowly dina haté: jeung anjeun bakal manggihan sésana ka jiwa anjeun."

2. Rum 13:14 - "Tapi nempatkeun maneh dina Gusti Yesus Kristus, sarta ulah nyieun rezeki pikeun daging, pikeun minuhan lusts tujuanana."

1 John 2: 7 Dulur-dulur, Kuring nulis lain parentah anyar ka anjeun, tapi hiji parentah heubeul nu anjeun geus ti mimiti. Parentah anu lami mangrupikeun kecap anu anjeun parantos nguping ti mimiti.

Yohanes ngingetkeun dulur-dulur ngeunaan hiji parentah heubeul anu geus kadéngé ti mimiti.

1. Pentingna nuturkeun firman Allah ti mimiti.

2. Kakuatan firman Allah pikeun ngadukung urang sapanjang jaman.

1. Deuteronomy 6: 4-9 - Dangukeun, O Israel: PANGERAN Allah urang, PANGERAN teh hiji. Cinta ka PANGERAN Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan anjeun.

2. Jabur 119:105 - Kecap anjeun lampu pikeun suku kuring, lampu dina jalan kuring.

1 John 2: 8 Sakali deui, hiji parentah anyar kuring nulis ka anjeun, nu hal anu bener di anjeunna jeung di anjeun: sabab gelap geus kaliwat, sarta cahaya sajati ayeuna shine.

Dina 1 John 2: 8, panulis ngajarkeun hiji parentah anyar, nu geus dijieun bener dina duanana anjeunna jeung pamiarsa, sakumaha poek ayeuna geus musna sarta caang sabenerna bersinar.

1. "Cahaya Sajati Ieu Ieu: Paréntah Anyar pikeun Diturutan"

2. "The Passing of the Darkness: A New Hope for Growth"

1. John 8:12 - "Waktu Yesus nyarios deui ka jalma-jalma, saur-Na, "Kami terang dunya. Saha anu nuturkeun kuring moal pernah leumpang di gelap, tapi bakal ngagaduhan cahaya kahirupan."

2. Epesus 5: 8 - "Kanggo anjeun kungsi gelap, tapi ayeuna anjeun caang di Gusti. Hirup salaku barudak cahaya."

1 John 2: 9 Saha anu nyebutkeun anjeunna aya dina caang, sarta hates dulurna, aya dina poek malah nepi ka ayeuna.

Anu ngaku-ngaku aya dina caang, tapi hate ka dulur-dulurna, tetep aya dina poek.

1. "The Light of Love: Overcoming Hate"

2. "Kakuatan Duduluran: Nolak Gelap"

1. Lukas 6:31 - Lakukeun ka batur sakumaha anjeun bakal boga aranjeunna ngalakukeun ka anjeun.

2. Rum 12:14-21 - Ngaberkahan jalma anu persecute anjeun.

1 Yohanes 2:10 Sing saha anu nyaah ka dulur-dulurna, tetep aya dina caang, sarta teu aya kasempetan pikeun ngahalangan.

Nyaah ka lanceukna ngajaga hiji jalma dina caang sareng nyegah aranjeunna tina titajong.

1. "Cahaya Cinta: Tetep dina Caang Ngaliwatan Asih Batur"

2. "Asih Dulur-dulur Kami: Jalan Menuju Kasucian Spiritual"

1. Mateus 5: 14-16 - "Anjeun teh cahaya dunya. Hiji kota anu diwangun dina pasir teu bisa disumputkeun. Oge, jalma-jalma henteu nyelapkeun lampu teras nempatkeun dina mangkok. Gantina aranjeunna nempatkeun eta dina stand na, sarta eta mere caang ka dulur di imah. Dina cara nu sarua, hayu caang anjeun caang ka batur, supaya maranéhanana bisa nempo amal alus anjeun sarta muji Rama anjeun di sawarga.

2. Paribasa 10: 9 - "Sing saha walks dina integritas walks aman, tapi sakur anu nyokot jalur bengkok bakal kapanggih kaluar."

1 John 2:11 Tapi sing saha hates lanceukna aya dina poek, jeung walks di poek, jeung teu nyaho ka mana manéhna indit, sabab nu poek geus lolong panonna.

Hate ka lanceukna ngarah ka poek jeung lolong, matak hese neangan jalan.

1. "Ningali Kaasih Allah dina Dulur Urang"

2. "Bahaya Kabencian"

1. Siloka 10:12 - Hatred stips up pasea, tapi cinta nyertakeun sagala offenses.

2. Epesus 4:31-32 - Hayu sagala pait jeung murka jeung anger jeung clamor jeung fitnah jadi nempatkeun jauh ti anjeun, babarengan jeung sagala jahat. Sing bageur ka batur, sing lemah lembut, silih hampura, sakumaha Allah dina Kristus ngahampura ka aranjeun.

1 John 2:12 Kuring nulis ka anjeun, barudak leutik, sabab dosa anjeun dihampura anjeun demi ngaranna.

Jalma percaya dihampura tina dosa-dosana ngaliwatan Yesus Kristus.

1. Panghampura Dosa ngaliwatan Ngaran Yesus

2. Ngalaman Panghampura: Percaya ka Yesus

1. Kolosa 1:14 - Anjeunna geus dihampura urang sadaya dosa urang.

2. Jabur 103:12 - Salaku sajauh wétan ti kulon, jadi jauh geus anjeunna dihapus transgressions urang ti urang.

1 Yohanes 2:13 Kaula nulis ka aranjeun, bapa-bapa, sabab aranjeun geus wawuh ka Anjeunna anu geus aya ti mimiti. Kuring nulis ka anjeun, nonoman, sabab anjeun geus overcome nu jahat. Kuring nulis ka anjeun, barudak leutik, sabab anjeun geus nyaho Rama.

Panulis 1 Yohanes nyerat ka tilu kelompok jalma anu misah: bapa, pamuda sareng murangkalih. Manéhna ngajurung maranéhna pikeun nyaho ngeunaan Yésus jeung Allah Bapa.

1. Nyaho Yesus sareng Bapa: Jalan Pikeun Ngalawan Kajahatan

2. Bapa, Pamuda, jeung Barudak: Nyaho Bapa jeung Yesus

1. Mateus 11: 25-30 - Yesus mangka Rama ka jalma anu datang ka Anjeunna.

2. John 10: 14-18 - Yesus teh Shepherd Good anu weruh domba-Na jeung Rama.

1 Yohanes 2:14 Kaula geus nulis ka aranjeun, bapa-bapa, sabab aranjeun geus wawuh ka Anjeunna anu geus aya ti mimiti. Kuring geus nulis ka anjeun, lalaki ngora, sabab anjeun kuat, jeung firman Allah abideth di anjeun, jeung anjeun geus overcome nu jahat.

Yohanes nulis ka dua golongan jalma nu béda, nyaéta bapa-bapa nu geus kenal ka Yésus ti mimiti, jeung pamuda nu kuat imanna jeung geus ngungkulan nu jahat.

1. Kakuatan Lalaki ngora dina Iman

2. Tumuwuh dina Pangaweruh Yesus

1. 1 Yohanes 2:14

2. Jabur 119:9-11

1 Yohanes 2:15 Ulah nyaah ka dunya, boh ka anu aya di dunya. Lamun aya lalaki cinta dunya, cinta Rama teu aya dina anjeunna.

Urang teu kudu mikanyaah dunya atawa hal-hal nu aya di jerona, sabab mikanyaah dunya hartina urang teu nyaah ka Allah.

1. "Naon Hartosna Nyaah ka Dunya?": Mariksa implikasi tina mikaasih dunya sareng kumaha éta mangaruhan hubungan urang sareng Allah.

2. "Kumaha Nyaah ka Allah sareng Henteu ka Dunya": Ngajalajah kumaha carana ngadeukeutkeun ka Gusti bari nyingkahan godaan dunya.

1. James 4: 4 - "Ye adulterers jeung adulteresses, nyaho ye teu yen silaturahim dunya téh enmity jeung Allah? whosoever kituna bakal sobat dunya téh musuh Allah."

2. Mateus 6:24 - "Teu aya lalaki bisa ngawula ka dua Masters: pikeun boh anjeunna bakal hate hiji, jeung cinta sejenna; atawa nu sejenna anjeunna bakal tahan ka hiji, sarta hina nu séjén. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung Mammon ".

1 John 2:16 Pikeun sakabeh nu aya di dunya, napsu daging, jeung napsu panon, jeung kareueus hirup, lain ti Rama, tapi ti dunya.

Dunya pinuh ku godaan anu asalna tina kahayang daging, panon, sareng kareueus, anu sanés ti Allah.

1. Sombong Ngabalukarkeun Karuksakan

2. Nungkulan Godaan Dunya

1. Epesus 4:22-24 - Nunda diri heubeul anjeun, nu keur ruksak ku kahayang nipu anak, jeung jadi renewed dina sumanget pikiran anjeun, jeung ditunda diri anyar, dijieun jadi kawas Allah dina bener bener jeung kasucian.

2. James 1: 14-15 - Tapi unggal jalma geus tempted nalika aranjeunna nyeret jauh ku kahayang jahat sorangan jeung enticed. Lajeng, sanggeus kahayang geus conceived, éta ngalahirkeun dosa; jeung dosa, lamun geus full-dipelak, ngalahirkeun maot.

1 John 2:17 Jeung dunya pass away, jeung hawa nafsu na, tapi sing saha nu ngalakukeun pangersa Allah tetep salawasna.

Dunya jeung hawa nafsuna bakal sirna, tapi jalma-jalma anu ngalampahkeun pangersa Allah bakal tetep langgeng.

1. Pangersa Allah: Jalan Ka Hirup Langgeng

2. The Transience tina Kahayang Dunya

1. Jabur 103: 15-16 - Sedengkeun pikeun manusa, poé na kawas jukut; anjeunna mekar kawas kembang sawah; keur angin ngaliwatan eta, sarta eta musna, sarta tempatna teu nyaho deui.

2. Mateus 6: 19-21 - "Ulah ngumpulkeun pikeun diri anjeun harta karun di bumi, dimana renget sareng keyeng ngancurkeun sareng dimana maling ngabongkar sareng maling, tapi kumpulkeun harta karun pikeun diri anjeun di sawarga, dimana renget atanapi karat ngancurkeun sareng dimana waé. maling ulah ngabobol jeung maling. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya haté anjeun ogé bakal aya.

1 John 2:18 Barudak, éta waktu panungtungan: sarta sakumaha geus uninga yen Dajjal bakal datangna, malah ayeuna aya loba antikristus; whereby kami nyaho yén éta téh panungtungan waktu.

Petikan éta nyarioskeun ayana seueur antikristus, nunjukkeun yén éta mangrupikeun waktos anu terakhir.

1. Jaman Ahir Geus Deukeut: Nyiapkeun pikeun Balikna Yesus

2. Patempuran Antara Hadé jeung Jahat: Mikawanoh jeung Ngahindarkeun Dajjal

1. Mateus 24:4-14 - pedaran Yesus ngeunaan tanda jaman ahir

2. 2 Tesalonika 2:3-4 - Peringatan Paulus ngeunaan nabi palsu sareng antikristus

1 Yohanes 2:19 Maranehna kaluar ti urang, tapi lain urang; pikeun lamun maranéhanana geus urang, maranéhanana pasti bakal terus jeung urang: tapi maranéhanana indit kaluar, nu maranéhanana bisa dijieun manifest yén maranéhanana éta teu sakabéh urang.

Sababaraha urang éta bagian tina grup, tapi ahirna ditinggalkeun, némbongkeun yén maranéhna teu sabenerna bagian tina grup.

1. Urang kudu discerning lamun datang ka saha urang ngurilingan diri urang jeung, pikeun sababaraha bisa jadi nu maranéhanana kasampak.

2. Lampah jalma bisa nembongkeun sipat sabenerna, sarta niat maranéhanana jeung grup.

1. Mateus 7:15-16 “Waspada ku nabi-nabi palsu, anu datang ka aranjeun dina pakean domba, tapi batinna teh ajag ragana. Anjeun bakal mikawanoh aranjeunna tina buahna."

2. 2 Timoteus 3:13 "Tapi jalma jahat jeung impostor bakal naek ti goréng ka goréng, deceiving jeung keur deceived."

1 John 2:20 Tapi anjeun gaduh unction ti Anu Suci, sareng anjeun terang sadayana.

Mukmin boga anointing tina Roh Suci jeung dibere pangaweruh ngeunaan sagala hal.

1. Pangurapan Allah: Kakuatan Roh Suci Dina Kami

2. Nyaho Sadayana: Kakuatan Roh Suci di Gawé

1. John 14:26 - Tapi nu ngajengkeun, Roh Suci, saha Rama bakal dikirim dina ngaran kuring, bakal ngajarkeun anjeun sagala hal jeung bakal ngingetkeun anjeun sagalana Kuring geus ngomong ka anjeun.

2. 2 Timoteus 3: 16-17 - Sadaya Kitab Suci nyaeta Gusti-breathed tur mangpaat pikeun ngajarkeun, rebuking, correcting jeung latihan dina amal saleh, ku kituna hamba Allah bisa tuntas dilengkepan pikeun unggal karya alus.

1 Yohanes 2:21 Kuring nulis surat ka aranjeun lain ku sabab teu nyaho kana bebeneran, tapi ku sabab nyaho, jeung teu aya bohong anu tina bebeneran.

Ayat ieu nekenkeun pentingna sadar kana bebeneran, sareng yén bohong sanés tina bebeneran.

1. Kabeneran Allah Penting - Kumaha urang tiasa ngagunakeun bebeneran Allah pikeun nungtun kahirupan urang.

2. Lies and Deception - Naha urang kedah nyingkahan bohong sareng tipu daya dina kahirupan urang.

1. Kolosa 3: 9 - "Ulah ngabohong ka silih, ningali nu geus nunda diri heubeul jeung amalan na."

2. Siloka 12:22 - "Biwir bohong téh abomination ka Gusti, tapi jalma anu meta satia anu delight-Na."

1 Yohanes 2:22 Saha anu tukang bohong, lain anu mungkir yen Isa teh Kristus? Anjeunna dajjal, anu mungkir Rama sareng Putra.

Petikan ieu tina 1 Yohanes 2:22 nyarioskeun ngeunaan nolak Yesus salaku Kristus sareng kumaha ngalakukeunana ngajantenkeun hiji antikristus.

1. A dina pentingna narima Yesus Kristus salaku Putra Allah.

2. A on naon hartina mungkir Yesus jeung konsékuansi tina ngalakukeun kitu.

1. John 14: 6 - "Yesus ngadawuh ka manehna, "Kami jalan, jeung bebeneran, jeung kahirupan. Moal aya anu datang ka Rama lamun teu ngaliwatan Kami.”

2. 1 John 1: 3 - "Nu kami geus katempo jeung uninga kami ngumumkeun ogé ka anjeun, ku kituna anjeun ogé bisa boga ukhuwah jeung kami; Satemenna, urang babarengan jeung Rama jeung Putra-Na Yesus Kristus.”

1 Yohanes 2:23 Sing saha anu ingkar ka Putra, eta oge teu boga Rama;

Petikan éta nekenkeun yén pikeun gaduh Bapa, urang kedah ngaku Putra.

1. Urang kudu ngaku Yesus salaku Putra Allah lamun urang hayang boga hubungan jeung Allah Rama.

2. Urang teu bisa mungkir Yesus jeung masih ngaharepkeun boga sambungan jeung Allah Rama.

1. John 14: 6 - Yesus ngadawuh ka manéhna, "Kami jalan, bebeneran, jeung kahirupan. Teu aya anu sumping ka Rama upami henteu ngalangkungan kuring.

2. Rasul 4:12 - Jeung aya kasalametan dina no sejenna, pikeun euweuh ngaran séjén handapeun langit dibikeun diantara lalaki ku nu urang kudu disalametkeun.

1 John 2:24 Ku kituna hayu abide di anjeun, nu geus kadéngé ti mimiti. Lamun anu geus kadéngé ti mimiti bakal tetep dina anjeun, anjeun ogé bakal tetep dina Putra, jeung Rama.

Urang kudu terus taat kana kecap Yesus anu geus kadéngé ti mimiti, sarta ieu bakal ngabantu urang tetep nyambung ka Putra jeung Rama.

1. Tetep dina Firman Allah: Jalan ka Hubungan anu Langkung Deukeut sareng Yesus

2. Tetep dina Kabeneran Injil: Konci pikeun Tetep Nyambung ka Allah

1. John 15: 4-5 - Abide di kuring, jeung kuring di anjeun. Salaku cabang teu bisa ngahasilkeun buah sorangan, iwal eta abide dina Vine nu; Anjeun moal bisa deui, iwal anjeun abide di Kami.

2. Kolosa 3:16 - Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly dina sagala hikmah; ngajarkeun jeung admonishing karana dina psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, nyanyi jeung rahmat dina hate anjeun ka Gusti.

1 John 2:25 Jeung ieu jangji yén manéhna geus jangji urang, nya eta hirup langgeng.

Yohanes nyatakeun jangji Allah ngeunaan hirup langgeng.

1. Jangji Allah Hirup Langgeng - 1 Yohanes 2:25

2. Harepan Kasalametan - 1 Yohanes 2:25

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré ngan begotten Putra-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot; tapi kurnia Allah nyaeta hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang.

1 John 2:26 Hal-hal ieu kuring parantos nyerat ka anjeun ngeunaan jalma-jalma anu ngagoda anjeun.

John nyerat ka pamiarsana pikeun ngingetkeun aranjeunna ngeunaan jalma-jalma anu nyobian nyasabkeun aranjeunna.

1. Bahaya Nipu: Ngidentipikasi sareng Ngahindarkeun Ajaran Palsu

2. Tetep Satia kana Firman Allah: Ngajagi Diri Tina Nabi Palsu

1. Epesus 6: 11-13 - Pasang dina sakabéh armor Allah, ambéh anjeun bisa nangtung ngalawan wiles tina Iblis.

2. Yeremia 29: 8-9 - Neangan karapihan sarta karaharjaan kota nu Kuring geus dibawa anjeun ka pengasingan. Neneda ka Gusti pikeun eta, sabab lamun éta makmur, anjeun ogé bakal makmur.

1 John 2: 27 Tapi panerapan anu anjeun parantos nampi ti Anjeunna tetep aya dina anjeun, sareng anjeun henteu kedah ku saha waé anu ngajarkeun anjeun: tapi sakumaha anu diurutkeun anu sami ngajarkeun anjeun ngeunaan sagala hal, sareng leres-leres, sanés bohong, komo deui. sakumaha eta geus ngajarkeun maneh, anjeun bakal abide di anjeunna.

Nu anointing yén mukmin geus narima ti Yesus tetep jeung maranehna jeung ngajarkeun eta sagala hal. Aranjeunna henteu kedah ngandelkeun saha waé pikeun ngajar aranjeunna, sabab panerapanna leres sareng dipercaya.

1. Pangurapan Allah: Sumber Kaleresan anu Bisa Diandelkeun

2. Abiding di Yesus Ngaliwatan Anointing

1. Yesaya 10:27 - "Jeung eta bakal kajadian dina poé éta, nu beungbeurat-Na bakal dicokot jauh tina taktak thy, jeung yoke-Na tina beuheung thy, jeung yoke bakal ancur alatan anointing nu.”

2. James 1:25 - "Tapi whoso looketh kana hukum sampurna kamerdikaan, sarta nuluykeun therein, anjeunna keur lain hearer forgetful, tapi hiji migawé gawé, lalaki ieu bakal rahayu dina akta-Na."

1 John 2:28 Jeung ayeuna, barudak leutik, abide di manéhna; yen, nalika anjeunna bakal nembongan, urang bisa boga kapercayaan, sarta teu jadi isin saméméh anjeunna dina datangna-Na.

Urang kedah tetep aya di payuneun Allah supados nalika Kristus sumping deui, urang bakal gaduh kapercayaan tibatan éra.

1. Pentingna hirup dina caang Kristus mulang

2. Abiding di Allah ngalaman rahmat jeung rahmat-Na nalika Anjeunna mulih

1. Yesaya 26:20 - Hayu, urang mah, asupkeun chambers Anjeun, jeung Cicing panto anjeun balik anjeun; sumputkeun diri sakeudeung nepi ka amarah geus kaliwat.

2. Rum 8: 1 - Aya kituna ayeuna euweuh condemnation pikeun maranéhanana anu aya dina Kristus Yesus.

1 Yohanes 2:29 Upami anjeun terang yén anjeunna leres, anjeun terang yén unggal jalma anu ngalakukeun amal saleh lahir ti anjeunna.

Jalma-jalma anu percaya tiasa terang yén Allah téh adil sareng yén jalma-jalma anu ngalakukeun kabeneran lahir ti Anjeunna.

1. "Naon Kabeneran sareng Kumaha Urang Bisa Hirup Éta?"

2. "Naon Hartosna Lahir ti Allah?"

1. Rum 6: 16-17 - "Naha anjeun henteu terang yén upami anjeun nampilkeun diri ka saha waé salaku budak anu taat, anjeun mangrupikeun budak anu diturutan ku anjeun, boh tina dosa, anu nyababkeun maot, atanapi tina ta'at, anu nyababkeun kabeneran? Tapi sukur ka Allah, yén anjeun anu tadina budak dosa geus jadi taat tina hate kana standar pangajaran anu anjeun geus komitmen."

2. James 1: 22-25 - "Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves. Pikeun lamun saha anu hearer tina kecap jeung teu migawé, manéhna téh kawas lalaki anu kasampak intently di alam na. Beungeut dina eunteung, sabab anjeunna neuteup ka dirina sorangan, terus indit, sarta langsung poho kumaha manéhna. Tapi anu ningali kana hukum sampurna, hukum kamerdikaan, jeung persevere, jadi teu ngadéngé nu poho, tapi nu migawé. , anjeunna bakal diberkahan dina ngalakukeunana."

1 Yohanes 3 nyaéta bab katilu tina Surat Yohanes Kahiji dina Perjanjian Anyar. Bab ieu museurkeun kana téma sapertos kanyaah Allah ka urang, hirup salaku anak-anak Allah, sareng pentingna kabeneran sareng kanyaah.

Alinea 1: Bab ieu dimimitian ku panulis nganyatakeun kaheranan na kana kanyaah anu luar biasa anu dipasihkeun ku Allah ka urang ku nyauran urang murangkalih (1 Yohanes 3: 1). Anjeunna negeskeun yén sanajan urang henteu ngartos sapinuhna kumaha urang bakal janten, urang terang yén nalika Kristus muncul, urang bakal sapertos Anjeunna sabab urang bakal ningali Anjeunna salaku Anjeunna (1 John 3: 2). Panulis nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngamurnikeun diri sapertos Kristus anu murni (1 Yohanes 3: 3). Anjeunna nyorot yén dosa mangrupikeun kajahatan sareng jalma-jalma anu terus-terusan ngalakukeun dosa henteu leres-leres lahir ti Allah (1 Yohanes 3: 4-9).

Paragraf 2: Dina ayat 10-18, aya tekenan kana kabeneran sareng kanyaah. Panulis ngabédakeun antara murangkalih Allah sareng murangkalih sétan dumasar kana kalakuanana. Jalma anu ngalaksanakeun kabeneran sareng nyaah ka dulur-dulurna mangrupikeun ti Allah, sedengkeun anu henteu ngalaksanakeun kabeneran atanapi ngabencian ka batur sanés ti Allah (1 Yohanes 3:10-15). Panulis nyauran jalma-jalma mukmin pikeun ngorbankeun nyawana pikeun anu sanés sapertos Yesus masihan nyawana pikeun urang (1 Yohanes 3:16). Anjeunna negeskeun yén cinta anu tulus dibuktikeun ku lampah tibatan kecap.

Alinea 3: Ti ayat 19 teras dugi ka ahir bab, panulis ngayakinkeun jalma-jalma anu percaya ngeunaan kapercayaan ka Gusti. Anjeunna nyatakeun yén sanajan haté urang ngahukum urang, Allah langkung ageung tibatan haté urang sareng terang sadayana (1 Yohanes 3:20). Panulis nyorong jalma-jalma mukmin pikeun iman dina doa sareng naroskeun numutkeun wasiat-Na sabab jalma-jalma anu ngajaga parentah-Na nampi naon waé anu dipénta (1 Yohanes 3:21-22). Anjeunna nekenkeun pentingna ngajaga parentah Allah jeung tetep dina kanyaah, sabab jalma anu nyaah ka Allah bakal nuturkeun parentah-Na (1 Yohanes 3:23-24).

Kasimpulanana, Bab tilu tina Surat Kahiji ku Rasul Yohanes nyorotkeun kanyaah Allah anu luar biasa pikeun urang sareng jati diri urang salaku anak-anak Allah. Éta nyauran jalma-jalma mukmin pikeun ngudag kasucian sareng kabeneran, ngabédakeun antara murangkalih Allah sareng murangkalih sétan dumasar kana kalakuanana. Bab éta nekenkeun sifat pangorbanan cinta sareng nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngorbankeun kahirupan pikeun anu sanés. Ieu reassures mukmin ngeunaan ngabogaan kapercayaan saméméh Allah, urging aranjeunna pikeun ngajaga parentah-Na jeung abide dina asih-Na.

1 John 3: 1 Behold, naon ragam cinta Rama geus bestowed ka urang, nu urang kudu disebut putra Allah: kituna dunya teu nyaho urang, sabab teu nyaho manéhna.

Petikan ieu nyarioskeun kaasih anu luar biasa anu parantos ditingalikeun ku Gusti ka urang ku ngajantenkeun urang janten murangkalih. 1. Asih Allah: Ngalaman Rahmat Bapa 2. Panolakan Dunya: Nyaho Yesus di Dunya Rusak. 1. Rum 8:14-17: Pikeun saloba anu dipingpin ku Roh Allah, aranjeunna putra Allah. 2. John 17: 14-19: Kuring geus dibikeun aranjeunna kecap thy; Jeung dunya hath hated maranehna, sabab maranehna lain ti dunya, komo salaku Kami lain dunya.

1 John 3: 2 tercinta, ayeuna urang putra Allah, sarta eta teu acan mucunghul kumaha urang bakal: tapi urang terang yen, nalika anjeunna bakal muncul, urang bakal kawas anjeunna; pikeun urang bakal nempo manéhna salaku manéhna.

Kami putra-putra Allah sareng bakal sapertos Anjeunna nalika Anjeunna nembongan.

1. Kami Anak-anak Gusti Nu Maha Suci

2. Hirup Kahirupan Iman dina Antisipasi Datangna Kristus

1. Rum 8:29 - Pikeun saha manéhna foreknow, manéhna ogé predestinate jadi conformed kana gambar Putra-Na, yén manéhna bisa jadi firstborn diantara loba baraya.

2. Kolosa 3:4 - Nalika Kristus, anu hirup urang, bakal muncul, mangka anjeun ogé bakal némbongan sareng anjeunna dina kamulyaan.

1 John 3: 3 Jeung unggal lalaki anu boga harepan ieu anjeunna purfies dirina, sakumaha anjeunna murni.

Jalma-jalma anu percaya kedah ngamurnikeun diri, sapertos Yesus murni.

1: Conto kasucian Yesus kedah janten conto urang.

2: Salaku pengikut Yesus, urang kedah narékahan pikeun kasucian.

1: Pilipi 2: 5 - "Kéngingkeun pikiran ieu dina anjeun, anu ogé aya dina Kristus Yesus."

2: Titus 2:11-12 - "Kanggo rahmat Allah nu bringeth kasalametan hath mucunghul ka sadaya lalaki, ngajarkeun urang yen, denying ungodliness jeung nafsu duniawi, urang kudu hirup soberly, righteously, jeung godly, di dunya kiwari ieu."

1 John 3: 4 Saha anu ngalakukeun dosa ngalanggar hukum ogé, sabab dosa nyaéta ngalanggar hukum.

Petikan nyatakeun yén dosa nyaéta ngalanggar hukum.

1. Urang kudu narékahan pikeun hirup anu ngajénan hukum-hukum Allah.

2. Urang teu kudu ngantep dosa ngarahkeunnana hirup urang, tapi neangan pikeun hirup nurutkeun hukum Allah.

1. Rum 6: 2-4 - "Urang dileupaskeun tina hukum ku kituna urang ngawula dina cara anyar Roh, jeung teu di jalan heubeul tina kode ditulis. Naon anu kudu urang nyebutkeun, lajeng? Dupi hukum dosa. "Teu tangtu! Tapi, Kami moal terang naon dosana upami henteu ku hukum Toret. Sabab kuring moal terang naon kahayangna upami hukum Toret henteu nyarios, 쏽 anjeun henteu kedah mikahayang . "

2. James 1:25 - "Tapi hiji anu kasampak intently kana hukum sampurna kamerdikaan jeung perseveres di dinya, sarta lain hearer poho tapi migawé anu gawéna? 봳 jalma-Na bakal rahayu dina naon maranéhna ngalakukeun."

1 John 3: 5 Jeung anjeun nyaho yén manéhna manifested pikeun mupus dosa urang; sarta di anjeunna euweuh dosa.

Yesus diturunkeun pikeun mupus dosa urang sareng Anjeunna bébas tina dosa.

1. Yesus sumping ka bumi pikeun nyalametkeun urang tina dosa-dosa urang jeung méré urang hirup anyar

2. Teu aya dosa dina Kristus, ku kituna urang kedah narékahan pikeun sapertos Anjeunna

1. Ibrani 4:15 - Pikeun urang teu boga Imam Agung anu teu bisa sympathize jeung kalemahan urang, tapi hiji anu dina sagala hal geus cocoba salaku urang, acan tanpa dosa.

2. Rum 8:1-4 - Aya kituna ayeuna euweuh panghukuman pikeun maranéhanana anu aya dina Kristus Yesus. Pikeun hukum Roh kahirupan geus ngabebaskeun anjeun dina Kristus Yesus tina hukum dosa jeung maot. Pikeun Allah geus dipigawé naon hukum, ngaruksak ku daging, teu bisa ngalakukeun. Ku ngirim Putra-Na sorangan dina sasaruaan daging dosa jeung pikeun dosa, manéhna dikutuk dosa dina daging, dina raraga nu sarat bener hukum bisa jadi kaeusi dina urang, anu leumpang teu nurutkeun daging tapi nurutkeun Roh.

1 John 3: 6 Saha abideth di Anjeunna moal ngalakukeun dosa: sakur anu ngalakukeun dosa teu acan ningali anjeunna, teu wawuh ka Anjeunna.

Passage Jalma anu abide di Kristus teu dosa, sedengkeun jalma nu dosa teu katempo atawa nyaho Anjeunna.

1. Abiding dina Kristus: The Path to Righteousness

2. Nyaho Yesus: Jalan ka Suci

1. Rum 3:23-24 - Pikeun sakabéh geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah, sarta diyakinkeun ku rahmat-Na salaku hadiah, ngaliwatan panebusan nu aya dina Kristus Yesus.

2. 1 John 1: 8-9 - Lamun urang nyebutkeun urang teu boga dosa, urang nipu diri, jeung bebeneran teu aya dina urang. Lamun urang ngaku dosa urang, Anjeunna satia tur adil bakal ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness.

1 Yohanes 3:7 Barudak, ulah aya anu nipu ka anjeun: anu ngalakukeun amal saleh, leres, sapertos anjeunna leres.

Mu'min teu kudu ditipu, tapi kudu narékahan pikeun jadi soleh dina cara nu sarua sakumaha Allah taqwa.

1. Allah nelepon urang jadi soleh, sarta Anjeunna bakal nulungan urang dina usaha éta.

2. Allah nyepeng urang kana standar kabeneran, sarta urang kudu narékahan pikeun minuhan standar éta.

1. James 1:22-25 - Jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves.

2. Pilipi 4: 8-9 - Tungtungna, dulur-dulur, naon waé hal anu leres, naon waé anu jujur, naon waé anu adil, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu aya laporan anu saé; lamun aya kahadean, jeung lamun aya pujian, pikir dina hal ieu.

1 Yohanes 3:8 Sing saha anu migawe dosa teh ti Iblis; pikeun Iblis dosa ti mimiti. Pikeun tujuan ieu Putra Allah ieu manifested, yén manéhna bisa ngancurkeun karya Iblis.

Putra Allah ieu manifested pikeun ngancurkeun karya Iblis, anu geus dosa ti mimiti.

1. Kakawasaan Putra Allah pikeun Nungkulan Dosa

2. Sifat Iblis jeung Pangaruhna dina Kahirupan Urang

1. John 8:44 - "Anjeun milik bapana anjeun, Iblis, sarta rék ngalaksanakeun kahayang bapana. Anjeunna murderer ti mimiti, teu nyekel bebeneran, pikeun euweuh bebeneran dina anjeunna. Anjeunna ngabohong, anjeunna nyarios basa aslina, sabab anjeunna tukang bohong sareng bapa bohong."

2. Epesus 6: 11-12 - "Pake dina armor pinuh Allah ku kituna anjeun bisa nyandak stand anjeun ngalawan schemes Iblis urang. Pikeun perjuangan urang teu ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan pangawasa, ngalawan otoritas, ngalawan nu. kakuatan dunya poék ieu sareng ngalawan kakuatan spiritual jahat di alam sawarga."

1 Yohanes 3:9 Saha waé anu dilahirkeun ku Allah henteu ngalakukeun dosa; pikeun siki-Na tetep dina manéhna: jeung manéhna teu bisa dosa, sabab manéhna lahir ti Allah.

Petikan nyatakeun yén jalma-jalma mukmin henteu tiasa ngalakukeun dosa sabab dilahirkeun ku Allah sareng siki-Na tetep aya dina aranjeunna.

1. Sifat Ketuhanan Urang Iman: Kumaha Bibit Allah Méré Urang Kakuatan Pikeun Ngalawan Dosa

2. Kalahiran Anyar Kasucian: Janten Barudak Allah sareng Nangkeup Kabeneran

1. 1 John 4: 7 - tercinta, hayu urang silih cinta: pikeun cinta téh ti Allah; jeung unggal hiji nu mikanyaah téh dilahirkeun ti Allah, jeung knoweth Allah.

2. Rum 8:15 - Pikeun ye geus teu narima sumanget perbudakan deui sieun; tapi anjeun geus narima Roh nyoko, whereby urang ceurik, Abba, Bapa.

1 John 3:10 Dina hal ieu barudak Allah anu manifest, jeung barudak Iblis: saha teu migawe amal saleh teu ti Allah, boh nu teu mikanyaah dulur-Na.

Ayat ieu nekenkeun yén jalan pikeun leres-leres janten anak Allah nyaéta taat kana paréntah-Na sareng nyaah ka tatangga.

1. "Jalan Kabeneran: Nyaah ka Allah sareng Nyaah ka Batur"

2. "Dua Idéntitas: Anak Allah sareng Anak Iblis"

1. Mateus 22: 36-40 - Cinta ka Gusti Allah anjeun kalayan sakabéh haté anjeun sarta cinta tatangga anjeun sakumaha diri anjeun.

2. James 2: 8 - Lamun bener minuhan hukum karajaan nurutkeun Kitab Suci, anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sakumaha ka diri sorangan.

1 John 3:11 Pikeun ieu pesen anu anjeun uninga ti mimiti, yén urang kudu silih cinta.

Urang kudu silih pikanyaah, sabab ieu pesen anu geus kadéngé ti mimiti.

1. Kakuatan Asih: Kumaha Kaasih Sasama sakumaha Paréntah Gusti

2. Jantung Kekristenan: Kumaha Asih mangrupikeun Unsur Penting tina Iman Urang

1. Mateus 22:37-40 - Isa ngadawuh ka manéhna, ? 쒋 € 쁚 anjeun bakal nyaah ka Gusti Allah anjeun kalayan sapinuhna haté anjeun, kalayan sagemblengna jiwa anjeun, sareng kalayan sapinuhna pikiran anjeun.? 셏 anjeunna mangrupikeun parentah anu pangheulana sareng agung. Sareng anu kadua sapertos kieu: ? Naha anjeun kedah bogoh ka tatangga sapertos ka diri anjeun sorangan.??

2. Rum 12: 9-10 - Hayu cinta jadi tanpa hypocrisy. Aborsi naon jahat. Cing kana naon anu alus. Kudu bageur silih pikanyaah ku kaasih duduluran, pikeun ngahormatan silih asih.

1 Yohanes 3:12 Teu kawas Kain, anu ti nu jahat, jeung maehan dulurna. Sareng naha anjeunna maéhan anjeunna? Sabab karyana sorangan jahat, jeung lanceukna bener.

Petikan ieu nyarioskeun akibat tina tindakan jahat sareng kumaha aranjeunna tiasa ngakibatkeun tragedi.

1: Urang kudu narékahan pikeun ngalakukeun kahadéan, sabab kalakuan urang sorangan bisa ngarugikeun batur.

2: Urang kudu narékahan pikeun jadi bener, sabab kabeneran urang sorangan bisa ngajaga urang jeung jalma di sabudeureun urang tina nu jahat.

1: Siloka 10: 9 - "Saha saha walks dina integritas walks aman, Tapi saha perverts jalan-Na bakal dipikawanoh."

2: Galata 6: 7-8 - "Ulah jadi deceived, Allah teu moyok; pikeun naon sows man a, yén manéhna ogé bakal panén. Pikeun saha sows kana daging-Na, bakal daging Fedi korupsi, tapi saha sows. ka Ruh, kersa Ruh teh metik hirup anu langgeng."

1 John 3:13 Ulah heran, dulur kuring, lamun dunya hate anjeun.

Umat mukmin ulah reuwas lamun dipikabenci ku dunya.

1. Hate dunya ka jalma mukmin lain tanda gagal tapi tanda sukses.

2. Urang disebut hirup di dunya ieu tanpa aya.

1. Rum 12: 2 - Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon anu alus sarta ditarima tur sampurna.

2. John 15: 18-19 - Lamun dunya hates anjeun, nyaho yen eta geus hated kuring sateuacan eta hated anjeun. Upami anjeun ti dunya, dunya bakal nyaah ka anjeun salaku milikna; tapi ku sabab anjeun lain dunya, tapi kuring milih anjeun kaluar ti dunya, ku kituna dunya hates anjeun.

1 John 3:14 Urang terang yén urang parantos maot tina maot kana kahirupan, sabab urang nyaah ka dulur-dulur. Anu teu mikanyaah ka dulurna tetep aya dina maot.

Jalma-jalma anu percaya parantos maot tina maot spiritual ka kahirupan spiritual sabab nyaah ka dulur-dulurna. Jalma anu teu nyaah ka dulur-dulurna tetep maot sacara rohani.

1. "Hiji Kahirupan Anyar dina Kristus: Asih Kahiji"

2. "Ngaliwatan Maot Ka Kahirupan Ngaliwatan Asih"

1. John 13: 34-35 - "A parentah anyar Kami masihan ka anjeun, yen maraneh cinta karana; sakumaha Kuring geus dipikacinta anjeun, anjeun ogé cinta karana. Ku ieu bakal kabeh lalaki nyaho yén anjeun murid Kami, lamun aranjeun geus silih pikanyaah."

2. Galata 5:13-14 - "Kanggo, dulur-dulur, maraneh geus disebut kana kamerdikaan; ngan ulah make kamerdikaan pikeun kasempetan pikeun daging, tapi ku cinta ngawula karana. Pikeun sakabéh hukum geus kaeusi dina hiji kecap, sanajan. dina ieu: Maneh kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan."

1 Yohanes 3:15 Sing saha anu ngamusuh dulurna, tangtu maehan;

Hate pikeun jalma sejen sarua jeung rajapati, sarta murderers teu boga hirup langgeng.

1. "Cinta Musuh anjeun"

2. "Konsékuansi tina Hate"

1. Mateus 5: 43-45 - "Anjeun geus uninga yen eta geus ngomong, Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun, jeung hate musuh Anjeun. Tapi kuring nyebutkeun ka anjeun, Cinta musuh anjeun, ngaberkahan maranéhanana anu kutukan anjeun, ngalakukeun alus ka maranehna. nu hate anjeun, jeung ngadoakeun pikeun maranéhanana anu bothfully ngagunakeun anjeun, jeung nganiaya anjeun.

2. Rum 12: 17-21 - "Teu ngabales ka jalma anu jahat pikeun anu jahat. Nyadiakeun hal-hal anu jujur di payuneun sadaya jalma. Ulah sorangan, tapi masihan tempat pikeun murka: sabab geus ditulis: Pamales kanyeri mah milik Kami; Kami bakal males, nyebutkeun Gusti. Numpukkeun bara seuneu dina sirahna.Ulah kaéléhkeun ku kajahatan, tapi éléhkeun kajahatan ku kahadéan.??

1 Yohanes 3:16 Ku sabab kitu urang ngarasa asih Allah, sabab Anjeunna masihan nyawana pikeun urang, sareng urang kedah nyerahkeun nyawa urang pikeun dulur-dulur.

Petikan éta ngajelaskeun yén Allah parantos nunjukkeun kaasih-Na ka urang ku cara ngorbankeun nyawa-Na, sareng urang diharepkeun nunjukkeun kanyaah ka dulur-dulur urang ku cara ngorbankeun kahirupan urang pikeun aranjeunna.

1. Kaasih ka Allah jeung Kaasih ka Batur: Mariksa 1 Yohanes 3:16

2. Biaya Asih: Ngorbankeun Diri Pikeun Kauntungan Batur

1. Mateus 22:37-40 - ? 쏽 anjeun bakal nyaah ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun. Ieu parentah hébat sarta kahiji. Sareng anu kadua sapertos kieu: Anjeun kedah bogoh ka tatangga anjeun sapertos ka diri anjeun sorangan. Dina dua parentah ieu gumantung sakabeh Hukum jeung Nabi.??

2. Rum 5:8 - ? Tapi Allah nembongkeun kanyaah-Na ka urang, nya eta nalika urang masih dosa, Kristus pupus pikeun urang.??

1 John 3:17 Tapi sing saha anu boga kabeungharan dunya ieu, jeung nempo dulurna butuh, jeung nutup up bowels tina karunya ti manéhna, kumaha ari asih Allah dina manéhna?

Jalma-jalma anu percaya kudu welas asih ka jalma-jalma anu butuh, upami henteu, asih Allah moal aya dina aranjeunna.

1. Asih dina Aksi: Némbongkeun Karunya ka Anu Merbutuhkeun

2. Jantung Gusti: Kumaha Kaasih ngagambarkeun Asih-Na

1. 1 Korinta 13:4-7 - Asih teh sabar, bageur, teu sirik, teu sombong, teu sombong, teu kurang ajar, teu néang sorangan, teu gampang ambek-ambekan, jeung teu nyimpen catetan tina kasalahan.

2. Mateus 25: 35-40 - Nyoco ka nu lapar, pakean nu taranjang, ngadatangan nu gering, jeung ngadatangan nu di panjara.

1 Yohanes 3:18 Barudak, hayu urang mikanyaah ku kecap, boh ku basa; tapi dina amal jeung bener.

Urang kedah henteu ngan ukur nganyatakeun cinta urang dina kecap, tapi ogé dina lampah urang sareng kalayan ikhlas.

1. Tindakan Nyarita Leuwih Nyaring batan Kecap ??A dina 1 Yohanes 3:18

2. Asih dina Kalakuan jeung dina Kaleresan ??A dina 1 Yohanes 3:18

1. Yakobus 2:14-17 ??? Naha hadé, dulur-dulur, upami aya anu nyarios yén anjeunna iman tapi henteu ngagaduhan padamelan? Naha iman éta tiasa nyalametkeun anjeunna? Lamun lanceukna atawa lanceukna anu kirang dipakena jeung kurang dina dahareun sapopoé, sarta salah sahiji anjeun nyebutkeun ka aranjeunna, ? 쏥 o dina karapihan, jadi warmed jeung dieusian,??tanpa masihan aranjeunna hal diperlukeun pikeun awak, naon gunana éta? Kitu oge iman ku sorangan, lamun teu boga pagawean, geus paeh.??

2. Lukas 6:46-49 ??? 쏻 naha anjeun nelepon kuring? 쁋 ord, Gusti, ??na teu ngalakukeun naon atuh ngabejaan Anjeun? Sakur anu datang ka Kami sarta ngadéngé kecap Kami sarta ngalakonan eta, Kuring baris némbongkeun Anjeun naon manéhna kawas: manéhna ibarat hiji lalaki ngawangun imah, anu ngali jero jeung neundeun pondasi dina batu. Jeung lamun caah jengkar, stream peupeus ngalawan imah éta sarta teu bisa ngocok eta, sabab geus ogé diwangun. Tapi anu ngadenge jeung henteu ngalakukeunana, ibarat hiji jalma anu nyieun imah dina taneuh tanpa pondasi. Lamun aliran peupeus ngalawan eta, langsung ambruk, sarta uing eta imah gede.??

1 Yohanes 3:19 Jeung ku ieu urang terang yen urang tina bebeneran, sarta bakal assure hate urang sateuacan anjeunna.

Urang tiasa diyakinkeun yén urang tina bebeneran ku terang sareng percanten ka Allah.

1. Percanten ka Gusti Nuntun Ka Kayakinan

2. Kabeneran Kapanggih Dina Hubungan jeung Allah

1. Yermia 17: 7-8 "Bagja jalma anu percanten ka Gusti, anu percanten ka Gusti. Anjeunna sapertos tangkal anu dipelakan ku cai, anu akarna kaluar di sisi walungan, sareng henteu sieun mun panas datang. , sabab daunna tetep héjo, teu hariwang dina taun halodo, sabab teu eureun-eureun buahan."

2. Rum 5:5 "Jeung harepan teu nempatkeun urang éra, sabab cinta Allah geus dituang kana haté urang ngaliwatan Roh Suci anu geus dibikeun ka urang."

1 John 3:20 Pikeun lamun haté urang ngahukum urang, Allah leuwih gede ti haté urang, sarta nyaho sagala hal.

Hate urang tiasa ngahukum urang, tapi Gusti langkung ageung tibatan haté urang sareng terang kana sagala hal.

1. "Kakawasaan Nu Maha Kawasa" - Allah leuwih kawasa ti mamang jeung worries batin urang.

2. "Allah Nu Maha Uninga" - Allah uninga kana hate urang jeung sagala rupa nu urang ngalakukeun, sangkan bisa ngandelkeun Anjeunna kalawan worries jeung kasieun urang.

1. Pilipi 4: 6-7 - Ulah jadi hariwang ngeunaan nanaon, tapi dina sagalana ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

2. Jabur 73:25-26 - Saha atuh di sawarga tapi anjeun? Sareng teu aya nanaon di bumi anu kuring pikahoyong salian anjeun. Daging abdi sareng haté abdi tiasa gagal, tapi Gusti mangrupikeun kakuatan jantung sareng bagian abdi salamina.

1 Yohanes 3:21 Anu dipikacinta, upami haté urang henteu ngahukum urang, maka urang gaduh kapercayaan ka Allah.

Urang bisa yakin ka Allah lamun haté urang sorangan teu ngahukum urang.

1. Kakuatan Hati Nurani: Kumaha Nyaho Urang Bener sareng Gusti Méré Kapercayaan Urang

2. Patempuran Jantung: Ngalawan Panghukuman sareng Milarian Kapercayaan ka Gusti

1. Ibrani 10:22 - "hayu urang tarik deukeut jeung haté leres dina jaminan pinuh iman, kalawan hate urang sprinkled beresih tina hiji nurani jahat."

2. Rum 8: 1 - "Aya kituna ayeuna euweuh condemnation pikeun maranéhanana anu aya dina Kristus Yesus."

1 John 3: 22 Sareng naon waé anu urang nyuhunkeun, urang nampi ti Anjeunna, sabab urang ngajaga paréntah-Na, sareng ngalakukeun hal-hal anu pikaresepeun dina paningal-Na.

Jalma mukmin anu taat kana parentah-parentah Allah jeung ngalakukeun naon-naon anu nyenangkeun Mantenna bakal nampi naon anu dipénta ti Anjeunna.

1. Iman dina Aksi: Hirup Out Kapercayaan Urang

2. Kakuatan Doa: Kumaha Sholat anu Éféktif

1. James 4: 2-3 - Anjeun teu boga sabab teu nanya.

2. Mateus 7:7-8 - Tanya, neangan, jeung sambel.

1 Yohanes 3:23 Jeung ieu parentah-Na, urang kudu percaya kana ngaran Putra-Na Yesus Kristus, jeung silih cinta, sakumaha anjeunna masihan urang parentah.

Urang diparéntahkeun pikeun percaya ka Yesus Kristus sareng silih asih sakumaha anu diparentahkeun ka urang.

1. Kakuatan Silih Asih: Kumaha Paréntah Allah Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

2. Kapercayaan ka Yesus: Taat urang kana parentah Allah

1. 1 John 4: 7-8 - tercinta, hayu urang silih cinta: pikeun cinta téh ti Allah; jeung unggal hiji nu mikanyaah téh dilahirkeun ti Allah, jeung knoweth Allah. Anu mikanyaah teu nyaho ka Allah; pikeun Allah cinta.

2. John 14:15 - Lamun anjeun bogoh ka kuring, tetep nurut mah.

1 Yohanes 3:24 Jeung sing saha nurut kana parentah-Na, tetep aya dina Anjeunna, jeung Anjeunna aya dina Anjeunna. Sareng ku ieu urang terang yén anjeunna tetep aya dina urang, ku Roh anu dipasihkeun ka urang.

Passage Jalma anu taat parentah Allah bakal ngarasakeun hubungan husus jeung Anjeunna, sarta maranéhanana baris bisa mikawanoh indwelling Roh Suci.

1: Kaasih Allah henteu ngan pikeun jalma anu dipilih, tapi pikeun urang sadayana anu milih nurut ka Anjeunna.

2: Beuki deukeut ka Allah, urang bakal ngalaman ayana Roh Suci-Na.

1: Rum 8:9-14 - Roh Allah dianggo dina kahirupan urang sangkan urang leuwih kawas Anjeunna.

2: Yakobus 1:22-25 - Urang teu kudu ngan ngadéngékeun Allah, tapi ogé ngalaksanakeun kecap-Na.

1 Yohanes 4 nyaéta bab kaopat tina Surat Yohanes Kahiji dina Perjanjian Anyar. Bab ieu museurkeun kana téma sapertos nguji roh-roh, kanyaah Allah ka urang, sareng paréntah pikeun silih pikanyaah.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku peringatan pikeun nguji roh-roh, sabab henteu unggal roh asalna ti Allah. Panulis nekenkeun yén nabi-nabi palsu parantos angkat ka dunya sareng ngadesek jalma-jalma mukmin pikeun ngabédakeun naha roh ngaku yén Yesus Kristus parantos sumping dina daging (1 Yohanes 4: 1-3). Anjeunna ngingetkeun aranjeunna yén aranjeunna ti Allah sareng parantos ngatasi roh-roh palsu ieu sabab Anjeunna anu aya di aranjeunna langkung ageung tibatan anjeunna anu aya di dunya (1 John 4: 4). Panulis ngadorong jalma-jalma mukmin pikeun ngadangukeun bebeneran Allah sareng ngakuan yén jalma-jalma anu terang ka Allah bakal ngadangukeun ajaran-Na (1 Yohanes 4: 5-6).

Ayat ka-2: Dina ayat 7-12, aya tékenan kana kanyaah Allah ka urang jeung panggero urang pikeun silih pikanyaah. Panulis nyatakeun yén cinta asalna ti Allah sabab Anjeunna cinta (1 Yohanes 4: 7-8). Anjeunna nunjuk kaluar yén Allah nunjukkeun cinta-Na ku ngirim Putra-Na salaku kurban panebusan pikeun dosa urang (1 John 4: 9-10). Kusabab urang geus ngalaman cinta luar biasa ieu, urang disebut cinta karana. Nu nulis nekenkeun yén lamun urang bener-bener silih pikanyaah, maka asih Allah tetep aya di urang jeung sampurna di urang (1 Yohanes 4:11-12).

Alinea 3: Ti ayat 13 teras dugi ka ahir bab, panulis ngayakinkeun jalma-jalma mukmin ngeunaan hubunganana sareng Gusti ngalangkungan Roh-Na. Anjeunna nyatakeun yén urang tiasa terang yén urang tetep aya dina Anjeunna sareng Anjeunna tetep aya dina urang sabab Anjeunna parantos masihan Roh-Na ka urang (1 Yohanes 4:13). Roh indwelling Ieu testifies yen Isa teh Putra Allah, sahingga urang boga kayakinan dina hubungan urang jeung Anjeunna (1 John 4:14-16). Panulis nyimpulkeun ku negeskeun yén cinta anu sampurna ngaleungitkeun kasieun, sareng jalma anu sieun teu acan disampurnakeun cinta. Anjeunna ngingetkeun jalma-jalma anu percaya yén urang bogoh sabab Anjeunna mimiti mikanyaah urang (1 Yohanes 4:17-19).

Kasimpulanana, Bab opat tina Surat Kahiji ku Rasul Yohanes ngadesek jalma-jalma mukmin pikeun nguji roh-roh sareng ngabédakeun bebeneran. Ieu highlights cinta Allah pikeun urang jeung panggero urang pikeun silih cinta salaku respon kana cinta-Na luar biasa. Bab éta ngayakinkeun jalma-jalma mukmin ngeunaan hubunganna sareng Allah ngalangkungan Roh-Na, nekenkeun kasaksian tina Roh sareng kapercayaan anu diturunkeun. Ieu disimpulkeun ku panyorot yén cinta sampurna casts kaluar sieun jeung reminding mukmin tina bebeneran foundational yén urang cinta sabab Anjeunna mimiti dipikacinta urang.

1 John 4: 1 Kakasih, ulah percanten ka unggal roh, tapi coba roh-roh naha aranjeunna ti Allah: sabab loba nabi palsu indit ka dunya.

Urang teu kudu ambing percanten unggal roh, tapi nguji aranjeunna pikeun nempo lamun maranehna ti Allah, sabab loba nabi palsu aya di dunya.

1. Waspada Ka Nabi Palsu: Mariksa Roh-roh anu Nyarita ka Kami

2. The Power of Discernment: Ngidentipikasi Roh Leres dina Kahirupan Urang

1. Mateus 24:24, "Kanggo messiahs palsu jeung nabi palsu bakal muncul sarta ngalakukeun tanda hébat sarta mujijat pikeun nipu, lamun mungkin, komo milih."

2. Yermia 29: 8, "Kanggo kieu nyebutkeun Gusti tina sarwa, Allah Israil: Ulah ngantep nabi anjeun sarta diviners anjeun anu aya di antara anjeun nipu anjeun, sarta ulah ngadangukeun ngimpi yén maranéhna ngimpi."

1 John 4: 2 Ku ieu anjeun terang kana Roh Allah: Unggal roh anu ngaku yén Yesus Kristus parantos sumping dina daging, nyaéta ti Allah.

Nyaho Roh Allah nyaéta terang yén Yesus Kristus parantos sumping dina daging.

1. Kakuatan Yesus: Ngartos Ketuhanan Kristus

2. Jangji Kasalametan: Naha Urang Percaya ka Yesus

1. Pilipi 2: 5-11 - Yesus humbling dirina pikeun jadi manusa jeung maot dina kayu salib

2. Yesaya 53: 4-6 - Yesus bearing dosa dunya salaku hamba sangsara

1 John 4: 3 Jeung unggal roh anu teu confesses yen Yesus Kristus geus datang dina daging teu Allah: jeung ieu nu sumanget Dajjal, whereof Anjeun geus uninga yen eta bakal datang; komo ayeuna geus aya di dunya.

Kadé ngakuan yén Yesus Kristus geus datangna dina daging, sakumaha sagala roh nu teu ngaku ieu tina sumanget Dajjal, nu geus aya di dunya.

1. Kakuatan Ngaku Yesus Kristus

2. Naha Anjeun Ngalawan Dajjal?

1. 1 Yohanes 4:3

2. Mateus 1:18-25 (Lahirna Yesus Kristus)

1 John 4: 4 Aranjeun ti Allah, murangkalih, sareng parantos ngawasa aranjeunna: sabab Anjeunna anu aya dina anjeun langkung ageung tibatan anu aya di dunya.

Jalma-jalma anu percaya nyaéta Allah sareng parantos ngawasa dunya, kusabab kakawasaan Gusti anu langkung ageung dina aranjeunna.

1. Kakuatan Allah: Ngungkulan Naon-Naon Anu Datang Ka Kami

2. Kakuatan Iman Urang: Ngandelkeun Kakuatan Allah Pikeun Ngungkulan Dunya

1. Yohanes 16:33 - ? 쏧 parantos nyarioskeun hal-hal ieu ka anjeun, supados anjeun gaduh katengtreman di kuring. Di dunya ieu anjeun bakal ngalaman kasusah. Tapi ati-ati! Kuring geus nungkulan dunya.??

2. Rum 8:37 - ? 쏯 o, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta kami.??

1 John 4: 5 Maranehna ti dunya, ku kituna maranéhanana ngomong ngeunaan dunya, sarta dunya ngadangu aranjeunna.

Jalma-jalma anu percaya henteu kedah dipangaruhan ku dunya, tapi nyarioskeun naon anu ti Allah supados dunya ngadangu.

1. Kakuatan Kecap Urang: Nyaritakeun Kabeneran Allah di Dunya Bohong

2. Pesen Dunya vs Pesen Gusti: Kumaha Ngadangukeun sareng Hirup dina Kaleresan

1. Jabur 119:11 - Kecap Thy geus I nyumput dina haté kuring, supaya kuring teu dosa ngalawan Anjeun.

2. Siloka 18:21 - Maot jeung hirup aya dina kakawasaan létah: jeung maranéhanana anu mikanyaah eta bakal ngahakan buah eta.

1 John 4: 6 Kami ti Allah: saha anu terang ka Allah ngadangu kami; Anu henteu ti Allah henteu ngadenge urang. Ku ieu urang terang roh bebeneran, sareng sumanget kasalahan.

Petikan ieu nekenkeun yén umat Allah tiasa mikawanoh bebeneran ku cara ngadéngékeun ajaran para pengikut-Na.

1. Nyaho Allah ngaliwatan Firman-Na: Recogning Roh Kaleresan

2. Tumuwuh dina Iman: Ngadéngé Allah ngaliwatan Pangikut-Na

1. Mateus 7:15-20 ??? Naha anjeun terang nabi palsu, anu sumping ka anjeun dina domba? 셲 pakean, tapi di jero aranjeunna ravening ajag.??

2. Jabur 73:24 ??? 쏷 anjeun bakal nungtun kuring kalayan naséhat anjeun, sareng saatosna nampi kuring kana kamulyaan.??

1 Yohanes 4:7 Anu dipikacinta, hayu urang silih pikanyaah: sabab cinta téh ti Allah; jeung unggal hiji nu mikanyaah téh dilahirkeun ti Allah, jeung knoweth Allah.

Asih teh parentah Allah: Sing saha anu mikaasih teh lahir ti Allah jeung wanoh ka Allah.

1. Silih Asih: Amanat Alkitabiah

2. Asih Allah Ngajadikeun Urang Anak-Na

1. Rum 13: 8-10 - Ulah ngahutang nanaon nanaon, iwal ti silih cinta, pikeun hiji anu mikanyaah sejen geus minuhan hukum.

2. 1 John 4:19 - Urang bogoh ka sabab anjeunna munggaran dipikacinta urang.

1 John 4:8 Anu teu mikanyaah teu nyaho ka Allah; pikeun Allah cinta.

Passage Asih penting pisan pikeun terang ka Gusti, sabab Gusti mangrupikeun cinta.

1. Asih nyaéta pondasi hubungan jeung Allah.

2. Ngarti ka Allah dimimitian ku pamahaman cinta.

1. Mateus 22:37-40 - Isa ngadawuh, ? 쏬 ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.??

2. 1 Korinta 13:13 - ? Ayeuna tetep tilu ieu: iman, harepan sareng cinta . Tapi pangpangna ieu cinta.??

1 John 4: 9 Ieu manifested kanyaah Allah ka urang, sabab Allah ngutus Putra tunggal-Na ka dunya, supaya urang bisa hirup ngaliwatan manéhna.

Petikan éta ngungkabkeun kanyaah Allah ka urang, anu diwujudkeun ku ngutus Putra-Na ka dunya.

1. The Love of God: A Refleksi on 1 John 4: 9

2. Neangan Harepan jeung Iman Ngaliwatan Asih Allah

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

1 John 4: 10 Di dieu téh cinta, lain urang dipikacinta Allah, tapi anjeunna dipikacinta urang, sarta ngutus Putra-Na pikeun jadi panebusan pikeun dosa urang.

Sunda: Kaasih Allah ka urang kacida gedena nepi ka ngutus Putra-Na pikeun mupus dosa-dosa urang.

1: Asih Allah Teu Sarat

2: Rahmat Gusti Nu Maha Suci

1: Rum 5: 8 - Tapi Allah nunjukkeun kanyaah-Na ka urang dina hal ieu: Nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang.

2: Epesus 2:4-5 - Tapi ku sabab asih-Na ka urang, Allah, anu beunghar ku rahmat, ngajadikeun urang hirup jeung Kristus sanajan urang geus maot dina transgressions? 봧 t nyaéta ku rahmat anjeun geus disimpen.

1 Yohanes 4:11 Saderek-saderek, upami Allah mikaasih ka urang, urang oge kedah silih pikanyaah.

Gusti mikanyaah urang sareng urang kedah silih pikanyaah.

1. "Kaasih Gusti sareng Urang: Kakuatan Silih Hormat"

2. "Cinta Ka tatangga anjeun: Asih ka batur sakumaha Allah mikanyaah ka urang"

1. Rum 13: 8-10 - "Ulah hutang tetep beredar, iwal hutang neraskeun silih pikanyaah, pikeun sakur mikanyaah batur geus minuhan hukum. Paréntah, ? 쏽 anjeun teu kudu zinah , ??? 쏽 ou teu kudu maehan, teu meunang maling, teu meunang mikahayang, jeung naon bae parentah sejenna, geus kasimpulan dina hiji parentah kieu: 쏬 ka batur sakumaha ka diri sorangan.?? Asih teu ngarugikeun tatangga.Ku sabab eta cinta teh minuhan hukum.??

2. Mateus 22:37-40 - ? 쏪 esus ngawaler: ? 쒋 € 쁋 ove Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.??Ieu parentah kahiji jeung greatest. Sareng anu kadua sapertos kieu: ? 쁋 ka batur sakumaha ka diri sorangan.??Sakabeh Toret jeung Nabi-nabi ngagantung dina dua parentah ieu.??

1 Yohanes 4:12 Teu aya anu kantos ningali ka Allah. Lamun urang silih pikanyaah, Allah dwelleth di urang, jeung cinta-Na geus perfected di urang.

Asih Allah sampurna dina urang nalika urang silih pikanyaah.

1: Asih Allah anu sampurna diwujudkeun dina diri urang nalika urang nyaah ka tatangga.

2: Kaasih urang ka sasama ngagambarkeun kanyaah Allah ka urang.

1: Galata 5:13-14 ? 쏤 atanapi anjeun disebut kabébasan, baraya. Ngan ulah make kabebasan anjeun salaku kasempetan pikeun daging, tapi ngaliwatan cinta ngawula karana. Pikeun sakabeh hukum kaeusi dina hiji kecap: ? 쏽 anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sakumaha ka diri sorangan.??

2: 1 Yohanes 3:11 - ? 쏤 atanapi ieu pesen anu anjeun parantos uninga ti awal, yén urang kedah silih pikanyaah.??

1 John 4:13 Ku ieu urang terang yén urang cicing di Anjeunna, sareng Anjeunna di urang, sabab anjeunna parantos masihan Roh-Na ka urang.

Urang tiasa ngartos yen Allah aya dina urang sareng urang aya dina Anjeunna sabab Anjeunna parantos masihan Roh-Na ka urang.

1. Kakuatan Roh Suci: Kumaha Roh Allah Dwells di Urang

2. Ngabagi Kaasih Allah: Ngalaman Hadirat Allah Ngaliwatan Roh-Na

1. Rum 8: 9 - "Tapi anjeun teu dina daging tapi dina Roh, lamun memang Roh Allah dwells di anjeun. Ayeuna lamun saha teu boga Roh Kristus, manéhna teu-Na."

2. Galata 4: 6 - "Jeung ku sabab anjeun putra, Allah geus dikirim mudik Roh Putra-Na kana hate anjeun, crying kaluar, "Abba, Rama!"

1 Yohanes 4:14 Sareng urang parantos ningali sareng nyaksian yén Rama ngutus Putra janten Jurusalamet dunya.

Yohanes nyaksian yén Allah ngutus Putra-Na, Yésus, pikeun jadi Jurusalamet dunya.

1. Kasalametan Dunya: Ngartos Kurnia Gusti Yesus

2. Yesus: The Greatest Hadiah Cinta

1. Yesaya 9: 6 - Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace.

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré hiji-hijina Putra-Na, nu sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng.

1 Yohanes 4:15 Sing saha anu ngaku yen Isa teh Putra Allah, Allah tetep aya dina Anjeunna, sarta Anjeunna di Allah.

Kaasih Allah ka jalma-jalma dibuktikeun ku ayana Yesus dina aranjeunna.

1. Ngartos Kaasih Allah anu Teu Sarat ka Urang

2. Kumaha Ayana Yesus dina Urang Ngarobah Kahirupan Urang

1. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng."

2. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén boh maot atawa hirup, boh malaikat atawa setan, boh ayeuna atawa mangsa nu bakal datang, atawa kakuatan mana wae, boh jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, bakal tiasa misahkeun urang tina asih Allah anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang."

1 Yohanes 4:16 Sareng urang parantos terang sareng percanten kana kanyaah Allah ka urang. Allah téh cinta; jeung manéhna nu dwelleth asih dwelleth di Allah, jeung Allah di manéhna.

Urang tiasa ngartos sareng percanten kana kanyaah Gusti pikeun urang. Allah teh cinta jeung lamun urang hirup cinta, urang hirup di Allah jeung Allah hirup di urang.

1. Gusti Anu Asih: Diajar Hirup dina Asih-Na

2. Tetep Asih: Ngalaman Hadirat Allah

1. 1 Korinta 13: 4-8 - Cinta téh sabar, cinta téh alus. Teu sirik, teu sombong, teu reueus.

2. Rum 5: 5 - Jeung harepan maketh teu isin; sabab asih Allah geus héd mancanagara dina haté urang ku Roh Suci anu dibikeun ka urang.

1 John 4: 17 Di dieu cinta urang disampurnakeun, supados urang tiasa wani dina dinten pengadilan: sabab sakumaha Anjeunna, kitu ogé urang di dunya ieu.

Asih Allah masihan urang kapercayaan sareng kayakinan dina dinten pengadilan. Salaku urang kawas Yesus di dunya ieu, urang bisa yakin asih jeung rahmat-Na.

1. Asih Sampurna Nyangking Kagagahan: Kayakinan dina Poé Kiamat

2. Sapertos Yesus, Kitu Kami: Kapastian Asih sareng Rahmat Allah

1. Rum 8:31-39 - The jaminan asih Allah di satengahing sangsara

2. Ibrani 10:19-25 - Boldness asup ka tempat sawarga ngaliwatan getih Yesus

1 Yohanes 4:18 Teu aya kasieun dina kanyaah; tapi cinta sampurna casteth kaluar sieun: sabab sieun boga siksa. Anjeunna anu takwa henteu sampurna dina cinta.

Asih anu sampurna ngaleungitkeun kasieun sabab kasieun ngagaduhan siksaan sareng nyegah urang janten sampurna dina cinta.

1. "Ulah Sieun: Nangkeup Asih Gusti anu Sampurna"

2. "Teu Sieun: Ngaleupaskeun Kakuatan Cinta Sampurna"

1. Rum 8:15 - "Kanggo anjeun teu acan nampi sumanget perbudakan ngarah sieun deui, tapi anjeun geus narima sumanget nyoko salaku putra ku nu urang sasambat, ? 쏛 bba! Bapa!??

2. Mateus 10:28 - ? 쏡 o tong sieun ku jalma anu maehan raga tapi teu bisa maehan jiwa. Sabalikna, sing sieun ku Anu tiasa ngancurkeun jiwa sareng raga di naraka.??

1 Yohanes 4:19 Urang bogoh ka Anjeunna, sabab anjeunna mimiti mikanyaah urang.

Allah mikanyaah urang, sarta urang mikanyaah ka Mantenna ku sabab asih-Na.

1. Kaasih Allah ka Urang: Refleksi 1 Yohanes 4:19

2. Kakuatan Asih: Asih Allah sareng Tanggapan Urang

1. Rum 5: 8 - Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang.

2. 1 John 3: 1 - Tempo kumaha hébat cinta Rama geus lavished on urang, nu urang kudu disebut barudak Allah!

1 John 4:20 Lamun aya nu nyebutkeun, Abdi bogoh ka Allah, sarta hates dulur-Na, anjeunna téh tukang bohong: pikeun saha anu teu mikanyaah lanceukna saha manéhna geus katempo, kumaha manéhna bisa nyaah ka Allah saha manéhna geus teu katempo?

Urang kudu nyaah ka dulur saiman sangkan bener-bener nyaah ka Allah.

1. Kanyaah ka Allah teu bisa leupas tina kanyaah ka sasama.

2. Urang kudu nyaah ka Allah ku cara nyaah ka dulur saiman.

1. Mateus 22:36-40 - ? 쏷 masing-masing, mana parentah nu pang gedena dina Toret???Yesus ngawaler: ? 쒋 € 쁋 ove Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.??Ieu parentah kahiji jeung greatest. Sareng anu kadua sapertos kieu: ? 쁋 ka batur sakumaha ka diri sorangan.??Sakabeh Toret jeung Nabi-nabi ngagantung dina dua parentah ieu.??

2. James 2: 8 - Lamun bener tetep hukum karajaan kapanggih dina Kitab Suci,? 쏬 ove tatangga anjeun sakumaha sorangan,?? anjeun lakukeun katuhu.

1 Yohanes 4:21 Sareng ieu parentah ti Anjeunna, nya eta anu nyaah ka Allah oge nyaah ka dulurna.

Urang diparéntahkeun pikeun nyaah ka Allah jeung nyaah ka dulur-dulur urang.

1. Asih Allah ngaliwatan Asih Lanceuk Anjeun

2. Kakuatan Asih Duduluran

1. Mateus 22:37-40: "Jeung Anjeunna ngadawuh ka manehna, ? 쁚 anjeun bakal bogoh ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun, kalawan sakabeh jiwa anjeun, sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.?? Ieu parentah kahiji jeung hébat. Jeung nu kadua saperti kieu: 쁚 anjeun kudu nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan.??

2. Rum 12:10: "Kudu bageur nawaran reureuh di kaasih karana jeung asih brotherly, dina ngahargaan mere p ka silih."

1 Yohanes 5 mangrupikeun bab kalima sareng terakhir tina Surat Yohanes munggaran dina Perjanjian Anyar. Bab ieu museurkeun kana téma sapertos iman ka Yesus Kristus, kameunangan dunya, sareng jaminan hirup langgeng.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku pernyataan ngeunaan hubungan antara iman sareng cinta. Panulis nyatakeun yén saha waé anu percaya yén Yesus nyaéta Kristus parantos dilahirkeun ku Allah, sareng anu mikanyaah ka Allah ogé bakal nyaah ka anak-anakna (1 Yohanes 5: 1). Manéhna nekenkeun yén nyaah ka Allah hartina taat kana parentah-Na, jeung parentah-Na henteu ngabeuratkeun (1 Yohanes 5:2-3). Panulis negeskeun yén iman urang nyaéta anu ngamungkinkeun urang pikeun ngatasi dunya, sareng anjeunna ngaidentipikasi Yesus salaku Putra Allah anu sumping ngalangkungan cai sareng getih (1 Yohanes 5: 4-6).

Ayat ka-2: Dina ayat 7-12, aya tilu saksi—Roh, cai, jeung getih—ngabuktikeun idéntitas Yésus salaku Putra Allah. Panulis nyatakeun yén tilu saksi ieu satuju salaku hiji (1 Yohanes 5: 7-8). Anjeunna negeskeun yén upami urang percanten ka Yesus salaku Putra Allah, urang gaduh kasaksian ieu dina diri urang (1 Yohanes 5: 9-10). Panulis ngajamin yén jalma-jalma anu ngagaduhan kahirupan anu langgeng dina Kristus tiasa gaduh kayakinan pikeun ngadeukeutan Anjeunna kalayan pamenta-Na sabab aranjeunna ngadoa numutkeun wasiat-Na (1 Yohanes 5:13-15).

Alinea 3: Ti ayat 16 teras dugi ka ahir bab, panulis nyarioskeun ka dulur-dulur anu dosa dina komunitas. Anjeunna ngabedakeun antara dosa ngarah maot jeung dosa teu ngakibatkeun maot. Anjeunna nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngadoakeun jalma-jalma anu ngalakukeun dosa anu henteu ngakibatkeun maot supados aranjeunna dipasihan hirup ku Allah (1 Yohanes 5: 16-17). Tapi, anjeunna netelakeun yén aya dosa anu nyababkeun maot anu anjeunna henteu nyarankeun ngadoa (1 Yohanes 5:16). Panulis nyimpulkeun ku negeskeun kapastian hirup langgeng pikeun jalma-jalma anu dilahirkeun ku Gusti, ngingetkeun jalma-jalma anu percaya yén aranjeunna dijaga aman ku Anu leres sareng tiasa yakin dina hubungan sareng Anjeunna (1 Yohanes 5: 18-21).

Kasimpulanana, Bab lima tina Surat Kahiji ku Rasul Yohanes nekenkeun hubungan antara iman, asih, sareng nurut kana parentah Allah. Ieu highlights meunangna mukmin geus leuwih dunya ngaliwatan iman maranéhanana ka Yesus Kristus. Bab éta nunjukkeun tilu saksi —Roh, cai, sareng getih — ngabuktoskeun identitas Yesus salaku Putra Allah. Ieu assures mukmin hirup langgeng di Kristus jeung nyorong maranéhna pikeun ngadeukeutan ka Allah kalawan kapercayaan dina solat. Bab ieu ogé ngabahas dosa-dosa dina komunitas sareng disimpulkeun ku negeskeun kapastian hirup langgeng pikeun jalma anu dilahirkeun ku Gusti.

1 Yohanes 5:1 Sing saha anu percaya yen Isa teh Kristus teh dilahirkeun ku Allah;

Percanten ka Yesus salaku Kristus mangrupikeun bukti lahir ti Allah, sareng jalma-jalma anu nyaah ka Allah ogé nyaah ka anu lahir ti Anjeunna.

1. Iman mangrupa batu pondasi hubungan urang jeung Allah.

2. Kaasih ka Allah ditembongkeun ngaliwatan kanyaah urang ka nu séjén.

1. Rum 10:9 - Nu lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

2. Galata 5:14 - Pikeun sakabéh hukum geus kaeusi dina hiji kecap, sanajan ieu; Anjeun bakal bogoh ka tatangga anjeun sakumaha thyself.

1 Yohanes 5:2 Ku ieu urang terang yen urang nyaah ka anak-anak Allah, lamun urang nyaah ka Allah, jeung nurut kana parentah-parentah-Na.

Nyaah ka Allah sareng ngalaksanakeun paréntah-Na nyaéta kumaha urang nunjukkeun kanyaah ka barudak Allah anu sanés.

1. Kakuatan Asih Allah jeung Ngajaga Paréntah-Na

2. Kabungahan Nyaah ka Batur Ngaliwatan Taat ka Allah

1. Rum 8:28 - Jeung urang terang yen dina sagala hal Allah dianggo pikeun alus jalma anu cinta anjeunna, anu geus disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Mateus 22:36-40 - "Guru, parentah nu mana nu agung dina Toret?" Yesus ngawaler, ”'Kanyaah ka Gusti Allah anjeun kalayan sagemblengna haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.' Ieu parentah kahiji jeung greatest. Sareng anu kadua sapertos kieu: 'Nyaah ka tatangga sapertos ka diri anjeun sorangan.' Sakabeh Toret jeung kitab nabi-nabi ngagantung dina dua parentah ieu."

1 John 5: 3 Pikeun ieu téh nyaah ka Allah, urang nurut kana parentah-Na, jeung parentah-Na teu grievous.

Paréntah Allah henteu hésé diturutan sabab Mantenna nyaah ka urang sareng hoyong urang nuturkeun éta.

1. "Asih Allah: Panggero pikeun Taat"

2. "Parentah Allah: Hiji Ekspresi Cinta"

1. Jabur 119:32 - Kuring bakal ngajalankeun di jalan parentah thy, nalika anjeun bakal enlarge haté abdi.

2. Deuteronomy 30: 11-14 - Pikeun parentah ieu anu kuring paréntah ka anjeun poé ieu, teu disumputkeun ti anjeun, atawa jauh. Henteu aya di sawarga, anjeun kedah nyarios, Saha anu bakal naék ka sawarga pikeun kami, sareng mawa ka kami, supados kami tiasa ngadangukeun sareng ngalaksanakeunana? Sanes éta di peuntas laut, anjeun kedah nyarios, Saha anu bakal meuntas laut pikeun kami, sareng nyandak éta ka kami, supados urang tiasa ngadangukeun sareng ngalaksanakeunana? Tapi kecap anu caket pisan ka anjeun, dina sungut anjeun, sareng dina haté anjeun, supados anjeun tiasa ngalakukeunana.

1 John 5: 4 Pikeun sakur anu dilahirkeun ku Allah ngéléhkeun dunya: sareng ieu mangrupikeun kameunangan anu ngéléhkeun dunya, nyaéta iman urang.

Kameunangan dunya dihontal ku iman ka Allah.

1: Iman urang ka Allah mangrupikeun senjata anu paling hébat pikeun ngalawan kasusah kahirupan.

2: Ngaliwatan iman ka Allah, urang bisa ngungkulan sagala tantangan nu disanghareupan ku kahirupan.

1: Mateus 17:20 - Anjeunna ngawaler, "Kusabab rendahna iman anjeun. Saleresna Kami nyarioskeun ka anjeun, upami anjeun gaduh iman sahenteuna siki sasawi, anjeun tiasa nyarios ka ieu gunung, 'Pindah ti dieu ka ditu,' sareng éta bakal pindah. Henteu aya anu mustahil pikeun anjeun.

2: Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman nyaéta yakin kana naon anu urang ngarepkeun sareng yakin kana naon anu teu katingali.

1 John 5: 5 Saha anjeunna anu ngéléhkeun dunya, tapi anu percaya yén Yesus teh Putra Allah?

Anu percaya ka Yesus Kristus nyaéta jalma-jalma anu parantos ngawasa dunya.

1. "Nungkulan Dunya Ngaliwatan Iman ka Yesus"

2. "Kakuatan Percaya ka Yesus salaku Putra Allah"

1. Rum 12: 2 - "Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun."

2. Galata 6:14 - "Tapi Allah nyaram yén kuring kudu boast iwal dina cross Gusti urang Yesus Kristus, ku saha dunya geus crucified ka abdi, sarta kuring ka dunya."

1 Yohanes 5:6 Ieu anu sumping ku cai jeung getih, nya eta Yesus Kristus; lain ku cai wungkul, tapi ku cai jeung getih. Jeung éta Roh anu beareth saksi, sabab Roh teh bebeneran.

Petikan ieu nekenkeun pentingna Yesus Kristus sumping ka bumi ku cai jeung getih, sarta yén éta téh Roh anu testifies kana bebeneran.

1. Pentingna Datangna Yesus Kristus: Ngajalajah Harti Simbolis Cai sareng Getih

2. Kakuatan Roh: Ngakuan Otoritas Kaleresan

1. John 14: 6 - Yesus ngadawuh ka manéhna, "Kami jalan, jeung bebeneran, jeung kahirupan. Teu aya anu sumping ka Rama upami henteu ngalangkungan kuring.

2. Rum 8:14 - Pikeun sakabéh anu dipingpin ku Roh Allah anu putra Allah.

1 John 5: 7 Pikeun aya tilu anu saksi di sawarga, Rama, Firman, jeung Roh Suci: jeung tilu ieu hiji.

Trinitas Suci diwangun ku Bapa, Firman, sareng Roh Suci sareng aranjeunna hiji.

1. Hayu urang mikawanoh jeung ngarti kana persatuan Bapa, Firman, jeung Roh Suci.

2. Hayu urang narékahan pikeun hirup dina cinta, katengtreman, jeung persatuan tina Trinitas Suci.

1. Mateus 28: 19-20 - Ku sabab kitu, indit, sarta ngajarkeun sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci: Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal naon wae Kuring geus paréntah ka anjeun. jeung, lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir dunya. Amin.

2. John 14: 16-17 - Sarta kuring bakal neneda ka Rama, sarta anjeunna bakal masihan anjeun Comforter sejen, ku kituna manéhna bisa abide sareng anjeun salawasna; Komo Roh bebeneran; Saha dunya teu bisa narima, sabab nilik manéhna, teu nyaho manéhna: tapi anjeun nyaho manéhna; pikeun anjeunna dwelleth sareng anjeun, sarta bakal aya di anjeun.

1 John 5: 8 Jeung aya tilu anu jadi saksi di bumi, Roh, jeung cai, jeung getih: jeung tilu ieu satuju dina hiji.

Roh, cai, jeung getih saksi kana bebeneran, sarta sakabeh tilu satuju.

1. Kakuatan Persatuan: Saksi urang kana bebeneran dikuatkeun nalika urang nangtung babarengan.

2. Saksi Kasalametan: Roh, cai, jeung getih nyaksian kasalametan urang.

1. Rasul 2:38 - Jeung Peter ceuk maranehna, Tobat, sarta jadi dibaptis unggal salah sahiji anjeun dina nami Yesus Kristus pikeun panghampura dosa, sarta anjeun bakal nampa kurnia ti Roh Suci.

2. Rum 6:3-4 - Nyaho ye teu, nu kitu loba urang salaku anu dibaptis kana Yesus Kristus anu dibaptis kana pupusna? Ku sabab kitu urang dikubur sareng anjeunna ku baptisan kana maot: yén sapertos Kristus digugahkeun tina pupusna ku kamulyaan Rama, urang ogé kedah leumpang dina kahirupan anu anyar.

1 John 5: 9 Upami urang nampi kasaksian manusa, kasaksian Allah langkung ageung: sabab ieu mangrupikeun kasaksian Allah anu parantos disaksian ngeunaan Putra-Na.

Kasaksian Allah langkung ageung tibatan kasaksian manusa, sabab Allah parantos nyaksian Putra-Na.

1. Kumaha Urang Bisa Nyaho Saksi Allah?

2. Bedana Antara Kasaksian Manusa jeung Allah

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré ngan begotten Putra-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 10:9 - Nu lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun.

1 Yohanes 5:10 Sing saha anu percaya ka Putra Allah teh boga kasaksian dina dirina sorangan; sabab anjeunna henteu percanten kana catetan anu dipasihkeun ku Allah ngeunaan Putra-Na.

Kapercayaan ka Yesus salaku Putra Allah mawa saksi Allah dina diri sorangan, sedengkeun teu percaya ka Yesus ngajadikeun Allah tukang bohong sabab teu narima kasaksian yen Allah masihan ngeunaan Putra-Na.

1. Kakuatan Kapercayaan: Kumaha Iman ka Yesus Nyangking Saksi Allah kana Kahirupan Urang

2. Karunia Kasaksian: Kumaha Allah nembongkeun Kaasih-Na ngaliwatan Yesus

1. Rum 10: 9-10 - "Lamun anjeun ngaku kalawan sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté hiji percaya jeung diyakinkeun, sarta kalawan sungut hiji ngaku tur disimpen ".

2. John 3:16 - "Kanggo Allah jadi mikanyaah dunya, nepi ka Anjeunna masihan ngan Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng."

1 John 5:11 Jeung ieu catetan, yen Allah geus dibikeun ka urang hirup langgeng, sarta hirup ieu aya dina Putra-Na.

Allah geus maparin kurnia hirup langgeng ngaliwatan Putra-Na.

1. Anugrah Ilahi Hirup Langgeng

2. Yesus, Sumber Hirup Langgeng Urang

1. 1 Korinta 15: 51-55 - Behold, Kuring némbongkeun Anjeun misteri; Urang moal sadayana bobo, tapi urang sadayana bakal robih.

2. John 17: 3 - Jeung ieu hirup langgeng, yen maranehna bisa nyaho thee hiji-hijina Allah sajati, jeung Yesus Kristus, whom thou hast dikirim.

1 Yohanes 5:12 Sing saha anu boga Putra, tangtu boga hirup; jeung saha anu teu boga Putra Allah teu boga hirup.

Jalma percaya anu boga Putra Allah boga hirup langgeng, sedengkeun anu teu boga Putra Allah teu boga hirup.

1. Pentingna iman ka Yesus Kristus pikeun hirup langgeng

2. Pentingna narima Putra Allah pikeun kasalametan

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré ngan begotten Putra-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 10: 9-10 - Nu lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal percaya dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté man believeth kana amal saleh; jeung jeung sungut syahadat dijieun pikeun kasalametan.

1 Yohanes 5:13 Hal-hal ieu ku Kami dituliskeun ka aranjeun anu percaya kana ngaran Putra Allah; supaya maraneh nyaho yen maraneh teh boga hirup anu langgeng, sarta percaya ka jenengan Putra Allah.

Yohanes nyerat ka jalma-jalma anu percaya pikeun ngajamin yén aranjeunna hirup langgeng sareng iman ka Yesus Kristus.

1. The jaminan kasalametan urang ngaliwatan iman ka Yesus Kristus

2. Pentingna kapercayaan urang kana nami Putra Allah

1. Rum 10: 9-10 - "Éta lamun ngaku jeung sungut anjeun, "Yesus teh Gusti," jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. Pikeun éta kalayan haté anjeun nu anjeun percaya jeung geus diyakinkeun, sarta ku sungut anjeun ngaku jeung disalametkeun."

2. Titus 3: 5-7 - "Anjeunna nyalametkeun urang, teu kusabab hal saleh urang geus dipigawé, tapi kusabab rahmat-Na. Anjeunna disimpen urang ngaliwatan cuci of rebirth jeung pembaharuan ku Roh Suci, saha anjeunna dituang kaluar on kami. ku jalan Yesus Kristus, Jurusalamet urang, supaya urang, sanggeus diyakinkeun ku rahmat-Na, urang bisa jadi ahli waris jeung harepan hirup langgeng."

1 John 5: 14 Sareng ieu mangrupikeun kayakinan anu urang gaduh ka Anjeunna, yén, upami urang nyuhunkeun naon-naon numutkeun pangersa-Na, Anjeunna ngadangukeun urang.

Salaku mukmin ka Allah, urang bisa boga kayakinan yén lamun urang nanya ka Allah pikeun hal nurutkeun kahayang-Na, Anjeunna bakal ngadangu urang.

1. Ngagungkeun Kapercayaan Urang ka Gusti

2. Ngadoa Nurut Pangersa Allah

1. Yakobus 4:3 - "Aranjeun naroskeun sareng henteu nampi, sabab naroskeun salah, pikeun nyéépkeun karep anjeun."

2. Rum 8:32 - "Anjeunna anu henteu nyéépkeun Putra-Na sorangan, tapi nyerahkeun Anjeunna pikeun urang sadayana, kumaha anjeunna henteu ogé kalayan anjeunna masihan sagala hal ka urang?"

1 Yohanes 5:15 Sareng upami urang terang yén anjeunna ngadangukeun urang, naon waé anu urang nyuhunkeun, urang terang yén urang ngagaduhan panyuwunan anu urang pikahoyong ti anjeunna.

Yohanes nyorong jalma-jalma mukmin pikeun neneda dina iman, terang yén Allah bakal ngadangu sareng ngawaler pamundutana.

1. Doa: Konci Pikeun Narima Berkah Allah

2. Percaya jeung Narima: Sholat kalawan Yakin

1. Mateus 21:22 - Jeung naon bae nu menta dina solat, anjeun bakal nampa, lamun boga iman.

2. James 1: 6-7 - Tapi hayu anjeunna nanya dina iman, kalawan no doubting, pikeun hiji anu mamang téh kawas gelombang laut anu disetir jeung tossed ku angin.

1 John 5:16 Lamun aya anu ningali dulurna ngalakukeun dosa anu henteu matak maot, anjeunna kedah nyuhunkeun, sareng anjeunna bakal masihan anjeunna hirup pikeun jalma anu ngalakukeun dosa anu henteu maot. Aya dosa nepi ka maot: Kuring teu nyebutkeun yén manéhna bakal neneda pikeun eta.

Yohanes maréntahkeun urang pikeun ngadoakeun jalma anu dosa, tapi henteu pikeun jalma anu dosana dugi ka maot.

1. Rahmat sareng Panghampura Gusti: Diajar Ngadoakeun Batur

2. Kakuatan Doa: Kumaha Nyuhunkeun sareng Narima Panghampura

1. James 5: 13-16 - Dupi saha diantara anjeun sangsara? Hayu anjeunna ngadoa. Aya anu bageur? Hayu anjeunna nyanyi mazmur.

2. Mateus 6:14-15 - Pikeun lamun ngahampura lalaki trespasses maranéhanana, Rama sawarga Anjeun oge bakal ngahampura Anjeun. Tapi lamun anjeun teu ngahampura lalaki trespasses maranéhanana, Rama Anjeun oge moal bakal ngahampura trespasses Anjeun.

1 Yohanes 5:17 Sadaya kajahatan teh dosa, sareng aya dosa anu henteu matak maot.

Yohanes negeskeun yén sagala kajahatan téh dosa, tapi aya dosa anu henteu ngabalukarkeun maot.

1. "Hirup Sabenerna: Jalan Kahirupan"

2. "Bahaya Dosa: Hargana Kajahatan"

1. Siloka 14:12 - "Aya hiji jalan nu sigana katuhu pikeun manusa, tapi tungtungna nyaeta jalan ka maot."

2. 1 John 1: 9 - "Lamun urang ngaku dosa urang, Anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness."

1 John 5:18 Urang terang yén sakur anu dilahirkeun ku Allah henteu ngalakukeun dosa; tapi anu dilahirkeun ku Allah ngajaga dirina, sareng anu jahat henteu nyabak anjeunna.

Anu dilahirkeun ku Allah henteu ngalakukeun dosa sareng ditangtayungan tina anu jahat.

1. Hirup Kasucian: Berkah Lahir ti Allah.

2. Kaamanan Dilahirkeun ku Allah: Panyalindungan ti Nu Jahat.

1. Mateus 5: 8 - Rahayu anu murni dina haté, pikeun maranéhanana baris nempo Allah.

2. 1 Peter 1: 14-15 - Salaku barudak taat, ulah jadi conformed kana karep urut jahiliah anjeun, tapi sakumaha anjeunna anu disebut anjeun suci, anjeun ogé kudu suci dina sagala kabiasaan Anjeun.

1 John 5:19 Jeung urang terang yen urang teh Allah, jeung sakabeh dunya perenahna dina wickedness.

Dunya aya dina kaayaan anu jahat, tapi jalma-jalma anu iman ka Allah kagungan Anjeunna.

1. Kajahatan Dunya jeung Kasalametan Kaom Mukmin.

2. Nangtung Teguh di Dunya Jahat.

1. Epesus 6:10-18 - Putting on sakabeh Armor Allah nangtung ngalawan Iblis.

2. Rum 12: 2 - Ulah saluyu jeung pola Dunya ieu.

1 John 5:20 Sareng urang terang yén Putra Allah parantos sumping, sareng parantos masihan urang pangertian, supados urang terang anjeunna anu leres, sareng urang aya dina Anjeunna anu leres, bahkan dina Putra-Na Yesus Kristus. Ieu teh Allah sajati, jeung hirup langgeng.

Putra Allah parantos sumping sareng masihan urang pangertian supados urang terang ka Allah anu leres, nya éta Yesus Kristus, sareng ngagaduhan hirup anu langgeng.

1. Yesus jalan ka hirup langgeng.

2. Milarian terang ka Gusti mangrupikeun milari terang ka Yesus.

1. John 14: 6 - Yesus ngadawuh ka manéhna, "Kami jalan, jeung bebeneran, jeung kahirupan. Teu aya anu sumping ka Rama upami henteu ngalangkungan kuring.

2. Ibrani 11: 6 - Jeung tanpa iman mustahil pikeun mangga manéhna, pikeun sakur anu bakal ngadeukeutan ka Allah kudu percaya yén manéhna aya jeung manéhna ganjaran jalma anu néangan manéhna.

1 Yohanes 5:21 Barudak, jaga diri tina brahala. Amin.

Petikan Kristen teu kudu nyembah brahala.

1. Bahaya Nyembah Berhala jeung Kunaon Urang Kudu Nyingkahan.

2. Nyingkahan Nyembah Berhala jeung Nuju Hubungan jeung Allah.

1. Deuteronomy 5: 7-8 "Maneh teu kudu boga allah sejen saméméh kuring. Anjeun teu meunang nyieun keur diri arca ukiran, atawa sasaruaan naon bae anu aya di langit luhur, atawa nu aya di bumi handap, atawa nu aya di handap. dina cai handapeun bumi."

2. Yesaya 44: 9-10 "Sagala anu nyieun brahala henteu aya nanaon, sareng hal anu aranjeunna pikaresep henteu aya kauntungan. Saksi-saksina henteu ningali atanapi terang, supados aranjeunna éra. teu nguntungkeun keur nanaon?"

2 Yohanes 1 nyaéta surat pondok anu ditulis ku Rasul Yohanes. Bab ieu museurkeun kana téma-téma sapertos leumpang dina bebeneran, nunjukkeun kaasih ku cara nurut, sareng ngahindarkeun anu nipu.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku panulis nyarios ka awéwé anu dipilih sareng murangkalihna, nyatakeun cintana ka aranjeunna dina bebeneran. Anjeunna negeskeun yén aranjeunna henteu nyalira dina imanna sabab aya batur anu terang bebeneran (2 Yohanes 1: 1-2). Nu nulis ngajurung maranéhna pikeun leumpang dina bebeneran jeung cinta, nuturkeun parentah Allah (2 Yohanes 1:4-6). Anjeunna ngingetkeun aranjeunna yén paréntah pikeun silih pikanyaah ti mimiti sareng ngajurung aranjeunna pikeun terus hirup dina nurut kana éta.

Ayat ka-2: Dina ayat 7-11, aya peringatan ngalawan tukang tipu. Panulis highlights pentingna abiding dina pangajaran Kristus sarta teu dipingpin sesat ku jalma anu teu ngaku Yesus Kristus datang dina daging (2 John 1: 7-9). Anjeunna ngingetkeun yén saha waé anu ngalangkungan ajaran Kristus henteu gaduh Gusti (2 Yohanes 1: 9). Panulis naroskeun ka jalma-jalma mukmin pikeun henteu nampi atanapi ngabagéakeun jalma-jalma anu mawa ajaran palsu ka bumina atanapi ngadukung padamelanana, sabab ngalakukeun éta bakal milu dina kalakuan jahatna (2 Yohanes 1:10-11).

Alinea 3: Ti ayat 12 teras dugi ka ahir bab, panulis nyimpulkeun suratna ku nyatakeun kahayangna pikeun nganjang ka aranjeunna sacara pribadi tinimbang nyerat sadayana. Anjeunna ngajamin yén anjeunna gaduh seueur hal anu kedah diomongkeun tapi langkung milih komunikasi pamuka pikeun kabagjaan anu langkung ageung (2 Yohanes 1:12). Panulis ngirim salam ti batur anu dikenal ku imanna sareng ngadorong jalma-jalma mukmin pikeun silih salam sareng cinta numutkeun parentah Allah (2 Yohanes 1:13).

Kasimpulanana, Bab hiji tina Surat Kadua ku Rasul Yohanes negeskeun leumpang dina bebeneran sareng cinta bari nurut kana parentah Allah. Ieu warns ngalawan deceivers anu mungkir inkarnasi Yesus Kristus sarta ngadesek mukmin pikeun tetep satia kana ajaran Kristus. Bab éta nyorong jalma-jalma mukmin pikeun henteu ngadukung atanapi ngabagéakeun jalma-jalma anu mawa ajaran palsu, sabab bakal milu kana kajahatanna. Panulis ngébréhkeun kahayangna pikeun kunjungan pribadi sareng dipungkas ku ngintunkeun salam sareng ngadorong prak-prakan silih salam kalayan cinta numutkeun parentah Gusti.

2 Yohanes 1:1 Para kokolot ka ibu-ibu pilihan jeung anak-anakna, anu ku simkuring dipikaasih dina bebeneran; jeung teu ngan kuring, tapi ogé kabéh maranéhanana anu geus nyaho bebeneran;

John, saurang sesepuh, ngintunkeun kanyaah ka awéwé anu dipilih sareng murangkalihna, sareng ka sadayana anu terang bebeneran.

1. Kakuatan Cinta dina Kaleresan

2. Pentingna Nyaho Kaleresan

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré ngan begotten Putra-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. Epesus 4:15 - Tapi diomongkeun bebeneran dina cinta, bisa tumuwuh nepi ka manéhna dina sagala hal, nu sirah, komo Kristus.

2 John 1: 2 Demi bebeneran urang, nu dwelleth di urang, jeung bakal jeung urang salawasna.

Kabeneran aya dina diri urang sareng bakal aya sareng urang salamina.

1. Harepan kasalametan urang aya dina bebeneran anu aya dina diri urang.

2. Urang bisa boga iman kana bebeneran nu moal pernah ninggalkeun urang.

1. 2 Yohanes 1:2

2. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2 John 1: 3 Rahmat, rahmat, jeung perdamaian, ti Allah Rama, jeung ti Gusti Yesus Kristus, Putra Rama, dina bebeneran jeung asih.

Ayat ieu nyatakeun berkah rahmat, rahmat, sareng katengtreman ti Allah sareng Yesus, anu asalna tina bebeneran sareng cinta.

1. "Kakuatan Cinta sareng Kaleresan: Kumaha Rahmat, Rahmat, sareng Damai Bisa Ngarobih Kahirupan Urang"

2. "Berkah Allah sareng Yesus: Milarian Katengtreman sareng Kanyamanan Ngaliwatan Ayana Maranéhna"

1. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. John 14:27 - Peace kuring ninggalkeun sareng anjeun; katengtreman abdi masihan ka anjeun. Henteu sakumaha anu dipasihkeun ku dunya anu kuring masihan ka anjeun. Hayu haté anjeun ulah jadi troubled, atawa ngantep aranjeunna sieun.

2 John 1: 4 Abdi bungah pisan yén kuring mendakan anak-anak anjeun leumpang dina bebeneran, sakumaha urang parantos nampi paréntah ti Bapa.

John bungah pikeun manggihan loba anak-Na leumpang dina bebeneran, nurutkeun parentah Rama.

1. Leumpang dina Kaleresan: Diajar Hirup Nurutkeun Parentah Bapa

2. Bungah ta'at: Leumpang dina Kaleresan jeung Rejoicing di Jalan Rama

1. Jabur 119: 1 "Bagja jalma anu jalanna henteu cacad, anu leumpang dina hukum Gusti!"

2. 1 John 2: 3-4 "Jeung ku ieu urang terang yen urang geus datang ka kenal ka Anjeunna, lamun urang tetep parentah-Na. Saha anu nyebutkeun ? 쏧 nyaho manehna??tapi teu tetep parentah-Na nyaéta tukang bohong, jeung bebeneran. henteu aya dina anjeunna."

2 John 1: 5 Sareng ayeuna kuring nyuhunkeun ka anjeun, nona, sanés saolah-olah kuring nyerat paréntah anyar ka anjeun, tapi anu kami parantos ti awal, yén urang silih pikanyaah.

Petikan ieu nyorong urang pikeun silih pikanyaah, anu mangrupikeun paréntah anu parantos aya ti mimiti.

1. Silih Asih: Parentah Ti Baheula

2. Kakuatan Cinta: Kumaha Éta Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

1. 1 John 4: 7-8 - tercinta, hayu urang silih cinta, pikeun cinta téh ti Allah, sarta sakur mikanyaah geus dilahirkeun Allah jeung nyaho Allah. Saha-saha anu teu mikanyaah teu nyaho ka Allah, sabab Allah teh cinta.

2. Rum 13: 8-10 - Ulah ngahutang nanaon nanaon, iwal ti silih cinta, pikeun hiji anu mikanyaah sejen geus minuhan hukum. Pikeun parentah, ? 쏽 ulah zinah, ulah maehan, ulah maling, ulah covet, jeung parentah sejenna, disimpulkeun dina kecap ieu: ? 쏽 anjeun kedah nyaah ka batur sapertos ka diri anjeun sorangan.??Cinta henteu salah ka batur; kituna cinta teh minuhan hukum.

2 John 1: 6 Jeung ieu cinta, yén urang leumpang nurutkeun parentah-Na. Ieu parentah, yen, sakumaha geus uninga ti mimiti, anjeun kudu leumpang di dinya.

Kaasih dibuktikeun ku nuturkeun parentah Gusti anu kadéngé ti mimiti.

1. Hirup Asih: Leumpang dina Taat kana Parentah Allah

2. A Kahirupan Cinta: Leumpang dina Lengkah jeung Parentah Allah

1. 1 John 5: 3 - Pikeun ieu teh cinta Allah, yen urang tetep parentah-Na: jeung parentah-Na teu grievous.

2. Rum 6:17 - Tapi Allah jadi thanked, nu éta pagawé dosa, tapi anjeun geus diturut ti jantung nu bentuk doktrin nu ieu dikirimkeun ka anjeun.

2 John 1: 7 Pikeun loba deceivers diasupkeun ka dunya, anu teu ngaku yen Isa Al Masih geus datangna dina daging. Ieu deceiver jeung hiji dajjal.

Loba jalma geus asup ka dunya anu mungkir bebeneran yen Isa Al Masih geus datang dina daging jeung deceivers jeung antichrists.

1. Nangtung pikeun Kaleresan: Kudu Ngaku Yesus Kristus Datang dina Daging

2. Nabi Palsu sareng Tukang Penipu: Kumaha Ngidentipikasi Dajjal

1. 1 John 4: 1-3 - tercinta, ulah percanten unggal roh, tapi nguji arwah ningali naha aranjeunna ti Allah, pikeun loba nabi palsu geus Isro kaluar ka dunya.

2. Pilipi 2: 5-8 - Boga pikiran ieu diantara yourselves, nu milik anjeun dina Kristus Yesus, anu, sanajan manéhna dina wujud Allah, teu kaétang sarua jeung Allah hal bisa grasped, tapi emptied dirina, ku nyandak wujud hamba, dilahirkeun dina sasaruaan lalaki.

2 John 1: 8 Tingali ka diri anjeun, yén urang henteu kaleungitan hal-hal anu parantos didamel, tapi nampi ganjaran anu pinuh.

John exhorts pamiarsa na pikeun mastikeun yén maranéhna teu leungit ganjaran maranéhna geus digawé pikeun.

1. Ngokolakeun Ganjaran Urang: Pentingna Ngajaga Diri jeung Rajin

2. Panén Naon Urang Sow: Buah tina Kerja Keras Urang

1. Galata 6:7-8: Ulah jadi deceived: Allah teu moyok, pikeun naon sows hiji, eta oge bakal dipanén. Pikeun hiji anu sows kana daging sorangan bakal tina daging Fedi korupsi, tapi hiji anu sows kana Roh bakal tina Roh Fedi hirup langgeng.

2. Siloka 11: 24-25: Hiji masihan kalawan bébas, acan tumuwuh sagala richer; lain nahan naon anu kudu dibikeun, sarta ngan sangsara hayang. Sing saha anu mawa berkah bakal dikayaan, jeung anu nyiram sorangan bakal disiram.

2 Yohanes 1:9 Saha waé anu ngalanggar, sareng henteu tetep dina ajaran Kristus, henteu gaduh Allah. Anu tetep dina doktrin Kristus, anjeunna gaduh Bapa sareng Putra.

Jalma anu abide dina doktrin Kristus boga duanana Rama jeung Putra, sedengkeun jalma anu transgress jeung teu abide dina doktrin Kristus teu boga Allah.

1. Delighting dina Doktrin Kristus

2. Abiding dina Doktrin Kristus

1. Jabur 1: 2 - "Tapi delight-Na aya dina hukum Gusti, sarta dina hukum-Na anjeunna meditates beurang jeung peuting."

2. 2 Timoteus 3:16 - "Sadaya Kitab Suci ieu breathed kaluar ku Allah jeung nguntungkeun pikeun pangajaran, pikeun reproof, pikeun koreksi, sarta pikeun latihan dina amal saleh."

2 John 1: 10 Upami aya anu sumping ka anjeun sareng henteu nyandak doktrin ieu, ulah nampi anjeunna ka bumi anjeun, atanapi naroskeun ka anjeunna.

Mu'min disebut henteu nampi atanapi ngaharepkeun ogé saha waé anu henteu nyangking doktrin Kristus anu leres.

1. Nuturkeun Doktrin Kristus anu Sajati: Naha Urang Kudu Nolak Ajaran Palsu

2. Ngahayangkeun Ka Gusti: Pentingna Nyaho Bebeneran

1. John 16:13 - "Nalika Roh bebeneran datang, anjeunna bakal nungtun anjeun kana sagala bebeneran, pikeun anjeunna moal nyarita on otoritas sorangan, tapi naon anjeunna hears anjeunna bakal nyarita, sarta anjeunna bakal dibewarakeun ka anjeun hal. anu bakal datang."

2. Titus 1: 9 - "Anjeunna kudu tahan teguh kana kecap dipercaya sakumaha diajarkeun, ku kituna manéhna bisa masihan instruksi dina doktrin alus sarta ogé rebuke jalma anu contradict eta."

2 Yohanes 1:11 Sabab sing saha anu ngadoa ka Allah, tangtu milu kana kalakuan jahat-Na.

Umat mukmin teu kudu ngajurung dulur-dulur saiman nu keur ngalakonan kajahatan.

1. Bahaya Nyandak Kalakuan Kajahatan

2. Kakuatan Ngusir Dosa

1. Rum 6:12-14 - Ku kituna ulah ngantep dosa kakuasaan dina awak fana Anjeun jadi nurut kahayang jahat na. Ulah nawiskeun bagian mana wae tina diri kana dosa salaku alat tina wickedness, tapi malah nawiskeun yourselves ka Allah salaku jalma anu geus dibawa ti maot kana hirup; sareng nawiskeun unggal bagian tina diri anjeun ka anjeunna salaku alat kabeneran.

14. 2 Korinta 6:14-17 - Ulah jadi yoked babarengan jeung kafir. Pikeun naon kabeneran sareng kajahatan gaduh persamaan? Atanapi ukhuwah naon anu tiasa aya dina terang sareng gelap? Naon harmoni antara Kristus jeung Belial? Atanapi naon anu sami-sami mukmin sareng kafir? Naon perjangjian antara Bait Allah jeung brahala? Pikeun urang teh Bait Allah anu hirup.

2 John 1: 12 Kuring boga loba hal pikeun nulis ka anjeun, kuring teu hayang nulis ku kertas jeung mangsi: tapi kuring yakin datang ka anjeun, jeung nyarita pahareup-hareup, supaya kabagjaan urang bisa pinuh.

John ngungkabkeun kahayangna pikeun sumping sareng nyarios ka masarakat sacara langsung supados kabagjaan aranjeunna tiasa lengkep.

1. The Joy of ukhuwah Nyata

2. Ngaberkahan Hubungan Pateuteup

1. Pilipi 2: 2 - Ngalengkepan kabagjaan abdi ku mahluk tina pikiran sarua, ngabogaan cinta sarua, keur di atos pinuh sarta hiji pikiran.

2. Rum 15:13 - Muga Allah harepan ngeusi anjeun kalayan sagala kabagjaan jeung karapihan dina percanten, ku kituna ku kakawasaan Roh Suci anjeun bisa abound dina harepan.

2 Yohanes 1:13 Anak-anak adina pilihan anjeun salam ka anjeun. Amin.

Petikan ieu mangrupikeun salam ti John ka adina pilihan sareng murangkalihna.

1. Asih sareng Syukur: Kakuatan Salam Sederhana

2. Kasatiaan sareng Sambungan: Ngahargaan Hubungan Anu Dipikacinta

1. Rum 12:10 - ? silih pikanyaah ku kaasih duduluran. Silih éléhkeun dina némbongkeun kahormatan.??

2. 1 Tesalonika 5:11 - ? 쏷 ku kituna silih ajak jeung silih ngawangun, sakumaha anu anjeun lakukeun.??

3 Yohanes 1 nyaéta surat pondok anu ditulis ku Rasul Yohanes. Bab ieu museurkeun kana téma-téma sapertos silaturahmi, ngadukung sasama saiman, sareng kontras antara conto anu hadé sareng anu jahat.

Alinea 1: Bab ieu dimimitian ku pangarang nyampeurkeun ka Gayus, ngungkabkeun kabungahna nalika ngadangu yén Gayus leumpang dina bebeneran sareng nunjukkeun kanyaah ka dulur saiman (3 Yohanes 1:1-4). Panulis muji Gayus pikeun silaturahmi ka dulur-dulur anu ngumbara anu nyebarkeun Injil (3 Yohanes 1: 5-6). Anjeunna nyorong Gayus pikeun terus ngadukung pagawé ieu demi nami Kristus, sabab aranjeunna parantos kaluar demi Anjeunna sareng kedah ditulungan dina perjalananna (3 Yohanes 1: 7-8).

Ayat 2: Dina ayat 9-10, aya disebatkeun Diotrefés—conto négatip. Panulis ngritik Diotrefes pikeun paripolahna anu sombong sareng nolak nampi otoritas ti pamimpin apostolik. Anjeunna ngingetkeun yén nalika anjeunna sumping, anjeunna bakal nengetan kalakuan Diotrefés (3 Yohanes 1:9-10). Di sisi séjén, panulis muji Demetrius salaku conto alus anu geus narima kasaksian alus ti dulur jeung ti bebeneran sorangan (3 Yohanes 1:11-12).

Alinea 3: Ti ayat 13 nepi ka ahir bab, panulis nyimpulkeun suratna ku cara ngungkabkeun kahayangna pikeun nempo Gayus pahareup-hareup. Anjeunna ngirim salam ti babaturan anu dipikanyaho ku anjeunna sareng Gayus (3 Yohanes 1: 13-14). Panulis nyatakeun harepan yén katengtreman bakal aya sareng Gayus sareng ngintunkeun salam atas nama babaturan masing-masing (3 Yohanes 1:15).

Ringkesanna, Bab hiji tina Surat Katilu ku Rasul Yohanes muji Gayus pikeun silaturahmi ka dulur-dulur iinditan anu nyebarkeun Injil. Éta nyorong dukungan anu terus-terusan pikeun pagawé ieu dina nami Kristus. Bab éta ogé nyorot conto négatip tina Diotrefes, anu nampik nampi otoritas, sareng ngabédakeunana sareng conto positif Demetrius, anu nampi kasaksian anu saé. Panulis nyatakeun kahayangna pikeun kunjungan pribadi sareng nyimpulkeun ku ngirim salam ti réréncangan sareng ngucapkeun harepan katengtreman.

3 John 1: 1 Kokolot pikeun Gayus anu dipikacinta, anu ku kuring dipikacinta dina bebeneran.

John, saurang kokolot, nulis surat pangjurung ka Gayus, nu dipikanyaah ku bebeneran.

1. Ajén Kabeneran jeung Asih Otentik

2. Kakuatan Pangjurung jeung Kecap Pangjurung

1. Rum 12: 9-10 - Hayu cinta jadi tanpa hypocrisy. Aborsi naon jahat; nempel kana naon anu alus. Kudu bageur silih pikanyaah ku kaasih duduluran, pikeun ngahormatan silih asih.

2. 1 Tesalonika 5:11 - Ku alatan éta saling ngahibur jeung edify karana, sagampil anjeun ogé ngalakonan.

3 Yohanes 1:2 Nu kaasih, mugi-mugi di luhur sagala rupi kalancaran sareng kasehatan, sapertos jiwa anjeun makmur.

John nyorong Gayus pikeun milari kamakmuran sareng kaséhatan nalika anjeunna milarian kamekaran spiritual.

1: Ngudag Kamakmuran dina Kahirupan

2: Tumuwuh Spiritual jeung Kaséhatan

1: Pilipi 4:12-13 - Kuring terang naon butuhna, sareng kuring terang naon anu seueur. Kuring geus diajar rusiah keur eusi dina sagala na unggal kaayaan, naha well fed atawa lapar, naha hirup di nyatu atawa dina kahayang.

2: Mateus 6:33 - Tapi neangan heula karajaan-Na jeung kaadilan-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal dibikeun ka anjeun ogé.

3 John 1: 3 Pikeun kuring rejoicated greatly, lamun dulur-dulur datang jeung kasaksian ngeunaan bebeneran nu aya dina anjeun, komo salaku Anjeun walkest dina bebeneran.

Nu nulis 3 Yohanes pinuh ku kabungah waktu sadérék-sadérék méré kasaksian ngeunaan bebeneran nu aya dina diri jalma nu dimaksud.

1. The Joy of Living in Truth - Kumaha carana manggihan kabagjaan sajati dina hirup hiji kahirupan bebeneran.

2. The Power of Testimonies - Pentingna testimonies na kumaha aranjeunna positif bisa mangaruhan jalma sabudeureun urang.

1. Kolosa 3:17 - Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun dina kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, hatur nuhun ka Allah sareng Rama ku Anjeunna.

2. Rum 12: 2 - Jeung teu conformed ka dunya ieu: tapi jadi ye transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon nu alus, jeung ditarima, jeung sampurna, bakal Allah.

3 Yohanes 1:4 Abdi henteu gaduh kabungahan anu langkung ageung tibatan ngadangu yén barudak kuring hirup dina bebeneran.

Yohanes nganyatakeun kabungahan anu jero waktu ngadéngé anak-anakna hirup nurutkeun bebeneran.

1. Kabungahan Nyaho Barudak Urang Leumpang dina Kaleresan

2. Ngagedékeun Anak Urang Pikeun Kamulyaan Allah

1. paribasa 22: 6 - Ngalatih nepi ka budak dina jalan manéhna kudu indit, jeung lamun manéhna geus kolot manéhna moal indit ti eta.

2. Epesus 6:4 - Bapa, ulah ngangsonan barudak anjeun kana anger, tapi ajak aranjeunna nepi di disiplin jeung instruksi Gusti.

3 John 1: 5 Kakasih, anjeun ngalakukeun satia naon waé anu anjeun lakukeun ka dulur-dulur, sareng ka urang asing;

John muji Gayus pikeun palayanan anu satia pikeun jalma anu percaya boh anu henteu percaya.

1. Kakuatan Palayanan anu Satia: Kumaha Laku Kami Nyarioskeun Langkung Nyaring tibatan Kecap

2. Ajén Kahadean ka Urang Asing: Palajaran ti 3 Yohanes

1. Galata 6:10: "Ku sabab eta, sakumaha urang boga kasempetan, hayu urang ngalakukeun kahadean ka sakabeh jalma, utamana ka jalma anu milik kulawarga mukmin."

2. Ibrani 13:1-3 : "Terus silih pikanyaah ka dulur saiman. Ulah hilap ngabagéakeun ka jalma-jalma anu teu dikenal, sabab ku cara kitu aya sababaraha jalma anu mikanyaah ka malaikat tanpa terang. Terus émut ka anu dipanjara. Saolah-olah anjeun babarengan jeung maranehna di panjara, jeung jalma-jalma anu dianiaya, saolah-olah anjeun sorangan nandangan sangsara."

3 John 1: 6 Anu parantos nyaksian amal anjeun di payuneun jamaah;

John ngadorong pamaca pikeun ngabantosan batur anu peryogi ku cara anu soleh.

1. Allah Nyauran Urang Pikeun Asih jeung Ngawula ka Batur

2. Ngamalkeun Amal Soleh Dina Kahirupan Urang

1. 1 John 3:17 - "Tapi lamun saha boga barang dunya sarta nilik lanceukna merlukeun, acan nutup haténa ngalawan anjeunna, kumaha cinta Allah abide di anjeunna?"

2. James 1:27 - "Agama anu murni tur undefiled saméméh Allah, Rama, nya éta: ngadatangan yatim jeung randa dina kasangsaraan maranéhanana, sarta ngajaga diri unstained ti dunya."

3 Yohanes 1:7 Ku sabab eta demi jenengan-Na, maranehna budal, teu nyandak nanaon ti bangsa-bangsa lain.

Jalma anu percaya didorong pikeun ngabantosan batur anu peryogi, tanpa ngarep-ngarep naon waé.

1. "Kakuatan masihan tanpa pamrih"

2. "Kabagjaan Ngalayanan Batur"

1. Mateus 6:1-4 “Sing ati-ati, ulah migawe amal soleh di payuneun manusa, supaya ditingali ku maranehna. Upami teu kitu, anjeun teu boga ganjaran ti Rama anjeun di sawarga. Ku sabab kitu, nalika anjeun ngalakukeun amal, ulah disada tarompét sateuacan anjeun sapertos anu dilakukeun ku jalma-jalma munafik di tempat-tempat ibadah sareng di jalan-jalan, supados aranjeunna nampi kamulyaan ti manusa. Assuredly, Kuring nyebutkeun ka anjeun, maranéhanana geus ganjaran maranéhanana. Tapi nalika anjeun ngalakukeun amal, ulah ngantep leungeun kénca anjeun terang naon anu dilakukeun ku leungeun katuhu anjeun, ”

2. Rasul 20:35 "Kuring geus nembongkeun anjeun dina sagala cara, ku laboring kawas kieu, nu kudu ngarojong lemah. Sing inget kana pilahir Gusti Yesus, ‘Leuwih bagja mere ti batan narima.’”

3 John 1: 8 Ku kituna urang kedah nampi sapertos kitu, supados urang tiasa janten sasama ngabantosan bebeneran.

Urang kedah ngabagéakeun jalma-jalma anu ngabantosan ngamajukeun bebeneran.

1. "Ngabagéakeun Promotor Kaleresan"

2. "Ngabantosan Anu Ngamajukeun Kaleresan"

1. Pilipi 2: 3-4 - "Lakukeun nanaon tina ambisi egois atawa conceit, tapi dina humility cacah batur leuwih signifikan ti yourselves. Hayu unggal anjeun neuteup teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur."

2. Siloka 11:25 - "Saha brings berkah bakal enriched, sarta hiji anu waters dirina bakal watered."

3 John 1: 9 Kuring nulis ka jamaah: tapi Diotrefes, anu mikanyaah jadi pinunjul di antara maranehna, teu narima kami.

John ngingetkeun gereja Diotrefés anu resep gaduh kaunggulan sareng nolak nampi Yohanes.

1. Ulah kawas Diotrephes, neangan humility tinimbang preeminence.

2. Pentingna narima batur jeung teu ngabagi gereja.

1. Pilipi 2:3-4 "Lakukeun nanaon kaluar tina ambisi egois atawa conceit sia. Gantina, dina humility hargana batur luhureun yourselves, teu pilari ka kapentingan sorangan tapi unggal anjeun pikeun kapentingan batur."

2. Rum 15:7 "Tarima karana, lajeng, sakumaha Kristus narima anjeun, guna mawa pujian ka Allah."

3 John 1: 10 Ku sabab éta, upami kuring sumping, kuring bakal émut kana kalakuanana anu anjeunna laksanakeun, nyarioskeun ka urang ku kecap-kecap anu jahat: sareng henteu puas, sareng anjeunna henteu nampi ka dulur-dulur, sareng ngalarang jalma-jalma anu hoyong, sareng ngusir aranjeunna kaluar. ti garéja.

Yohanes ngingetkeun pamiarsa ngeunaan hiji lalaki anu nyarios ngalawan aranjeunna kalayan jahat sareng henteu nampi sasama saiman, bahkan dugi ka ngusir aranjeunna ti garéja.

1. Ulah ngantep kecap jahat tina biwir anjeun, tapi gantina ngabagéakeun sasama mu'min kalawan leungeun muka.

2. Nyarios kalayan kahadean sareng cinta supados ngawangun tibatan ngarusak.

1. Epesus 4:29 - Hayu euweuh omongan corrupting kaluar tina mouths anjeun, tapi ngan sapertos anu alus pikeun ngawangun up, sakumaha fits kasempetan, éta bisa masihan rahmat ka jalma anu ngadangu.

2. Rum 12:10 - Silih asih jeung dulur-dulur. Silih éléhkeun dina némbongkeun kahormatan.

3 Yohanes 1:11 Kakasih, ulah nuturkeun nu jahat, tapi nurutan nu hade. Anu migawe kahadean teh ti Allah;

Tuturkeun naon anu hadé, sanés anu jahat, sabab jalma-jalma anu ngalakukeun kahadéan éta ti Allah, sedengkeun anu ngalakukeun jahat henteu ningali ka Allah.

1) The Power of Good: A on kumaha nuturkeun jalan alus bakal mawa urang ngadeukeutan ka Allah.

2) Bahaya Jahat: A on kumaha jahat bisa ngakibatkeun urang jauh ti Allah.

1) Rum 12:9-10: Asih kudu tulus. Aborsi naon jahat; cekel anu hade.

2) Yakobus 4:17: Jadi sing saha anu nyaho kana hal anu bener sarta henteu ngalakukeunana, pikeun manéhna éta dosa.

3 John 1:12 Demetrius boga laporan alus ti sakabeh jalma, jeung bebeneran sorangan; sareng anjeun terang yén catetan kami leres.

Demetrius ieu dimangfaatkeun tur admired pikeun karakter alus na. Urang tiasa ngabuktoskeun kalakuanana anu terhormat.

1: Urang bisa diajar tina conto Demetrius ngeunaan boga reputasi alus.

2: Hayu urang narékahan pikeun ngajantenkeun karakter urang saluhureun Demetrius sareng dikenal ku padamelan anu saé.

1: Siloka 22: 1 "Nama anu hadé kedah dipilih tibatan kabeungharan anu ageung, sareng nikmat langkung saé tibatan pérak atanapi emas."

2: 1 Timoteus 3: 7 "Sabalikna anjeunna kedah gaduh kasaksian anu saé di antara jalma-jalma di luar, supados anjeunna henteu murag kana hinaan sareng snare Iblis."

3 John 1:13 Kuring boga loba hal pikeun nulis, tapi kuring moal ku mangsi jeung pulpen nulis ka anjeun:

Nu nulis surat geus loba ngomong, tapi milih nyarita tinimbang nulis.

1: Kecap urang tiasa nyarios langkung keras tibatan naon anu urang tulis.

2: Allah hoyong urang ngagunakeun kecap-kecap pikeun silih komunikasi.

1: James 3: 5-6 - Sanajan kitu létah téh anggota saeutik, sarta boasteth hal hébat. Behold, kumaha hébat masalah seuneu saeutik kindleth! Jeung létah téh seuneu, a dunya iniquity: kitu ogé létah diantara anggota urang, éta defileth sakabeh awak, sarta setteth on seuneu kursus alam; jeung eta dihurungkeun seuneu naraka.

2: Kolosa 4: 6 - Hayu ucapan anjeun salawasna kalawan rahmat, seasoned ku uyah, nu nyaho kumaha anjeun halah ngajawab unggal lalaki.

3 John 1:14 Tapi kuring yakin kuring bakal geura-giru nempo Anjeun, jeung urang bakal nyarita pahareup-hareup. Salamet ka anjeun. Babaturan urang salam ka anjeun. Salam ka babaturan ku ngaran.

Panulis ngarep-ngarep ningali anu nampi surat ieu pas sareng ngintunkeun panghadéna. Anjeunna ogé ngirimkeun salam ka réréncangan anu nampi sareng naroskeun aranjeunna dipapag ku nami.

1: Urang ulah poho pikeun ngahargaan jalma dina kahirupan urang jeung pentingna némbongkeun kanyaah jeung hormat.

2: Urang kudu salawasna narékahan pikeun ngajaga hubungan anu bermakna jeung jalma-jalma di sabudeureun urang, sarta ieu kaasup usaha pikeun ngabagéakeun maranéhna.

1: Pilipi 2: 3-5 - Ulah ngalakukeun nanaon tina ambisi egois atawa kaangkuhan, tapi dina humility mertimbangkeun batur leuwih penting ti yourselves. Hayu unggal anjeun kasampak teu ukur keur kapentingan sorangan, tapi ogé pikeun kapentingan batur. Boga pikiran ieu di antara anjeun, anu milik anjeun dina Kristus Yesus.

2: Lukas 6:31 - Laksanakeun ka batur sakumaha anu anjeun hoyongkeun ka anjeun.

Jude 1 nyaéta surat pondok anu ditulis ku Yudas, lanceukna Yakobus sareng abdi Yesus Kristus. Bab ieu museurkeun kana téma sapertos tanding pikeun iman, ngingetkeun ngalawan guru-guru palsu, sareng ngajurung mukmin pikeun tetep tabah.

Ayat ka-1: Bab ieu dimimitian ku Yudas anu ngirimkeun suratna ka jalma-jalma anu disebut, anu dipikacinta ku Allah Rama, sareng disimpen pikeun Yesus Kristus (Yudas 1: 1). Anjeunna nganyatakeun niat awalna pikeun nyerat ngeunaan kasalametan umumna, tapi ngarasa dipaksa pikeun ngadesek aranjeunna pikeun merjuangkeun iman anu parantos dipasihkeun ka para wali sabab aya jalma-jalma anu nyusup kana jalma-jalma anu teu dipikanyaho — jalma-jalma jahat anu ngarobih rahmat Allah kana sensualitas sareng nampik Yesus Kristus (Yudas). 1:3-4). Jude ngingetkeun pamiarsa-Na ngeunaan judgments kaliwat ka jalma anu balik ti Allah jeung warns yén guru palsu ieu bakal nyanghareupan konsekuensi sarupa (Jude 1: 5-7).

Ayat ka-2: Dina ayat 8-16, aya tekenan kana ngajéntrékeun karakteristik jeung kalakuan guru-guru palsu ieu. Yudas ngabandingkeun maranéhna jeung Kain, Balhum, jeung Korah—tokoh-tokoh sajarah nu dipikawanoh lantaran barontak ka Allah. Anjeunna nyorot kalakuanana anu jahat, nyarioskeun hal-hal anu teu kaharti, ngalaksanakeun cabul, nampik otoritas, sareng nyababkeun perpecahan di antara anu percaya (Yudas 1: 8-16). Panulis salajengna ngajelaskeun aranjeunna salaku grumblers, kasalahan-finders disetir ku kahayang sorangan tinimbang keur dipingpin ku Roh.

Ayat 3: Ti ayat 17 teras dugi ka ahir bab, Yudas ngajurung pamiarsana pikeun émut peringatan anu dipasihkeun ku rasul-rasul ngeunaan tukang moyok ieu dina waktos terakhir. Anjeunna nyorong mukmin pikeun ngawangun diri dina iman anu paling suci nalika ngadoa dina Roh Suci (Yudas 1: 17-20). Panulis naroskeun aranjeunna pikeun nunjukkeun welas asih ka jalma-jalma anu cangcaya tapi ogé ngagaduhan katerangan sareng nyalametkeun batur ku cara ngarebut aranjeunna tina seuneu (Yudas 1: 22-23). Yudas nyimpulkeun suratna ku cara ngucapkeun pujian ka Allah, anu sanggup ngajaga jalma-jalma mukmin tina kasandungna sareng nampilkeun aranjeunna tanpa cacad sateuacan hadirin-Na kalayan kabagjaan anu ageung (Yudas 1: 24-25).

Kasimpulanana, Bab hiji tina Surat Yudas ngadesek jalma-jalma mukmin pikeun bersaing pikeun iman sareng ngingetkeun ngalawan guru-guru palsu anu nyiksa rahmat Allah. Eta ngajelaskeun ciri jeung lampah deceivers ieu, ngabandingkeun jeung inohong sajarah dipikawanoh pikeun pemberontakan maranéhanana ngalawan Allah. Bab éta ngadorong jalma-jalma mukmin pikeun nginget peringatan anu dipasihkeun ku para rasul, ngawangun diri dina iman, nunjukkeun welas asih ka jalma anu mamang, sareng ngalaksanakeun discernment. Ieu disimpulkeun ku pujian ka Allah pikeun pangabisa-Na ngajaga mukmin ti stumbling jeung nampilkeun aranjeunna tanpa cacad sateuacan Anjeunna.

Jude 1:1 Yudas, abdi Yesus Kristus, jeung dulur Yakobus, ka jalma anu sanctified ku Allah Rama, jeung dilestarikan dina Yesus Kristus, jeung disebut:

Yudas nyerat ka jalma-jalma anu dipisahkeun ku Allah sareng dijaga ku jalan Yesus Kristus, sareng anu parantos disaur.

1. Kaistimewaan Disebat ku Gusti

2. Hirup Kahirupan Suci Ngaliwatan Yesus Kristus

1. 1 Corinthians 1: 2 - "Ka jamaah Allah anu aya di Corinth, ka jalma sanctified di Kristus Yesus, disebut santo babarengan jeung sakabeh jalma anu di unggal tempat nyebut nami Gusti urang Yesus Kristus, duanana maranéhanana. Gusti sareng urang.”

2. 1 Petrus 1:15-16 - "Tapi sakumaha Anjeunna anu disebut anjeun suci, anjeun ogé kudu suci dina sagala kalakuan anjeun, sabab geus ditulis, 'Anjeun kudu suci, sabab Kami suci.'"

Jude 1: 2 Kaasih ka anjeun, sareng katengtreman, sareng kanyaah, dilipatgandakeun.

Yudas nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngalaman limpahan rahmat, katengtreman, sareng kanyaah.

1. Welas Asih: Ngalaman Kaasih Gusti Nu Teu Lepat

2. Katengtreman anu loba pisan: Jadi Angkat dina Ribut Kahirupan

1. Rum 5:20-21 - "Tapi dimana dosa ngaronjat, rahmat dikalikeun sagala beuki, ku kituna, sagampil dosa reigned dina maot, jadi ogé rahmat bakal pamaréntahan ngaliwatan amal saleh ngarah kana hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang."

2. Yesaya 26:3 - "Anjeun bakal tetep dina karapihan sampurna jalma anu pikiran anu steadfast, sabab percanten ka anjeun."

Yudas 1: 3 Kakasih, nalika kuring masihan sagala karajinan pikeun nulis ka anjeun ngeunaan kasalametan umum, ieu needful pikeun kuring nulis ka anjeun, jeung exhort anjeun nu kudu earnestly contend pikeun iman nu kungsi dikirimkeun ka para wali.

Yudas ngajurung jalma-jalma mukmin pikeun berjuang pikeun iman anu dipasihkeun ka para wali.

1. Nangtung Teguh dina Pondasi Iman

2. Naha Urang Kudu Merjuangkeun Iman

1. Ibrani 10:23-24 - Hayu urang nyekel pageuh pangakuan harepan urang tanpa wavering, pikeun anjeunna anu jangji téh satia. Sarta hayu urang mertimbangkeun kumaha aduk nepi ka silih cinta jeung karya alus.

2. Epesus 6:13-17 - Ku sabab eta nyandak up sakabeh armor Allah, nu bisa bisa tahan dina poé jahat, jeung sanggeus dipigawé kabéh, pikeun nangtung teguh. Ku sabab kitu nangtung, sanggeus fastened dina sabuk bebeneran, sarta sanggeus nempatkeun dina breastplate tina amal saleh.

Jude 1: 4 Pikeun aya sababaraha lalaki crept di sadar, anu sateuacan jaman baheula ordained kana condemnation ieu, lalaki ungodly, ngarobah rahmat Allah urang kana lasciviousness, sarta denying hiji-hijina Gusti Allah, sarta Gusti urang Yesus Kristus.

Jude warns ngalawan jalma ungodly jeung unrighteous tangtu anu geus infiltrated gareja jeung geus ngancik rahmat Allah kana licentiousness jeung nampik hiji-hijina Gusti jeung Jurusalamet-Na Yesus Kristus.

1. Hirup Hirup Saleh Nurutkeun Yudas 1:4

2. Bahaya mungkir ka hiji-hijina Gusti Allah sareng Gusti urang Yesus Kristus

1. Rum 6:1-2, Naon anu bakal urang carioskeun? Naha urang bakal terus-terusan dina dosa supados rahmat tiasa ngalimpah? Insya Alloh. Kumaha urang anu geus maot ka dosa, bakal hirup deui di dinya?

2. Ibrani 10:29, Sabaraha hukuman anu langkung parah, upami anjeun, naha anjeunna bakal dianggap pantes, anu parantos ngajakan Putra Allah, sareng parantos ngitung getih tina perjangjian, anu mana anjeunna disucikeun, mangrupikeun hal anu teu suci?

Jude 1: 5 Ku sabab kitu kuring bakal ngingetkeun anjeun, sanaos anjeun terang ieu, kumaha Gusti, parantos nyalametkeun jalma-jalma kaluar ti tanah Mesir, teras ngancurkeun anu henteu percanten.

Yudas ngingetkeun jalma-jalma mukmin ngeunaan kakawasaan nyalametkeun Allah sareng hukuman-Na ka jalma-jalma anu henteu percaya.

1. Kasatiaan jeung Pangadilan Allah

2. Kafir jeung Balukar Kafir

1. Rum 8:28 Jeung urang terang yen sagala hal gawé bareng pikeun alus pikeun maranéhanana anu nyaah ka Allah, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na.

2. Jabur 37:28 Sabab PANGERAN mikanyaah kaadilan, sarta henteu ninggalkeun umat-Na; aranjeunna dilestarikan salamina: tapi siki jalma jahat bakal dipotong.

Yudas 1:6 Jeung malaikat-malaikat anu henteu ngajaga kaayaan kahiji maranéhanana, tapi ninggalkeun habitation maranéhanana sorangan, manéhna geus ditangtayungan dina ranté langgeng dina gelap nepi ka pangadilan poé agung.

Petikan ieu nyarioskeun ngeunaan malaikat-malaikat anu henteu tetep di tempat aslina, sareng malah parantos dipasung dina gelap pikeun dinten kiamat.

1. Bahaya Maksiat: Pangajaran Yudas 1:6

2. Balukar Pemberontakan: Pamariksaan Yudas 1:6

1. Yesaya 14: 12-15: Kumaha anjeun geus fallen ti sawarga, béntang isuk, putra subuh! Anjeun geus dialungkeun ka bumi, anjeun anu pernah ngancurkeun bangsa-bangsa!

2. 2 Peter 2:4-9: Pikeun lamun Allah teu luang malaikat lamun maranehna dosa, tapi dikirim ka naraka, putting eta dina ranté tina gelap pikeun dilaksanakeun pikeun judgment;

Jude 1: 7 Malah sakumaha Sadumu jeung Gomora, jeung kota-kota sabudeureun eta dina cara nu sarua, nyerah kana fornication, jeung indit sanggeus daging aneh, anu diatur pikeun conto, nalangsara dendam seuneu langgeng.

Kota-kota jahat Sodoma jeung Gomora anu diatur pikeun conto, sangsara tina pamales kanyeri nu langgeng.

1. Bahaya nuturkeun daging anu aneh sareng akibat tina dosa.

2. Kaadilan jeung rahmat Allah ngaliwatan pamales kanyeri seuneu langgeng.

1. Rum 1:18-32 - murka Allah ngalawan unrighteousness.

2. 2 Peter 2: 6-9 - judgment Allah tina jahat.

Yudas 1:8 Kitu deui jelema-jelema anu ngalamun najis najis daging, ngahinakeun kakuasaan, jeung ngahina kahormatan.

Ieu pemimpi anu najis daging, despising otoritas, sarta ngomong blasphemously ngalawan otoritas diangkat Allah.

1: Taat ka pangawasa anu ditunjuk ku Allah jeung hormat ka kakawasaanana.

2: Ulah najiskeun daging atawa ngomong hujat ngalawan otoritas diangkat Allah.

1: Rum 13: 1-2 Hayu unggal jiwa tunduk kana kakuatan luhur. Pikeun euweuh kakuatan tapi ti Allah: kakuatan nu aya anu ordained Allah.

2: 1 Peter 2: 13-15 Patuh ka unggal ordinasi manusa pikeun Gusti: naha éta ka raja, salaku pang luhur; Atawa ka gupernur-gupernur, sakumaha ka anu diutus ku Anjeunna pikeun ngahukum jelema-jelema anu jahat, jeung pikeun muji jalma-jalma anu hade. Ku sabab kitu kersa Allah, supaya ku lampah anu hadé, anjeun tiasa ngajempékeun kabodoan jalma-jalma anu bodo.

Yudas 1:9 Tapi Malaikat Michael, nalika tanding jeung Iblis, anjeunna bantahan ngeunaan layon Musa, teu wani narékahan ngalawan anjeunna, tapi saurna, "Pangeran nyempad anjeun."

The archangel Michael némbongkeun reverence ka Allah nalika anjeunna contending jeung Iblis sarta nampik nyangking tuduhan railing ngalawan anjeunna.

1. Pentingna hormat ka kakawasaan Allah dina kaayaan naon waé.

2. Kakuasaan Allah pikeun ngabantah Iblis.

1. Epesus 6:12 - Pikeun urang wrestle teu ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan principalities, ngalawan kakuatan, ngalawan pangawasa tina gelap dunya ieu, ngalawan wickedness spiritual di tempat luhur.

2. James 4: 7 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

Jude 1:10 Tapi ieu ngomong jahat ngeunaan hal-hal anu aranjeunna henteu terang; tapi naon anu aranjeunna terang sacara alami, sapertos sato galak, dina hal-hal éta aranjeunna ngaruksak diri.

Jalma-jalma ieu nyarios tanpa pangaweruh sareng ngaruksak paripolahna sorangan.

1. Bahaya Nyarita Tanpa Pangaweruh

2. Paripolah Korupsi: Peringatan Ngalawan Kabodoan

1. Paribasa 12:15 - Jalan a fool anu katuhu dina panon sorangan: tapi saha listeneth ka nasehat anu wijaksana.

2. Yakobus 1:19 - Ku sabab kitu, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal lalaki gancang ngadangu, lambat nyarios, laun amarah.

Yudas 1:11 Cilaka maranehna! keur maranehna geus indit dina jalan Kain, jeung lumpat greedily sanggeus kasalahan Balaam pikeun ganjaran, jeung perished dina gainsaying of Core.

petikan condemns jalma anu nuturkeun jalan Kain, kasalahan Balhum jeung gainsaying of Core.

1. Panginget-nginget Allah ka Nu Nurut Jalan-Jalan Nu Salah

2. Bahaya Sarakah jeung Nyiar Untung

1. Siloka 15:27 Sing rakus kameunangan nyusahkeun imahna sorangan; tapi sing saha anu membenci hadiah bakal hirup.

2. 1 Corinthians 6: 9-10 nyaho ye teu nu unrighteous moal inherit Karajaan Allah? Ulah ditipu: boh fornicators, atawa idolaters, atawa adulterers, atawa effeminate, atawa abusers sorangan jeung umat manusa, atawa maling, atawa covetous, atawa drunkards, atawa revilers, atawa extortioners, bakal inherit Karajaan Allah.

Jude 1:12 Di handap ieu mangrupakeun spot dina feasts amal anjeun, lamun maranéhanana salametan jeung anjeun, feeding sorangan tanpa sieun: awan maranehna tanpa cai, dibawa ngeunaan angin; tangkal anu buahna layu, tanpa buah, dua kali maot, dicabut ku akar;

1. Waspada ka jalma anu ngamangpaatkeun sipat alus urang

2. Ikhtiar pikeun ngahasilkeun buah pikeun Gusti

1. Mateus 7: 15-20 - Waspada tina nabi palsu anu datang ka anjeun dina pakean domba tapi di jerona srigala ravenous.

2. James 5:7-8 - Jadi sabar kituna, Dulur-dulur, nepi ka datangna Gusti. Behold, tani nungguan buah mulia bumi, sarta ngabogaan kasabaran lila pikeun eta, nepi ka manéhna narima mimiti jeung ahir hujan.

Yudas 1:13 Ombak laut ngagedur, ngabuih kaluar éra sorangan; béntang wandering, saha geus ditangtayungan blackness of gelap salamina.

Gelombang ngamuk sareng bentang-bentang anu ngumbara mangrupikeun ilustrasi jalma-jalma anu aya di luar rahmat sareng rahmat Allah, sareng bakal nahan kalanggengan gelap.

1: Rahmat sareng rahmat Allah nawiskeun jalan kasalametan sareng hirup langgeng tibatan gelap.

2: Urang kudu narékahan pikeun tetep aya dina anugerah jeung rahmat Allah ku hirup nurutkeun kersa-Na.

1: Epesus 2:4-5 - "Tapi Allah, anu beunghar ku welas asih, kusabab asih anu hébat anu anjeunna asihkeun ka urang, sanaos urang maot dina kalepatan urang, ngajantenkeun urang hirup babarengan sareng Kristus - ku kurnia anjeun parantos sumping. disimpen."

2: Titus 3: 4-7 - "Tapi nalika kahadean sareng kahadean Allah, Juru Salamet urang, anjeunna nyalametkeun urang, sanés kusabab padamelan anu dilakukeun ku urang dina kabeneran, tapi numutkeun kaasih-Na sorangan, ku ngumbah regenerasi sareng regenerasi. Pembaharuan Roh Suci, anu anjeunna tuangkeun ka urang kalayan seueur pisan ku jalan Yesus Kristus, Jurusalamet urang, ku kituna urang diyakinkeun ku rahmat-Na urang tiasa janten ahli waris dumasar kana harepan hirup anu langgeng."

Yudas 1:14 Jeung Enoch ogé, nu katujuh ti Adam, nubuat ngeunaan ieu, paribasa, Ieuh, Gusti datang jeung sapuluh rébu umat-Na.

Nubuat Enoch, generasi katujuh ti Adam, yén Yéhuwa bakal sumping sareng seueur umat-Na.

1. Harepan Datangna Gusti: Ngartos Firman Nabi Henokh

2. Ayana Satia Allah: Leumpang jeung Allah ngaliwatan Generasi

1. Jabur 50:3-5 - Allah urang bakal datang, sarta moal tetep tiiseun: a seuneu bakal devour saméméh anjeunna, sarta eta bakal pisan tempestuous sabudeureun anjeunna. Anjeunna bakal nelepon ka langit ti luhur, jeung ka bumi, yén manéhna bisa nangtoskeun umat-Na. Kumpulkeun para wali abdi babarengan ka abdi; jelema-jelema anu geus nyieun perjangjian jeung Kami ku kurban.

2. Yesaya 60: 1-5 - Bangun, caang; pikeun cahaya anjeun geus datang, jeung kamulyaan Gusti geus risen kana thee. Pikeun, behold, nu poek bakal nutupan bumi, jeung gelap kotor jalma: tapi Gusti bakal timbul kana thee, jeung kamulyaan-Na bakal katempo kana thee. Jeung kapir bakal datang ka cahaya Anjeun, jeung raja ka kacaangan rising Anjeun. Angkat panon anjeun sabudeureun, sarta tingali: sakabeh maranehna kumpul sorangan, maranéhna datang ka anjeun: putra anjeun bakal datangna ti jauh, sarta putri anjeun bakal nursed di sisi anjeun.

Yudas 1:15 Pikeun ngalaksanakeun hukuman ka sadaya, sareng ngayakinkeun sadayana anu jahat di antara aranjeunna tina sagala kalakuan anu jahat anu aranjeunna lakukeun, sareng tina sagala pidato anu keras anu diucapkeun ku jalma-jalma doraka ngalawan anjeunna.

Yudas ngingetkeun urang pikeun hirup anu saleh sareng ngahukum sareng ngahukum jalma-jalma dosa tina kalakuan sareng ucapan anu jahat.

1. "Hirup Kahirupan Saleh: Telepon Urgent Yudas"

2. "Ngahukum Dosa: The Exhortation of Yudas"

1. Rum 12: 1-2 - Ku sabab eta, kuring pangjurung anjeun, baraya jeung sadulur, dina panempoan rahmat Allah, kurban awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung pleasing ka Allah-ieu ibadah anjeun leres tur ditangtoskeun. Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi robah ku renewing pikiran anjeun. Teras anjeun bakal tiasa nguji sareng nyatujuan naon pangersa Allah — pangersa-Na anu saé, pikaresepeun sareng sampurna.

2. Galata 6: 7-8 - Ulah jadi deceived: Allah teu bisa moyok. Hiji lalaki reaps naon anjeunna sows. Anu sows pikeun nyenangkeun daging maranéhanana, tina daging bakal Fedi karuksakan; Sing saha anu sows pikeun nyenangkeun Roh, tina Roh bakal panén hirup langgeng.

Jude 1:16 Ieu murmurers, complainers, leumpang nurutkeun hawa nafsu sorangan; jeung sungut maranéhanana speaks kecap bareuh gede, ngabogaan jalma lalaki di admiration alatan kauntungan.

Jude ngingetkeun jalma-jalma mukmin pikeun waspada ka jalma-jalma munafik sareng nyarios sapuan pikeun kéngingkeun kauntungan.

1. Waspada kana Kamunafikan Sajongjonan

2. Ulah kasasar ku Jangji Palsu

1. Jabur 12: 2-3 - "Maranéhanana nyarita palsu ka silih; kalawan biwir flattering sarta kalawan haté ganda maranéhna nyarita. Muga-muga Gusti neukteuk sagala biwir flattering, basa nu speaks hal hébat."

2. paribasa 26:28 - "A bohong létah hates jalma anu ditumbuk ku eta, sarta sungut flattering jalan uing."

Yudas 1:17 Tapi, dulur-dulur, sing inget kana kecap-kecap anu diomongkeun sateuacanna ti rasul-rasul Gusti urang Yesus Kristus;

Rasul-rasul Yesus Kristus nyarioskeun kecap-kecap anu kedah diinget.

1: "Pangandika Rasul-rasul: Émut kana Papatah Murid-murid Yesus"

2: "Ajén Émut: Kecap-kecap Rasul-rasul Yésus"

1: Rasul 20:35 - "Dina sagala hal Kami geus nembongkeun maneh yen ku cara kerja keras ku cara kieu urang kudu nulungan nu lemah sarta inget kecap Gusti Yesus, kumaha anjeunna sorangan nyebutkeun, 'Leuwih rahayu méré ti batan méré. nampi.'"

2: Lukas 6:47-48 - "Sing saha anu datang ka Kami sarta ngadangukeun kecap Kami sarta ngalakonan eta, Kami bakal nembongkeun maneh kawas anjeunna: manéhna ibarat hiji jalma nyieun imah, anu ngali jero tur nempatkeun yayasan dina. cadas. Jeung lamun caah caah, éta imah nabrak, sarta teu bisa oyag, sabab geus diwangun ogé ".

Yudas 1:18 Kumaha ceuk maranehna kudu aya mockers dina panungtungan waktu, anu kudu leumpang nurutkeun hawa ungodly sorangan.

Jalma-jalma bakal moyok kana ajaran-ajaran Allah dina ahir jaman ku sabab hawa nafsuna sorangan.

1: Urang kudu tetep iman ka Allah jeung ajaran-ajaran-Na, teu sual sabaraha urang kagoda ku kahayang dosa urang sorangan.

2: Urang kudu salawasna waspada dina iman urang, sabab nu moyok kana ajaran Allah ngan bakal tumuwuh di ahir jaman.

1: Mateus 6:24 - "Teu aya anu bisa ngawula ka dua Masters, pikeun boh anjeunna bakal hate hiji jeung mikanyaah nu séjén, atawa nu sejenna anjeunna bakal satia ka hiji jeung hina nu séjén. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung Mammon."

2: James 4: 4 - "Adulterers jeung adulteresses! Naha anjeun teu nyaho yén silaturahim jeung dunya téh enmity jeung Allah? Saha kituna hayang jadi sobat dunya ngajadikeun dirina musuh Allah."

Yudas 1:19 Ieu teh jelema anu misahkeun diri, sensual, teu boga Roh.

Jude warns ngalawan jalma anu teu boga Roh jeung misahkeun diri tina iman.

1. Bahaya Papisah jeung Roh

2. Pentingna Tetep dina Roh

1. Galata 5:22-25 - Buah Roh

2. 2 Korinta 3:17 - Ayeuna Gusti teh Roh, jeung dimana Roh Gusti aya, aya kabebasan.

Yudas 1:20 Tapi anjeun, tercinta, ngawangun yourselves on iman anjeun paling suci, neneda dina Roh Suci,

Jude nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngawangun imanna ngaliwatan doa dina Roh Suci.

1. Kakuatan Doa dina Roh Suci

2. Nguatkeun Iman anjeun ku Pitulung Roh Suci

1. Rum 8:26-27 - Kitu ogé Roh ogé mantuan dina kalemahan urang. Pikeun urang henteu terang naon anu kedah urang doakeun sakumaha anu kedah urang lakukeun, tapi Roh nyalira ngadamel syafaat pikeun urang kalayan groanings anu teu tiasa diucapkeun.

2. Epesus 6:18 - Praying salawasna kalawan sagala doa jeung supplication di Roh, keur waspada nepi ka tungtung ieu kalayan sagala Persib jeung supplication pikeun sakabéh wali.

Yudas 1:21 Tetep dina kanyaah Allah, ngarep-ngarep rahmat Gusti urang Yesus Kristus pikeun hirup langgeng.

Tetep satia dina asih Allah jeung antisipasi rahmat Yesus Kristus pikeun hirup langgeng.

1. Welas Asih Yesus Kristus pikeun Hirup Langgeng

2. Ngajaga Diri Urang Dina Asih Gusti

1. Yohanes 3:16, "Kanggo Allah kacida mikaasih ka dunya, nepi ka maparin Putra Tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng."

2. Jabur 136:26, "Puji sukur ka Allah Nu Maha Agung, sabab asih-Na langgeng salalanggengna."

Yudas 1:22 Jeung sababaraha boga karep, nyieun béda:

Yudas ngajurung urang Kristen pikeun némbongkeun karunyaan jeung nyieun bédana dina kahirupan batur.

1. Kakuatan Welas Asih: Kumaha Urang Bisa Ngabédakeun Kahirupan Batur

2. Asih Allah dina Aksi: Hirup Kaasih dina Kahirupan Sapopoé

1. Mateus 22: 37-40: Cinta ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh pikiran anjeun.

2. Galata 6: 1-2: Mawa masing-masing burdens, sarta ku cara ieu anjeun bakal minuhan hukum Kristus.

Jude 1:23 Jeung batur nyalametkeun ku sieun, narik eta kaluar tina seuneu; hate malah baju kasawang ku daging.

Jude nyorong jalma-jalma mukmin pikeun nyalametkeun batur anu aya dina bahaya, sanaos aranjeunna dikotoran ku dosa, kusabab kasieun sareng cinta.

1. "Telepon pikeun Asih: Nyalametkeun Batur tina Seuneu"

2. "Tong Ngahakiman: Nyalametkeun Anu Kakotoran Ku Dosa"

1. Rum 5: 8 - "Tapi Allah demonstrate cinta-Na sorangan pikeun urang dina ieu: Sedengkeun urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

2. Lukas 6:37 - "Ulah nangtoskeun, sarta anjeun moal judged. Ulah ngahukum, jeung anjeun moal dikutuk. Hampura, sarta anjeun bakal dihampura."

Yudas 1:24 Ayeuna ka Anjeunna anu sanggup ngajaga anjeun tina ragrag, sareng nampilkeun anjeun tanpa cacad payuneun kamulyaan-Na kalayan kabagjaan anu luar biasa,

Gusti tiasa ngajaga urang tina ragrag sareng nampilkeun urang tanpa cacad sateuacan hadirat-Na anu mulya kalayan kabagjaan.

1. Ngarasakeun Bungah Dina Hadir Allah

2. Tetep Dina Panyalindungan Allah

1. Ibrani 2:18 - "Kanggo anjeunna sorangan geus sangsara tur geus cocoba, Anjeunna bisa nulungan jalma anu tempted."

2. 1 John 5: 4 - "Kanggo naon bae anu dilahirkeun Allah overcomes dunya; Sareng ieu mangrupikeun kameunangan anu parantos ngawasa dunya - iman urang."

Yudas 1:25 Pikeun hiji-hijina Allah anu wijaksana, Jurusalamet urang, mugi-mugi kamulyaan sareng kaagungan, kakawasaan sareng kakawasaan, ayeuna sareng salamina. Amin.

Petikan ieu ngagungkeun Gusti salaku hiji-hijina Jurusalamet anu wijaksana sareng kuat.

1: Kakawasaan Allah salaku Jurusalamet Urang

2: Hiji-hijina Allah nu Maha Wijaksana

1: Yesaya 40:28 - "Naha anjeun henteu terang? Dupi anjeun teu uninga? PANGERAN teh Allah nu langgeng, Nu Nyipta tungtung bumi. Mantenna moal cape atawa cape, sarta pangartina moal aya nu bisa ngarti."

2: Jabur 147:5 - “Agung Gusti urang jeung kawasa dina kakawasaan; pangartina teu aya watesna.”

Wahyu 1 nyaéta bab kahiji tina kitab Wahyu, ditulis ku Rasul Yohanes. Bab ieu netepkeun panggung pikeun sakabéh buku sareng museurkeun kana téma sapertos wahyu ketuhanan, kamulyaan sareng otoritas Kristus, sareng pesen ka tujuh gereja.

Ayat ka-1: Bab ieu dimimitian ku bubuka dimana Yohanes ngaidentipikasi dirina salaku panulis sareng nyarios yén anjeunna nampi wahyu ieu ti Yesus Kristus (Wahyu 1: 1). Anjeunna alamat suratna ka tujuh gereja di Asia Minor (Wahyu 1:4) jeung nawarkeun salam rahmat jeung perdamaian ti Allah. John lajeng proceeds pikeun ngajelaskeun visi manéhna dina Poé Gusti urang, dimana manéhna nempo Yesus Kristus dina sakabéh kamulyaan-Na (Wahyu 1:9-18). Kateranganana kalebet rinci sapertos penampilan Kristus sapertos Putra Manusa, panon-Na lir seuneu seuneu, sora-Na sapertos cai anu ngagolak, sareng nyekel tujuh bentang dina panangan katuhu-Na.

Ayat 2: Dina ayat 17-20, aya tékenan kana otoritas Kristus pikeun maot sareng pesen-Na ka Yohanes. Waktu Yohanes ningali titingalian Yesus anu pikaheraneun ieu, anjeunna murag di suku-Na sapertos maot. Tapi, Yesus ngayakinkeun anjeunna ku nyarios yén Anjeunna hirup salamina sareng nyekel konci maot sareng Kadés (Wahyu 1: 17-18). Lajeng Yesus komisi John nulis handap naon anjeunna geus katempo - hal anu ayeuna lumangsung - sarta naon anu bakal lumangsung dina mangsa nu bakal datang (Wahyu 1:19). Yesus ogé ngungkabkeun yén unggal tujuh béntang ngagambarkeun malaikat atanapi utusan pikeun tiap garéja, sedengkeun tujuh lampstands ngalambangkeun gereja-gereja éta sorangan (Wahyu 1:20).

Ayat 3: Ti ayat 12 teras dugi ka ahir bab, Yohanes nampi pesen khusus pikeun tiap tina tujuh gereja ieu. Anjeunna nyerat naon anu anjeunna tingali-duanana pujian pikeun kaunggulan sareng teguran pikeun kakuranganana. Pesen-pesen ieu ngandung pangéling-éling, pangéling-éling, sareng jangji-jangji ka gereja-gereja, nyayogikeun pitunjuk ngeunaan kumaha aranjeunna kedah ngabales tangtangan anu disanghareupan (Wahyu 1: 20-3: 22). Bab éta disimpulkeun ku panggero pikeun ngadangukeun naon anu dicarioskeun ku Roh ka gereja-gereja sareng jaminan berkah pikeun jalma-jalma anu ngéléhkeun (Wahyu 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21).

Kasimpulanana, Bab hiji tina Wahyu janten bubuka buku. Ieu dimimitian ku idéntifikasi Yohanes salaku pangarang jeung visi-Na ngeunaan Yesus Kristus dina sakabéh kamulyaan-Na. Bab éta nekenkeun wewenang Kristus pikeun maot sareng Kadés sareng paréntahna Yohanes nyerat naon anu anjeunna tingali. Éta ogé ngenalkeun tujuh gereja di Asia Kecil sareng nyayogikeun pesen khusus pikeun unggal garéja. Bab éta ditungtungan ku panggero pikeun ngadangukeun naon anu dicarioskeun ku Roh sareng ngajangjikeun berkah pikeun jalma anu éléh.

Wahyu 1: 1 Wahyu Yesus Kristus, anu ku Allah dipaparinkeun ka anjeunna, pikeun nembongkeun ka abdi-Na hal-hal nu kudu pas datang pas; sarta anjeunna dikirim jeung signified eta ku malaikat-Na ka abdi-Na John:

Wahyu Yesus Kristus dipasihkeun ka anjeunna ku Allah pikeun nunjukkeun ka hamba-hamba-Na kajadian anu bakal kajadian pas. Hal ieu ditepikeun ku malaikat ka Yohanes.

1. Allah aya dina Control: Reflecting on Wahyu Yesus Kristus

2. Ngadangukeun Firman Allah: Reflecting on Wahyu Yesus Kristus

1. Epesus 3: 3-5 - Kumaha wahyu Yesus Kristus geus dipikawanoh ka rasul jeung nabi ku Roh

2. Ibrani 1: 1-3 - Kumaha Yesus diangkat pewaris sagala hal jeung ngaliwatan saha Allah ngajadikeun alam semesta.

Wahyu 1:2 Anu bared saksi ngeunaan firman Allah, jeung kasaksian Yesus Kristus, jeung sagala hal anu manéhna nempo.

Petikan ieu nyarioskeun kasaksian Yesus Kristus sareng firman Allah anu Anjeunna ningal.

1: Yésus téh sumber pamungkas bebeneran jeung pituduh.

2: Pangandika Allah diungkabkeun ngaliwatan kasaksian Yesus Kristus.

1: Yohanes 14:6 - Saur Yesus ka anjeunna, "Kami jalan, sareng kaleresan, sareng kahirupan. Teu aya anu sumping ka Rama upami henteu ngalangkungan kuring.

2: Yesaya 55:11 - Jadi bakal kecap mah nu mana kaluar ti sungut mah; eta moal balik deui ka kuring kosong, tapi bakal ngalengkepan naon anu Kami maksud, sarta bakal hasil dina hal nu kuring dikirim eta.

Wahyu 1:3 Rahayu anu maca, jeung jalma anu ngadéngé kecap tina nubuat ieu, sarta ngajaga hal-hal anu ditulis di dinya: pikeun waktuna geus deukeut.

Kitab Wahyu nyauran pamiarsa sareng anu ngadangukeun pikeun nuturkeun kecap-kecapna.

1. Narima Firman Allah: Kumaha Wahyu Ngajarkeun Urang Hirup

2. Hirup di Ahir Jaman: Ngarti jeung Nyiapkeun pikeun Datangna Gusti

1. Mateus 24:44 - "Ku sabab kitu anjeun ogé kudu siap, pikeun Putra Manusa datang dina hiji jam teu kaduga."

2. 2 Timoteus 3: 16-17 - "Sadaya Kitab Suci ieu breathed kaluar ku Allah jeung nguntungkeun pikeun pangajaran, pikeun reproof, pikeun koreksi, sarta pikeun latihan dina amal saleh, yén lalaki Allah bisa jadi lengkep, dilengkepan pikeun unggal karya alus. "

Wahyu 1:4 Yohanes ka tujuh jamaah nu aya di Asia: Rahmat jeung katengtreman, ti Mantenna, nu geus aya, jeung nu bakal datang; jeung ti tujuh Roh nu aya saméméh tahta-Na;

Yohanes ngucapkeun salam ka tujuh jamaah di Asia kalayan rahmat jeung katengtreman ti Allah jeung ka tujuh Roh.

1. Pentingna rahmat sareng katengtreman dina kahirupan urang

2. Kumaha tujuh Roh Allah dianggo dina kahirupan urang

1. Epesus 2: 8-9 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah.

2. Yesaya 11: 2-3 - Jeung Roh Gusti bakal rest kana manéhna, Roh hikmah jeung pamahaman, Roh nasehat jeung kakuatan, Roh pangaweruh jeung sieun Gusti.

Wahyu 1:5 Jeung ti Isa Al Masih, anu mangrupa saksi satia, jeung mimiti begotten tina maot, jeung pangeran raja-raja di bumi. Ka anjeunna anu mikaasih urang, sareng nyucikeun urang tina dosa-dosa urang ku getih-Na sorangan,

Petikan nu speaks ngeunaan Yesus Kristus, saksi satia, kahiji begotten tina maot, jeung pangeran raja-raja di bumi, anu dipikacinta urang jeung dikumbah urang tina dosa urang dina getih-Na sorangan.

1: "Yesus, Jurusalamet Urang anu Maha Asih" - Yesus pupus pikeun urang sareng nyucikeun dosa-dosa urang ku getih-Na sorangan, nunjukkeun kanyaah-Na anu jero pikeun urang.

2: "Saksi anu Satia" - Yesus mangrupikeun saksi anu satia, sareng mangrupikeun putra pangheulana anu maot sareng pangeran raja-raja di bumi. Anjeunna salawasna satia tur dipercaya.

1: Ibrani 10:19-22 , “Ku sabab eta, dulur-dulur, ku sabab urang boga kayakinan pikeun asup ka tempat-tempat suci ku getih Yesus, ku jalan anyar jeung hirup anu geus dibuka pikeun urang ngaliwatan curtain, nyaeta, ngaliwatan daging-Na. , sarta ku sabab urang boga imam agung ngurus Bait Allah, hayu urang ngadeukeutan kalawan hate sajati dina kayakinan pinuh ku iman, jeung hate urang sprinkled bersih tina nurani jahat jeung awak urang dikumbah ku cai murni.”

2: 1 John 1: 7, "Tapi upami urang leumpang dina caang, sakumaha Anjeunna aya dina cahaya, urang gaduh ukhuwah hiji-hiji, sareng getih Yesus Putra-Na ngabersihkeun urang tina sagala dosa."

Wahyu 1:6 Jeung geus ngajadikeun urang raja jeung imam ka Allah jeung Rama-Na; ka Anjeunna jadi kamulyaan jeung kakawasaan salalanggengna. Amin.

Allah geus ngajadikeun urang raja jeung imam pikeun ngawula ka Anjeunna jeung Rama-Na.

1. Martabat Ngaabdi ka Gusti

2. Girang dina imam karajaan urang

1. 1 Petrus 2:5-9

2. Yesaya 61:6

Wahyu 1:7 Behold, manéhna datang jeung awan; jeung unggal panon bakal nempo manéhna, jeung maranéhanana ogé nu pierced manéhna: jeung sadaya kindred bumi bakal wail alatan manéhna. Sanajan kitu, Amin.

Kitab Wahyu ngungkabkeun yén nalika Yesus mulang, unggal panon bakal ningali Anjeunna sareng sadaya jalma di bumi bakal milu sedih.

1. The Return of Jesus: The Hope of the World

2. Ningali Yesus: Naon Hartosna Ieu Pikeun Kahirupan Urang

1. Yesaya 40: 10-11 - "Behold, Pangéran PANGERAN bakal sumping kalawan leungeun kuat, sarta panangan-Na bakal marentah pikeun anjeunna: behold, ganjaran-Na jeung manehna, sarta karya-Na saméméh anjeunna. Anjeunna bakal ngangon domba-Na kawas. tukang ngangon: Anjeunna bakal ngumpulkeun anak domba ku panangan-Na, teras digendong dina pangkonana, sareng bakal ngantunkeun anu masih ngora."

2. Yesaya 25: 9 - "Jeung eta bakal ceuk dina poé éta, Lo, ieu Allah urang; urang geus antosan pikeun anjeunna, sarta anjeunna bakal nyalametkeun urang: ieu téh PANGERAN, urang geus waited pikeun anjeunna, urang bakal jadi. bungah jeung girang dina kasalametan-Na."

Wahyu 1:8 Kami Alfa jeung Omega, awal jeung ahir, nyebutkeun Gusti, nu aya, jeung nu kungsi, jeung nu bakal datang, Nu Maha Kawasa.

Gusti teh awal jeung ahir, Alfa jeung Omega.

1: Allah teh langgeng, maha kawasa, teu robah.

2: Sanajan dunya sabudeureun urang terus flux, Allah teh konstanta unshakeable.

1: Malachi 3:6 “Kanggo Kami PANGERAN, Kami henteu barobah; Ku sabab eta, maraneh moal dipupus, eh putra-putra Yakub."

2: Ibrani 13: 8 "Yesus Kristus sami kamari, ayeuna, sareng salamina."

Wahyu 1: 9 Abdi Yohanes, anu ogé dulur anjeun, sareng pendamping dina kasusah, sareng dina Karajaan sareng kasabaran Yesus Kristus, aya di pulo anu disebut Patmos, pikeun pangandika Allah, sareng pikeun kasaksian ngeunaan Yesus Kristus. .

Abdi Yohanes diasingkeun ka Patmos, dimana anjeunna tiasa nyerat kitab Wahyu pikeun pangandika Allah sareng kasaksian ngeunaan Yesus Kristus.

1. Kakuatan Kasatiaan dina Kasangsaraan

2. Sifat Asih Gusti Nu Teu Robah

1. James 1: 2-4 - Anggap eta sakabeh kabagjaan, Dulur-dulur mah, lamun sapatemon rupa-rupa percobaan, nyaho yén uji iman anjeun ngahasilkeun daya tahan. Sarta ngantep daya tahan boga hasil sampurna na, ku kituna anjeun bisa jadi sampurna tur lengkep, kakurangan dina nanaon.

2. 1 Peter 1: 3-5 - Rahayu jadi Allah jeung Rama Gusti urang Yesus Kristus, anu nurutkeun rahmat hébat-Na geus ngabalukarkeun urang jadi dilahirkeun deui ka harepan hirup ngaliwatan kebangkitan Yesus Kristus ti nu maraot, nepi ka meunangkeun warisan nu imperishable jeung undefiled jeung moal diudar jauh, ditangtayungan di sawarga pikeun anjeun, anu ditangtayungan ku kakawasaan Allah ngaliwatan iman pikeun kasalametan siap diungkabkeun dina panungtungan waktu.

Wahyu 1:10 Dina poe Gusti, abdi di Roh, sarta kadéngé di tukangeun kuring sora gede, kawas tarompet,

Abdi dipasihan visi ti Gusti dina dinten Gusti.

1. Poé Gusti: Diajar Leumpang jeung Allah

2. The Voice of God: Kumaha Ngadangu Panggero-Na

1. Rasul 2:1-4 - Sora a rushing kuat angin jeung basa seuneu mucunghul nalika Roh Suci lungsur.

2. Ezekiel 1:4-14 - visi Ezekiel ngeunaan Allah dikurilingan ku angin puyuh seuneu.

Wahyu 1:11 Ngadawuh, Kami Alfa jeung Omega, kahiji jeung pamungkas: jeung, Naon nu katingali, tuliskeun dina buku, sarta kirimkeun ka tujuh gereja di Asia; ka Epesus, ka Smirna, ka Pergamos, jeung ka Tiatira, jeung ka Sardis, jeung ka Filadelfia, jeung ka Laodicea.

Allah maréntahkeun Yohanes pikeun nuliskeun naon-naon anu dipintonkeun ku manéhna sarta ngirimkeunana ka tujuh gereja di Asia.

1. Pentingna nuturkeun parentah Allah.

2. Kakuatan Firman Allah.

1. Deuteronomy 30: 11-14 - Pikeun parentah ieu anu kuring paréntah ka anjeun poé ieu, teu disumputkeun ti anjeun, atawa jauh.

2. Yesaya 55:11 - Ku kituna bakal kecap abdi jadi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta.

Wahyu 1:12 Jeung kuring balik ningali sora anu spoke jeung kuring. Jeung bari ngancik, kuring nempo tujuh candlesticks emas;

Yohanes ningali sora Allah sareng tujuh kandil emas.

1: Urang kedah salawasna kabuka pikeun kamungkinan ngadangu sora Allah sareng percanten yén Mantenna bakal nyayogikeun pituduh spiritual anu urang peryogikeun.

2: Tujuh kandil emas ngalambangkeun tujuh gereja Wahyu sareng janten panginget ngeunaan kabutuhan yayasan spiritual anu kuat sareng dukungan dina kahirupan urang.

1: Mateus 7: 7-8, "Menta, tangtu bakal dibere; neangan, tangtu manggihan; sambel, tangtu dibuka ka anjeun: unggal-unggal nu menta narima; jeung nu néangan manggihan; jeung Anu ngetok bakal dibuka."

2: Jabur 145:18, "Gusti caket ka sadaya anu nyambat ka Anjeunna, ka sadayana anu nyambat ka Anjeunna kalayan leres."

Wahyu 1:13 Jeung di tengah-tengah tujuh candlesticks hiji kawas Putra Manusa, dipakena ku pakean nepi ka suku, jeung ngariung sabudeureun paps jeung girdle emas.

Yohanes ningali sosok sapertos Putra Manusa di tengah-tengah tujuh kandil. Anjeunna dipakena ku pakean nepi ka suku jeung girded sabudeureun dada jeung girdle emas.

1. Nyonto Karakter Kristus: Palajaran ti Wahyu 1:13

2. The Unfading Beauty of God's Holiness: A Study of Wahyu 1:13

1. Mateus 5:16 - "Hayu caang anjeun jadi caang saméméh lalaki, ambéh maranéhanana bisa ningali karya alus anjeun, sarta muji Rama anjeun nu aya di sawarga."

2. 1 Peter 2: 9 - "Tapi anjeun generasi dipilih, a priesthood karajaan, hiji bangsa suci, hiji jalma aneh; nu kudu nembongkeun mudik ti anjeunna anu geus disebut anjeun kaluar tina gelap kana lampu marvelous-Na."

Wahyu 1:14 Sirah jeung buukna bodas kawas bulu, bodas kawas salju; jeung panon-Na éta salaku seuneu seuneu;

Visi John ngeunaan Yesus dina Wahyu 1 mangka Kristus salaku inohong ketuhanan jeung bulu bodas jeung panon kawas seuneu seuneu.

1: Gusti sareng Juru Salamet urang Yesus Kristus mangrupikeun sosok ilahi kalayan ayana transenden.

2: Sifat ketuhanan Kristus diungkabkeun dina Wahyu 1 kalayan rambutna bodas sareng panon seuneu.

1: Yesaya 1:18 - "Ayeuna, hayu urang mikir babarengan, nyebutkeun Gusti: sanajan dosa anjeun kawas Scarlet, maranéhna bakal jadi bodas kawas salju."

2: Daniel 7: 9 - "Salaku kuring neuteup, tahta disimpen, sarta Purba Poé nyandak korsi-Na; papakéan-Na bodas kawas salju, sarta bulu sirah na kawas wol murni."

Wahyu 1:15 Jeung suku-Na kawas kuningan alus, saolah-olah kaduruk dina tungku a; jeung sora-Na saperti sora cai loba.

Yahya ningali titingalian Yesus anu sukuna siga kuningan ngaduruk, sareng sora sapertos sora cai seueur.

1. Kakuatan Yesus anu Teu Goyah

2. The Majestic Sora Yesus

1. Yesaya 43: 2 - Nalika anjeun nembus cai, kuring bakal sareng anjeun; jeung ngaliwatan walungan, aranjeunna moal ngabahekeun anjeun: mun anjeun walkest ngaliwatan seuneu, thou shalt moal dibeuleum; moal seuneu hurung kana anjeun.

2. Daniel 3:25 - Anjeunna ngawaler sarta ngomong, Lo, Kuring nempo opat lalaki leupas, leumpang di satengahing seuneu, jeung maranehna geus teu menyakiti; jeung wujud nu kaopat teh kawas Putra Allah.

Wahyu 1:16 Sarta dina leungeun katuhu-Na tujuh béntang, sarta kaluar tina sungut-Na pedang seukeut dua edged, jeung beungeut-Na lir panonpoe bersinar dina kakuatan-Na.

John ningali sosok tujuh béntang dina leungeun katuhu sarta pedang dua sisi kaluar tina sungut-Na, sarta beungeutna bersinar kawas panonpoe dina kakuatan pinuh.

1. Cahya Yesus anu Caang: Tilik kana Wahyu 1:16

2. Kakuatan Yéhuwa: Kumaha Wahyu 1:16 Némbongkeun Kakawasaan-Na

1. Epesus 6:10-18 - Armor Allah

2. Wahyu 19: 11-16 - The Balikna Yesus dina Power jeung Maha Suci

Wahyu 1:17 Sareng nalika kuring ningal anjeunna, kuring murag di suku-Na sapertos maot. Sarta anjeunna nempatkeun leungeun katuhu-Na kana kuring, nyebutkeun ka kuring, "Ulah sieun; Abdi anu kahiji sareng anu terakhir:

John nempo inohong dina visi-Na sarta murag dina suku-Na dina sieun, tapi inohong comforted anjeunna ku nyebutkeun "Ulah sieun; Kami kahiji jeung panungtungan ".

1. Allah salawasna hadir tur bakal nyadiakeun kanyamanan dina mangsa sieun.

2. Urang bisa ngandelkeun kakawasaan jeung kadaulatan Yéhuwa.

1. Jabur 46:1-2 - "Allah teh pangungsian jeung kakuatan urang, hiji pitulung kantos-hadir dina kasulitan. Ku sabab eta urang moal sieun, sanajan bumi masihan jalan jeung gunung ragrag kana jantung laut."

2. Yesaya 41:10 - "Ku kituna ulah sieun, pikeun Kami jeung anjeun; ulah jadi dismayed, pikeun Kami Allah anjeun. Kuring baris nguatkeun anjeun sarta mantuan anjeun; Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu abdi bener."

Wahyu 1:18 Kami anu hirup, jeung geus maot; jeung, behold, Kami hirup salawasna, Amin; jeung boga konci naraka jeung maot.

Yesus Kristus hirup jeung boga kakawasaan hirup jeung maot.

1. Kakawasaan Yesus Kristus

2. Yesus Kristus: Konci pikeun Hirup Langgeng

1. Yohanes 10:17-18, "Ku sabab kitu Rama mikanyaah ka Kami, sabab Kami nyerahkeun nyawa Kami pikeun nyandak deui. Teu aya anu nyandak éta ti kuring, tapi ku kuring nyalira. Kami boga wewenang pikeun nyerenkeun eta, jeung Kami boga wewenang pikeun nangkep deui. Ieu tanggungan Kami geus narima ti Rama Kami.”

2. Ibrani 2:14-15 , “Ku sabab eta murangkalih teh barobah kaayaan daging jeung getih, Anjeunna oge nyaah kana hal-hal anu sarua, supaya ku jalan maot Anjeunna bisa ngancurkeun hiji anu boga kakawasaan maot, nya eta Iblis. jeung nyalametkeun sakabeh jalma anu ku sieun maot tunduk kana perbudakan sapanjang hirup."

Wahyu 1:19 Tuliskeun hal-hal anu ku maneh geus katempo, jeung hal-hal anu aya, jeung hal-hal anu bakal aya di aherat;

Yohanes diparéntahkeun pikeun nuliskeun hal-hal nu geus katempo, hal-hal nu aya, jeung hal-hal nu bakal datang.

1. Pentingna Nulis Hal-hal: Kumaha Ngarekam Pangalaman Urang Bisa Ngabantosan Urang Tumuwuh

2. Harepan Masa Depan: Kumaha Iman Urang Ka Anu Anu Acan Datang Bisa Ngabantosan Urang Tabah

1. Jabur 37:25 - “Kuring geus ngora, jeung ayeuna geus kolot; Tapi Kami henteu ningali jalma-jalma soleh ditinggalkeun, atanapi turunanna menta roti."

2. Lukas 21:25-28 - “Jeung bakal aya tanda dina panonpoe, jeung dina bulan, jeung di béntang; jeung kana marabahaya bumi bangsa, kalawan perplexity; laut jeung ombak ngaguruh; Jantung manusa gagal aranjeunna kusabab sieun, sareng pikeun ngajagaan hal-hal anu bakal datang di bumi: sabab kakawasaan sawarga bakal goncang. Saterusna maranéhanana baris nempo Putra Manusa datang dina awan jeung kakawasaan jeung kamulyaan gede. Sareng nalika hal-hal ieu mimiti kajantenan, teras tingali ka luhur, sareng angkat sirah anjeun; sabab panebusan anjeun parantos caket."

Wahyu 1:20 Rahasia tujuh bentang anu ku maneh ningal dina leungeun katuhu Kami, jeung tujuh kandil emas. Tujuh bentang teh malaikat-malaikat tujuh jamaah;

Tujuh béntang jeung tujuh candlestick emas ngagambarkeun tujuh gereja.

1. panyalindungan Allah jeung hidayah leuwih Garéja

2. Misi Garéja di dunya

1. Epesus 3: 10-11 - Pikeun maksud yén ayeuna ka kapala-kapalaan sareng kakuatan-kakuatan di tempat-tempat sawarga tiasa dipikanyaho ku jamaah kana hikmah Allah anu rupa-rupa.

2. Rasul 2:42 - Jeung maranéhna terus stedfastly dina doktrin rasul jeung ukhuwah, jeung dina megatkeun roti, jeung dina solat.

Wahyu 2 nyaéta bab kadua tina kitab Wahyu, neraskeun pesen ka tujuh gereja. Bab ieu museurkeun kana pesen khusus anu ditujukeun ka opat gereja éta: Epesus, Smirna, Pergamum, sareng Tiatira.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku pesen ka gereja di Epesus. Yesus muji karya maranéhanana, kuli, jeung Persib tapi rebukes maranéhanana pikeun forsaking cinta kahiji maranéhanana (Wahyu 2:1-4). Anjeunna ngadesek aranjeunna pikeun nginget cinta awalna ka Anjeunna sareng tobat tina kaayaan ayeuna atanapi sanés nyanghareupan panyabutan lampu lampu na (Wahyu 2: 5).

Ayat 2: Pesen salajengna diarahkeun ka gereja di Smirna. Yesus ngaku kasangsaraan sareng kamiskinan aranjeunna, tapi ngajamin yén aranjeunna beunghar sacara rohani (Wahyu 2: 8-9). Anjeunna nyorong aranjeunna henteu sieun kasusah atanapi panjara sabab bakal nampi makuta kahirupan upami aranjeunna tetep satia dugi ka maot (Wahyu 2:10).

Ayat ka-3: Pesen-pesen di handap ieu kanggo Pergamum sareng Tiatira. Pikeun Pergamum, Yesus alamat masalah ngeunaan ajaran palsu dina gereja, husus mentioning jalma anu nyekel onto ajaran Balhum jeung kalibet dina immorality seksual (Wahyu 2:14-15). Anjeunna warns yén iwal aranjeunna tobat, Anjeunna bakal datang jeung ngalawan aranjeunna kalayan kecap-Na (Wahyu 2:16). Ngeunaan Tiatira, Yesus muji karya-karya cinta maranéhanana tapi nyebat aranjeunna pikeun toléransi nabi awéwé palsu anu namina Isebel anu nyababkeun hamba-hamba-Na kana cabul sareng nyembah brahala (Wahyu 2:19-20). Anjeunna ngingetkeun yén upami aranjeunna henteu tobat tina prakték ieu, bakal aya akibat anu parah (Wahyu 2: 21-23).

Kasimpulanana, Bab dua tina Wahyu ngandung pesen khusus pikeun opat tina tujuh gereja. Yesus muji gareja di Epesus pikeun karya-karyana tapi ngajurung aranjeunna pikeun uih deui ka cinta anu munggaran. Manéhna ngajurung jamaah di Smirna, nu keur dikaniaya, supaya tetep satia jeung ngajangjikeun maranéhna mahkota kahirupan. Yesus ngabahas masalah ngeunaan ajaran palsu sareng prakték cabul di gereja-gereja di Pergamum sareng Tiatira, ngingetkeun akibatna upami aranjeunna tobat. Pesen-pesen ieu nyorotkeun pujian sareng teguran, negeskeun pentingna kasatiaan sareng kabeneran dina garéja.

Wahyu 2:1 Tulis ka malaikat jamaah Epesus; Hal ieu saith manéhna nu nahan tujuh béntang dina leungeun katuhu-Na, anu walketh di satengahing tujuh candlesticks emas;

Kristus leumpang diantara tujuh lilin emas jeung nahan tujuh béntang dina leungeun katuhu-Na.

1. Cahya Kristus: Leumpang dina Hadir-Na

2. Nuturkeun Cahya Kristus: Nyepeng Janji-Na

lintas-

1. Mateus 5: 14-16 - "Anjeun teh caang dunya. Hiji kota diwangun dina pasir teu bisa disumputkeun. Ngayakeun jalma lampu lampu sarta nempatkeun eta handapeun mangkok. Gantina aranjeunna nempatkeun eta dina stand na, sarta. nyaangan ka sarerea di jero imah. Nya kitu deui, kudu caang maraneh ka batur, supaya maraneh narenjo kalakuan maraneh anu hade, sarta ngamulyakeun Rama maraneh di sawarga."

2. Pilipi 4:19 - "Jeung Allah mah bakal minuhan sagala kaperluan anjeun nurutkeun riches kamulyaan-Na dina Kristus Yesus."

Wahyu 2:2 Abdi terang kana padamelan anjeun, padamelan anjeun, sareng kasabaran anjeun, sareng kumaha anjeun henteu tahan ka anu jahat, sareng anjeun parantos nyobian jalma-jalma anu ngaku aranjeunna rasul, sareng henteu, sareng parantos mendakan aranjeunna tukang bohong.

Petikan éta nyarioskeun ngeunaan pangaweruh Allah ngeunaan pagawéan, pagawéan, sareng kasabaran jalma, sareng kamampuan pikeun ngabédakeun anu leres sareng anu salah.

1. Pentingna ngandel ka Yéhuwa pikeun pangarti jeung pituduh.

2. Kakuatan kasabaran jeung gawé teuas dina walk spiritual urang jeung Allah.

1. Siloka 3:5-6 Percanten ka Gusti kalayan sepenuh ati, sareng ulah ngandelkeun pangertian anjeun sorangan. Dina sagala cara anjeun ngaku anjeunna, sarta anjeunna bakal lempeng jalur anjeun.

2. James 1: 2-4 Cacah eta sakabeh kabagjaan, dulur kuring, lamun papanggih cobaan rupa-rupa, pikeun anjeun nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, kakurangan dina nanaon.

Wahyu 2:3 Jeung geus ditanggung, jeung boga kasabaran, jeung demi ngaran Kami geus labored, jeung geus teu pingsan.

Petikan éta nekenkeun pentingna nanggung, kasabaran, sareng kerja keras demi nami Gusti tanpa pingsan.

1. Kakuatan Sabar jeung Tabah Dina Nuturkeun Gusti

2. Kakuatan Kasatiaan dina Ngalayanan Gusti

1. 2 Corinthians 4: 7-9 - "Tapi kami boga harta ieu dina wadah earthen, nu excellency tina kakuatan bisa jadi ti Allah, sarta lain urang. Kami troubled dina unggal sisi, acan teu distressed; kami perplexed , tapi teu asa-asa; Dikaniaya, tapi teu ditinggalkeun; dialungkeun, tapi teu ditumpes."

2. Galata 6: 9 - "Jeung hayu urang ulah bosen dina ngalakonan ogé: pikeun dina mangsa nu bakal datang urang bakal Fedi, lamun urang pingsan."

Wahyu 2: 4 Tapi kuring boga rada ngalawan anjeun, sabab anjeun geus ninggalkeun cinta munggaran anjeun.

Allah boga hal ngalawan gareja di Epesus sabab geus ninggalkeun cinta kahiji maranéhanana.

1. Rekindling Passion Urang ka Allah

2. Balik deui ka Cinta Kahiji

1. Hosea 6:4 - "Eh Epraim, naon anu kudu Kami pigawé ka anjeun? Eh Yuda, naon anu kudu Kami laksanakeun ka anjeun? Pikeun kahadéan anjeun lir mega isuk-isuk, lir ibun mimiti ngaleungit."

2. Yeremia 31: 3 - "PANGERAN geus mucunghul ti baheula ka kuring, nyebutkeun, Leres, Kuring geus dipikacinta anjeun kalawan cinta langgeng: kituna ku lovingkindness geus I digambar anjeun."

Wahyu 2:5 Jadi inget ti mana anjeun murag, jeung tobat, jeung ngalakukeun karya kahiji; atawa lain kuring bakal datang ka maneh gancang, sarta bakal nyabut candlestick anjeun kaluar ti tempat-Na, iwal mun tobat.

Gusti ngingetkeun jalma-jalma mukmin pikeun émut ti mana asalna sareng tobat atanapi Anjeunna bakal ngaleungitkeun aranjeunna tina tempatna.

1. Tobat atanapi Binasa - Fokus deui kana Peryogikeun Tobat

2. Kedahna Tobat - Teu Ngalalaworakeun Dasar Iman

1. Lukas 13: 3 - "Kuring ngabejaan ka maneh, henteu; tapi iwal mun tobat anjeun bakal kabeh ogé binasa."

unggal nurutkeun jalan - Na,?? nyebutkeun Gusti Allah. Ulah jadi cilaka anjeun. Leungitkeun sagala kajahatan anu anjeun lakukeun, sareng kéngingkeun manah anu énggal sareng sumanget anu énggal. Ku naon anjeun kedah maot, eh urang Israil? Kaula henteu resep kana maotna anu maot. pupus,?? Dawuhna PANGERAN .

Wahyu 2:6 Tapi ieu anjeun boga, yén anjeun benci kalakuan nu Nicolaitanes, nu Kami oge hate.

Allah muji jamaah di Epesus pikeun ngamusuh kalakuan Nicolaita, anu ku Anjeunna oge dibenci.

1. Bahaya Nurutan Ajaran Palsu

2. Asih Allah pikeun Garéja-Na

1. Mateus 7:15-20 (konteks: Waspada kana nabi palsu)

2. 1 Yohanes 4:7-10 (konteks: kanyaah Allah ka urang jeung ka anak-anak-Na)

Wahyu 2:7 Sing saha nu boga ceuli, hayu manéhna ngadéngé naon Roh nyebutkeun ka jamaah; Pikeun anjeunna anu overcometh bakal kuring masihan dahar tina tangkal kahirupan, anu aya di satengahing paradise Allah.

Ngaliwatan Wahyu 2: 7, Allah nyorong gereja-gereja ngadangukeun naon anu diomongkeun ku Roh, sareng jalma-jalma anu ngéléhkeun bakal dipasihan aksés kana tangkal kahirupan di surga-Na.

1. Kakuatan Ngalawan: Ngahontal Surga Ku Iman

2. Dengekeun Roh: Discernment dina Kahirupan Satia

1. Rum 8:37 - "Nay, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta kami."

2. John 15: 5 - "Kami anggur, anjeun dahan: Anjeunna anu abideth di kuring, sarta kuring di anjeunna, anu sarua brings mudik loba buah: pikeun tanpa kuring anjeun teu bisa nanaon."

Wahyu 2:8 Jeung ka malaikat jamaah di Smirna nulis; Ieu hal nyebutkeun nu mimiti jeung nu pamungkas, nu geus maot, jeung nu hirup;

Ayat ieu tina kitab Wahyu negeskeun yén Allah mangrupikeun awal sareng akhir, sareng Anjeunna parantos ngawasa maot.

1. Kakawasaan Allah anu Teu Kaasup: Ngajalajah Jero Kadaulatan Allah

2. Kameunangan Pamungkas: Ngagungkeun Kameunangan Kahirupan Leuwih Maot

1. 1 Korinta 15: 54-57 - Wherein anjeunna abounded arah urang dina sagala hikmah jeung prudence;

2. Jabur 136:1-3 - O muji sukur ka Gusti; pikeun anjeunna téh alus: pikeun asih-Na endureth salamina.

Wahyu 2: 9 Kuring nyaho karya Anjeun, jeung kasangsaraan, jeung kamiskinan, (tapi anjeun beunghar) jeung kuring nyaho pitenah maranéhanana anu nyebutkeun maranehna urang Yahudi, jeung teu, tapi sinagoga Iblis.

Allah terang kana pagawéan jalma-jalma anu nandangan kasangsaraan sareng kamiskinan, sanaos aranjeunna beunghar ku iman. Anjeunna ogé terang kana pitenah jalma-jalma anu ngaku urang Yahudi, tapi saleresna bagian tina sinagoga Iblis.

1. Allah Nyaho Kasusah Urang: Wahyu 2:9

2. Bahaya Kasatiaan Palsu: Wahyu 2: 9

1. Mateus 6:19-21 - Simpen up harta karun di sawarga, teu di bumi.

2. John 8: 31-32 - Nyaho bebeneran jeung tetep di dinya.

Wahyu 2:10 Ulah sieun salah sahiji hal anu anjeun bakal sangsara: behold, Iblis bakal tuang sababaraha anjeun kana panjara, nu bisa diusahakeun; jeung anjeun bakal boga tribulation sapuluh poé: jadi thou satia nepi ka maot, jeung kuring bakal méré Anjeun makuta kahirupan.

Urang Kristen teu kudu sieun sangsara, sabab Allah bakal ngaganjar maranéhna hirup langgeng lamun maranéhna tetep satia, sanajan nepi ka maot.

1. Tabah dina Iman Sanajan Sangsara

2. Ganjaran Hirup Langgeng Pikeun Murid Satia

1. James 1:12 - Rahayu nyaéta lalaki anu tetep steadfast handapeun trial, pikeun nalika anjeunna geus ngadeg test anjeunna bakal nampa makuta kahirupan, nu geus jangji Allah ka jalma anu mikanyaah anjeunna.

2. Rum 8:17 - sarta lamun barudak, lajeng ahli waris? 봦 eirs Allah jeung sasama ahli waris jeung Kristus, lamun urang sangsara jeung manéhna, supaya urang ogé bisa glorified jeung manéhna.

Wahyu 2:11 Sing saha anu boga ceuli, dengekeun naon anu diomongkeun ku Roh ka jamaah-jamaah; Anu ngéléhkeun moal cilaka ku maot anu kadua.

Roh nyarita ka gereja-gereja, nétélakeun yén jalma-jalma anu ngéléhkeun moal cilaka ku maot anu kadua.

1. Nungkulan Pupusna Kadua Ngaliwatan Iman ka Yesus

2. Kakuatan Ngungkulan: Janten Pangentasan

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré ngan begotten Putra-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 8:37-39 - Nay, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta urang. Pikeun kuring yakin, yén boh maot, boh hirup, boh malaikat, boh kapala, boh kakawasaan, boh nu ayeuna, boh nu bakal datang, boh jangkungna, boh jero, boh mahluk séjénna, moal bisa misahkeun urang tina asih. Allah, anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

Wahyu 2:12 Jeung ka malaikat jamaah di Pergamos nulis; Hal ieu saith manéhna nu boga pedang seukeut dua edges;

Yesus nyarios ka malaikat gereja di Pergamos, nyatakeun yén Anjeunna nganggo pedang anu seukeut dua sisi.

1. Kakuatan Yesus Kristus: Ngartos Otoritas-Na

2. Pedang Pangéran: Pentingna dina Kitab Suci

1. Ibrani 4:12 - "Kanggo firman Allah hirup tur aktip, seukeut batan pedang dua edged, piercing ka division jiwa jeung sumanget, tina mendi jeung sungsum, sarta discerning pikiran jeung karsa tina haté."

2. Epesus 6:17 - "Jeung nyandak helm kasalametan, jeung pedang Roh, nu mangrupakeun firman Allah."

Wahyu 2:13 Abdi terang padamelan anjeun, sareng dimana anjeun cicing, bahkan dimana korsi Iblis aya: sareng anjeun nyepeng nami abdi, sareng henteu nampik iman abdi, bahkan dina dinten-dinten nalika Antipas janten syahid abdi anu satia, anu dipaéhan di antara anjeun. , dimana Sétan cicing.

Yesus ngakuan karya garéja di Pergamos, anu teu mungkir iman maranéhanana sanajan dina waktu susah, nalika syahid satia maranéhanana Antipas ieu slain.

1. Teguh dina Iman Urang

2. Nungkulan Oposisi ku Iman

1. Epesus 6:10-18, Sing kuat di Gusti jeung ku kakawasaana-Na.

2. 1 Petrus 5:8-9, Sing waspada jeung sing ati-ati. Musuh aranjeun, Iblis, lir singa ngagaur, neangan nu keur dihakan.

Wahyu 2:14 Tapi kuring boga sababaraha hal ngalawan Anjeun, sabab Anjeun geus aya nu nyekel doktrin Balhum, anu ngajarkeun Balak matak stumbling block saméméh urang Israil, dahar kurban ka brahala, jeung commit fornication.

Yéhuwa gaduh sababaraha keluhan ngalawan Garéja Pergamos sabab ngamungkinkeun jalma-jalma anu nuturkeun ajaran Biléam pikeun mingpin jalma-jalma tuang tuangeun anu dikurbankeun ka brahala sareng ngalakukeun maksiat.

1. Standar Allah: Ngajaga Diri Urang Suci

2. Bahaya Pangajaran Palsu

1. 1 Korinta 10:20-21 - "No, abdi imply yén naon pagans kurban aranjeunna nawiskeun ka setan jeung teu ka Allah. Kuring teu hayang anjeun jadi pamilon jeung setan. Anjeun teu bisa nginum cangkir Gusti jeung cangkir. setan-setan. Anjeun teu bisa ngadahar méja Gusti jeung méja sétan-sétan."

2. 1 Timoteus 4: 1-3 - "Ayeuna Roh dinyatakeun nyebutkeun yen di kali engké sababaraha bakal undur ti iman ku devoting diri ka roh bohong jeung ajaran setan, ngaliwatan insincerity of liars anu consciences seared, anu nyaram nikah. jeung ngawajibkeun teu dahar kadaharan anu diciptakeun ku Allah sangkan ditarima kalawan sukur ku jalma-jalma anu percaya jeung nyaho kana bebeneran."

Wahyu 2:15 Kitu ogé anjeun ogé anu nyekel doktrin Nicolaitanes, anu hal anu kuring benci.

Allah hates doktrin Nicolaitanes.

1. Hate Allah: Naon Hartosna pikeun Urang

2. Bahaya Nurutan Ajaran Palsu

1. Paribasa 8:13 - "The sieun Gusti nyaeta hate jahat; sombong jeung sombong jeung cara jahat jeung sungut perverse I hate."

2. Mateus 7:15-20 - "Awas tina nabi palsu, anu datang ka anjeun dina domba? 셲 pakean tapi inwardly srigala ravenous. Anjeun bakal mikawanoh aranjeunna ku bungbuahan maranéhanana."

Wahyu 2:16 Tobat; atawa lain Kami bakal datang ka maneh gancang, sarta bakal ngalawan aranjeunna ku pedang tina sungut abdi.

Tobat atawa nyanghareupan akibat tina hukuman Allah.

1: Tobat jeung Balik deui ka Allah.

2: Pedang tina sungut Allah.

1: Yehezkiel 18:30-32 - Tobat sareng baralik tina jalan jahat anjeun sareng hirup.

2: Ibrani 4:12-13 - Kakawasaan firman Allah leuwih seukeut ti batan pedang dua sisi.

Wahyu 2:17 Sing saha anu boga ceuli, dengekeun naon anu diomongkeun ku Roh ka jamaah-jamaah; Ka saha anu overcometh kuring bakal masihan dahar tina manna disumputkeun, sarta bakal masihan anjeunna batu bodas, sarta dina batu ditulis ngaran anyar, nu teu saurang ogé knoweth nyimpen anjeunna anu narima eta.

Roh speaks ka gereja, encouraging aranjeunna nungkulan sarta ngajangjikeun ganjaran tina manna disumputkeun jeung batu bodas kalayan ngaran anyar ditulis dina eta.

1. "Kumaha Carana: Manggihan Kakuatan dina Jangji Wahyu 2:17"

2. "Kakuatan Ngaran Anyar: Refleksi ngeunaan Wahyu 2:17"

1. Yohanes 6:31-35 - Yesus??jangji manna ti Surga

2. Yesaya 62: 2 - The jangji ngaran anyar dibikeun ku Allah

Wahyu 2:18 Tuliskeun ka malaikat jamaah di Tiatira; Hal ieu saith Putra Allah, anu panon-Na kawas seuneu seuneu, jeung suku-Na kawas kuningan alus;

Putra Allah nyarita ka jamaah di Tiatira kalawan panon kawas seuneu seuneu jeung suku kawas kuningan alus.

1. Hirup tujuan jeung karep

2. Kudu kuat iman anjeun

1. Rum 12: 2 - Jeung ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun, nu bisa ngabuktikeun naon éta wasiat Allah alus tur ditarima tur sampurna.

2. Jabur 119:105 - Kecap anjeun lampu pikeun suku kuring jeung lampu pikeun jalan kuring.

Wahyu 2:19 Abdi terang karya Anjeun, jeung amal, jeung jasa, jeung iman, jeung kasabaran Anjeun, jeung karya Anjeun; jeung tukang jadi leuwih ti nu kahiji.

Allah mikawanoh iman, amal, palayanan, kasabaran, jeung karya urang Kristen sarta nyorong maranéhna pikeun terus tumuwuh dina iman maranéhanana.

1. Kakuatan Karya: Kumaha Migawe Hadé Bisa Ngabantosan Nguatkeun Iman Sadérék

2. Tumuwuh dina Iman: Kumaha Tabah Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

1. James 2: 14-17 - "Naon kauntungan, dulur kuring, lamun batur nyebutkeun anjeunna boga iman tapi teu boga karya? Tiasa iman nyalametkeun manehna? Lamun adi atawa adina taranjang jeung destitute dahareun sapopoé, sarta salah sahiji Saur aranjeun ka maranehna, " Pamimiti kalawan karapihan, kudu dipanaskeun jeung kenyang, tapi maraneh henteu mere naon anu dipikabutuh pikeun awak, naon gunana? Kitu oge iman sorangan, lamun teu boga. karya, geus maot."

2. Rum 10:17 - "Jadi lajeng iman datang ku dédéngéan, jeung dédéngéan ku firman Allah."

Wahyu 2:20 Tapi Kami boga sababaraha hal ngalawan anjeun, sabab anjeun sangsara eta awewe Isebel, nu nyebut dirina nabi awewe, ngajarkeun jeung ngarayu abdi-abdi Kami bunuh fornication, jeung dahar naon kurban ka brahala.

Rasul Yohanes ngingetkeun ka jamaah di Tiatira ngeunaan Isebel, nabi palsu anu nyingsieunan jamaah ku cara ngajar maranehna ngalakukeun cabul jeung ngadahar barang kurban ka brahala.

1: "Bahaya Ajaran Palsu"

2: "Kakuatan Murid Satia"

1: Mateus 7:15-20 - "Awas nabi palsu, anu datang ka anjeun dina domba? 셲 pakean tapi inwardly srigala ravenous. Anjeun bakal mikawanoh aranjeunna ku bungbuahan maranéhanana. Dupi anggur dikumpulkeun tina cucuk, atawa anjir tina thistles? Jadi , Tiap tangkal anu séhat ngahasilkeun buah anu hadé, tapi tangkal anu gering bakal ngahasilkeun buah anu goréng. Ku kituna anjeun bakal mikawanoh aranjeunna tina buah maranéhanana."

2: 1 John 4: 1-3 - "Kakasih, ulah percanten ka unggal roh, tapi nguji roh-roh pikeun ningali naha aranjeunna ti Allah, pikeun loba nabi palsu geus Isro kaluar ka dunya. Ku ieu anjeun terang Roh Allah. : Unggal roh anu ngaku yen Isa Al Masih teh geus sumping dina daging, asal ti Allah, jeung unggal roh anu henteu ngaku Yesus mah lain ti Allah. ."

Wahyu 2:21 Jeung kuring masihan dirina spasi tobat tina fornication nya; jeung manehna teu tobat.

Petikan nembongkeun yen Allah masihan batur kasempetan pikeun tobat tina dosa maranéhanana, tapi maranehna henteu.

1: Urang kudu ngamangpaatkeun kasempetan nu dipaparinkeun ku Allah pikeun tobat.

2: Tobat mangrupikeun masalah anu serius sareng teu kedah dianggap enteng.

1: Siloka 28:13 - "Sing saha anu nyumputkeun dosa-dosa na moal makmur, tapi sing saha anu ngaku sareng nyingkirkeunana bakal nampi rahmat."

2: Lukas 13:3 - "Kuring ngabejaan ka maneh, moal! Tapi iwal anjeun tobat, anjeun ogé bakal binasa."

Wahyu 2:22 Behold, kuring bakal maledog manehna kana ranjang, sarta jalma anu zinah jeung manehna kana tribulation hébat, iwal aranjeunna tobat tina amal maranéhanana.

Allah bakal ngahukum jalma-jalma anu zinah, kajaba lamun maranehna tobat.

1. Balukar Zina : Tobat samemeh Kasep

2. Asih sareng Panghampura Gusti: Kasempetan pikeun Mimitian Deui

1. Siloka 6:32-33 ? 쏝 ut lalaki anu commits zinah teu boga akal; sing saha anu ngalakukeun kitu ngancurkeun dirina. Pukulan sareng aib mangrupikeun nasibna, sareng éra na moal dipupus.??

2. Yohanes 8:1-11 ? 쏪 esus indit ka Gunung Olives. Isuk-isuk anjeunna sumping deui ka Bait Allah. Jalma-jalma daratang ka Anjeunna, tuluy diuk ngajar. Ahli-ahli Taurat jeung urang Parisi mawa hiji awéwé anu geus bray zinah, sarta aranjeunna nangtung di tengah. ? 쁔 eacher,??ceuk maranehna ka manehna, ? 쁳 awéwéna katéwak dina zinah. Dina hukum Musa maréntahkeun urang pikeun batu awewe kitu. Ayeuna kumaha saur anjeun???Maranéhanana nyarios ieu pikeun nguji anjeunna, supados aranjeunna tiasa ngagaduhan tuduhan pikeun ngalawan anjeunna. Yesus ngagulung ka handap jeung nulis dina taneuh ku ramo-Na. Nalika aranjeunna terus naroskeun ka anjeunna, anjeunna ngalempengkeun sareng nyarios ka aranjeunna,? 쁋 et salah sahiji anjeun anu teu boga dosa kudu mimiti lempar batu ka manehna. Dina hal ieu, jalma-jalma anu ngadéngéna mimiti indit hiji-hiji, anu leuwih kolot heula, nepi ka ngan ukur Isa anu nyésa, jeung awéwé éta masih nangtung di dinya. Yesus ngalempengkeun sarta nanya ka manehna, ? 쁗 oman, dimana aranjeunna? Teu aya anu ngahukum anjeun ???? 쁍 o hiji, Pak,??ceuk manehna. ? 쁔 hen Kami ogé teu ngahukum anjeun,??Yesus nyatakeun. ? 쁆 o ayeuna sarta ninggalkeun hirup anjeun tina dosa.? 쇺 €?

Wahyu 2:23 Jeung kuring bakal maehan anak-anakna ku pati; jeung sakabeh gereja bakal nyaho yén Kami manéhna nu searcheth reins jeung hate: jeung kuring bakal mere ka unggal salah sahiji anjeun nurutkeun karya Anjeun.

Allah bakal nangtoskeun unggal jalma nurutkeun karya maranéhanana sarta sakabeh gereja bakal nyaho yen Allah maluruh hate jeung pikiran umat-Na.

1: Pangadilan Allah Adil - Wahyu 2:23

2: Karya Urang Nangtukeun Ganjaran Urang - Wahyu 2:23

1: Yeremia 17:10 - Abdi Gusti milarian manah, abdi nyobian reins, malah pikeun masihan unggal lalaki nurutkeun jalan-Na, sarta nurutkeun buah doings na.

2: Jabur 62:12 - Oge ka Gusti, Nun Gusti, milik rahmat: pikeun rendered ka unggal jalma nurutkeun karyana.

Wahyu 2:24 Tapi ka anjeun, jeung ka sésana di Tiatira, saloba anu teu boga doktrin ieu, jeung nu teu nyaho bojong Iblis, sabab nyarita; Kuring moal nempatkeun kana anjeun beungbeurat séjén.

Dina Wahyu 2:24, Yéhuwa nyarioskeun ka jalma-jalma di Tiatira anu henteu gaduh doktrin anu sami sareng henteu wawuh kana pangjero Iblis. Anjeunna jangji moal maksakeun beungbeurat tambahan pikeun aranjeunna.

1. Panyalindungan Allah nu Maha Asih: Kumaha Pangéran Méré Mantenna

2. Kaasih sareng Welas Asih Gusti: Jangji Gusti Moal Beungbeurat

1. Jabur 55:22 ??? 쏞 salaku beungbeurat anjeun ka Gusti, sarta anjeunna bakal ngadukung anjeun: Anjeunna moal pernah ngantep nu soleh dipindahkeun.??

2. Ibrani 12:1-3 ??? Ku sabab kitu, urang ogé dikurilingan ku méga anu ageung saksi, hayu urang nyingkirkeun unggal beurat, sareng dosa anu gampang narajang urang, sareng hayu urang lumpat kalayan sabar dina balapan anu dipasihkeun ka urang, Neuteup ka Yesus. pangarang jeung finisher iman urang; anu pikeun kabagjaan anu disetél saméméh anjeunna endured salib, despising éra, sarta diatur handap di leungeun katuhu tahta Allah. Pikeun mertimbangkeun anjeunna anu endured kontradiksi sapertos sinners ngalawan dirina, lest ye jadi wearied jeung pingsan dina pikiran anjeun.??

Wahyu 2:25 Tapi naon anu geus anjeun geus cekel pageuh nepi ka Kami datang.

Jalma-jalma mukmin dipanggil pikeun nempel kana iman anu parantos dipiboga dugi ka wangsulna Kristus.

1. Hirup pikeun Kristus dina Momen Ayeuna

2. Teguh dina Iman Nepi ka Wangsulna Yesus

1. Ibrani 10:35-36 ??? 쏷 ku kituna ulah miceun kapercayaan anjeun, nu boga ganjaran gede. Pikeun anjeun peryogi kasabaran, supados nalika anjeun parantos ngalaksanakeun pangersa Allah anjeun tiasa nampi naon anu dijangjikeun.??

2. Rum 12:12 ??? 쏝 e bungah dina harepan, sabar dina kasangsaraan, satia dina solat.??

Wahyu 2:26 Jeung sing saha anu unggul, jeung ngajaga karya Kami nepi ka ahir, manéhna bakal mere kakawasaan ka bangsa-bangsa.

Jalma anu satia tetep satia kana padamelan Allah nepi ka ahir bakal diganjar ku kakawasaan ka bangsa-bangsa.

1. Ngungkulan Kasangsaraan: Ngalap Ganjaran Kasatiaan

2. Wani pikeun Pengkuh: Ngaronjatkeun Kakuatan Ngaliwatan Ketahanan

1. Rum 8:37 - No, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta urang.

2. Yesaya 40:31 - Tapi jalma anu miharep ka Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana. Aranjeunna bakal soar dina jangjang kawas garuda; bakal lumpat jeung moal bosen, bakal leumpang jeung moal pingsan.

Wahyu 2:27 Sarta anjeunna bakal marentah aranjeunna kalayan rod beusi; sakumaha wadah potter a bakal aranjeunna pegat pikeun shivers: malah sakumaha Abdi nampi ti Rama kuring.

Yésus bakal maréntah jalma-jalma ku rod beusi, ngarecahna saolah-olah pariuk, sakumaha anu ditampi ti Bapa.

1. "Aturan Yesus: Ngarobih sareng Ngabentuk Urang"

2. "Kersa Bapa: Tunduk kana Aturan Yesus"

1. Jabur 2: 9 - Anjeun bakal megatkeun aranjeunna ku rod beusi jeung dash aranjeunna dina potongan kawas potter a? 셲 kapal.

2. Epesus 5:22-24 - Istri, tunduk ka salaki sorangan, sakumaha ka Gusti. Pikeun salaki teh kapala pamajikan, sakumaha Kristus teh kapala gareja, awak-Na, jeung dirina Jurusalamet na. Ayeuna sakumaha gareja submits ka Kristus, kitu ogé pamajikan kudu nyerah dina sagalana ka salaki maranéhanana.

Wahyu 2:28 Sarta kuring bakal masihan anjeunna béntang isuk.

Gusti ngajangjikeun jalma-jalma anu ngungkulan godaan dunya bakal dipasihan béntang isuk.

1. Jangji Béntang Isuk: Ulikan ngeunaan Wahyu 2:28

2. Nungkulan Godaan jeung Meunangkeun Berkah Allah

1. Yesaya 14:12-14, ngajéntrékeun ragragna Iblis

2. Pilipi 2:9-11, ngajéntrékeun Yésus sabagé béntang isuk.

Wahyu 2:29 Sing saha anu boga ceuli, dengekeun naon anu diomongkeun ku Roh ka jamaah-jamaah.

Dina Wahyu 2:29, urang percaya didorong pikeun ngadangukeun naon anu diomongkeun ku Roh ka gereja.

1. Kakuatan Ngadangukeun Roh

2. Nilai Heeding Firman Allah

1. Yakobus 1:19-20 - ? 쏫 ayeuna ieu, dulur-dulur anu dipikacinta: hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah; sabab amarah manusa henteu ngahasilkeun kabeneran Allah.??

2. Yesaya 55:3 - ? 쏧 ceuli anjeun, sarta datang ka kuring; ngadangu, supaya jiwa anjeun bisa hirup.??

Wahyu 3 nyaéta bab katilu tina kitab Wahyu, neraskeun pesen ka tujuh gereja. Bab ieu museurkeun kana pesen khusus anu ditujukan pikeun tilu gereja éta: Sardis, Philadelphia, sareng Laodicea.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku pesen ka gereja di Sardis. Yesus ngaku reputasi maranéhanana keur hirup tapi warns aranjeunna yen aranjeunna maot sacara rohani (Wahyu 3: 1). Anjeunna ngadesek aranjeunna pikeun nguatkeun naon anu tinggaleun sareng tobat tina kasugemaan, atanapi anjeunna bakal datang ka aranjeunna sapertos maling (Wahyu 3: 2-3).

Ayat 2: Pesen salajengna diarahkeun ka gereja di Philadelphia. Yesus muji kasatiaan maranéhanana sanajan kakuatan maranéhanana kawates sarta assures aranjeunna yen Anjeunna geus muka panto pikeun maranéhna nu teu saurang ogé bisa nutup (Wahyu 3: 7-8). Anjeunna jangji yén ku sabab aranjeunna tetep dina kecap-Na sareng henteu nampik nami-Na, Anjeunna bakal ngajaga aranjeunna tina jam percobaan anu bakal datang ka saalam dunya (Wahyu 3:10).

Alinea 3: Pesen ahir pikeun Laodicea. Yesus rebukes gereja ieu keur lukewarm-teu panas atawa tiis-jeung warns yén Anjeunna bakal nyiduh aranjeunna kaluar tina sungut-Na lamun maranehna teu tobat (Wahyu 3:15-16). Sanaos kabeungharan sareng kacukupan anu dirasakeun ku diri, Yesus ngungkabkeun kamiskinan spiritualna sareng naséhat pikeun milari kabeungharan anu leres ti Anjeunna (Wahyu 3:17-18). Anjeunna ngajak jalma-jalma anu ngadangu sora-Na pikeun mukakeun panto supados Anjeunna tiasa lebet sareng tuang sareng aranjeunna (Wahyu 3:20).

Kasimpulanana, Bab tilu tina Wahyu ngandung pesen khusus pikeun tilu tina tujuh gereja. Yesus alamat deadness spiritual di Sardis jeung ngadesek tobat. Pikeun Philadelphia, Anjeunna muji kasatiaan sareng janji panyalindungan tina cobaan anu bakal datang. Di Laodicea, Yesus negeskeun lukewarmness sareng nyauran tobat, nawiskeun kasempetan pikeun kabeungharan spiritual anu leres. Pesen-pesen ieu nekenkeun kabutuhan pikeun iman anu tulus, tobat tina kasugemaan, sareng ngungudag kabeneran supados nampi perkenan sareng berkah Allah.

Wahyu 3:1 Jeung ka malaikat jamaah di Sardis nulis; Hal ieu saith manéhna nu boga tujuh Roh Allah, jeung tujuh béntang; Kuring terang karya anjeun, yén anjeun gaduh nami anu hirup, sareng maot.

Malaikat gareja di Sardis disauran, sareng kaungkabkeun yén anu nyarios ka anjeunna ngagaduhan tujuh Ruh Allah sareng tujuh bentang. Karya-karya gareja di Sardis diungkabkeun, nunjukkeun yén aranjeunna gaduh nami anu nunjukkeun yén aranjeunna hirup, tapi nyatana aranjeunna maot.

1. Bahaya Iman Paeh: Mariksa Wahyu 3:1

2. Hirup Hirup Sampurna: Refleksi dina Wahyu 3: 1

1. Yeremia 29:13 - "Jeung anjeun bakal neangan kuring, sarta manggihan kuring, nalika anjeun bakal neangan kuring jeung sakabeh haté anjeun."

2. John 10:10 - "Maling datang lain, tapi pikeun maok, jeung maehan, jeung ngancurkeun: Kami datang ambéh maranéhanana bisa boga hirup, sarta yén maranéhna bisa mibanda eta leuwih abundantly."

Wahyu 3: 2 Sing waspada, sareng nguatkeun hal-hal anu tinggaleun, anu siap maot: sabab kuring henteu mendakan padamelan anjeun sampurna di payuneun Allah.

Urang Kristen kudu waspada jeung narékahan pikeun nyampurnakeun karya maranéhanana di mata Allah.

1. Nguatkeun Iman Urang: Kumaha Nyampurnakeun Karya Urang di Panon Allah

2. Panggero pikeun Tetep Waspada: Naha Urang Kudu Nguatkeun Iman

1. James 4:17 - "Ku sabab eta, mun hiji anu weruh hal katuhu pikeun ngalakukeun jeung teu ngalakukeun eta, ka anjeunna eta dosa."

2. 1 John 3:18 - "Barudak, hayu urang teu cinta ku kecap atawa ku basa, tapi ku amal jeung bebeneran."

Wahyu 3:3 Jadi inget kumaha anjeun geus narima jeung ngadéngé, jeung tahan pageuh, jeung tobat. Lamun kituna thou shalt teu lalajo, kuring bakal datang ka anjeun salaku maling, jeung anjeun bakal teu nyaho jam naon kuring bakal datang ka anjeun.

Petikan tina Wahyu 3: 3 ngingetkeun urang Kristen pikeun nginget ajaran anu parantos didangu, nyepeng aranjeunna, sareng tobat. Maranéhanana ogé miélingkeun yén lamun maranehna teu lalajo, Yesus bakal datang kawas maling jeung maranehna moal nyaho jam datangna-Na.

1. Kakuatan Tobat: Kumaha Hirup Hirup Tobat

2. Yesus Bakal Datang: Kanyataanana wangsulna

1. Lukas 13: 3 - "Iwal anjeun tobat, anjeun bakal kabéh ogé binasa."

2. 1 Tesalonika 5: 2-3 - "Kanggo anjeun yourselves pinuh sadar yén poé Gusti bakal datangna kawas maling dina peuting. Nalika jalma-jalma nyarios, 'Aya katengtreman sareng katentreman,' teras aranjeunna bakal kabinasaan ngadadak, sapertos ibu hamil anu ngalahirkeun, sareng aranjeunna moal luput."

Wahyu 3: 4 Anjeun boga sababaraha ngaran malah di Sardis nu teu najis garments maranéhanana; sarta maranéhanana baris leumpang jeung kuring di bodas: pikeun maranéhanana anu pantes.

Sababaraha ngaran di Sardis tetep satia jeung bakal diganjar ku hirup langgeng.

1: Tetep Satia jeung Narima Hirup Langgeng

2: Tabah Ngaliwatan Jaman Hésé

1: Rum 8:28 "Sareng urang terang yén sagala hal damel babarengan pikeun anu hadé pikeun jalma-jalma anu nyaah ka Allah, pikeun aranjeunna anu disaur dumasar kana tujuanana."

2: Kolosa 3:23 "Sareng naon waé anu anjeun lakukeun, laksanakeun kalayan ati-ati, sapertos ka Gusti, sanés ka manusa."

Wahyu 3: 5 Saha anu overcometh, sarua bakal dipakena dina raiment bodas; Jeung Kami moal mupus ngaranna kaluar tina kitab kahirupan, tapi kuring bakal ngaku ngaranna saméméh Rama Kami, jeung saméméh malaikat-Na.

Jalma-jalma mukmin anu bisa nandangan cobaan maranéhanana sarta tetep satia bakal diganjar ku pakéan bodas sarta bakal diaku ku Allah jeung para malaikat-Na.

1. Ganjaran Kasatiaan - Ngajalajah jangji Allah ngeunaan pakean mukmin di garments bodas lamun aranjeunna tetep leres sanajan odds.

2. Winners Overcomers - nalungtik kumaha satia bisa nangtung teguh dina nyanghareupan adversity sarta narima berkah Allah.

1. Mateus 24:13 - "Tapi hiji anu nangtung teguh nepi ka ahir bakal disimpen."

2. 2 Corinthians 5:10 - "Kanggo urang sadayana kedah némbongan sateuacan korsi judgment Kristus, ku kituna unggal urang bisa nampa naon alatan kami pikeun hal dipigawé bari dina awak, naha alus atawa goréng."

Wahyu 3:6 Sing saha anu boga ceuli, dengekeun naon anu diomongkeun ku Roh ka jamaah-jamaah.

Dina Wahyu 3: 6, Yesus ngadorong jalma-jalma anu gaduh ceuli pikeun ngadangukeun sareng ngadangukeun naon anu diomongkeun ku Roh ka jamaah.

1. Pentingna Ngadangukeun Sora Roh

2. Budidaya Discernment Spiritual di Garéja

1. Rasul 17:11 - Ayeuna urang Bereans éta karakter leuwih mulya ti Tesalonika, pikeun maranéhanana narima talatah jeung eagerness gede jeung nalungtik Kitab Suci unggal poé pikeun nempo lamun naon Paul nyebutkeun bener.

2. Yakobus 1:19 - Dulur-dulur, perhatikeun ieu: Sarerea kudu gancang ngadenge, lambat nyarita jeung lambat ambek.

Wahyu 3:7 Jeung ka malaikat jamaah di Philadelphia nulis; Hal ieu saith manéhna nu Maha Suci, manéhna nu bener, manéhna nu ngabogaan konci Daud, manéhna nu muka, jeung teu saurang shutteth; jeung shutteth, jeung teu aya nu muka;

Yesus mangrupikeun kakuatan pikeun muka sareng nutup panto, sareng anjeunna nyarios ka gereja di Philadelphia.

1. "Konci pikeun Muka Panto"

2. "Kadaulatan Allah dina Kahirupan Urang"

1. Yesaya 22:22 - "Jeung konci imah Daud bakal I nempatkeun kana taktak-Na; ku kituna manéhna bakal muka, sarta taya bakal Cicing; sarta anjeunna bakal Cicing, sarta taya bakal muka."

2. 2 Korinta 5: 17-20 - "Ku sabab eta, lamun saha aya dina Kristus, manéhna mangrupa ciptaan anyar. Nu heubeul geus kaliwat; behold, nu anyar geus datang. Sadaya ieu ti Allah, anu ngaliwatan Kristus reconciled urang ka Anjeunna sareng masihan kami pelayanan rekonsiliasi, nyaéta, dina Kristus, Allah nyegerkeun dunya ka dirina, henteu ngitung dosa-dosana ka aranjeunna, sareng percanten ka kami pesen rekonsiliasi. ngaliwatan kami. Kami menta anjeun atas nama Kristus, sing reconciled ka Allah."

Wahyu 3:8 Abdi terang kana padamelan-padamelan anjeun.

Petikan ieu nekenkeun panto kabuka anu parantos diatur ku Gusti sateuacan urang sareng kakuatan anu urang kedah ngajaga kecap-Na sareng henteu mungkir namina.

1. Ngandelkeun Kakuatan Allah Pikeun Ngalawan Tantangan

2. Panto Muka Kasempetan Nu Ngadagoan Urang

1. Pilipi 4:13 - "Kuring bisa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan anjeunna anu strengthens kuring."

2. Yesaya 43:19 - "Behold, Kuring keur ngalakonan hal anyar; ayeuna eta springs mudik, anjeun teu ngarasa eta?"

Wahyu 3: 9 Behold, Kuring baris nyieun eta tina Kapernaum Iblis, anu nyebutkeun maranehna urang Yahudi, sarta lain, tapi bohong; behold, Kuring baris nyieun eta datang jeung nyembah saméméh suku anjeun, jeung nyaho yen Kuring geus dipikacinta Anjeun.

Allah bakal ngahukum jalma-jalma anu ngaku palsu tapi henteu, sareng ngajantenkeun aranjeunna mikanyaah ka jalma anu satia.

1. Allah teh Hakim jalma nu satia

2. Ngenalkeun Asih Allah Ngaliwatan Iman

1. Rum 2:28-29 - Pikeun euweuh hiji urang Yahudi anu ngan hiji lahiriah, atawa sunat lahiriah jeung fisik. Tapi urang Yahudi anu batin, sareng sunat mangrupikeun masalah jantung, ku Roh, sanés ku hurup. Puji-Na lain ti manusa tapi ti Allah.

2. Yakobus 2:14-17 - Naon gunana, dulur-dulur, upami aya anu ngaku iman tapi henteu ngagaduhan padamelan? Naha iman éta tiasa nyalametkeun anjeunna? Lamun lanceukna atawa lanceukna kurang pakéan sarta kurang dina dahareun sapopoé, sarta salah sahiji anjeun ngomong ka aranjeunna, "Pindah dina karapihan, jadi warmed tur pinuh," tanpa masihan aranjeunna hal diperlukeun pikeun awak, naon gunana? Kitu ogé iman ku sorangan, lamun teu boga karya, maot.

Wahyu 3:10 Ku sabab maneh geus diteundeun kecap tina kasabaran Kami, Kami ogé bakal ngajaga anjeun tina jam godaan, nu bakal datang ka sakuliah dunya, pikeun nyobaan jalma nu Huni di bumi.

Allah bakal ngajaga jalma anu ngajaga kecap-Na tina jam godaan datang kana dunya.

1. Ngajaga Firman Allah: Tetep Kuat Ngaliwatan Godaan

2. Kukuh dina Iman: Jangji Allah Nangtayungan Dina Jaman Kasusah

1. James 1: 12-15 - Rahayu hiji anu perseveres handapeun percobaan sabab, sanggeus ngadeg test, jalma nu bakal nampa makuta kahirupan nu Gusti geus jangji ka jalma anu mikanyaah anjeunna.

2. 1 Corinthians 10:13 - No godaan geus overtaken anjeun nu teu umum pikeun manusa. Allah téh satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun kamampuhan anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur, yén anjeun bisa endure eta.

Wahyu 3:11 Behold, Kami datang gancang: tahan naon nu Anjeun boga, supaya teu aya nu nyokot makuta Anjeun.

Yesus ngingetkeun urang pikeun satia nuturkeun anjeunna supados teu aya anu tiasa nyandak makuta urang.

1. Mahkota Kasatiaan: Kumaha Tetep Teguh dina Nuturkeun Yesus

2. Ulah Leungitkeun Paningal Mahkota Anjeun: Tetep Fokus ka Yesus

1. 1 Korinta 9:25-27 - Sarerea anu competes dina kaulinan mana kana latihan ketat. Maranehna ngalakukeun eta pikeun meunangkeun makuta anu moal langgeng, tapi urang ngalakukeun eta pikeun meunangkeun makuta anu langgeng.

2. Ibrani 3: 12-14 - Tingali ka dinya, nadya jeung sadulur, nu taya sahijieun boga dosa, haté unbelieve nu ngahurungkeun jauh ti Allah hirup. Tapi silih ajak unggal poe, salila eta disebut "Ayeuna," sangkan ulah aya anu hardened ku tipu daya dosa urang. Urang parantos sumping ka Kristus, upami leres-leres urang nyekel kapercayaan asli urang dugi ka akhir.

Wahyu 3:12 Sing saha anu unggul, ku Kami baris dijadikeun pilar di Bait Allah Kami, sarta manehna moal kaluar deui, sarta Kami bakal nuliskeun ngaran Allah Kami, jeung ngaran kota Allah Kami, anu ditimbalanana. Nyaeta Yerusalem anyar, nu turun ti sawarga ti Allah Kami: jeung kuring bakal nulis dina manéhna ngaran anyar Kami.

Jalma anu ngéléhkeun bakal jadi tihang di Bait Allah jeung moal ninggalkeun; ngaran maranéhanana bakal ditulis kalawan nami Allah jeung kota Allah, nya éta Yerusalem Anyar anu asalna ti Allah, sarta ngaran anyar Allah bakal ditulis dina eta.

1. Jangji Gusti: Janten Tihang di Bait-Na

2. Ngungkulan jeung Diganjar: Allah Nulis Asma-Na dina Kami

1. Yesaya 28:16 - Ku sabab kitu nyebutkeun Gusti Allah, "Behold, Kami hiji peletakan di Sion batu, batu diuji, A cornerstone ongkosna mahal pikeun yayasan, pageuh disimpen. Sing saha anu percaya kana eta moal kaganggu.

2. John 14: 2-3 - Di imah Rama mah loba kamar; lamun teu kitu, Kuring geus bébéja anjeun. Kaula bade nyiapkeun tempat pikeun anjeun. Sareng upami kuring angkat sareng nyiapkeun tempat pikeun anjeun, kuring bakal uih deui sareng nyandak anjeun janten sareng kuring supados anjeun ogé tiasa dimana kuring.

Wahyu 3:13 Sing saha anu boga ceuli, dengekeun naon anu diomongkeun ku Roh ka jamaah-jamaah.

Yesus nyarios ka gereja-gereja, ngadorong aranjeunna ngadangukeun Roh sareng nurut kana paréntah-Na.

1. "Hirup dina Ta'at: Nurut Panggero Roh"

2. "Ngadenge naon anu diomongkeun ku Roh: Ngartos Pangersa Allah"

1. Rum 8:14 - "Kanggo sakabeh anu dipingpin ku Roh Allah anu putra Allah."

2. James 1: 22-25 - "Tapi jadi doers tina kecap, jeung teu listeners wungkul, deceiving yourselves. Pikeun lamun saha anu hearer tina kecap jeung teu migawé, manéhna téh kawas lalaki anu kasampak intently di alam na. Beungeut dina eunteung, sabab anjeunna neuteup ka dirina sorangan, terus indit, sarta langsung poho kumaha manéhna. Tapi anu ningali kana hukum sampurna, hukum kamerdikaan, jeung persevere, jadi teu ngadéngé nu poho, tapi nu migawé. , anjeunna bakal diberkahan dina ngalakukeunana."

Wahyu 3:14 Jeung ka malaikat jamaah Laodiceans nulis; Hal ieu saith Amin, saksi satia jeung bener, awal ciptaan Allah;

Gusti, saksi satia jeung bener jeung awal ciptaan speaks ka malaikat gereja Laodicean.

1. "Kasatiaan Gusti"

2. "Awal-awal Penciptaan"

1. Rum 3: 3-4 - "Kanggo kumaha lamun sababaraha teu percaya? Wajib unbelief maranéhna nyieun kasatiaan Allah tanpa pangaruh? Pasti moal! Mémang, hayu Allah leres tapi unggal lalaki tukang bohong."

2. Kolosa 1: 15-17 - "Anjeunna teh gambar Allah siluman, nu firstborn leuwih sagala ciptaan. Pikeun ku Anjeunna sagala hal anu dijieun nu aya di sawarga jeung nu aya di bumi, katempo jeung halimunan, naha tahta atawa dominions. atawa kapangéranan atawa kakawasaan. Sagala hal diciptakeun ngaliwatan Anjeunna jeung pikeun Anjeunna. Jeung Anjeunna geus saméméh sagala hal, sarta di Anjeunna sagala hal diwangun."

Wahyu 3:15 Abdi terang padamelan anjeun, yén anjeun henteu tiis atanapi henteu panas; Abdi hoyong anjeun tiis atanapi panas.

Yéhuwa terang kana pagawéan jalma-jalma, tapi hoyong aranjeunna sapinuhna komitmen dina kapercayaanana.

1: Yéhuwa hoyong urang sapinuhna komitmen

2: Panas atawa Tiis- Pangéran Hayang Urang Milih

1: Yakobus 4:17 - "Ku sabab eta, jalma anu terang ngalakukeun anu hadé, tapi henteu ngalakukeun éta, éta dosa."

2: Mateus 6:21 - "Kanggo dimana harta anjeun, bakal aya haté anjeun ogé."

Wahyu 3:16 Jadi ku sabab anjeun lukewarm, teu tiis atawa panas, Kuring bakal spike anjeun kaluar tina sungut kuring.

Allah bakal nampik jalma-jalma anu lemah imanna.

1. Bahaya Iman Lemes

2. Pentingna Keagungan dina Iman Urang

1. Yakobus 4:4-10

2. Mateus 25:1-13

Wahyu 3:17 Ku sabab ceuk maneh, Kami beunghar, beuki beunghar, jeung teu butuh nanaon; jeung teu nyaho yen anjeun wretched, jeung sangsara, jeung malarat, jeung lolong, jeung taranjang.

Petikan ieu ngungkabkeun peringatan Allah ka jalma-jalma anu beunghar sareng mikir yén aranjeunna henteu peryogi nanaon.

1: Teu paduli sabaraha harta banda, eta moal bisa nyalametkeun maranehna tina hukuman Allah.

2: Kakayaan bisa jadi wujud kamiskinan rohani lamun urang ngandelkeun maranéhna tibatan Yéhuwa.

1: 1 Timoteus 6:17-19 - "Parentahkeun ka jalma-jalma anu beunghar di dunya ayeuna, ulah sombong atanapi ngarep-ngarep kana kateupastian kabeungharan, tapi ka Allah, anu masihan kami sagala rupa pikeun dinikmati. Parentahkeun aranjeunna pikeun ngalakukeun anu hadé, janten beunghar ku pagawéan anu hadé, janten berehan sareng siap ngabagi, nyimpen pikeun dirina harta dasar anu hadé pikeun masa depan, supados aranjeunna tiasa nyekel anu leres-leres kahirupan."

2: Yakobus 5: 1-6 - "Hayu ayeuna, eh anu beunghar, ceurik sareng ngadu’akeun kasangsaraan anu bakal datang ka anjeun. Kakayaan anjeun geus rotted jeung pakean anjeun geus didahar renget. Emas jeung pérak anjeun geus corroded, sarta korosi maranéhanana bakal bukti ngalawan anjeun sarta bakal ngahakan daging anjeun kawas seuneu. Anjeun geus neundeun up harta karun dina poé panungtungan. Behold, gajih tina kuli anu mowed sawah anjeun, nu diteundeun deui ku panipuan, keur ceurik kaluar ngalawan anjeun, jeung cries tina harvesters geus nepi ka Ceuli Gusti sarwa. Anjeun geus hirup di bumi dina méwah jeung di indulgence diri. Anjeun geus fattened haté anjeun dina poé meuncit. Anjeun parantos ngahukum sareng maehan jalma anu soleh. Anjeunna henteu nolak anjeun."

Wahyu 3:18 Kami naroskeun ka anjeun mésér emas anu diuji dina seuneu, supados anjeun janten beunghar; jeung raiment bodas, nu Anjeun bisa jadi dipakena, jeung nu éra tina nakedness Anjeun teu némbongan; jeung anoint panon anjeun ku eyesalve, nu bisa ningali.

Petikan nyorong pamiarsa mésér ti Allah emas anu geus diuji ku seuneu, pakean bodas nutupan buligir maranéhanana, sarta salep panon bisa ningali.

1. Kakayaan Rohani Allah: Kumaha Milarian Kalimpahan di Tengah Krisis

2. Kakuatan Iman: Kumaha Nampa Baju Kasalametan dina Waktos Kabutuhan

1. 2 Korinta 5:17 - Ku alatan éta, lamun saha aya dina Kristus, manéhna téh ciptaan anyar. Nu heubeul geus kaliwat; behold, nu anyar geus datang.

2. Yesaya 61:10 - Kuring bakal greatly girang di Gusti; jiwa kuring bakal exult di Allah mah, pikeun manéhna geus dipakena kuring jeung garments kasalametan; Mantenna geus nutupan kuring ku jubah kabeneran, sakumaha panganten lalaki ngagem dirina kawas imam jeung headdress geulis, sarta sakumaha panganten awewe adorns dirina kalawan jewels nya.

Wahyu 3:19 Sakur anu ku Kami dipikanyaah, ku Kami ditegor jeung disiksa.

Allah mikanyaah urang jeung disiplin urang pikeun mawa urang ngadeukeutan ka Anjeunna.

1. Asih sareng Disiplin Gusti

2. Geulis Tobat

1. Ibrani 12: 4-11 - The Disiplin Allah

2. Lukas 15: 11-32 - The Love Allah Katempo dina Tobat

Wahyu 3:20 Behold, Kuring nangtung di panto, jeung ngetok: lamun aya nu ngadéngé sora Kami, jeung mukakeun panto, Kuring bakal asup ka manéhna, jeung bakal dahar jeung manéhna, jeung manéhna jeung kuring.

petikan ieu speaks Yesus knocking dina panto jantung hiji jalma, jeung lamun maranehna muka panto, Yesus bakal asup jeung ukhuwah jeung maranehna.

1. Hiji Uleman ka sauyunan jeung Yesus

2. Mukakeun Panto pikeun Hubungan jeung Yesus

1. John 15: 4-5 - "A tetep di kuring, jeung kuring di anjeun. Salaku dahan moal bisa ngahasilkeun buah ku sorangan, iwal eta abides dina Vine, atawa anjeun bisa, iwal mun abide di kuring. Kami anggur; anjeun dahan. Sing saha anu tetep di Kami sarta Kami di Anjeunna, nya eta anu ngahasilkeun loba buah, pikeun pisah ti Kami anjeun teu bisa ngalakukeun nanaon."

2. Epesus 3:17-19 - "Ku kituna Kristus bisa Huni dina hate anjeun ngaliwatan iman-yén anjeun, keur rooted tur grounded dina cinta, bisa boga kakuatan pikeun ngarti jeung sakabeh wali naon breadth jeung panjangna sarta jangkungna sarta jero. , jeung nyaho kaasih Kristus anu ngaleuwihan pangaweruh, supaya aranjeun kaeusi ku sakabeh kasampurnaan Allah.”

Wahyu 3:21 Sing saha anu unggul, ku Kami baris diparengkeun linggih jeung Kami dina tahta Kami, sakumaha Kami oge geus meunang, sarta Kami geus dipangku jeung Rama Kami dina tahta-Na.

Yesus jangji baris babagi tahta-Na jeung jalma anu overcome, sakumaha Anjeunna geus nungkulan sarta linggih jeung Rama dina tahta-Na.

1. "Janji Tahta: Ngalawan sareng Yesus"

2. "Hirup jaya: Linggih sareng Kristus dina Tahta-Na"

1. Pilipi 2:5-11 - Yesus humbled Dirina sarta jadi taat kana maot, komo maot dina cross a.

2. Ibrani 12: 1-2 - Hayu urang ngajalankeun kalawan endurance lomba anu diatur saméméh urang, pilari ka Yesus, pangadeg jeung perfecter iman urang.

Wahyu 3:22 Sing saha anu boga ceuli, dengekeun naon anu diomongkeun ku Roh ka jamaah-jamaah.

Ayat ieu tina Wahyu nyorong jalma-jalma mukmin pikeun ngadangukeun naon anu diomongkeun ku Roh ka gereja-gereja.

1. "Jadi Garéja Dengekeun: Ngadangukeun Naon Anu Diucapkeun Roh"

2. "Hirup dina Ta'at: Ngabales Naon Anu Diucapkeun Roh"

1. Yohanes 10:27, ”Domba-domba Kami ngadarenge sora Kami, Kami wawuh ka maraneh, sarta maraneh nuturkeun Kami.”

2. Rum 12:2, "Ulah jadi conformed jeung dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus, ditarima jeung sampurna."

Wahyu 4 mangrupikeun bab kaopat tina kitab Wahyu sareng nandaan parobahan anu signifikan dina narasi. Bab ieu museurkeun kana visi Yohanes ngeunaan kamar tahta surga sareng ibadah anu lumangsung di dinya.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yohanes ngajéntrékeun panto anu dibuka di sawarga, sareng anjeunna nguping sora anu ngajak anjeunna angkat sareng ningali naon anu kedah kajantenan saatos hal-hal ieu (Wahyu 4: 1). Langsung, John geus bray up dina Roh jeung manggihan dirina dina ayana tahta Allah. Manéhna nempo pamandangan megah jeung Allah linggih dina tahta-Na, dikurilingan ku dua puluh opat sesepuh diasah di robes bodas, ngagambarkeun otoritas jeung purity (Wahyu 4: 2-5). Ti singgasana aya kilat kilat, guludug, jeung guludug, tanda anu kuat ngalambangkeun kaagungan Allah.

Ayat 2: Dina ayat 6-8, Yohanes ngajelaskeun opat mahluk hirup di hareupeun tahta Allah. Makhluk-makhluk ieu ditutupan ku panon di sabudeureun - ngalambangkeun omniscience - sareng aranjeunna gaduh rupa anu béda sapertos singa, sapi, lalaki, sareng garuda (Wahyu 4: 6-7). Maranéhna terus-terusan nyembah ka Allah beurang peuting ngembarkeun kasucian-Na ku cara ngucapkeun "Suci, suci, suci Gusti Allah Nu Maha Kawasa" (Wahyu 4:8). Ibadah maranéhna ngakibatkeun atmosfir dimana dua puluh opat sesepuh sujud di payuneun Anjeunna anu linggih dina tahta casting crowns maranéhna saméméh Anjeunna salaku polah pasrah jeung adoration (Wahyu 4: 9-11).

Alinea ka-3: Fokus dina bab ieu utamana pikeun ngagambarkeun kamulyaan jeung ibadah anu matak pikaheraneun anu lumangsung di rohangan tahta surga. Eta nyadiakeun pamiarsa kalawan glimpse kana realitas sawarga saluareun pamahaman earthly. Gambaran anu digunakeun-sapertos kilat, sora guludug, mahluk hirup anu seueur panon-sapertos pikeun nepikeun kaagungan sareng hormat anu aya hubunganana sareng ayana Gusti. Ibadah terus-terusan ka mahluk hirup jeung dua puluh opat sesepuh highlights sipat langgeng ibadah jeung nekenkeun kasucian Allah, kadaulatan, jeung pantes pikeun nampa kahormatan jeung kamulyaan.

Kasimpulanana, Bab opat Wahyu ngagambarkeun visi Yohanes ngeunaan kamar tahta surga. Anjeunna nyaksian pamandangan dimana Allah linggih dina tahta-Na, dikurilingan ku dua puluh opat sesepuh jeung opat mahluk hirup. Bab éta nekenkeun kaagungan sareng kasucian Gusti ngalangkungan gambaran anu jelas sareng ibadah anu terus-terusan anu ditawarkeun ku mahluk celestial ieu. Ieu fungsi minangka panginget kuat yén Allah Maha Agung luhureun sakabeh ciptaan jeung pantes adoration langgeng.

Wahyu 4:1 Sanggeus ieu kuring nempo, jeung, behold, hiji panto dibuka di sawarga: jeung sora kahiji nu kuring kadéngé éta kawas tarompet ngobrol jeung kuring; anu ngadawuh, Naek ka dieu, sarta Kami baris nembongkeun ka maneh hal-hal anu kudu jadi aherat.

Yohanes diondang ka sawarga ku sora nu nyarupaan tarompét jeung ditingalikeun hal-hal nu bakal datang.

1. Tong sieun nutup panto katukang sareng mukakeun panto kahareup.

2. Urang salawasna bisa manggihan harepan pikeun mangsa nu bakal datang dina jangji Allah.

1. Yesaya 43:19 - “Behold, Kuring keur ngalakonan hiji hal anyar; ayeuna eta spring mudik, anjeun teu ngarasa eta? Kami baris nyieun jalan di gurun keusik jeung walungan di gurun keusik.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman teh jaminan hal harepan, dmana hal teu katempo.

Wahyu 4:2 Jeung geura-giru kuring aya dina sumanget: jeung, behold, hiji tahta dipasang di sawarga, jeung hiji diuk dina tahta.

John dicokot kana sumanget jeung nilik tahta di Surga jeung batur diuk dina eta.

1. Kumaha Percaya kana Kaagungan jeung Kakawasaan Allah

2. Kaagungan Sawarga

1. Yesaya 6: 1-2 - Dina taun anu Raja Uzia maot kuring nempo Gusti linggih dina tahta, luhur jeung diangkat nepi: jeung karéta-Na ngeusi Bait Allah.

2. Jabur 103:19 - Gusti geus ngadegkeun tahta-Na di sawarga, jeung karajaan-Na aturan leuwih sadaya.

Wahyu 4:3 Jeung nu diuk téh kasampak kana kawas jaspis jeung sardine batu, jeung aya katumbiri sabudeureun tahta, tetempoan kawas Empang.

Anu linggih dina tahta didadarkeun siga batu jasper sareng sarden sareng katumbiri dina wujud zamrud anu ngurilingan tahta.

1. Kaagungan Gusti Nu Maha Kawasa

2. Simbolisme Pelangi Warna-warni dina Kitab Suci

1. Ezekiel 1:28 - "Salaku penampilan ruku anu aya dina awan dina poé hujan, jadi éta penampilan kacaangan sabudeureun. Ieu penampilan sasaruaan tina kamulyaan PANGERAN."

2. Wahyu 21:11 - "Ngabogaan kamulyaan Allah: jeung cahaya nya éta kawas batu paling mulia, malah kawas batu jasper, jelas kawas kristal."

Wahyu 4:4 Jeung sabudeureun tahta aya dua puluh opat korsi, jeung dina korsi kuring nempo dua puluh opat sesepuh diuk, dipakena dina pakean bodas; sarta dina sirah maranéhanana boga makuta emas.

24 Katémbong kokolot-kokolot keur calik ngurilingan tahta Allah, make jubah bodas jeung makuta emas.

1. "Kaagungan Surga: Ngartos Sifat Arasy Allah"

2. "Peran Urang salaku Hamba Allah: Pentingna 24 Sesepuh"

1. Yesaya 6:1-3

2. 1 Petrus 5:1-4

Wahyu 4:5 Jeung ti tahta proceeded kilat jeung thunderings jeung sora, jeung aya tujuh lampu seuneu ngaduruk saméméh tahta, nya éta tujuh Roh Allah.

Tahta Allah di Sawarga dikurilingan ku tujuh lampu seuneu anu ngalambangkeun tujuh Roh Allah, dipirig ku guludug, kilat, jeung sora.

1. Kakuatan Tujuh Roh Allah

2. Kaagungan Tahta Allah di Sawarga

1. Yesaya 11: 2-3 - Roh Gusti bakal beristirahat kana anjeunna, sumanget hikmah jeung pamahaman, sumanget nasehat jeung kakuatan, sumanget pangaweruh jeung sieun Gusti.

2. Epesus 4: 4-6 - Aya hiji awak jeung hiji Roh, sagampil anjeun geus disebut ka hiji harepan nu milik panggero Anjeun, hiji Gusti, hiji iman, hiji baptisan, hiji Allah jeung Rama sadaya, anu leuwih sadayana sareng sadayana sareng sadayana.

Wahyu 4:6 Jeung saméméh tahta aya laut kaca kawas kristal, jeung di satengahing tahta, jeung kira-kira tahta, aya opat beasts pinuh panon hareup jeung tukang.

Tahta Allah dikurilingan ku laut kaca jeung opat beasts kalawan panon saméméh jeung tukang.

1. Kaagungan Arasy Allah

2. Waspada Hamba Allah

1. Ezekiel 1:4-14 - The visi mahluk saméméh tahta Allah.

2. Budalan 24:17 - Musa jeung sesepuh behold kamulyaan Gusti.

Wahyu 4:7 Jeung sato galak kahiji kawas singa, jeung sato galak kadua kawas anak sapi, jeung sato galak katilu ngabogaan beungeut saperti manusa, jeung sato galak kaopat kawas garuda ngalayang.

Katerangan ngeunaan opat sato galak, masing-masing nyarupaan singa, anak sapi, lalaki, sareng garuda masing-masing.

1. Makhluk Allah anu Maha Agung: Ngajalajah Kaéndahan Ciptaan

2. Kakuatan Transformasi: Janten Anu Dimaksad ku Gusti

1. Jabur 104:24 - Sabaraha karya Gusti, nun PANGERAN! Dina hikmah nu dijieun kabeh; bumi pinuh ku mahluk Anjeun.

2. Yesaya 40:31 - Tapi jalma anu miharep ka Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana. Aranjeunna bakal soar dina jangjang kawas garuda; bakal lumpat jeung moal bosen, bakal leumpang jeung moal pingsan.

Wahyu 4:8 Jeung opat beasts unggal sahijina genep jangjang sabudeureun anjeunna; jeung maranehna pinuh ku panon di jero: jeung maranehna teu istirahat beurang jeung peuting, nyebutkeun, Suci, suci, suci, PANGERAN Allah Nu Maha Kawasa, nu aya, jeung ayeuna, jeung nu bakal datang.

Kasucian Allah henteu aya watesna sareng abadi.

1. Puji anu teu aya watesna ti sarwa sawarga

2. Ngaregepkeun kaagungan Gusti

1. Yesaya 6:3 - Jeung hiji ngajerit ka nu sejen, sarta ngomong, Suci, suci, suci, nyaeta PANGERAN Nu Maha Kawasa: sakuliah bumi pinuh ku kamulyaan-Na.

2. 1 Peter 1: 15-16 - Tapi sakumaha anjeunna anu geus disebut anjeun suci, jadi ye suci dina sagala manner paguneman; Sabab geus dituliskeun, Kudu suci; sabab Kami suci.

Wahyu 4:9 Jeung lamun eta sato galak ngagungkeun kamulyaan jeung kahormatan jeung sukur ka Anjeunna anu linggih dina tahta, anu hirup salalanggengna,

Makhluk-makhluk sawarga méré kamulyaan jeung kahormatan ka Allah, anu hirup salawasna.

1. Allah Salawasna: A Refleksi on Wahyu 4: 9

2. Nyembah ka Allah Salawasna: Tilik dina Wahyu 4:9

1. Jabur 90: 2 - "Sateuacan gunung anu dibawa mudik, atawa kantos thou hadst kabentuk bumi jeung dunya, malah ti langgeng nepi ka langgeng, Anjeun Allah."

2. Rum 11:36 - "Kanggo anjeunna, sarta ngaliwatan anjeunna, jeung ka Anjeunna, sagala hal: ka saha jadi kamulyaan salamina. Amin."

Wahyu 4:10 Para kokolot anu dua puluh opat sujud ka Anjeunna anu linggih dina tahta, nyembah ka Anjeunna anu hirup salalanggengna, sarta ngalungkeun makuta-makuta ka payuneun tahta, pokna,

Dua puluh opat sesepuh némbongkeun hormat ka Allah ku cara nyembah ka Anjeunna jeung neundeun turun makuta maranéhanana.

1. "Harti Ibadah dina Kahirupan Urang"

2. "Tunduk kana Kakawasaan jeung Wewenang Allah"

1. Jabur 95: 6 - "Hayu, hayu urang sujud nyembah, hayu urang sujud ka Gusti nu nyieun urang."

2. Pilipi 2:10-11 - "Dina nami Yesus unggal dengkul kedah ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, sarta unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama."

Wahyu 4:11 Gusti pantes, Nun Gusti, nampi kamulyaan sareng kahormatan sareng kakawasaan;

Allah téh pantes kamulyaan, kahormatan, jeung kakawasaan pikeun manéhna geus nyiptakeun sagala hal pikeun ridho-Na.

1: Allah, Nu Nyiptakeun Alam Semesta, Pantes Dihormat jeung Dipuji

2: Sadayana Diciptakeun pikeun Ridho sareng Kamulyaan Allah

1: Kolosa 1:16 Sabab ku Anjeunna dijieun sagala rupa, nu aya di sawarga jeung nu aya di bumi, nu katingali jeung nu teu katingali, boh nu jadi tahta, boh nu kawasa, boh nu kawasa, boh nu kawasa; sareng pikeun anjeunna:

2: Yesaya 43:7 Malah unggal jalma anu disebut ku ngaran Kami: pikeun kuring geus dijieun manéhna pikeun kamulyaan Kami, Kuring geus ngawangun manéhna; enya, kuring geus nyieun manéhna.

Wahyu 5 nyaéta bab kalima tina kitab Wahyu sarta nuluykeun visi John di kamar tahta sawarga. Bab ieu museurkeun kana gulungan sareng tujuh segel sareng Anak Domba anu pantes mukana.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yohanes ningali gulungan dina panangan katuhu Allah, disegel ku tujuh segel (Wahyu 5: 1). Hiji malaikat ngumumkeun kalayan sora anu nyaring, naroskeun saha anu pantes pikeun muka gulungan sareng megat segelna. Teu aya anu di sawarga atanapi di bumi anu pantes pikeun ngalakukeunana, anu nyababkeun John ceurik (Wahyu 5: 2-4). Sanajan kitu, salah sahiji sesepuh ngabejaan manehna ulah ceurik sabab Singa Yuda, Akar Daud, geus triumphed sarta bisa muka gulungan éta (Wahyu 5:5).

Ayat 2: Dina ayat 6-7, Yohanes ningali hiji Anak Domba nangtung siga anu dipaehan dina tahta Allah. Anak Domba ngabogaan tujuh tanduk ngalambangkeun kakawasaan jeung tujuh panon ngagambarkeun omniscience-atribut anu ngamungkinkeun Anjeunna pikeun ngalaksanakeun wasiat Allah (Wahyu 5:6). Anak Domba nyokot gulungan ti leungeun katuhu Allah amidst ibadah hébat sarta adoration ti sakabeh mahluk di langit jeung di bumi (Wahyu 5: 8-14). Aranjeunna nyanyi lagu anyar muji duanana Allah jeung Anak Domba pikeun karya redemptive maranéhanana ngaliwatan getih-Na.

Ayat ka-3: Bab ieu nembongkeun yén ngan Yésus Kristus — Singa Yuda — anu meunangna ngalawan dosa jeung maot. Anjeunna nyalira waé anu pantes pikeun muka gulungan anu ngandung kajadian-kajadian anu bakal datang anu bakal kajantenan nurutkeun rencana Allah. Gambaran Yesus salaku Anak Domba anu dipaehan nekenkeun pupusna pangorbanan-Na atas nama umat manusa — téma sentral sapanjang Wahyu. Ibadah anu ditawarkeun ku sadaya mahluk nunjukkeun peran unik Yesus salaku sapinuhna ketuhanan (pantes disembah) sareng sapinuhna manusa (anu dipaéhan). Bab éta nganteurkeun antisipasi sareng kabungahan anu aya di sabudeureun karya panebusan Yesus sareng minuhan tujuan Allah.

Ringkesna, Bab lima Wahyu presents visi John ngeunaan gulungan jeung tujuh segel dina leungeun katuhu Allah. Ieu nembongkeun yen ngan Yesus Kristus, digambarkeun salaku triumphant Singa Yuda jeung Domba kurban, layak pikeun muka gulungan. Bab ieu nekenkeun karya redemptive Yesus ngaliwatan pupusna kurban-Na jeung highlights ibadah jeung adoration dibikeun ka Anjeunna ku sakabeh mahluk di sawarga jeung di bumi. Ieu conveys rasa antisipasi pikeun kajadian nu bakal datang ka buka nurutkeun rencana Allah, pamustunganana ngarah ka meunangna pamungkas-Na ngalawan jahat.

Wahyu 5:1 Jeung kuring nempo dina leungeun katuhu manéhna nu linggih dina tahta hiji buku ditulis dina jero jeung dina tonggong, disegel ku tujuh segel.

Yohanes ningali aya buku dina panangan katuhu anjeunna linggih dina tahta, anu disegel ku tujuh segel.

1. Buku Disegel: Muka konci Misteri Pangersa Allah

2. Kakuatan Tahta: Ngaleupaskeun Kitab Disegel

1. Daniel 7: 9-14 - visi Daniel ngeunaan Purba Days jeung buku

2. Ibrani 10: 19-20 - Asupkeun ayana Allah kalawan kapercayaan tur boldness

Wahyu 5:2 Jeung kuring nempo hiji malaikat kuat ngumumkeun kalawan sora tarik, Saha anu pantes muka buku jeung ngaleupaskeun segelna?

Malaikat anu kuat naroskeun saha anu pantes pikeun muka buku sareng ngarobih segelna.

1. Panyungsi Allah Nu Maha Kawasa

2. Naon Anu Dibutuhkeun pikeun Pantes?

1. Ibrani 4:15-16 - Pikeun urang teu boga Imam Agung anu teu bisa sympathize jeung kelemahan urang, tapi Hiji anu geus tempted dina sagala hal salaku urang, acan tanpa dosa. Ku sabab kitu hayu urang ngadeukeutan kalayan kapercayaan kana tahta rahmat, supados urang nampi rahmat sareng mendakan rahmat pikeun ngabantosan dina waktosna peryogi.

2. 2 Timoteus 2:20-21 - Tapi dina hiji imah gede teu ngan aya wadah emas jeung pérak, tapi ogé tina kai jeung taneuh; jeung sababaraha pikeun ngahargaan, sarta sababaraha pikeun dishonor. Ku kituna lamun hiji lalaki ngabersihkeun dirina tina ieu, anjeunna bakal jadi wadah pikeun ngahargaan, sanctified, sarta papanggih pikeun pamakéan master urang, sarta disiapkeun keur unggal karya alus.

Wahyu 5:3 Jeung teu saurang ogé di sawarga, boh di bumi, boh di handapeun bumi, teu bisa muka buku, atawa nempo eta.

Teu aya anu tiasa muka buku atanapi ningali éta.

1. Rencana Allah Teu Dipikahartos ku urang

2. Kakuatan Firman Allah

1. Yesaya 55: 8-9 - "Kanggo pikiran kuring teu pikiran anjeun, atawa cara anjeun cara abdi," nyebutkeun Gusti. "Sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu ogé jalan Kami leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun.

2. Jabur 19: 7-11 - Hukum Gusti sampurna, refreshing jiwa. Katetepan Gusti anu dipercaya, ngajadikeun bijaksana nu basajan. Parentah Gusti leres, masihan kabungahan kana manah. Parentah-parentah Gusti maparin cahaya panonpoe. Sieun ka Yéhuwa murni, langgeng salamina. Katetepan-katetepan Yéhuwa téh teguh, kabéhanana bener.

Wahyu 5:4 Sareng kuring nangis pisan, sabab teu aya anu kapendak anu pantes pikeun muka sareng maca buku, atanapi ningali kana éta.

Pilarian pikeun jalma anu pantes maca buku tina Wahyu 5 henteu hasil.

1. "Kaunikan tina Worthiness Allah"

2. "Nilai Nyiar Kasalametan"

1. Yesaya 6:3 - "Jeung hiji ngajerit ka nu sejen, sarta ngomong, Suci, suci, suci, nyaeta PANGERAN Nu Maha Kawasa: sakabeh bumi pinuh ku kamulyaan-Na."

2. Jabur 145: 3 - "Great nyaeta PANGERAN, sarta greatly dipuji; jeung kaagungan-Na unsearchable."

Wahyu 5: 5 Jeung salah sahiji sesepuh ngomong ka kuring, "Ulah ceurik: behold, Singa ti kaom Yuda, Akar Daud, geus unggul pikeun muka buku, sarta ngaleupaskeun tujuh segel na.

Hiji kokolot ngalilipur Yohanes supaya ulah ceurik, sabab Singa ti Suku Yuda, Akar Daud, geus meunang hak pikeun muka buku jeung ngaleupaskeun tujuh segel.

1. Yesus ngan hiji-hijina anu tiasa muka kitab takdir

2. Otoritas Yesus: Singa ti Suku Yuda

1. Yesaya 11: 1-3 - "A pucuk bakal kaluar tina tunggul Jesse, sarta cabang bakal tumuwuh kaluar tina akar-Na. Roh Gusti bakal tetep dina anjeunna, sumanget hikmah jeung pamahaman, sumanget nasehat jeung kakuatan, sumanget pangaweruh jeung sieun Gusti. Kabagjaanna bakal aya dina kasieunan ka Gusti."

2. Yesaya 53: 7-8 - "Anjeunna tertindas jeung afflicted, acan anjeunna henteu muka sungut-Na; Anjeunna dibawa kawas domba ka meuncit, sarta sakumaha domba saméméh shearers na jempé, jadi anjeunna henteu muka sungut-Na. Ku penindasan jeung judgment anjeunna dibawa kabur. Tapi saha generasina anu protés? Pikeun anjeunna dipotong ti tanah hirup; ku sabab kalakuanana umat Kami, anjeunna dihukum."

Wahyu 5: 6 Jeung kuring beheld, sarta, lo, di tengah-tengah tahta jeung opat beasts, jeung di tengah-tengah sesepuh, nangtung hiji Anak Domba saperti geus dipaehan, ngabogaan tujuh tanduk jeung tujuh panon, nu. tujuh Roh Allah dikirim mudik ka sakuliah bumi.

Di tengah tahta jeung opat beasts jeung sesepuh, hiji Anak Domba saolah-olah geus slain nangtung, jeung tujuh tanduk jeung tujuh panon ngagambarkeun tujuh Roh Allah dikirim ka dunya.

1. Kakuatan Yesus Kristus: Anak Domba anu Nangtung Sateuacan Tahta

2. Tujuh Roh Allah: Perwakilan Simbolis Pangersa Allah

1. John 1:29 - "Poé isukna John nempo Yesus datang ka manéhna sarta ngomong, 'Tingali, Anak Domba Allah, anu ngaleungitkeun dosa dunya!'"

2. Jakaria 4:10 - "Ulah nganggap hina ieu beginnings leutik, pikeun Gusti rejoices ningali karya dimimitian," nyebutkeun Gusti Nu Maha Kawasa.

Wahyu 5:7 Jeung manéhna datang jeung nyokot buku ti leungeun katuhu manéhna nu linggih dina tahta.

Dina Wahyu 5: 7, Yesus nyandak buku tina panangan katuhu anu linggih dina tahta.

1. Kakawasaan Yesus: Kumaha Yesus Ngagunakeun Otoritas-Na pikeun Nyokot Naon-Na

2. Tahta Allah: Naon Maksudna pikeun Yesus Nyokot Kitab ti Anu Linggih di dinya

1. Mateus 28:18-20 - Jeung Yesus sumping sarta ngomong ka aranjeunna, "Sagala otoritas di sawarga jeung di bumi geus dibikeun ka Kami. Ku sabab kitu, angkat sareng ngadamel murid-murid sadaya bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama sareng Putra sareng Roh Suci, ngajar aranjeunna pikeun niténan sagala anu diparéntahkeun ka anjeun. Jeung behold, Kami jeung anjeun salawasna, nepi ka ahir jaman.

2. John 17: 1-11 - Yesus spoke ieu kecap, diangkat nepi panon-Na ka langit, sarta ngomong: "Rama, jam geus datang; Mulyakeun Putra anjeun supados Putra tiasa ngamulyakeun anjeun, sabab anjeun parantos masihan anjeunna wewenang pikeun sadaya mahluk, pikeun masihan hirup anu langgeng ka sadayana anu parantos dipasihkeun ka Anjeunna. Jeung ieu teh hirup langgeng, yen maranehna nyaho anjeun, hiji-hijina Allah sajati, jeung Yesus Kristus anu geus dikirim. Abdi ngagungkeun anjeun di bumi, parantos ngalaksanakeun padamelan anu dipasihkeun ka kuring. Sareng ayeuna, Bapa, muji abdi di payuneun anjeun nyalira kalayan kamulyaan anu kuring gaduh sareng anjeun sateuacan dunya aya."

Wahyu 5:8 Jeung sanggeus manéhna nyokot buku, opat beasts jeung dua puluh opat sesepuh sujud ka handap saméméh Anak Domba, ngabogaan unggal hiji kacapi, jeung vials emas pinuh ku odors, nu do’a para wali.

Anak Domba dibere hiji kitab, sarta opat beasts jeung dua puluh opat sesepuh sujud nyembah, unggal ku kacapi jeung wadah pinuh ku doa para wali.

1. Kakuatan Doa: Kumaha Doa Urang Ngahontal Surga

2. Nyembah ka Anak Domba: Panggero Turun Sateuacan Anak Domba

1. Jabur 141: 2 - "Mugi doa abdi diatur sateuacan Anjeun sakumaha menyan; jeung ngangkat leungeun Kami salaku kurban peuting."

2. Ibrani 4:16 - "Hayu urang lajeng kalawan kapercayaan ngadeukeutan ka tahta rahmat, supaya urang bisa nampa rahmat sarta manggihan rahmat pikeun mantuan dina waktu merlukeun".

Wahyu 5: 9 Jeung maranéhna nyanyi lagu anyar, nyebutkeun, "Anjeun pantes nyandak buku, sarta muka segel-segelna, sabab anjeun geus dipaehan, sarta geus nebus kami ka Allah ku getih anjeun kaluar tina unggal bangsa, jeung basa. jeung jalma, jeung bangsa;

Nu ditebus ku Allah ti unggal bangsa nyanyi lagu anyar, muji Yesus pikeun geus slain jeung geus ditebus maranéhanana kaluar ti unggal basa, jalma, jeung bangsa.

1. Kakuatan Panebusan: Kumaha Yesus Menebus Urang Ti Unggal Bangsa

2. Anak Domba Pantes: Pantes Nyokot Buku jeung Buka Segel

1. Epesus 1:7 - Dina Anjeunna urang boga panebusan ngaliwatan getih-Na, panghampura tina trespasses urang, nurutkeun riches rahmat-Na.

2. John 3:16 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya, manéhna méré hiji-hijina Putra-Na, nu sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng.

Wahyu 5:10 Sareng parantos ngajantenkeun urang ka Allah urang raja sareng imam, sareng urang bakal maréntah di bumi.

Allah parantos ngadamel urang raja sareng imam sareng masihan wewenang pikeun maréntah di bumi.

1. Kakuatan Otoritas Allah - Wahyu 5:10

2. Ngaku Otoritas Anjeun salaku Raja Allah - Wahyu 5:10

1. Budalan 19: 6 - Jeung anjeun bakal ka kuring hiji karajaan imam, jeung hiji bangsa suci.

2. Lukas 10:19 - Behold, kuring masihan ka anjeun kakuatan pikeun tread on serpents jeung kalajengking, sarta leuwih sakabéh kakuatan musuh: jeung euweuh bakal ku cara naon baé menyakiti anjeun.

Wahyu 5:11 Jeung kuring beheld, sarta kuring ngadéngé sora loba malaikat sabudeureun tahta jeung beasts jeung sesepuh: jeung jumlah maranéhanana éta sapuluh rebu kali sapuluh rebu, jeung rébuan rébu;

Yohanes ningali jeung ngadéngé rupa-rupa malaikat anu ngurilingan tahta, sato galak, jeung para kokolot.

1. "Kaéndahan Surga Diturunkeun: Balad Malaikat Allah anu loba pisan"

2. "Kaajaiban Allah: Kaagungan Surga"

1. Rum 8:38-39 - "Kanggo kuring yakin yén moal maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa nanaon sejenna dina sagala ciptaan, bakal aya. tiasa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

2. Jabur 148: 2 - "Puji Mantenna, sakabeh malaikat-Na; puji Mantenna, sakabeh sarwa-Na!"

Wahyu 5:12 Nyebutkeun sora tarik, "Anak Domba anu dipaehan teh pantes meunang kakawasaan, kabeungharan, hikmah, kakuatan, kahormatan, kamulyaan, jeung berkah."

Anak Domba téh pantes pikeun kakawasaan, kabeungharan, hikmah, kakuatan, kahormatan, kamulyaan, jeung berkah.

1. The Worthiness of Yesus: Nampa kabeungharan Cinta-Na

2. Anak Domba Allah: Kakuatan Pangorbanan-Na anu Agung

1. Rum 8:32 - Anjeunna anu teu luang Putra-Na sorangan tapi masihan anjeunna nepi ka urang sadayana, moal anjeunna ogé masihan urang sagala hal?

2. Epesus 1: 3-6 - Rahayu jadi Allah jeung Rama Gusti urang Yesus Kristus, anu geus ngaberkahan urang di Kristus jeung unggal berkah spiritual di tempat sawarga, komo salaku manéhna milih urang dina manéhna saméméh ngadegna dunya. supaya urang kudu suci jeung tanpa cacad di payuneuna-Na. Dina asih anjeunna predestinated urang pikeun diadopsi salaku putra ngaliwatan Yesus Kristus, nurutkeun tujuan will-Na, pikeun muji rahmat glorious-Na, jeung nu manéhna geus rahayu urang dina tercinta.

Wahyu 5:13 Jeung unggal mahluk nu aya di sawarga, jeung di bumi, jeung di handapeun bumi, jeung nu aya di laut, jeung sakabeh nu aya di antarana, ngadangu kuring nyebutkeun, berkah, jeung kahormatan, jeung kamulyaan, jeung kawasa, jadi ka Anjeunna anu linggih dina tahta, jeung ka Anak Domba salalanggengna.

Sadaya mahluk di Langit, Bumi, jeung Laut muji jeung ngahargaan ka Allah jeung Anak Domba pikeun kalanggengan.

1. Kamulyaan Nyanggakeun Puji ka Gusti

2. Ni’mat Langgeng Ibadah Babarengan

1. Jabur 148: 1-5 - Puji Gusti ti sawarga

2. Wahyu 4: 8-11 - Puji ka Hiji dina Arasy jeung Opat Makhluk Hirup

Wahyu 5:14 Saur opat mahluk, "Amin!" Jeung dua puluh opat sesepuh sujud ka handap sarta nyembah ka Anjeunna anu hirup salawasna tur salawasna.

Petikan ieu tina Wahyu 5:14 ngungkabkeun yén opat sato galak sareng dua puluh opat sesepuh murag sareng nyembah ka Allah anu hirup salamina.

1. "Nyembah ka Nu Maha Kawasa: Kumaha Puji Urang Ngagambarkeun Sifat-Na anu Langgeng"

2. "Kakuatan Persatuan: Kumaha Gawé Babarengan dina Ibadah Ningkatkeun Puji Urang"

1. Jabur 103:17 - "Tapi ti langgeng nepi ka langgeng asih Gusti urang jeung jalma anu sieun Mantenna, jeung kaadilan-Na jeung barudak maranéhanana sacara."

2. Ibrani 13:8 - "Yesus Kristus teh sarua kamari jeung kiwari sarta salawasna."

Wahyu 6 mangrupikeun bab kagenep tina kitab Wahyu sareng neraskeun visi Yohanes ngeunaan muka segel dina gulungan éta. Bab ieu museurkeun kana bubuka genep segel kahiji, nembongkeun kajadian nu signify judgment Allah jeung awal kajadian ahir jaman.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yesus muka segel kahiji, anu ngabebaskeun nu tunggang kuda bodas. Tunggangna ieu ngagambarkeun penaklukan atanapi kameunangan, sigana ngalambangkeun perdamaian palsu atanapi kakuatan anu nipu anu damel di dunya (Wahyu 6: 1-2). Segel kadua nembongkeun hiji nunggang kuda beureum, ngagambarkeun konflik jeung pertumpahan getih (Wahyu 6:3-4). Segel katilu ngawanohkeun hiji kuda hideung jeung nu tunggangna nyekel skala, signifying scarcity jeung kasusah ékonomi (Wahyu 6:5-6). Segel kaopat nembongkeun hiji kuda bulak ridded ku Death sorangan, dipirig ku Hades. Maranéhna mawa maot jeung karuksakan ka saperempat bumi ngaliwatan rupa-rupa cara saperti pedang, kalaparan, pageblug, jeung sato galak (Wahyu 6:7-8).

Ayat ka-2: Saatos kajadian-kajadian ieu, Yesus muka segel kalima anu nembongkeun jiwa-jiwa handapeun altar anu parantos syahid pikeun imanna. Aranjeunna ceurik kaluar ka Allah pikeun kaadilan sarta dibéré jubah bodas sabab await vindication salajengna (Wahyu 6: 9-11). Nalika Yesus muka segel kagenep, aya lini hébat dipirig ku gangguan kosmik kayaning panonpoe darkened, bulan beureum getih, ragrag béntang-kabeh tanda nunjuk ka cataclysmic kajadian (Wahyu 6:12-14). Jalma ti sagala lapisan kahirupan neangan panyumputan dina sieun bari acknowleding yén kajadian ieu sinyal judgment Allah kana aranjeunna (Wahyu 6:15-17).

Alinea 3: Bab genep ngagerakkeun runtuyan kajadian anu aya hubunganana sareng hukuman Allah ka umat manusa salami akhir jaman. Bubuka anjing laut nembongkeun kamajuan kajadian, kaasup karapihan palsu, konflik, hardships ékonomi, maot jeung karuksakan, kasusah tina mukmin, jeung gangguan kosmik. Kajadian-kajadian ieu janten peringatan sareng indikator yén tungtungna parantos caket. Bab éta nyorot boh parahna hukuman Allah kana dunya anu teu tobat sareng kasabaran satia jalma-jalma anu sangsara kusabab imanna.

Ringkesanna, Bab genep tina Wahyu ngungkabkeun bubuka genep segel munggaran dina gulungan anu dicekel ku Yesus. Unggal segel ngagambarkeun aspék béda tina judgment Allah ka manusa dina mangsa ahir jaman-palsu katengtreman, konflik, kasusah ékonomi, maot jeung karuksakan, kasusah tina mukmin, jeung gangguan kosmik. Kajadian ieu janten peringatan sareng prékursor pikeun acara anu langkung penting anu bakal datang. Bab éta nekenkeun kaputusan ilahi kana dunya anu barontak sareng katekunan para mukmin anu satia di tengah-tengah ujian.

Wahyu 6:1 Jeung kuring nempo waktu Anak Domba dibuka salah sahiji anjing laut, jeung kuring ngadéngé, saperti sora guludug, salah sahiji opat beasts nyebutkeun, "Kadieu!"

Yohanes ningali Anak Domba muka salah sahiji anjing laut jeung ngadéngé sora guludug, dituturkeun ku salah sahiji opat sato galak ngondang manéhna datang sarta ningali.

1: Urang tiasa percanten ka Allah pikeun nembongkeun bebeneran-Na ka urang dina waktos anu pas.

2: Urang bisa yakin kana kakawasaan jeung kahadéan Allah, sanajan urang teu ngarti naon anu lumangsung.

1: Yesaya 55: 8-9 "Kanggo pikiran kuring sanés pikiran anjeun, sareng jalan anjeun sanés jalan-Ku," saur Yéhuwa. "Sakumaha langit leuwih luhur ti bumi, kitu deui jalan Kami leuwih luhur ti cara anjeun sarta pikiran kuring ti pikiran anjeun."

2: Yermia 33: 3 "Telepon ka kuring sareng kuring bakal ngawaler anjeun sareng nyarioskeun ka anjeun hal-hal anu hébat sareng teu tiasa dipilarian, anu anjeun henteu terang."

Wahyu 6:2 Jeung kuring nempo, jeung behold a kuda bodas, jeung nu diuk dina manéhna ngabogaan ruku; jeung makuta dibikeun ka manéhna: jeung manéhna indit mudik nalukkeun, jeung nalukkeun.

Nu nunggang kuda bodas miboga ruku jeung makuta, tuluy indit pikeun nalukkeun.

1: Kakuatan Penakluk Mahkota

2: Nalukkeun jeung Bow

1: Jabur 45: 4-5 "Jeung dina kaagungan anjeun numpak prosperously kusabab bebeneran jeung meekness jeung bener; jeung leungeun katuhu Anjeun bakal ngajarkeun Anjeun hal dahsyat. panah Anjeun seukeut dina haté musuh raja; dimana jalma-jalma murag dina kaayaan anjeun."

2: Yesaya 41: 2 "Saha anu ngangkat jalma soleh ti wétan, nyauran anjeunna ka suku-Na, masihan bangsa- bangsa sateuacan anjeunna, sareng ngajantenkeun anjeunna marentah raja-raja? Mantenna masihan aranjeunna sapertos lebu kana pedang-Na, sareng sapertos tunggul didorong kana busur-Na."

Wahyu 6:3 Jeung nalika anjeunna geus muka segel kadua, kuring ngadéngé sato galak kadua ngomong, "Kadieu!"

Segel kadua Wahyu dibuka jeung sato galak kadua nelepon pikeun jalma datang jeung ningali.

1: Allah nyauran urang pikeun mukakeun haté urang ka Anjeunna sareng janten gagah dina nyanghareupan kasusah.

2: Urang disaur pikeun jadi saksi naon anu geus dilakukeun ku Allah dina kahirupan urang jeung babagi carita-Na ka batur.

1: Yesaya 43: 1-3 - "Ulah sieun, pikeun kuring geus ditebus anjeun; Kuring geus ngagero anjeun ku ngaran; anjeun milik kuring. Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; jeung lamun ngaliwatan walungan. , maranehna moal nyapu ka anjeun. Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu, anjeun moal kaduruk, seuneu moal bakal ngahurungkeun anjeun seuneu."

2: Rum 8: 31-39 - "Naon, lajeng, urang bakal nyebutkeun di respon kana hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, anu bisa ngalawan urang? Anjeunna anu teu luang Putra-Na sorangan, tapi masihan anjeunna nepi ka urang. "Kumaha Anjeunna oge moal maparin sagala perkara ka urang? Saha anu baris ngadakwakeun ka jalma-jalma anu geus dipilih ku Allah? Allah anu ngabenerkeunana. Kukituna, saha anu ngahukumna? Taya sahijieun, Kristus Yesus anu ngahukum. maot - leuwih ti éta, anu geus dihudangkeun deui - aya di leungeun katuhu Allah sarta ogé interceding pikeun urang."

Wahyu 6:4 Tur aya hiji deui kaluar kuda beureum, jeung nu diuk di dinya geus dipasihan kakawasaan pikeun nyabut katengtreman ti bumi, sarta maranéhanana kudu silih paehan, jeung manéhna dipasihan pedang gede.

Tukang kuda kaopat tina Apocalypse mawa pedang hébat anu dipaké pikeun nyandak katengtreman ti bumi jeung ngabalukarkeun jalma silih maehan.

1. Bahaya Konflik: Ngartos Dampak Perang sareng Konflik dina Kahirupan Urang

2. Pedang Kaadilan: Kumaha Urang Bisa Nyangking Damai sareng Kabeneran ka Dunya

1. Yakobus 4:1 - Naon sababna pasea jeung naon sababna tawuran diantara aranjeun? Henteu ieu, yén karep anjeun perang di jero anjeun?

2. Rum 12:18 - Mun mungkin, ku kituna sajauh eta gumantung ka anjeun, hirup peaceably jeung sakabeh.

Wahyu 6:5 Jeung nalika anjeunna geus muka segel katilu, kuring ngadéngé sato galak katilu ngomong, "Kadieu!" Jeung kuring beheld, na lo a kuda hideung; jeung manéhna nu diuk dina manéhna ngabogaan sapasang balances dina leungeun-Na.

John ngadéngé sato galak katilu maréntahkeun manéhna pikeun muka segel katilu, jeung lamun manéhna nempo hiji kuda hideung jeung rider mawa sapasang balances.

1. Hirup di Balance: Kumaha carana manggihan kasaimbangan cageur dina kahirupan.

2. The Great Seal: Pentingna sealing tina kitab Wahyu.

1. Kolosa 3: 15-17 - "Jeung hayu karapihan Allah aturan dina haté anjeun, nu ogé anjeun disebut dina hiji awak; jeung kudu ngahatur nuhun. Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly dina sagala hikmah; pangajaran jeung Silih awaskeun dina mazmur, pupujian, sareng lagu-lagu rohani, nyanyi kalayan kurnia dina haté anjeun ka Gusti. Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun ku kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, muji sukur ka Allah Rama ngalangkungan Anjeunna."

2. Siloka 16:11 - "A adil kasaimbangan jeung timbangan anu Gusti urang; sagala beurat tina kantong anu karya-Na."

Wahyu 6:6 Jeung kuring ngadéngé sora di satengahing opat beasts nyebutkeun, "Sakilo gandum pikeun sapeser, jeung tilu ukuran sa'ir sa hiji dena; jeung tingali thou teu menyakiti minyak jeung anggur.

Sora di satengahing opat sato galak ngingetkeun ulah ngaruksak minyak jeung anggur.

1. Kakuatan Firman Allah

2. Pentingna Minyak sareng Anggur dina Kitab Suci

1. Kajadian 27:28 (Muga-muga Allah maparinan embun-embunan ti langit, tina gajih bumi, sareng seueur gandum sareng anggur.)

2. Jabur 104:15 (Jeung anggur nyieun bungah manah manusa, jeung minyak pikeun nyieun beungeutna caang, jeung roti nu strengthens jantung manusa.)

Wahyu 6:7 Jeung nalika anjeunna geus muka segel kaopat, kuring ngadéngé sora nu kaopat sato galak ngomong, "Kadieu!"

Segel kaopat tina kitab Wahyu dibuka jeung sato galak kaopat speaks, ngondang nu maca pikeun saksi naon nu bakal katempo.

1. Kakuatan Wahyu: Ngajalajah Tanda sareng Kaajaiban Segel Kaopat

2. Panggero pikeun Nyaksian: Ngaregepkeun Ondangan Sato Kaopat

1. Yesaya 25: 9-10 - Sarta eta bakal ceuk dina poé éta, Lo, ieu Allah urang; kami geus waited pikeun manéhna, sarta manéhna baris nyalametkeun urang: ieu Gusti; Kami geus ngantosan anjeunna, urang bakal bungah jeung girang dina kasalametan-Na.

10 Pikeun di gunung ieu panangan PANGERAN bakal liren, sareng Moab bakal diinjak-injak di handapeun anjeunna, sapertos jarami ditincak-tincak kana rungkun.

2. Ibrani 11: 1 - Ayeuna iman mangrupa substansi hal harepan, bukti hal teu katempo.

Wahyu 6:8 Jeung kuring neuteup, jeung behold hiji kuda bulak, jeung nu diuk dina manéhna ngaranna maot, jeung Naraka nuturkeun manéhna. Jeung kakuatan geus dibikeun ka maranehna ngaliwatan bagian kaopat bumi, maehan ku pedang, jeung jeung lapar, jeung jeung maot, jeung jeung beasts bumi.

Maot, Naraka, jeung sato-sato bumi dipasihan kakawasaan pikeun maehan saperempat bumi.

1. Peryogikeun Iman di Dunya anu Teu Dipikanyaah

2. Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Sieun

1. Mateus 10:28 (Jeung ulah sieun jelema nu maéhan awak, tapi teu bisa maéhan jiwa: tapi malah sieun anjeunna anu bisa ngancurkeun duanana jiwa jeung awak di naraka.)

2. Yesaya 41:10 (Ulah sieun; sabab Kami jeung anjeun: ulah dismayed; sabab Kami Allah anjeun: Kami bakal nguatkeun anjeun; enya, kuring baris nulungan anjeun; enya, kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu kabeneran kuring.)

Wahyu 6:9 Sareng nalika anjeunna muka segel anu kalima, kuring ningali dina handapeun altar jiwa-jiwa jalma-jalma anu dipaéhan pikeun pangandika Allah, sareng pikeun kasaksian anu aranjeunna diayakeun.

Segel Kalima ngungkabkeun jiwa jalma-jalma anu dipaéhan kusabab iman ka Allah.

1. Kakuatan Iman: Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Panganiayaan

2. Kasaksian tina Syahid: Kumaha Urang Bisa Hirup Boldly pikeun Kristus

1. Rasul 7: 54-60 - Stephen urang syahid

2. Ibrani 11: 35-38 - The Iman tina syahid of Old

Wahyu 6:10 Jeung maranéhna ngajerit kalayan sora tarik, paribasa, "Sabaraha lami, Nun Gusti, nu suci jeung sajati, do maneh teu ngahukum jeung males getih kami ka jalma anu Huni di bumi?"

Jalma-jalma sasambat ka Allah nyuhunkeun kaadilan sareng pamalesan-Na ka jalma-jalma anu ngalanggar aranjeunna.

1. "The Ceurik tina Soleh: Néangan Kaadilan jeung Pamalesan dina Timing Allah"

2. "Penghakiman Allah anu Adil: Percanten kana Waktu-Na pikeun Kaadilan"

1. Yesaya 30:18 - "Ku sabab eta PANGERAN waits janten welas asih ka anjeun, sarta ku kituna anjeunna exalts dirina némbongkeun rahmat ka anjeun. Pikeun PANGERAN Allah kaadilan; rahayu sakabeh jalma anu ngantosan anjeunna."

2. Jabur 37:34 - "Antosan PANGERAN sarta tetep jalan-Na, sarta anjeunna bakal exalt anjeun inherit tanah; Anjeun bakal kasampak dina nalika nu jahat anu neukteuk off."

Wahyu 6:11 Jeung jubah bodas dibikeun ka unggal salah sahijina; Sarta eta ceuk maranehna, yen aranjeunna kedah istirahat acan pikeun usum saeutik, nepi ka fellowservants maranéhanana ogé jeung dulur maranéhanana, anu kudu dipaehan sakumaha aranjeunna, bakal kaeusi.

Jiwa jalma-jalma anu syahid lantaran imanna dipasihan jubah bodas sareng dititah istirahat dugi ka dulur-dulurna anu bakal ngalaman nasib anu sami ogé syahid.

1. The Perseverance of the Saints: Kumaha Syahid Satia Nyorong Garéja pikeun Tetep Teguh dina Iman

2. Kasatiaan Ajeg: Hiji Ujian tina Pangabdian Teu Goyah Para Suci Sanajan Nyanghareupan Maot

1. Ibrani 11: 35-38 - "Awéwé narima deui maot maranéhanana, dihudangkeun deui. Batur anu disiksa jeung nampik dileupaskeun, ambéh maranéhanana bisa meunangkeun jadian hadé. Sababaraha Nyanghareupan jeers jeung flogging, komo ranté jeung panjara. . Maranehna dipaehan ku rajam, diragaji jadi dua, dipaehan ku pedang, dijalanan ku kulit domba jeung kulit embe, kalaparan, dikaniaya jeung dikaniaya — dunya teu pantes keur maranehna, ngumbara di gurun keusik jeung pagunungan. , sarta dina guha jeung liang dina taneuh."

2. Rasul 5: 41-42 - "Rasul-rasul ninggalkeun Sanhedrin, rejoicing sabab geus diitung pantes sangsara aib pikeun Ngaran. Poe-poe, di pangadilan Bait Allah jeung ti imah ka imah, aranjeunna henteu eureun ngajar jeung proclaiming. warta alus yen Isa teh Al Masih."

Wahyu 6:12 Jeung kuring beheld lamun manéhna geus muka segel kagenep, jeung, lo, aya lini gede; jeung panonpoé jadi hideung sackcloth bulu, jeung bulan jadi saperti getih;

Segel kagenep tina Wahyu dibuka, sarta lumangsung gempa gede, ngarobah panonpoé jeung bulan jadi hideung jeung beureum mungguh.

1. Poé Pangéran: Tanda-tanda Kadatangan-Na

2. Kakawasaan Allah: Ngalaman Kamulyaan-Na

1. Mateus 24:7-8 - "Kanggo bangsa bakal naek ngalawan bangsa, jeung karajaan ngalawan karajaan: jeung bakal aya famines, sarta pestilences, jeung lini, di divers tempat. Sadaya ieu mangrupakeun awal sorrows."

2. Yesaya 13:10 - "Kanggo béntang langit jeung constellations dinya moal masihan caang maranéhanana: panonpoé bakal darkened di na bade mudik, sarta bulan moal ngakibatkeun caang nya caang."

Wahyu 6:13 Jeung béntang-béntang langit murag kana bumi, kawas hiji tangkal kondang casteth buah anjir nya, lamun manéhna oyag ku angin kuat.

Béntang-béntang langit murag ka bumi lir tangkal kondang rontok buahna nalika dioyagkeun ku angin anu kuat.

1. "Kakawasaan Allah sareng Kadaulatan-Na"

2. "The Unstoppable Force of the Angin"

1. Jabur 147: 4 - Anjeunna nangtukeun jumlah béntang jeung nyebut maranehna unggal ku ngaran.

2. Mateus 7: 24-27 - Sakur anu ngadenge ieu kecap kuring jeung nempatkeun kana prakték téh kawas lalaki wijaksana anu ngawangun imahna dina batu.

Wahyu 6:14 Jeung langit departed salaku gulungan nalika digulung babarengan; sarta unggal gunung jeung pulo anu dipindahkeun kaluar ti tempat maranéhanana.

Langit indit minangka tanda tina pangadilan anu bakal datang.

1: Pangadilan Datangna - Wahyu 6:14

2: Tanda-tanda Pangadilan - Wahyu 6:14

1: Yesaya 34: 4 - "Sagala balad langit bakal rot, sareng langit ngagulung sapertos gulungan. Sakabeh inangna bakal gugur, lir daun tina tangkal anggur, lir daun anu ragrag tina tangkal kondang."

2: Ibrani 12: 26-27 - "Dina waktos éta sora-Na ngagoncangkeun bumi, tapi ayeuna Anjeunna parantos jangji, "Sakali deui Kami moal ngan ukur bumi, tapi ogé langit." Frasa ieu, "Sakali deui," nunjukkeun ngaleungitkeun hal-hal anu digoncang-nyaéta, hal-hal anu parantos dilakukeun-ambéh hal-hal anu teu tiasa digoncangkeun tetep tetep."

Wahyu 6:15 Jeung raja-raja saalam dunya, jeung kaom-kaom, kaom-kaom, kapala-kapala, kapala-kapala, jeung unggal budak, jeung unggal-unggal jalma merdika, nyumput di jero guha jeung dina batu karang. pagunungan;

Jalma-jalma tina sagala golongan jeung statuses, kaasup raja, lalaki hébat, lalaki beunghar, kaptén, jeung boh budak jeung lalaki bébas, nyumput di guha jeung gunung sieun kajadian nu digambarkeun dina Wahyu 6.

1. "Poé Pangéran: Waktu Sieun sareng Sieun"

2. "Kabeungharan Bangsa: Kasaruaan dina Jaman Krisis"

1. Lukas 12:15 - "Jeung cenah ka aranjeunna, Candak heed, sarta Waspada covetousness: pikeun hirup hiji lalaki urang teu diwangun ku kaayaanana tina hal nu mibanda."

2. Yesaya 2:19-22 - "Jeung maranéhna bakal lebet kana liang cadas, jeung kana guha bumi, ku sieun PANGERAN, jeung pikeun kamulyaan kaagungan-Na, nalika anjeunna timbul pikeun ngocok dahsyat Dina poe eta jelema bakal ngalungkeun brahala-brahalana tina perak jeung arca-arca emasna, anu dijieun masing-masing pikeun nyembah sorangan, ka mol jeung kalong; Puncak-puncak batu karang, ku sabab sieun ku PANGERAN, jeung ku kaagungan kaagungan-Na, nalika Anjeunna gugah ngoyagkeun bumi anu dahsyat."

Wahyu 6:16 Jeung cenah ka gunung-gunung jeung batu-batu karang, Runtuh kami, sarta nyumputkeun kami tina beungeut Anjeunna anu linggih dina tahta, jeung tina murka Anak Domba.

Jalma-jalma di bumi sieun ku murka Anak Domba.

1: Urang kedah tobat ka Allah sareng percanten ka Anjeunna pikeun kasalametan tina murka-Na.

2: Urang teu kudu sieun ka Anak Domba, tapi kudu ngaku kakawasaan jeung asih-Na.

1: Yohanes 3:16 - Sabab kacida mikaasihna Allah ka alam dunya, nepi ka maparinkeun Putra-Na nu tunggal, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna moal binasa, tapi meunang hirup langgeng.

2: Rum 10: 9 - Upami anjeun nyatakeun ku sungut anjeun, "Yesus nyaéta Gusti," sareng percanten dina haté anjeun yén Allah ngangkat anjeunna tina maot, anjeun bakal disalametkeun.

Wahyu 6:17 Pikeun poé agung murka-Na geus datang; sareng saha anu tiasa tahan?

Bendu Allah bakal datang sarta moal aya anu bisa tetep nangtung.

1. "Poé Pangéran: Naon Hartosna?"

2. "A Time of Reckoning: Naon nu bakal Anjeun laksanakeun Lamun Allah Datang?"

1. Yesaya 2: 12-17 - Poé Gusti nyaéta waktu reckoning jeung judgment.

2. Joel 3:14-16 - Bangsa bakal nyanghareupan judgment jeung Allah bakal nyalametkeun umat-Na.

Wahyu 7 nyaéta bab katujuh tina kitab Wahyu jeung nyadiakeun jeda dina runtuyan judgments segel. Bab ieu museurkeun kana dua kelompok: ngégél 144.000 ti dua belas kaom Israil sareng seueur pisan ti unggal bangsa.

Ayat 1: Bab dimimitian ku Yohanes ningali opat malaikat nangtung di juru bumi, nahan angin pikeun nyegah cilaka dugi ka hamba-hamba Allah disegel (Wahyu 7:1-3). Malaikat sejen naék ti wétan, mawa cap Allah anu jumeneng. Anjeunna maréntahkeun opat malaikat ieu pikeun ngégél 144,000 pagawé ti unggal kaom Israil dina dahi (Wahyu 7: 4-8). Jalma-jalma anu disegel ieu ngagambarkeun kelompok anu ditangtayungan sareng dipilih anu bakal ngawula ka Allah salami akhir jaman.

Paragrap 2: Sanggeus nyaksian prosés nyegel ieu, Yohanes ningali jalma réa pisan anu teu aya anu tiasa kaétang nangtung di payuneun tahta Allah. Maranehna make jubah bodas jeung nyekel dahan palem, nandakeun meunangna jeung kajayaan (Wahyu 7:9-10). Loba pisan ieu diwangun ku jalma-jalma ti unggal bangsa, suku, jalma, jeung basa nu geus kaluar tina kasangsaraan gede. Aranjeunna geus dikumbah robes maranéhanana dina getih Yesus sarta ibadah ka Anjeunna beurang peuting (Wahyu 7:13-15).

Ayat ka-3: Bab éta dipungkas ku katerangan yén jalma-jalma anu kaluar tina kasangsaraan gedé bakal dilindungan ku Allah sorangan. Maranehna moal kalaparan atawa halabhab deui sabab Anjeunna bakal nungtun maranehna ka sumber-sumber cai hirup. Allah bakal ngusap unggal cimata tina panon maranéhanana (Wahyu 7:16-17). Gambaran ieu ngagambarkeun kaayaan anu bakal datang dimana jalma-jalma mukmin ngalaman kanyamanan sareng restorasi pamungkas di payuneun Allah.

Ringkesanna, Bab tujuh tina Wahyu nampilkeun dua kelompok anu béda-144,000 abdi anu disegel ti Israil sareng balaréa anu ageung ti sadaya bangsa-anu maénkeun peran penting dina ahir jaman. Nu disegel 144.000 nandakeun status jeung panangtayungan maranéhanana anu dipilih nalika ngawula ka Allah. Loba pisan ngawakilan mukmin ti sagala backgrounds anu geus mecenghul victorious ti tribulation, sanggeus dikumbah robes maranéhanana dina getih Yesus. Maranehna mikaresep ibadah jeung kanyamanan anu langgeng di payuneun Allah, di mana Anjeunna nyumponan kaperluan maranéhanana jeung ngusap saban cimata. Bab ieu nekenkeun kasatiaan Allah ka umat-Na sareng inklusivitas rencana kasalametan-Na anu ngawengku individu-individu ti unggal bangsa sareng kasang tukang.

Wahyu 7: 1 Jeung sanggeus hal ieu kuring nempo opat malaikat nangtung dina opat juru bumi, nyekel opat angin bumi, supaya angin ulah niup ka bumi, atawa ka laut, atawa dina tangkal naon.

Opat malaikat nangtung dina opat penjuru bumi sareng nahan angin bumi supados teu aya anu cilaka di bumi, laut, atanapi tatangkalan.

1. Kakuatan Malaikat: Ngeunteung kana Kakuatan Rasul-rasul Allah

2. Panyalindungan Allah: Allah ngajaga tur miara Umat-Na

1. Jabur 91: 4 - Anjeunna bakal nutupan anjeun kalayan bulu-Na, sarta handapeun jangjang-Na anjeun bakal manggihan ngungsi; kasatiaan-Na bakal jadi tameng jeung benteng Anjeun.

2. Yesaya 43: 2 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kuring bakal sareng anjeun; jeung lamun anjeun ngaliwatan walungan, aranjeunna moal nyapu leuwih anjeun. Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu, Anjeun moal kaduruk; Seuneu-seuneu moal ngaduruk anjeun.

Wahyu 7:2 Jeung kuring nempo hiji deui malaikat naék ti wétan, ngabogaan segel Allah nu jumeneng, jeung manéhna ngajerit kalayan sora tarik ka opat malaikat, nu geus diparentahkeun pikeun ngaruksak bumi jeung laut,

Katémbong malaikat naék ti wétan mawa cap Allah, nitah opat malaikat séjén pikeun ngaruksak bumi jeung laut.

1. Kakuatan Hadirin Allah

2. Kadaulatan Pangersa Allah

1. Yesaya 11:3-5, "Mantenna bakal nangtoskeun di antara bangsa-bangsa, sareng bakal nyempad jalma-jalma anu seueur, sareng aranjeunna bakal ngéléhkeun pedangna janten ploughshares, sareng tumbak-tumbakna janten cangkul; Maranéhna diajar perang deui. Eh turunan Yakub, hayu, hayu urang leumpang dina caang PANGERAN. Sabab anjeun geus megatkeun jodo tina beungbeurat-Na, jeung tongkat taktak-Na, rod of opressors, sakumaha dina poé Midian.

2. Mateus 5:5, “Bagja jalma anu lemah lembut, sabab bakal ngawaris bumi.

Wahyu 7:3 Ngadawuh, "Ulah ngaruksak bumi, boh laut, atawa tatangkalan, nepi ka urang geus disegel hamba Allah urang dina dahi maranéhanana."

Abdi-abdi Gusti kedah disegel sateuacan aya cilaka ka bumi, laut, atanapi tatangkalan.

1. Kakuatan panyalindungan Allah

2. Kaagungan Umat Allah

1. Jabur 91: 4 - Anjeunna bakal nutupan anjeun kalayan bulu-Na, sarta handapeun jangjang-Na anjeun bakal manggihan ngungsi; kasatiaan-Na bakal jadi tameng jeung benteng Anjeun.

2. Epesus 1:13-14 - Jeung anjeun ogé anu kaasup dina Kristus nalika anjeun ngadéngé talatah bebeneran, Injil kasalametan anjeun. Nalika anjeun percaya, anjeun ditandaan dina anjeunna ku segel, Roh Suci jangji.

Wahyu 7:4 Jeung kuring ngadéngé jumlah maranéhanana anu disegel, sarta aya anu disegel saratus opat puluh opat rebu tina sakabeh kaom urang Israil.

Jumlahna anu disegel ti dua welas kaom Israil aya 144.000.

1. Pentingna Nurutan Pangersa Allah

2. Ni’mat Anu Dipilih ku Allah

1. Mateus 22:14 - "Kanggo loba anu disebut, tapi saeutik anu dipilih."

2. Yeremia 31:33 - "Tapi ieu teh covenant nu Kuring baris nyieun jeung imah Israil sanggeus maranéhanana poé, nyebutkeun Gusti: Kuring baris nempatkeun hukum kuring dina aranjeunna, sarta kuring bakal nulis dina hate maranéhanana. Jeung Kami bakal jadi Allah maranéhanana, jeung maranehna bakal jadi umat Kami.”

Wahyu 7:5 Ti kaom Yuda disegel dua belas rebu. Ti kaom Rubin anu disegel dua belas rebu. Ti kaom Gad anu disegel dua belas rebu.

Dua belas rebu urang anu disegel ti unggal kaom Yuda, Rubin jeung Gad.

1. Kasatiaan Allah ka umat pilihan-Na, sanajan dina mangsa percobaan.

2. Kabutuhan pikeun terus ngawula jeung nuturkeun ka Allah, sanajan nyanghareupan kasusah.

1. Rum 11: 1-2 - "Kuring nanya lajeng: Naha Allah nampik umat-Na? Sanes hartosna! Abdi urang Israil sorangan, turunan Ibrahim, ti kaom Binyamin. Allah henteu nampik umat-Na, saha Anjeunna. tiheula."

2. Jabur 105: 7-11 - "Anjeunna teh PANGERAN Allah urang; judgments-Na aya di sakuliah bumi. Anjeunna emut covenant-Na salawasna, kecap anjeunna paréntah, pikeun sarébu generasi, covenant anjeunna dijieun kalawan Abraham, sumpah. Anjeunna sumpah ka Ishak. Anjeunna negeskeun ka Yakub salaku timbalan, ka Israil salaku perjangjian anu langgeng: "Ka anjeun ku Kami rek dipaparinkeun tanah Kanaan salaku bagian anu baris diwariskeun."

Wahyu 7:6 Ti kaom Aser anu disegel dua belas rebu. Ti kaom Neftalim anu disegel dua belas rebu. Ti kaom Menasses anu disegel dua belas rebu.

Kitab Wahyu nyebutkeun yén 12.000 ti kaom Aser, Naftalim, jeung Menasses disegel.

1. Panyalindungan Allah: Ulikan ngeunaan Wahyu 7:6

2. Pentingna Dua Belas Suku dina Wahyu

1. Rum 8:38-39 - Pikeun kuring yakin yén boh maot atawa hirup, atawa malaikat atawa pangawasa, atawa hal ayeuna atawa hal nu bakal datang, atawa kakuatan, atawa jangkungna atawa jero, atawa lain nanaon di sakabeh ciptaan, moal bisa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Kajadian 49:26 - Berkah bapa anjeun perkasa ngaleuwihan berkah karuhun kuring, nepi ka bounties tina pasir langgeng. Muga-muga aranjeunna aya dina sirah Yusup, sareng dina halis anjeunna anu dipisahkeun ti dulur-dulurna.

Wahyu 7:7 Ti kaom Simeon anu disegel dua belas rebu. Ti kaom Lewi anu disegel dua belas rebu. Ti kaom Isaskar anu disegel dua belas rebu.

Dua belas kaom Israil disegel dina Wahyu 7:7, kalayan dua belas rébu ti unggal kaom.

1. "Ngahijikeun Umat Allah"

2. "Berkah tina Pilihan Allah"

1. "Kanggo Allah kacida mikaasih dunya nepi ka masihan Putra Tunggal-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa tapi meunang hirup langgeng" John 3:16

2. "Jeung cenah ka aranjeunna, 'Pindah ka sakuliah dunya, sarta ngumumkeun Injil ka sakabeh ciptaan'" Mark 16:15.

Wahyu 7:8 Ti kaom Sebulon anu disegel dua belas rebu. Ti kaom Joseph anu disegel dua belas rebu. Ti kaom Binyamin anu disegel dua belas rebu.

Suku Israil disegel dina kitab Wahyu.

1. Kasatiaan Allah kana Jangji-Na: Pamariksaan Wahyu 7:8

2. Pentingna Dua Belas Suku Israil dina Ahir Jaman

1. Genesis 49: 22-26 - The berkah dua belas kaom Israil

2. Rum 11: 26-27 - The deliverer Israel jeung restorasi tina sagala hal

Wahyu 7: 9 Sanggeus ieu kuring ningali, sarta, lah, loba pisan, nu taya sahijieun bisa cacah, ti sakabeh bangsa, jeung kaom, jeung jalma, jeung basa, nangtung hareupeun tahta, jeung saméméh Anak Domba, dipakena ku jubah bodas. , sarta palem dina leungeun maranéhna;

Loba jalma ti sagala bangsa, suku, jeung basa nangtung hareupeun tahta jeung Anak Domba, make jubah bodas jeung nyekel korma.

1. The Uncountable Multitude: The Jangji Karajaan Allah Inklusif

2. Jubah Bodas jeung Korma: Tanda Kasalametan Urang

1. Yesaya 25:6–9

2. Pilipi 2:5–11

Wahyu 7:10 Jeung ngajerit ku sora tarik, paribasa, Kasalametan ka Allah urang nu linggih dina tahta, jeung ka Anak Domba.

Jalma-jalma muji ka Allah jeung Anak Domba pikeun kasalametanana.

1. Ulah hilap muji sukur sareng muji ka Gusti sareng Anak Domba.

2. Bersyukur pikeun kasalametan anu datang ngaliwatan Allah jeung Anak Domba.

1. Jabur 107:1-2 - “Puji sukur ka PANGERAN, sabab Mantenna alus, asih-Na langgeng! Hayu anu ditebus Gusti nyarios kitu, anu parantos ditebus tina kasulitan."

2. Epesus 5:20 - "Ngahaturkeun nuhun salawasna jeung pikeun sagalana ka Allah Rama dina nami Gusti urang Yesus Kristus."

Wahyu 7:11 Sarta sakabeh malaikat nangtung sabudeureun tahta, sarta sabudeureun kokolot jeung opat mahluk, sarta terus murag hareupeun tahta dina beungeut maranéhanana, sarta nyembah ka Allah.

Para malaikat, sesepuh jeung opat sato galak nangtung di payuneun Allah, tuluy sujud nyembah ka Anjeunna.

1. Candak waktu pikeun reureuhan jeung ibadah ka Allah.

2. Pentingna ibadah ka Gusti kalayan takwa.

1. Jabur 95: 6-7 - "Hayu, hayu urang sujud dina ibadah, hayu urang tuur di payuneun PANGERAN Maker urang; pikeun anjeunna Allah urang jeung urang téh jalma padang rumput hejo-Na, domba di handapeun ngurus-Na."

2. Pilipi 2:10-11 - "nu dina nami Yesus unggal dengkul kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, sarta unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama."

Wahyu 7:12 Saur: Amin: berkah, jeung kamulyaan, jeung hikmah, jeung sukur, jeung kahormatan, jeung kakawasaan, jeung kawasa, pikeun Allah urang salalanggengna. Amin.

Umat Allah ngahiji pikeun muji sareng sukur ka Anjeunna pikeun sadaya kakawasaan sareng kakuatan-Na.

1: Muji sukur ka Allah: Ngaku Kakawasaan Gusti

2: Ngagungkeun Kakuatan jeung Kakawasaan Allah: Kumaha Urang Bisa Némbongkeun Syukur Urang

1: Jabur 136:1-3 - “Puji ka PANGERAN, sabab Mantenna alus, asih-Na langgeng. Puji sukur ka Allahna dewa, sabab asih-Na langgeng. Puji sukur ka Gusti Nu Maha Kawasa, sabab asih-Na langgeng.”

2: Kolosa 3: 15-17 - "Jeung hayu katengtreman Kristus maréntah dina haté anjeun, nu memang anjeun geus disebut dina hiji awak. Jeung kudu bersyukur. Hayu kecap Kristus Huni di anjeun richly, ngajarkeun jeung admonishing karana dina sagala hikmah, nyanyi psalms jeung hymns jeung lagu spiritual, jeung thankfulness dina hate anjeun ka Allah. Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun, dina kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, muji sukur ka Allah Rama ngalangkungan Anjeunna."

Wahyu 7:13 Jeung salah sahiji sesepuh ngawaler ka kuring, "Naon ieu anu make jubah bodas?" sareng ti mana sumpingna?

Saurang kokolot nanya ti mana asalna jalma-jalma nu make jubah bodas.

1. Kakuatan Rejeki Allah

2. Kaagungan Umat Allah

1. Yesaya 61:10 - Kuring bakal greatly girang di Gusti, jiwa abdi bakal galumbira di Allah mah; pikeun manéhna geus dipakena kuring jeung garments kasalametan, manéhna geus katutupan kuring jeung robe of righteousness.

2. Lukas 15:22 - Tapi bapana ngomong ka pagawé-Na, Bawa mudik jubah pangalusna, jeung make eta dina manéhna; sarta nempatkeun cingcin dina leungeun-Na, jeung sapatu dina suku-Na.

Wahyu 7:14 Jeung ceuk kuring ka manéhna, Tuan, Anjeun terang. Jeung cenah ka kuring, Ieu maranéhanana anu kaluar tina kasangsaraan gede, jeung geus nyeuseuh jubah maranéhanana, jeung dijieun bodas dina getih Anak Domba.

Ieu jalma anu geus ngalaman tribulation tapi geus ditebus ku getih Yesus.

1. Kakuatan Getih Yesus: Kumaha Ieu Redeems Urang Ti Tribulation

2. Kaagungan Rahmat Allah: Ngalaman Kasangsaraan Tapi Ditebus ku Getih-Na

1. Yesaya 1:18 - "Ayeuna, hayu urang alesan babarengan, nyebutkeun PANGERAN: sanajan dosa anjeun téh kawas Scarlet, maranéhna bakal jadi bodas kawas salju; sanajan aranjeunna beureum kawas layung, maranéhna bakal jadi kawas wol ".

2. Rum 5: 8 - "Tapi Allah nembongkeun cinta-Na ka urang dina éta bari urang masih sinners, Kristus pupus pikeun urang."

Wahyu 7:15 Ku sabab kitu maranehna aya di hareupeun tahta Allah, sarta ngalayanan Anjeunna beurang peuting di Bait-Na, sarta anjeunna anu linggih dina tahta bakal Huni diantara aranjeunna.

Para wali Allah aya di payuneun Gusti sareng nyembah ka Anjeunna siang wengi di Bait-Na. Allah cicing di antara maranehna.

1. Kabungahan Ibadah: Ngalaman Hadirat Allah di Bait-Na

2. Ganjaran Abadi: Ngawula ka PANGERAN Beurang peuting di Bait-Na

1. Yesaya 6:1-7 - visi Nabi Yesaya ngeunaan tahta Gusti di Bait Allah.

2. Jabur 23:6 - Gusti teh angon urang jeung urang Huni di imah-Na salawasna.

Wahyu 7:16 Maranehna moal lapar deui, moal halabhab deui; henteu kedah cahaya panonpoe ka aranjeunna, atanapi panas naon waé.

Jalma-jalma nu ditebus ku Yéhuwa moal ngalaman deui lapar, haus, jeung panas.

1: Jangji Allah Hirup Luhur

2: Hirup dina Panglipur Panebusan Allah

1: Yohanes 6:35 "Kami teh roti kahirupan; sing saha anu datang ka Kami moal kalaparan, jeung anu percaya ka Kami moal bakal halabhab."

2: Yesaya 49:10 "Maranéhanana moal lapar atawa halabhab, atawa panas gurun atawa panonpoe bakal nyérangkeun maranéhna; sabab Mantenna anu welas asih ka maranéhna bakal mingpin maranéhna jeung nungtun maranéhna di sisi sumber cai."

Wahyu 7:17 Pikeun Anak Domba anu aya di satengahing tahta bakal ngadahar aranjeunna, sareng bakal nungtun aranjeunna ka sumber cai anu hirup, sareng Gusti bakal ngusap sadaya cimata tina panonna.

Petikan ieu nyorot jangji Allah pikeun nyayogikeun umat-Na kalayan rezeki anu langgeng sareng kanyamanan.

1: Kanyamanan Anak Domba - Percaya kana Panyalindungan Allah

2: Ngabagéakeun Cai Hirup - Ngalaman Nyegerkeun Gusti

1: Yesaya 25:8 - Anjeunna bakal ngelek nepi maot dina meunangna; sarta PANGERAN PANGERAN bakal ngusap cimata tina sagala rupa.

2: Jabur 23:2 - Mantenna ngajadikeun kuring ngagolér di padang rumput hejo; Anjeunna nungtun kuring di sisi cai anu tenang.

Wahyu 8 nyaéta bab kadalapan tina kitab Wahyu sareng neraskeun visi Yohanes ngeunaan kajadian ahir jaman. Bab ieu museurkeun kana bubuka segel katujuh, nu ngabalukarkeun disada tujuh tarompet nu mawa mudik rupa judgments kana bumi.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku tiiseun di sawarga sakitar satengah jam saatos Yesus muka segel katujuh (Wahyu 8:1). Tujuh malaikat teras dipasihan tujuh tarompet, sareng malaikat anu sanés nawiskeun menyan sareng doa sadaya umat suci sateuacan altar Gusti (Wahyu 8: 2-4). Malaikat nyokot censer, eusian eta ku seuneu tina altar, jeung throws eta ka bumi, hasilna guludug, kilat, jeung lini (Wahyu 8:5).

Alinea 2: Waktu unggal malaikat ngupingkeun tarompetna, aya sababaraha kajadian bencana. Tarompet kahiji mawa hujan es jeung seuneu dicampurkeun jeung getih nu ngancurkeun vegetasi di bumi (Wahyu 8:6-7). Jeung tarompet kadua, hiji gunung gede kaduruk ku seuneu dialungkeun ka laut, ngabalukarkeun sapertilu mahluk laut maot jeung kapal ancur (Wahyu 8:8-9). Tarompét katilu ningali béntang hébat disebut Wormwood ragrag ti sawarga jeung racunan bagian katilu walungan jeung cinyusu (Wahyu 8:10-11).

Alinea 3: Nuluykeun hukuman tarompet salajengna, sakumaha dijelaskeun dina ayat 12-13; sanggeus disada tarompétna. Tarompét kaopat ngagelapkeun sapertilu panonpoé, bulan, jeung béntang-béntang anu ngabalukarkeun suda cahaya beurang jeung peuting (Wahyu 8:12). Lajeng hiji garuda ngalayang ngaliwatan tengah langit proclaiming tilu woes nu bakal datang ka jalma anu Huni di bumi alatan sésana tilu blasts tarompet acan disada (Wahyu 8:13).

Kasimpulanana, Bab dalapan Wahyu ngagambarkeun kajadian-kajadian anu penting saatos dibukana segel katujuh. Tujuh malaikat dibere tujuh tarompet, sarta kalawan unggal blast tarompet, hiji judgment anyar geus unleaded kana bumi. Panghukuman ieu kalebet karusakan vegetasi, karusakan di laut, kontaminasi sumber cai, sareng gangguan langit. Bab éta nekenkeun parahna pengadilan Allah nalika nyababkeun karusakan anu nyebar sareng janten peringatan pikeun anu cicing di bumi. Proklamasi garuda nunjukkeun kasangsaraan anu bakal datang dina bab-bab salajengna.

Wahyu 8:1 Jeung nalika anjeunna geus muka segel katujuh, aya tiiseun di sawarga kira-kira satengah jam.

Segel katujuh dibuka, sarta satengah jam tiiseun dituturkeun di sawarga.

1. Kumaha Ngahargaan Tiiseun dina Kahirupan Urang

2. Kakuatan Segel Katujuh

1. Jabur 46:10 - Tetep tenang, sarta nyaho yen Kami Allah.

2. Pandita 3: 1-8 - Aya waktuna pikeun sagalana, jeung usum pikeun unggal kagiatan di handapeun langit.

Wahyu 8:2 Jeung kuring nempo tujuh malaikat anu nangtung saméméh Allah; jeung ka maranehna dibere tujuh tarompet.

Tujuh malaikat dipasihan tujuh tarompét sateuacan Allah.

1. Kakuatan Tujuh: Ngartos Pentingna Nomer 7 dina Kitab Suci

2. Poé Allah anu Agung: Pentingna Tujuh Tarompet dina Wahyu 8

1. Kajadian 7:4 - Pikeun dina tujuh poe bakal hujan kana bumi.

2. Nomer 14:34 - Saatos jumlah poé di mana ye searched tanah, sanajan opat puluh poé, unggal poé salila sataun, anjeun bakal nanggung iniquities Anjeun, sanajan opat puluh taun.

Wahyu 8:3 Jeung malaikat sejen datang jeung nangtung dina altar, ngabogaan censer emas; sarta aya dibikeun ka manehna loba menyan, yen anjeunna kedah kurban jeung doa sakabeh wali dina altar emas nu aya saméméh tahta.

Hiji malaikat sumping sarta nangtung dina altar jeung censer emas, sarta dibere loba menyan keur kurban jeung doa sakabeh wali saméméh tahta.

1. Kakuatan Doa - Kumaha Neneda ka Gusti tiasa ngakibatkeun mujijat

2. Pentingna Iman - Kumaha Ngabogaan Iman Bisa Ngahasilkeun Kaberkahan

1. Yakobus 5:16 - "Ku sabab eta ngaku dosa anjeun ka silih jeung neneda keur silih ku kituna anjeun bisa healed. Doa hiji jalma taqwa anu kuat sarta éféktif."

2. Rum 10:17 - "Jadi iman asalna tina dédéngéan, jeung dédéngéan ngaliwatan kecap Kristus."

Wahyu 8:4 Jeung haseup menyan, nu datang jeung doa para wali, ascended up saméméh Allah tina leungeun malaikat.

Doa para wali naek ka payuneun Gusti.

1: Urang kudu ngadoa ka Allah kalayan percaya diri, terang yen Mantenna ngadangukeun urang.

2: Nalika urang ngadoa, hayu urang émut yén doa urang mangrupikeun seungit ka Allah.

1: Pilipi 4:6-7 ? 쏡 ulah hariwang ngeunaan naon waé, tapi dina sagala hal ku doa sareng panyuwunan kalayan sukur hayu pamenta anjeun dipikanyaho ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.??

2: Jabur 66:17-19 ? 쏧 sasambat ka Anjeunna ku sungut kuring, sareng pujian luhur aya dina létah kuring. Lamun kuring geus cherished iniquity dina haté kuring, Gusti moal bakal listened. Tapi sabenerna Allah geus listened; anjeunna parantos ngahadiran sora doa abdi.??

Wahyu 8:5 Jeung malaikat nyokot censer, sarta eusian eta ku seuneu tina altar, terus dialungkeun ka bumi, sarta aya sora, jeung guludug, jeung kilat, jeung lini.

Malaikat ngeusi padupakan ku seuneu tina altar, tuluy dialungkeun ka bumi, nepi ka aya sora nu nyaring, guludug, kilat, jeung lini.

1. "Kakawasaan Pangéran: Kumaha Seuneu Gusti Bisa Nyiptakeun Dampak Anu Luar Biasa"

2. "Kaberkahan tina Seuneu Gusti: Kumaha Seuneu Pangéran Nyangking Kakuatan sareng Perlindungan"

1. Budalan 19:16-19 - PANGERAN lungsur ka Gunung Sinai kalayan seuneu jeung haseup, sarta jalma trembling sieun.

2. Jabur 29:3-9 - Sora PANGERAN anu kuat; sora PANGERAN pinuh ku kaagungan. PANGERAN sits enthroned leuwih caah; PANGERAN jumeneng Raja salamina.

Wahyu 8: 6 Jeung tujuh malaikat anu boga tujuh tarompét nyiapkeun diri pikeun disada.

Tujuh malaikat jeung tujuh tarompét nyiapkeun diri pikeun disada.

1. Nangkeup Panggero Allah: Diajar Ngadenge Tarompet Sawarga

2. Pentingna Tujuh Tarompet dina Wahyu

1. Yesaya 27:13, ? Sarta eta bakal kajadian dina poe eta, eta tarompet gede bakal ditiup, jeung bakal datang nu geus siap binasa di tanah Asur, jeung outcasts di tanah Mesir, jeung bakal nyembah ka PANGERAN di gunung suci di Yerusalem.??

2. Wahyu 11:15-19, ? 쏛 nd malaikat katujuh disada; Jeung aya sora gede di sawarga, paribasa, Karajaan dunya ieu geus jadi karajaan Gusti urang, jeung Kristus-Na; sarta anjeunna bakal pamaréntahan salamina. Jeung dua puluh opat sesepuh, anu diuk di payuneun Allah dina korsi maranéhanana, sujud kana beungeut maranéhanana, sarta nyembah ka Allah, paribasa, Kami muji sukur, Nun Gusti Allah Nu Maha Kawasa, nu seni, jeung wast, jeung seni nu bakal datang; sabab anjeun parantos nyandak kakawasaan anjeun anu ageung, sareng parantos ngarajaan. Jeung bangsa-bangsa anu ambek, jeung murka Anjeun geus datang, jeung waktu nu maot, nu maranéhanana kudu judged, jeung nu kudu méré ganjaran ka hamba Anjeun para nabi, jeung ka para wali, jeung nu sieun ngaran Anjeun, leutik. tur hébat; sareng kedah ngancurkeun aranjeunna anu ngancurkeun bumi. Jeung candi Allah dibuka di sawarga, sarta aya katempo di kuil-Na teh Parahu of testament-Na: jeung aya kilat, jeung sora, jeung thunderings, jeung hiji lini, jeung hujan es gede.??

Wahyu 8: 7 Malaikat kahiji disada, sarta aya dituturkeun hujan es jeung seuneu pacampur jeung getih, sarta maranéhanana dialungkeun kana bumi, jeung bagian katilu tangkal kaduruk nepi, sarta sakabeh jukut héjo kaduruk nepi.

Malaikat kahiji disada, ngabalukarkeun bumi keuna ku hujan es, seuneu, jeung getih, hasilna sapertilu tangkal jeung sakabeh jukut héjo kaduruk nepi.

1. Balukar tina Dosa jeung Pemberontakan ka Allah

2. Kakawasaan Allah dina Pangadilan

1. Yesaya 9:19 - Ngaliwatan murka PANGERAN tina sarwa ieu tanah darkened, jeung jalma bakal jadi salaku suluh seuneu: no man bakal luang lanceukna.

2. Rum 12:19 - Dearly tercinta, ulah males kanyeri, tapi masihan tempat pikeun murka: for geus ditulis, pamales kanyeri mah milik; Kuring bakal repay, nyebutkeun Gusti.

Wahyu 8:8 Malaikat nu kadua niup sora, siga gunung gede hurung seuneu dialungkeun ka laut;

Malaikat kadua disada, sarta gunung seuneuan dialungkeun ka laut, ngarobah sapertilu tina laut jadi getih.

1. Kakawasaan Allah: Kumaha Pangéran Ngagunakeun Tanda Pikeun Némbongkeun Kakawasaan-Na

2. Kadaulatan Allah: Kumaha Pangadilan Allah Nyababkeun Parobahan

1. Budalan 14:21-22 - Jeung Musa stretched leungeun-Na leuwih laut; sarta PANGERAN ngabalukarkeun laut balik deui ku angin wétan kuat sapanjang peuting, sarta ngajadikeun laut darat garing, sarta cai dibagi.

2. Yehezkiel 38:20 - Ku kituna lauk laut, jeung manuk langit, jeung sato sato sawah, jeung sagala creeping mahluk nu ngarayap di bumi, jeung sakabeh lalaki nu aya dina beungeut cai. bumi, bakal oyag dina ayana kuring, sarta gunung-gunung bakal dialungkeun ka handap, sarta tempat-tempat lungkawing bakal rubuh, sarta unggal témbok bakal murag kana taneuh.

Wahyu 8:9 Jeung katilu bagian tina mahluk nu aya di laut, jeung geus hirup, maot; jeung bagian katilu tina kapal ancur.

Sapertilu mahluk di laut jeung sapertilu kapal maot.

1. Welas Asih Allah: Malah dina mangsa karuksakan

2. Pentingna Stewardship: Miara Ciptaan Allah

1. Ezekiel 33:11 - ? 쏶 ay ka aranjeunna, ? Naha kuring hirup!??nyatakeun PANGERAN Allah, ? 쁈 henteu mikaresep kana maotna jalma jahat, tapi anu jahat éta nyingkir tina jalanna sareng hirup.? 쇺 €?

2. Jabur 8:6-8 - ? Anjeun parantos ngajantenkeun anjeunna langkung handap sakedik tibatan mahluk sawarga sareng makutha anjeunna kalayan kamulyaan sareng kahormatan. Anjeun geus dibikeun manéhna Dominion leuwih karya leungeun Anjeun; Anjeun geus nempatkeun sagala hal di handapeun suku-Na, sagala domba jeung sapi, sarta ogé sato galak.??

Wahyu 8:10 Jeung malaikat katilu disada, sarta aya murag hiji béntang badag ti langit, ngaduruk kawas lampu, sarta eta murag kana katilu walungan, jeung kana fountains cai;

Malaikat niup tarompét katilu, anu ngabalukarkeun hiji béntang hébat ragrag ka Bumi, ngaduruk kawas lampu sarta mangaruhan sapertilu walungan jeung fountains cai.

1. Kakawasaan Allah: Kumaha Yéhuwa Bisa Ngarobah Kahirupan Urang Sakedapan

2. Pentingna Cai: Refleksi ngeunaan Wahyu 8:10

1. Yermia 2:13 - "Kanggo umat Kami geus komitmen dua evils; aranjeunna geus forsaken Kami, sumber cai hirup, sarta hewed aranjeunna kaluar cisterns, cisterns rusak, nu teu bisa nahan cai."

2. Yehezkiel 47:1-5 - "Sanggeus kuring dibawa deui ka panto imah, sarta, behold, cai kaluar ti handapeun bangbarung imah wetan: forefront imah nangtung arah wétan, jeung caina turun ti handap ti beulah katuhueun imah, beulah kiduleun altar. . . "

Wahyu 8:11 Jeung ngaran béntang disebut Wormwood: jeung bagian katilu cai jadi wormwood; sarta loba lalaki maot tina cai, sabab éta dijieun pait.

Bagian katilu cai jadi pait jeung ngabalukarkeun loba lalaki maot.

1: Panghukuman Allah parah sareng tiasa dirasakeun sanajan dina cai anu urang nginum.

2: Pentingna tobat sateuacan telat.

1: Deuteronomy 30:19 Kami nelepon langit jeung bumi pikeun catetan poé ieu ngalawan anjeun, yén Kami geus diatur saméméh anjeun hirup jeung maot, berkah jeung curat: kituna milih hirup, nu duanana Anjeun jeung turunan Anjeun bisa hirup.

2: Yeremia 2:13 Pikeun umat Kami geus ngalakukeun dua kajahatan; maranehna geus ninggalkeun Kami mancur cai hirup, sarta ngagali aranjeunna kaluar cisterns, cisterns rusak, nu teu bisa nahan cai.

Wahyu 8:12 Jeung malaikat kaopat disada, sarta bagian katilu panonpoe ieu smitten, jeung katilu bagian bulan, jeung katilu bagian tina béntang; Ku kituna salaku bagian katilu tina eta geus darkened, sarta beurang teu caang pikeun bagian katilu, sarta peuting ogé.

Malaikat kaopat disada sarta ngabalukarkeun sapertilu panonpoe, bulan, jeung béntang jadi smitten jeung poek.

1. The Power jeung judgment Allah - Wahyu 8:12

2. Dampak Pangadilan Allah - Wahyu 8:12

1. Yesaya 13:10 - Pikeun béntang langit jeung constellations dinya moal masihan caang maranéhanana: panonpoé bakal darkened di na bade mudik, sarta bulan moal ngakibatkeun caang nya caang.

2. Mateus 24:29 - Langsung sanggeus tribulation maranéhanana poé bakal panonpoe jadi darkened, jeung bulan teu bakal méré caang nya, jeung béntang bakal turun ti sawarga.

Wahyu 8:13 Sareng kuring ningali, sareng ngadangu malaikat ngalayang di tengah langit, nyarios kalayan sora tarik, "Cilaka, cilaka, cilaka, ka pangeusi bumi ku sabab sora tarompet tilu malaikat anu sanés. , nu can disada!

Sora peringatan anu nyaring dipasihkeun ka pangeusi bumi.

1: Perhatoskeun Peringatan Malaikat!

2: Dengekeun jeung Taat kana Sora Surga!

1: Rasul 10:15 - Jeung sora spoke ka anjeunna kadua kalina, "Anu geus diberesihkeun ku Allah, ulah disebut haram.

2: Yakobus 1: 19-20 - Ku sabab éta, dulur-dulur anu dipikacinta, hayu unggal jalma gancang ngadangu, lambat nyarios, lambat amarah: Pikeun murka manusa sanés ngalaksanakeun kabeneran Allah.

Wahyu 9 nyaéta bab kasalapan tina kitab Wahyu sareng neraskeun visi Yohanes ngeunaan kajadian ahir jaman. Bab ieu museurkeun kana sora tarompét kalima sareng kagenep, anu nyababkeun kakuatan sétan anu pikasieuneun sareng perang anu sengit.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku malaikat kalima niup tarompétna, hasilna béntang ragrag ti langit ka bumi. Béntang ieu dibéré konci liang dasarna sareng mukakeunana, ngaluarkeun haseup anu ngagelapkeun panonpoé sareng hawa (Wahyu 9:1-2). Ti haseup ieu muncul mahluk locust-kawas jeung kakuatan kawas kalajengking, maréntahkeun teu ngarugikeun jalma anu geus disegel ku Allah tapi nyiksa maranéhanana tanpa segel-Na salila lima bulan (Wahyu 9:3-6). Makhluk-makhluk ieu ngagaduhan raja anu namina Abaddon atanapi Apollyon, hartosna "penghancur" (Wahyu 9:11).

Alinea 2: Malaikat kagenep niup tarompetna, ngaluarkeun opat malaikat anu kabeungkeut di walungan gede Eprat. Malaikat-malaikat ieu maréntahkeun tentara dua ratus juta prajurit kuda anu dilengkepan pikeun perang (Wahyu 9:13-16). Kuda-kuda huluna siga singa, seuneu, haseup, jeung walirang kaluar tina sungutna. Maranéhna maéhan sapertilu umat manusa ku seuneu, haseup, jeung walirang (Wahyu 9:17-19). Sanaos nyaksian karusakan sapertos kitu, umat manusa henteu tobat tina nyembah brahala atanapi kajahatan.

Ayat 3: Sapanjang bab ieu ngagambarkeun locusts demonic jeung horsemen destructive, eta nekenkeun judgment ilahi ka jalma nu nolak Allah. Siksaan anu ditimbulkeun ku makhluk-makhluk ieu ngagambarkeun kanyeri rohani anu dialaman ku jalma-jalma anu henteu disegel ku Gusti — ngalambangkeun pamisahan aranjeunna tina panyalindungan-Na. Tentara masif ngalambangkeun perang anu teu lirén anu nyababkeun korban jiwa anu signifikan. Sanajan ieu warnings na calamities befalling manusa salaku bagian tina judgment Allah, teu aya tobat atawa balik ka Allah, underscoring karasaeun haté manusa.

Kasimpulanana, Bab salapan tina Wahyu ngagambarkeun sora tarompet kalima sareng kagenep, anu ngaluarkeun kakuatan anu pikasieuneun ka bumi. Makhluk-makhluk anu siga locust nyiksa jalma-jalma anu henteu disegel Allah, sedengkeun pasukan kuda anu ngancurkeun anu ageung nyababkeun maot sareng karusakan anu ageung. Kajadian-kajadian ieu janten peringatan sareng hukuman pikeun jalma-jalma anu nampik Gusti, nunjukkeun kasangsaraan spiritualna sareng akibat tina haténa anu teu tobat. Bab éta nekenkeun parahna pengadilan ilahi sareng kabutuhan umat manusa pikeun tobat ka Gusti.

Wahyu 9: 1 Jeung malaikat kalima disada, sarta kuring nempo hiji béntang ragrag ti langit ka bumi, jeung manéhna dibere konci liang jurang.

Malaikat kalima disada, sarta béntang murag ti langit ka bumi. Béntang ieu dibéré konci liang dasarna.

1. Kakuatan Malaikat Kalima: Ngajalajah Pentingna Wahyu 9:1

2. Muka konci Harti Jero: Neangan Harepan dina liang Bottomless

1. Yesaya 14:12-15 - Kumaha anjeun geus fallen ti sawarga, béntang isuk, putra subuh! Anjeun geus dialungkeun ka bumi, anjeun anu pernah ngancurkeun bangsa-bangsa!

2. Lukas 8:31 - Aranjeunna begged Yesus sababaraha kali ulah maréntahkeun maranéhna pikeun lebet kana jurang.

Wahyu 9:2 Jeung manéhna muka liang bottomless; jeung aya haseup kaluar tina liang kubur, kawas haseup tina tungku gede; jeung panonpoe jeung hawa anu darkened ku alesan tina haseup tina liang kubur.

liang dasarna dibuka, ngaluarkeun haseup sakumaha tina tungku gede nu darkened panonpoé jeung hawa.

1. Allah sering ngagunakeun kaayaan susah pikeun ngalaksanakeun pangersa-Na.

2. Kakawasaan Allah bisa ditempo sanajan dina gelap.

1. Yesaya 60: 2 - Pikeun behold, gelap bakal nutupan bumi, jeung gelap kandel jalma; tapi Gusti bakal timbul leuwih anjeun, jeung kamulyaan-Na bakal katempo kana anjeun.

2. Kajadian 1: 2 - Bumi ieu tanpa wujud, jeung batal; jeung gelap éta dina beungeut jero. Jeung Roh Allah ieu hovering leuwih beungeut cai.

Wahyu 9:3 Jeung tina haseup locusts kaluar kana bumi, sarta aranjeunna dibere kakuatan, sakumaha kalajengking bumi boga kakuatan.

Locusts dikirim tina haseup ka bumi, kalawan kakuatan sarupa jeung kalajengking.

1. Kumaha kakawasaan Allah dipintonkeun ngaliwatan mahluk nu pangleutikna

2. Pentingna diajar ti mahluk alam

1. Ayub 39:20-22 - "Naha hawuk bakal ngabur ku hikmah anjeun, sareng nyebarkeun jangjangna ka arah kidul? Naha garuda bakal naék kana paréntah anjeun, sareng ngadamel sayangna di luhur? Anjeunna cicing sareng tetep dina batu. , dina batu karang, jeung kubuna.”

2. Jabur 104:24-25 - “Nun PANGERAN, rupi-rupi padamelan Gusti! dina hikmah Anjeun geus dijieun kabeh: bumi pinuh ku riches Anjeun. Kitu deui ieu laut anu gede jeung lega, di jerona aya mahluk-mahluk nu ngarayap teu kaitung, boh sato-sato leutik boh nu gede.”

Wahyu 9:4 Jeung ieu maréntahkeun maranéhanana yén maranéhanana teu kudu nganyenyerikeun hate jukut bumi, boh nu hejo, boh tangkal; tapi ngan maranéhanana lalaki nu teu boga segel Allah dina foreheads maranéhanana.

Allah marentahkeun ulah nganyenyeri sagala mahluk hirup di bumi, iwal jalma-jalma anu teu boga segel Allah dina dahi.

1. Kakuatan Segel Allah: Kunaon Urang Kudu Nangtayungan jeung Nanjeurkeun Segel Gusti

2. Panyalindungan Perkara Bumi sareng Rahmat Gusti

1. Epesus 1:13-14 - Di Anjeunna anjeun ogé dipercaya, sanggeus anjeun ngadéngé kecap bebeneran, Injil kasalametan anjeun; di saha ogé, sanggeus percaya, anjeun disegel ku Roh Suci jangji.

2. Jabur 33:18-19 - Behold, panon PANGERAN aya dina jalma anu sieun ka Anjeunna, kana jalma-jalma anu ngarep-ngarep kana rahmat-Na, pikeun nyalametkeun jiwana tina maot, sareng ngajaga aranjeunna hirup dina kalaparan.

Wahyu 9:5 Jeung ka maranehna eta geus dibikeun yén maranéhanana teu kudu maéhan maranéhanana, tapi maranéhanana kudu tormented lima bulan, jeung siksa maranéhanana éta saperti siksaan kalajengking, lamun manéhna striker manusa.

Jalma-jalma keur disiksa lima bulan, siga nu diseureud ku kalajengking.

1. Nyeureud Siksa: Kumaha Nahan Sangsara Demi Allah

2. Kakuatan Persib: Manggihan Harepan dina Nyeri

1. Rum 8: 18-39 - Pikeun kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan nu bakal diungkabkeun ka urang.

2. 1 Peter 4: 12-19 - tercinta, ulah reuwas dina percobaan fiery lamun datang ka anjeun pikeun nguji anjeun, saolah-olah hal aneh anu lumangsung ka anjeun.

Wahyu 9:6 Jeung dina eta poé lalaki bakal neangan maot, sarta moal manggihan eta; jeung bakal hayang maot, jeung maot bakal kabur ti maranehna.

Jalma bakal neangan maot tapi moal manggihan; aranjeunna bakal lila maot tapi maot bakal nyingkahan aranjeunna.

1. The Unreachability of Death: A Study of Wahyu 9: 6

2. Milarian Damai: Diajar Manggihan dina Kahirupan, Henteu Maot

1. Ayub 3:21-22: “Naha caang dipaparinkeun ka nu keur kasangsaraan, jeung hirup ka nu pait jiwana, nu hayang maot, tapi teu datang; jeung ngali pikeun eta leuwih ti pikeun harta karun disumputkeun "

2. Rum 8:38-39: “Kanggo kuring yakin yén boh maot, boh hirup, boh malaikat, boh panguasa, boh nu ayeuna boh nu bakal datang, boh nu kawasa, boh nu jangkung boh nu jero, boh nu lain di sakumna ciptaan, moal aya. tiasa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang."

Wahyu 9:7 Jeung bentuk locusts nyarupaan kuda disiapkeun keur perang; sarta dina sirah maranéhanana éta kawas éta crowns kawas emas, sarta beungeut maranéhanana éta kawas beungeut lalaki.

Dina Wahyu 9:7, Yohanes ngajelaskeun locusts anu bentukna sapertos kuda anu disiapkeun pikeun perang, ngagem makuta emas sareng wajahna siga lalaki.

1. Telepon pikeun Perang: Kumaha Urang Nyiapkeun Perang

2. Topeng anu Kami Anggo: Kumaha Eksterior Urang Tiasa Béda sareng Interior Urang

1. Rum 12: 2 - Ulah sasuai jeung pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun.

2. Epesus 6: 10-17 - Pasang dina armor pinuh Allah, ku kituna anjeun bisa nyandak stand anjeun ngalawan schemes Iblis urang.

Wahyu 9:8 Jeung maranéhna boga buuk sakumaha bulu awéwé, sarta huntu maranéhanana éta saperti huntu singa.

Petikan ngajelaskeun sakelompok jalma anu rambutna siga awéwé sareng huntu sapertos singa.

1. Kumaha kakawasaan Allah bisa ditempo dina ciri unik umat manusa.

2. Kakuatan jeung lemah lembutna iman.

1. Yesaya 11: 6 - ajag bakal Huni jeung domba, jeung macan tutul bakal ngagolér jeung embe ngora, jeung anak sapi jeung singa jeung anak sapi fattened babarengan; jeung budak leutik bakal mingpin maranehna.

2. Jabur 34:10 - Singa ngora sangsara kakurangan jeung kalaparan; tapi jalma-jalma anu milari ka Gusti henteu kakurangan anu hadé.

Wahyu 9:9 Jeung maranéhna boga breastplates, nya éta breastplates tina beusi; jeung sora jangjangna siga sora kareta perang loba kuda lumpat ka perang.

Malaikat-malaikat dina Wahyu 9:9 digambarkeun salaku maké pinggel beusi jeung nyieun sora loba kuda jeung kareta perang lumpat ka perang.

1. Kakuatan Malaikat: Kumaha Host Surgawi Gusti Ngadukung Urang dina Perang

2. Nangtung Teguh: Nuturkeun Conto Sang Hyang Sawarga dina Jaman Hésé

1. Epesus 6:13-17 - Pasang dina armor pinuh Allah pikeun nangtung ngalawan schemes Iblis.

2. Rum 8:35-39 - Euweuh bisa misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus.

Wahyu 9:10 Jeung maranéhna boga buntut kawas kalajengking, sarta aya stings dina buntut maranéhanana, sarta kakuatan maranéhanana nyaéta pikeun menyakiti lalaki lima bulan.

Kakuatan mahluk kawas kalajengking dina Wahyu 9:10 nya éta menyakiti jalma salila lima bulan.

1. Kakuatan Pangadilan Allah: Palajaran ti Wahyu 9:10

2. Kumaha Nyiapkeun pikeun Pangadilan Allah: Refleksi tina Wahyu 9:10

1. Jabur 103: 8-14 - Gusti teh welas asih jeung welas asih, slow kana anger, sarta abounding dina asih steadfast.

2. Yesaya 30:18 - Sarta ku kituna bakal Gusti ngantosan, yén anjeunna bisa jadi rahmat ka anjeun, sarta ku kituna anjeunna bakal Maha Agung, yén anjeunna bisa boga rahmat kana anjeun: pikeun Gusti nyaeta Allah judgment: rahayu kabéh maranéhna. nu ngantosan anjeunna.

Wahyu 9:11 Jeung maranéhna boga raja leuwih maranéhanana, nya éta malaikat liang jurang, anu ngaranna dina basa Ibrani Abaddon, tapi dina basa Yunani ngaranna Apollyon.

Malaikat liang kubur katelah Abaddon dina basa Ibrani sareng Apollyon dina basa Yunani.

1. "Raja Kami: Abaddon sareng Apolyon,"

2. "Nyaho Raja anjeun: Abaddon sareng Apolyon."

1. Yesaya 28:15-18

2. Yakobus 1:2-4

Wahyu 9:12 Hiji musibah geus kaliwat; jeung, behold, aya datang dua woes leuwih akherat.

Buku ahir Alkitab, Wahyu, nyatakeun yén hiji kacelakaan parantos kaliwat sareng dua deui anu bakal datang.

1: Asih Allah tetep najan dina kasusah jeung cobaan hirup.

2: Urang kudu tetep kuat dina iman jeung ngandelkeun rencana Allah pikeun urang, teu sual kumaha héséna éta.

1: Rum 8:28, "Sareng urang terang yén pikeun jalma anu nyaah ka Allah, sagala hal damel babarengan pikeun anu hadé, pikeun jalma anu disauran dumasar kana tujuan-Na."

2: Jabur 18: 2, "Gusti teh batu abdi sareng benteng abdi sareng nyalametkeun abdi, Allah abdi, batu abdi, dimana abdi ngungsi, taméng abdi, sareng tanduk kasalametan abdi, benteng abdi."

Wahyu 9:13 Malaikat nu kagenep niup, kuring nguping sora tina opat tanduk altar emas anu aya di payuneun Allah,

Malaikat kagenep disada, kadéngé sora tina opat tanduk altar emas di payuneun Allah.

1. Sora Allah Nyauran Urang Pikeun Tobat

2. Kakuatan Sora Malaikat Kagenep

1. Yesaya 1:18-20 - "Ayeuna, hayu urang alesan babarengan, nyebutkeun Gusti: najan dosa anjeun jadi beureum saulas, aranjeunna bakal jadi bodas kawas salju; sanajan aranjeunna beureum kawas layung, maranéhna bakal jadi kawas wol. . Lamun anjeun daék jeung taat, anjeun bakal dahar alus tanah: Tapi lamun anjeun nolak jeung rebel, Anjeun bakal devoured jeung pedang: for mouth of Lord has spoken it."

2. Yehezkiel 33:11 - "Ucapkeun ka aranjeunna, "Demi Kami hirup, nyebutkeun Gusti Alloh, Kami teu resep kana maotna jalma jahat, tapi nu jahat balik ti jalan-Na sarta hirup: balikkeun maneh, balikkeun maneh ti anjeun. jalan-jalan anu jahat; sabab naha anjeun bakal maot, eh urang Israil?"

Wahyu 9:14 Ngadawuh ka malaikat kagenep anu mawa tarompét, Leupaskeun opat malaikat anu kabeungkeut di walungan gede Eprat.

Malaikat kagenep diparentahkeun pikeun ngabebaskeun opat malaikat anu kabeungkeut di walungan gede Eprat.

1. Kakuatan Iman: Ngartos Kakuatan Percanten ka Gusti

2. Daya Ngahiji: Ngahargaan Dampak Gawé Babarengan

1. Rasul 16: 25-26 - Jeung di tengah wengi Paul jeung Silas neneda, jeung sang praises ka Allah: jeung tahanan ngadéngé éta. Jeung ujug-ujug aya lini gede, ambéh pondasi panjara anu oyag: jeung geura sadaya panto dibuka, sarta pita unggal hiji anu leupas.

2. Mateus 18:20 - Pikeun dimana dua atawa tilu dikumpulkeun babarengan dina ngaran kuring, aya Kami di satengahing aranjeunna.

Wahyu 9:15 Jeung opat malaikat anu dileupaskeun, anu geus disiapkeun pikeun sajam, jeung poé, jeung bulan, jeung sataun, pikeun maéhan sapertilu jalma.

Opat malaikat disiapkeun pikeun maéhan sapertilu umat manusa.

1. Kakawasaan Allah: Kumaha Allah Ngagunakeun Malaikat Pikeun Ngahukum Umat Manusa

2. Tujuan Kasangsaraan: Ngartos Rencana Allah pikeun Manusa

1. Yehezkiel 14:21 - "Kanggo kieu nyebutkeun Gusti Allah: Sabaraha deui lamun kuring ngirim opat judgments nyeri kuring ka Yerusalem, pedang, jeung kalaparan, jeung sato galak, jeung pestilence, pikeun neukteuk ti dinya manusa. jeung sato galak?

2. Rum 11: 33-36 - "O jerona riches duanana hikmah jeung pangaweruh Allah! kumaha unsearchable anu judgments-Na, jeung jalan-Na kaliwat manggihan kaluar! Pikeun saha geus dipikawanoh pikiran Gusti? atawa saha Atawa saha anu geus mimiti masihan ka Anjeunna, sarta eta bakal dibales deui ka Anjeunna? Sabab sagala hal ti Anjeunna, jeung ngaliwatan Anjeunna, jeung ka Anjeunna: ka saha kamulyaan salawasna. Amin."

Wahyu 9:16 Sareng jumlah tentara kuda aya dua ratus rebu rebu, sareng kuring ngupingkeun jumlahna.

Pasukan kuda nu jumlahna dua ratus juta.

1. Kakawasaan tentara Allah teh luas jeung taya watesna.

2. Urang ulah pernah nganggap remeh kakuatan tentara Allah.

1. Epesus 6:10-13 - Kudu kuat di Gusti jeung dina kakuatan kakuatan-Na.

2. Yesaya 59:19 - Lamun musuh bakal datang dina kawas caah a, Roh Gusti bakal ngangkat standar ngalawan manéhna.

Wahyu 9:17 Ku kituna kuring nempo kuda dina tetempoan, jeung nu diuk dina eta, ngabogaan breastplates seuneu, jeung jacinth, jeung walirang: jeung kapala kuda éta kawas hulu singa; sarta kaluar tina sungut maranéhanana ngaluarkeun seuneu jeung haseup jeung brimstone.

Dina tetempoan éta, kuda jeung nu tunggangna katempona kalawan breastplates seuneu, jacinth, jeung walirang, sarta huluna kuda éta kawas hulu singa, kalawan seuneu, haseup, jeung walirang kaluar tina sungut maranéhanana.

1. Kakuatan Tentara Allah

2. Kakuatan Firman Allah

1. Epesus 6:10-20 - Armor Allah

2. Jabur 103: 19-20 - Kaagungan sareng kakawasaan Gusti

Wahyu 9:18 Ku ieu tilu urang maot sapertilu, ku seuneu, jeung haseup, jeung ku walirang, anu kaluar tina sungut maranéhanana.

Bagian katilu umat manusa tiwas ku kombinasi seuneu, haseup, sareng walirang.

1. Kakuatan Pangadilan Allah

2. Ngartos murka Allah

1. Jabur 11: 6 - Anjeunna bakal hujan turun ngaduruk batubara jeung walirang dina jahat, a angin scorching bakal loba maranéhna.

2. Rum 2: 5 - Tapi kusabab stubbornness anjeun sarta haté unrepentant anjeun, anjeun nyimpen nepi murka ngalawan diri pikeun poé murka Allah, nalika judgment adil-Na bakal wangsit.

Wahyu 9:19 Sabab kakawasaanana aya dina sungut jeung buntutna;

Kakuatan mahluk-mahluk anu dijelaskeun dina Wahyu 9:19 aya dina sungut sareng buntutna, anu sapertos oray anu huluna, sareng aranjeunna tiasa nyababkeun cilaka.

1. "Naon Hartosna Boga Daya?"

2. "Kakuatan Kecap Urang"

1. Siloka 18:21 - "Maot jeung hirup aya dina kakawasaan létah, jeung jalma anu cinta eta bakal ngahakan buah na."

2. James 3: 5-6 - "Kitu oge létah téh anggota leutik, acan boasts hal hébat. Kumaha hébat leuweung ieu diatur ablaze ku seuneu leutik misalna! Jeung létah téh seuneu, a dunya unrighteousness. ."

Wahyu 9:20 Jeung jalma-jalma sesa anu teu pati dipaehan ku bala-bala ieu, tacan tobat tina kalakuan leungeunna, supaya ulah nyembah ka setan, ka brahala-brahala emas, perak, tambaga, batu, jeung batu. kayu: nu teu bisa ningali, teu ngadéngé, atawa leumpang;

Jalma-jalma anu salamet tina bala-bala henteu tobat sareng terus nyembah brahala palsu.

1. Manggihan Kakuatan Tobat Sajati

2. Naha Urang Kudu Nolak Berhala Palsu

1. Yesaya 44:9-20 - Ngagambarkeun kabodoan nyembah brahala palsu

2. John 4: 23-24 - Ngajelaskeun pentingna ibadah ka Allah dina roh jeung bebeneran

Wahyu 9:21 Maranehna henteu tobat tina maehanana, boh tina elmu sihirna, boh tina cabul, atawa tina malingna.

Ayat ieu nyarioskeun ngeunaan dosa-dosa jalma anu teu tobat, kalebet rajapati, sihir, maksiat, sareng maling.

1. Bahaya Dosa Unrepentant - A pesen ngeunaan konsékuansi tina neraskeun dina dosa tanpa tobat.

2. The Power of Tobat - A pesen ngeunaan pentingna péngkolan jauh tina dosa jeung nuju Allah.

1. Siloka 28:13 - Sing saha nu nutupan dosa-dosa na moal makmur: tapi saha ngaku jeung forsaketh aranjeunna bakal boga rahmat.

2. 1 John 1: 9 - Lamun urang ngaku dosa urang, anjeunna satia tur adil ngahampura dosa urang, jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness.

Wahyu 10 mangrupikeun bab kasapuluh tina kitab Wahyu sareng neraskeun visi Yohanes ngeunaan kajadian ahir jaman. Bab ieu museurkeun kana malaikat anu perkasa sareng gulungan leutik, nyorotkeun pengadilan sareng komisi ilahi.

Alinea 1: Babna dimimitian ku Yohanes ningali malaikat anu gagah deui turun ti sawarga, disarung ku méga sareng katumbiri dina sirahna. Beungeutna bersinar lir panonpoe, sukuna lir tihang seuneu (Wahyu 10:1-2). Dina leungeun-Na, anjeunna nyepeng hiji gulungan leutik nu muka. Malaikat nempatkeun suku katuhu-Na dina laut jeung suku kénca-Na di darat, ngalambangkeun otoritas ka sadaya ciptaan (Wahyu 10: 2-3). Anjeunna teras ngucapkeun tujuh guludug tapi maréntahkeun Yohanes supados henteu nyerat naon anu aranjeunna nyarios (Wahyu 10: 4).

Ayat 2: Neraskeun dina ayat 5, malaikat ngangkat panangan katuhu ka langit sareng sumpah demi Anjeunna anu hirup salamina yén moal aya deui reureuh dina rencana Allah pikeun pangadilan (Wahyu 10: 5-6). Malaikat nyatakeun yén nalika tarompét katujuh disada, misteri Allah bakal kaeusi nalika Anjeunna ngumumkeun ka hamba-Na — para nabi (Wahyu 10: 7). Yohanes tuluy dititah nyokot gulungan leutik tina leungeun malaikat jeung didahar. Rasana amis dina sungutna tapi janten pait dina beuteungna (Wahyu 10: 8-11).

Alinea 3: Bab ieu nyorotkeun wewenang sareng komisi ilahi. Penampilan malaikat perkasa nandakeun kakawasaan sawarga pikeun sadaya ciptaan. Milikna tina gulungan anu kabuka ngagambarkeun tujuan atanapi nubuat Allah. Tapi, sababaraha aspék tetep teu diungkabkeun ngaliwatan kecap tujuh guludug anu teu kacatet. Sumpah malaikat negeskeun yén waktuna moal ditunda deui; Rencana pamungkas Allah bakal ngahontal minuhan na ngaliwatan sounding tina tarompet katujuh. Pangalaman Yohanes ngadahar gulungan éta ngalambangkeun asimilasi jeung proklamasi amanat Allah, nu mimitina mawa rasa amis tapi engké robah jadi pait, nandakeun eusina nu nangtang jeung pikareueuseun.

Ringkesna, Bab sapuluh tina Wahyu ngenalkeun malaikat perkasa nyekel gulungan leutik kabuka. Penampilan malaikat nunjukkeun otoritas sareng kakawasaan ilahi pikeun nyiptakeun. Sumpahna nekenkeun yen rencana Allah pikeun pangadilan moal deui ditunda, sarta misteri-Na bakal kaeusi nurutkeun wahyu prophetic. Partisipasi John dina ngonsumsi gulungan éta ngalambangkeun komisina pikeun ngumumkeun pesen Gusti, anu nyababkeun rasa amis awal sareng pait anu salajengna. Bab ieu negeskeun wewenang ilahi, minuhan tujuan Allah, sareng tanggung jawab anu dipasrahkeun ka Yohanes salaku utusan firman Allah.

Wahyu 10:1 Jeung kuring nempo hiji deui malaikat kawasa turun ti sawarga, dipakena ku awan, jeung katumbiri dina sirah-Na, jeung beungeutna lir panonpoe, jeung suku-Na kawas pilar seuneu.

Petikan éta ngajelaskeun malaikat anu turun ti sawarga nganggo katumbiri dina sirahna, wajahna sapertos panonpoé, sareng suku sapertos pilar seuneu.

1. Kaagungan jeung Kaagungan Allah: Peran Malaikat di Sawarga

2. Jangji Pelangi: Kumaha Allah Matégkeun Perjangjian-Na jeung Urang

1. Ezekiel 1:26-28

2. Yesaya 6:1-3

Wahyu 10:2 Jeung dina leungeun-Na hiji buku saeutik muka, jeung manéhna nempatkeun suku katuhu-Na kana laut, jeung suku kénca-Na dina bumi.

Hiji inohong jeung buku leutik di leungeun-Na boga hiji suku di laut jeung lianna di bumi.

1. Kakuatan Firman Allah: Kumaha Ngahijikeun Langit jeung Bumi

2. Pentingna Nyaritakeun Firman Allah ka Bangsa-Bangsa

1. Yesaya 11:9 Maranehna moal nganyenyeri atawa ngancurkeun di sakuliah gunung Kami nu suci: pikeun bumi bakal pinuh ku pangaweruh PANGERAN, sakumaha cai nutupan laut.

2. Mateus 28: 19-20 Ku sabab kitu, indit maneh, sarta ngajarkeun sakabeh bangsa, ngabaptis aranjeunna dina nami Rama, jeung Putra, jeung Roh Suci: Ngajarkeun aranjeunna pikeun niténan sagala hal naon Kami geus paréntah anjeun: jeung , lo, Kami jeung anjeun salawasna, sanajan nepi ka ahir dunya. Amin.

Wahyu 10:3 Jeung ngajerit jeung sora tarik, kawas singa roareh, jeung sanggeus manéhna ngajerit, tujuh guludug uttered sora maranéhanana.

Malaikat ngajerit ku sora singa anu nyaring, tujuh guludug ngabales.

1: Kakuatan Allah Urang - Wahyu 10:3 nunjukeun yen Allah urang teh kawasa jeung kawasa, jeung sorana leuwih nyaring batan ngagakgak singa.

2: Nuturkeun Geuning Allah - Wahyu 10: 3 nelepon urang pikeun ngadengekeun sora Allah jeung heed sauran tina guludug guludug-Na.

1: Yesaya 40:10-11 - "Behold, Gusti Allah sumping kalawan kakuatan, jeung panangan-Na marentah pikeun manéhna; behold, ganjaran-Na jeung manéhna, jeung recompenses-Na saméméh manéhna. Anjeunna bakal miara domba-Na kawas angon a; manéhna Domba-domba bakal dikumpulkeun dina panangan-Na; anjeunna bakal digendong dina dada-Na, sareng ngantunkeun anu masih ngora."

2: Jabur 29: 3-4 - "Sora PANGERAN aya dina cai, Allah kamulyaan guludug, PANGERAN, ngalangkungan cai anu seueur. ."

Wahyu 10:4 Jeung nalika tujuh guludug geus uttered sora maranéhanana, kuring rék nulis: jeung kuring ngadéngé hiji sora ti sawarga nyebutkeun ka kuring, Segel up naon anu tujuh guludug uttered, jeung ulah nulis eta.

Yohanes ngadéngé tujuh guludug nyarita, tapi maréntahkeun ulah nulis handap naon maranéhna ngomong.

1. Kakuatan Sora Allah: Ngadangukeun Allah dina Cara-cara anu Teu Biasa

2. Misteri Tujuh Guntur: Ngartos Pangersa Allah dina Jaman Hésé

1. Yesaya 40: 8 - "Jukut withers, kembang layu, tapi firman Allah urang bakal tetep salawasna."

2. Mateus 7: 24-27 - "Sakur anu ngadéngé ieu kecap kuring sarta ngalakonan eta bakal kawas hiji lalaki wijaksana anu ngawangun imahna dina batu. Sarta hujan turun, sarta caah datang, sarta angin niup jeung neunggeul eta imah, tapi teu murag, sabab geus diadegkeun dina batu.

Wahyu 10:5 Jeung malaikat anu kuring nempo nangtung di laut jeung di bumi ngangkat leungeun-Na ka langit,

Malaikat Allah ngangkat leungeunna ka langit.

1: Allah salawasna aya pikeun nungtun jeung ngajaga urang. Dimana wae urang ayana, Allah salawasna hadir.

2: Sanajan dina kaayaan susah, urang bisa ngalilipur lamun nyaho yén Allah nyarengan urang dina unggal léngkah.

1: Jabur 121:1-2 “Kuring neuteup ka gunung-gunung, ti mana datangna pitulung kuring? Pitulung abdi asalna ti Gusti, anu ngadamel langit sareng bumi."

2: Yesaya 41:10 “Ku kituna ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; ulah hariwang, sabab Kami Allah maraneh. Kami bakal nguatkeun anjeun sareng ngabantosan anjeun; Kami bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

Wahyu 10: 6 Sareng sumpah demi Anjeunna anu hirup salamina, anu nyiptakeun langit sareng anu aya di dinya, sareng bumi, sareng anu aya di jerona, sareng laut, sareng anu aya di jerona, yén aya. teu kedah waktos deui:

Waktos antukna bakal mungkas, sareng sadayana kedah siap pikeun dinten éta.

1: Nyiapkeun Ayeuna pikeun Ahir Jaman

2: Ulah Tunda: Kudu Siap Haté pikeun Ahir Jaman

1: Mateus 24:36-44 - Teu aya anu terang iraha akhir jaman bakal sumping, janten siap-siap.

2: Pandita 3:1-8 - Sadayana aya waktosna, sareng ayeuna waktosna siap-siap pikeun tungtungna.

Wahyu 10: 7 Tapi dina poé sora malaikat katujuh, nalika anjeunna dimimitian disada, misteri Allah bakal réngsé, sakumaha anjeunna geus nyatakeun ka abdi-Na nabi.

Malaikat katujuh bakal disada, ngumumkeun parantosan misteri Allah anu diungkabkeun ka nabi-nabi-Na.

1. Kabeneran Allah diungkabkeun ngaliwatan Malaikat Katujuh

2. Misteri Allah Ahirna diungkabkeun

1. Epesus 3: 4-5 - "Nalika anjeun maca ieu, anjeun tiasa ningali wawasan kuring kana misteri Kristus, anu henteu acan terang ka putra-putra manusa dina generasi anu sanés sapertos ayeuna parantos diungkabkeun ka rasul-rasul-Na anu suci. nabi-nabi ku Roh."

2. Yesaya 48: 3-6 - "Kuring dibewarakeun hal baheula lila pisan; aranjeunna indit mudik ti sungut kuring, sarta kuring ngumumkeun aranjeunna; dumadakan Kuring acted, sarta aranjeunna lumangsung. Sabab kuring nyaho yén anjeun obstinate, jeung anjeun. beuheung mangrupa otot beusi jeung dahi anjeun kuningan, Kami nyatakeun aranjeunna ka anjeun ti baheula, saméméh éta lumangsung kuring ngumumkeun aranjeunna ka anjeun, lest anjeun kudu nyebutkeun, 'Idola abdi ngalakukeun eta, arca abdi ukir jeung patung logam abdi paréntah aranjeunna. .' Anjeun geus uninga; ayeuna tingali kabeh ieu; sarta anjeun bakal moal nganyatakeun eta? Ti ayeuna mudik Kami ngumumkeun ka anjeun hal anyar, hal disumputkeun anu anjeun teu nyaho."

Wahyu 10:8 Jeung sora nu kuring kadéngé ti sawarga spoke deui ka kuring, sarta ngadawuh, “Pindah, cokot buku leutik nu muka dina leungeun malaikat nu nangtung di laut jeung di bumi.

Sora ti Sawarga nyarita ka nu narator pikeun nyokot kitab muka ti malaikat.

1. Firman Allah: Nyandak Buku Terbuka pikeun Ngabuka Potensi Sajati Urang

2. Kumaha Urang Bisa Ngadéngé Sora Allah Pikeun Ngahontal Pangersa-Na

1. Jabur 119:105 - Kecap anjeun lampu pikeun suku kuring jeung lampu pikeun jalan kuring.

2. John 16:13 - Lamun Roh bebeneran datang, manéhna baris nungtun anjeun kana sagala bebeneran.

Wahyu 10:9 Jeung kuring indit ka malaikat, sarta ngomong ka manéhna, Pasihan abdi buku leutik. Jeung cenah ka kuring, Candak eta, jeung dahar eta nepi; sarta eta bakal nyieun beuteung anjeun pait, tapi bakal dina sungut anjeun amis kawas madu.

Malaikat maréntahkeun Yohanes pikeun nyandak buku leutik sareng tuang éta, anu bakal pait dina beuteungna, tapi amis dina sungutna.

1. Bungah Amis jeung Pait Nurutan Pangersa Allah

2. Ganjaran Taat: Rasakeun Amisna Pangéran

1. Yeremia 15:16 - Kecap anjeun kapanggih, sarta kuring ate aranjeunna, sarta kecap anjeun janten ka kuring kabagjaan jeung delight jantung kuring, keur kuring disebut ku ngaran anjeun, O Lord, Allah sarwa.

2. Jabur 19:10 - More mun dipikahayang aranjeunna ti emas, malah loba emas murni; leuwih amis ti batan madu jeung ngeclak tina sayang madu.

Wahyu 10:10 Jeung kuring nyokot buku leutik tina leungeun malaikat, jeung dahar eta nepi; sarta éta dina sungut abdi amis kawas madu: sarta pas kuring geus didahar eta, beuteung abdi éta pait.

Narator ngajelaskeun visi malaikat anu masihan aranjeunna buku leutik anu aranjeunna tuang, mimitina amis tapi teras pait dina beuteungna.

1. Rasa amisna Firman Allah bisa ngabalukarkeun pangalaman pait lamun urang henteu ngaregepkeunana.

2. Urang kudu internalize Firman Allah sangkan jadi bagian tina kahirupan urang.

1. Jabur 19:10 - “Leuwih dipikahayang ti batan emas, malah loba emas murni; leuwih amis ti batan madu jeung ngeclak tina sayang madu.”

2. Rum 6:23 - "Kanggo gajih dosa teh maot, tapi kurnia gratis Allah nyaeta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang."

Wahyu 10:11 Jeung cenah ka kuring, Anjeun kudu nubuat deui saméméh loba bangsa, jeung bangsa, jeung basa, jeung raja.

Petikan éta nyarioskeun kabutuhan pikeun nubuat sateuacan seueur jalma.

1. Panggero pikeun Ngawartakeun Firman Allah: Pentingna ngumumkeun Firman Allah sareng relevansina ka sadaya jalma tanpa paduli latar sosial atanapi budaya.

2. Kakuatan Prophesying: Ngajalajah kakawasaan memproklamirkan Firman Allah jeung kumaha bisa ngarobah kahirupan jeung mawa harepan.

1. Yesaya 55:10-11 - Pikeun sakumaha hujan turun, jeung salju ti langit, sarta moal balik ka ditu, tapi watereth bumi, sarta ngajadikeun eta mawa mudik jeung pucukna, nu bisa masihan siki ka sower, jeung roti ka eater nu: Jadi bakal kecap kuring jadi nu mana kaluar ti sungut mah: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, jeung eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta.

2. Mateus 28:18-20 - Jeung Yesus sumping sarta spoke ka aranjeunna, paribasa, "Sagala kakawasaan geus dibikeun ka Kami di sawarga jeung di bumi." Ku sabab kitu, angkat, sareng ajarkeun ka sadaya bangsa, baptis aranjeunna dina nami Rama, sareng Putra, sareng Roh Suci: Ngajarkeun aranjeunna ngalaksanakeun sagala hal anu ku Kami paréntahkeun ka anjeun: sareng, lo, Kami sareng anjeun salawasna. , malah nepi ka ahir dunya. Amin.

Wahyu 11 mangrupikeun bab kasabelas tina kitab Wahyu sareng neraskeun visi Yohanes ngeunaan kajadian ahir jaman. Bab ieu museurkeun kana pangukuran Bait Allah, dua saksi, sareng sora tarompét katujuh.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yohanes dipasihan tongkat ukur sareng diparéntahkeun pikeun ngukur Bait Allah, sareng altarna sareng anu nyembah di dinya (Wahyu 11: 1-2). Sanajan kitu, anjeunna ngawartoskeun teu ngukur pangadilan luar sabab geus dibikeun ka kapir anu bakal trample kana eta salila opat puluh dua bulan (Wahyu 11:2). Ukuran ieu nandakeun panyalindungan sareng pelestarian Gusti pikeun hamba-hamba-Na anu satia bari ngamungkinkeun pikeun periode dominasi kapir.

Paragrap 2: Bab ieu ngawanohkeun dua saksi nu dibéré wewenang pikeun nubuat salila 1.260 poé. Aranjeunna digambarkeun salaku dua tangkal zaitun jeung dua lampstands nangtung saméméh Allah (Wahyu 11: 3-4). Saksi-saksi ieu boga kakuatan pikeun nutup langit sangkan teu aya hujan turun salila kasaksian maranéhanana, ngarobah cai jadi getih, nyerang bumi ku plagues sakumaha mindeng maranéhanana hayang, sarta nungkulan musuh maranéhanana ngaliwatan panyalindungan ketuhanan (Wahyu 11:5-6).

Alinea 3: Nalika kasaksian aranjeunna caket, sato galak naék tina jurang sareng maéhan saksi-saksi ieu. Layonna ngagolér di payuneun umum di Yérusalém salila tilu satengah poé bari jalma-jalma ngarayakeun pupusna. Tapi sanggeus periode ieu, aranjeunna dibangkitkeun ku kakawasaan Allah amidst sieun hébat diantara maranéhanana witnessing kajadian ieu (Wahyu 11:7-13). Disada tarompét katujuh nuturkeun pengumuman kebangkitan maranéhanana. Sora-sora anu nyaring di sawarga nyatakeun yén Kristus parantos janten Raja pikeun sadaya karajaan salami-lami. Ieu micu pujian ti dua puluh opat sesepuh linggih saméméh tahta Allah (Wahyu 11:15-18).

Ringkesna, Bab sabelas Wahyu presents sababaraha acara signifikan. Ukuran Bait Suci nandakeun panyalindungan Allah ka hamba-hamba-Na anu satia bari ngamungkinkeun pikeun ngadominasi kapir. Bubuka dua saksi highlights otoritas prophetic maranéhanana jeung kakuatan miraculous salila periode ditunjuk. Martyrdom ahirna jeung jadian maranéhanana mintonkeun kakawasaan Allah leuwih hirup jeung maot, ngabalukarkeun sieun gede di kalangan pengamat. Tungtungna, sora tarompét katujuh sinyal karajaan langgeng Kristus sarta micu pujian ti mahluk sawarga. Bab ieu nekenkeun kadaulatan ilahi, peran saksi dina memproklamirkan bebeneran Allah, jeung triumph pamungkas Kristus ngaliwatan sakabeh kakuatan earthly.

Wahyu 11: 1 Sareng kuring dipasihan reed sapertos tongkat, sareng malaikat nangtung, saurna, Hudang, ukur Bait Allah, sareng altar, sareng anu nyembah di dinya.

Malaikat nitah Yohanes ngukur Bait Allah, altar, jeung para ibadah di Bait Allah.

1. Rahmat Allah: Ukur Hirup Urang

2. Pentingna Ibadah: Naon Hartosna Ibadah di Bait Allah?

1. Jabur 139: 1-4 - "Duh Gusti, Anjeun geus searched kuring sarta dipikawanoh kuring! Anjeun terang iraha kuring diuk turun jeung iraha kuring naek nepi; Anjeun discern pikiran kuring ti kajauhan. Anjeun neangan kaluar jalan kuring jeung bohong kuring turun jeung. Kami terang kana sagala cara kuring. Malah sateuacan aya kecap dina létah kuring, tingali, nun PANGERAN, Gusti terang sadayana."

2. Ezekiel 40: 1-3 - "Dina taun dua puluh lima urang pangbuangan, dina awal taun, dina dinten kasapuluh bulan, dina taun fourteenth sanggeus kota ieu struck handap, dina poé éta pisan. , Panangan PANGERAN ka abdi, sarta anjeunna dibawa ka kota, dina visions Allah anjeunna dibawa kuring ka tanah Israel, sarta nempatkeun kuring ka handap dina hiji gunung kacida luhurna, di mana aya wangunan kawas kota. kidul."

Wahyu 11:2 Tapi palataran di luar Bait Allah tinggalkeun kaluar, jeung teu ngukur eta; sabab geus dibikeun ka kapir: jeung kota suci bakal maranéhanana tapak suku opat puluh dua bulan.

Allah marentahkeun ulah ngukur palataran di luar Bait Allah, sabab eta teh geus dipasrahkeun ka bangsa-bangsa lain jeung maranehna bakal nginjak-injak kota suci salila 42 bulan.

1. Pentingna percanten ka Allah dina waktos susah

2. Balukar tina nolak kakawasaan Allah

1. Yesaya 28:16-17 - Ku sabab kitu saith Gusti Allah, Behold, Kuring iklas di Sion pikeun pondasi hiji batu, hiji batu diusahakeun, a batu sudut mulia, hiji yayasan pasti: manéhna nu believeth moal nyieun rurusuhan. Judgment ogé bakal I iklas kana garis, jeung kabeneran ka plummet nu.

2. 2 Corinthians 4: 16-18 - Ku sabab kitu urang teu leungit haté. Sanaos lahiriahna urang mubadir, tapi batin urang dibarui unggal dinten. Pikeun kasulitan cahaya sareng sakedapan urang ngahontal kamulyaan anu langgeng anu langkung ageung tibatan sadayana. Ku kituna urang museurkeun panon urang teu kana naon katempo, tapi kana naon ghaib, sabab naon katempo téh samentara, tapi naon ghaib langgeng.

Wahyu 11:3 Jeung Kami bakal mere kakawasaan ka dua saksi Kami, jeung maranehna bakal nubuat sarébu dua ratus genep puluh poé, dipakena dina sackcloth.

Allah bakal nguatkeun dua saksi pikeun ngahutbah salila 1.260 poé bari maké karung.

1. Kakuatan jeung Pangabdian Saksi-Saksi Allah

2. Panggero pikeun Taat Wani

1. Yesaya 61: 1-3 - Roh Gusti Allah aya kana Me, Sabab Gusti geus anointed Me Pikeun ngahutbah beja alus ka nu miskin; Mantenna geus ngutus Kami pikeun nyageurkeun nu patah hati, Mantenna ngumumkeun kamerdikaan ka para tawanan, jeung muka panjara pikeun anu dibeungkeut;

2. Rasul 20:22-24 - Jeung tingali, ayeuna kuring balik kabeungkeut dina sumanget ka Yerusalem, teu nyaho hal anu bakal kajadian ka kuring aya, iwal Roh Suci testifies di unggal kota, nyebutkeun yen ranté jeung tribulations await kuring. . Tapi euweuh hal ieu mindahkeun kuring; atawa kuring teu kaétang hirup abdi dear ka sorangan, ku kituna kuring bisa rengse lomba abdi kalawan kabagjaan, sarta mentri nu kuring narima ti Gusti Yesus, mere kasaksian kana Injil rahmat Allah.

Wahyu 11:4 Ieu dua tangkal jetun, jeung dua candlesticks nangtung saméméh Allah bumi.

Petikan ieu ngajelaskeun dua tokoh anu ngagambarkeun ayana sareng kakawasaan Gusti di dunya.

1. Kakawasaan Ayana Allah dina Kahirupan Urang

2. Kakuatan Dua: Nangtung Babarengan dina Iman

1. Jakaria 4: 3-6 - Dua tangkal zaitun nyadiakeun ngagambarkeun visual tina kakuatan jeung rahmat Allah.

2. Mateus 5: 14-16 - Kami lampu dunya, sarta kami kudu nangtung babarengan dina iman.

Wahyu 11: 5 Jeung lamun aya anu hayang nganyenyerikeun hate maranehna, seuneu kaluar tina sungut maranéhanana, jeung devoures musuh maranéhanana; jeung lamun aya jelema nu bakal nganyenyerikeun hate maranehna, manéhna kudu dipaéhan ku cara ieu.

Diperhatikeun yén jalma-jalma anu narékahan pikeun ngarugikeun umat Allah bakal ditumpes ku seuneu anu kaluar tina sungutna.

1. Kakuatan Umat Allah

2. Panyalindungan Umat Allah

1. Jabur 35: 1-2 - "Plead alesan kuring, O PANGERAN, jeung jalma anu narékahan jeung kuring; ngalawan jalma anu ngalawan kuring. Nyokot nyekel tameng jeung buckler, sarta nangtung nepi pikeun pitulung abdi."

2. 2 Corinthians 10: 4 - "Kanggo pakarang perang urang teu carnal tapi perkasa di Allah pikeun pulling handap strongholds."

Wahyu 11: 6 Ieu boga kakuatan pikeun nutup langit, supaya teu hujan dina poé nubuat maranéhanana: jeung boga kakuatan leuwih cai pikeun ngarobah eta jadi getih, jeung shit bumi jeung sagala plagues, sakumaha mindeng maranéhanana baris.

Dua saksi boga kakuatan pikeun ngadalikeun cuaca jeung inflict plagues di bumi.

1. Kakuatan Iman: Kumaha Ngaksés Kamampuhan Allah anu Ajaib

2. Percanten kana Jangji Allah: Ngandelkeun Panyalindungan-Na dina Jaman Kasusah

1. 2 Kings 7: 1-2 - Kaajaiban Elisa ngeunaan Tepung Manja

2. Budalan 7: 17-18 - The Plague of Getih dina Nil

Wahyu 11:7 Jeung lamun maranéhanana geus réngsé kasaksian maranéhanana, sato galak anu ascendeth kaluar tina liang bottomless bakal perang ngalawan maranehna, jeung bakal nungkulan maranehna, jeung maehan maranehna.

Dua saksi nubuat di Yérusalém sarta ahirna katempuhan ku sato galak ti jurang jurang.

1. Kumaha Tahan Sanajan Kasangsaraan - A Mediasi on Wahyu 11: 7

2. Kakuatan sarta Persib tina Iman: A on Wahyu 11: 7

1. Mateus 10:22 - ? Naha anjeun bakal dibenci ku sadayana kusabab nami abdi? 셲 demi. Tapi sing saha endures nepi ka ahir bakal disimpen.??

2. Ibrani 11:1 - ? 쏯 ow iman mangrupa zat tina hal-hal anu dipiharep, buktina tina hal-hal anu teu katingali.??

Wahyu 11:8 Jeung mayit maranéhanana baris ngagolér di jalan kota gede, nu sacara rohani disebut Sodoma jeung Mesir, dimana ogé Gusti urang disalib.

Mayit dua saksi bakal ngagolér di kota spiritual Sodoma jeung Mesir, tempat Yesus disalib.

1. Harti jeung Signifikansi tina Crucifixion Yesus

2. Sifat Rohani Kota

1. Lukas 23:33-34 - Nalika aranjeunna geus datang ka tempat disebut Calvary, aya aranjeunna crucified Anjeunna, jeung penjahat, hiji di leungeun katuhu jeung lianna di kénca.

2. Ezekiel 16:49-50 - Behold, ieu teh iniquity of adina anjeun Sodom: Manéhna jeung putri nya kungsi kareueus, fullness dahareun, jeung kaayaanana idleness; ogé henteu nguatkeun panangan anu miskin sareng malarat. Jeung maranéhanana éta sombong jeung ngalakonan abomination saméméh Me; kituna Kuring nyokot aranjeunna jauh sakumaha Abdi saw fit.

Wahyu 11:9 Jeung jalma-jalma ti bangsa-bangsa jeung kaom-kaom jeung basa-basa jeung bangsa-bangsa bakal ningali mayitna tilu satengah poe, jeung moal ngantep mayitna dikubur.

Dua saksi Allah bakal dipaehan sarta mayit-mayitna ditinggalkeun teu dikubur salila tilu satengah poe.

1. Pilihan Allah bakal dikaniaya tapi bakal tetep satia sanajan kasusah.

2. Tanggapan urang kana sangsara kedah tetep satia sareng percanten ka Allah.

1. Yesaya 43: 2-3 - Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kuring bakal sareng anjeun; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal overwhelm anjeun; mun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu anjeun teu kudu dibeuleum, jeung seuneu teu kudu meakeun anjeun.

2. Mateus 5:10-12 - Rahayu jalma anu persecuted demi amal saleh ', pikeun theirs nyaeta Karajaan Sawarga. Bagja anjeun nalika batur ngahina anjeun sareng nganiaya anjeun sareng ngucapkeun sagala jinis anu jahat ngalawan anjeun palsu dina akun kuring. Girang jeung bungah, pikeun ganjaran anjeun gede di sawarga.

Wahyu 11:10 Jeung jalma anu Huni di bumi bakal girang leuwih maranéhanana, jeung nyieun gumbira, jeung bakal ngirim hadiah ka nu sejen; sabab dua nabi ieu tormented maranéhanana anu dwelt di bumi.

Dua nabi parantos nyiksa jalma-jalma di bumi, nyababkeun aranjeunna girang sareng silih kirim hadiah.

1. Kakuatan Kabagjaan - Kumaha Milarian Kabungahan dina Jaman Siksaan

2. Kakuatan Méré Kado - Naha Urang Méré Kado ka Saling

1. James 1: 2-3 - Anggap eta kabagjaan murni, nadya jeung sadulur mah, iraha wae anjeun nyanghareupan percobaan tina rupa-rupa, sabab nyaho yén ujian iman anjeun ngahasilkeun Persib.

2. Rasul 20:35 - Dina sagala hal anu kuring laksanakeun, kuring nunjukkeun yén ku kerja keras sapertos kitu urang kedah ngabantosan anu lemah, émut kana kecap Gusti Yesus nyalira: ? 쁈 t leuwih berkah méré ti narima.??

Wahyu 11:11 Jeung sanggeus tilu poe satengah, Roh kahirupan ti Allah diasupkeun ka maranehna, jeung maranehna nangtung dina suku maranéhanana; jeung sieun hébat murag kana eta anu nempo aranjeunna.

Sanggeus tilu satengah poé, Roh hirup ti Allah diasupkeun kana dua saksi, sarta aranjeunna nangtung, ngabalukarkeun sieun hébat dina jalma anu nempo aranjeunna.

1. Kakuatan Roh Suci pikeun Nyegerkeun

2. Sieun ka Yéhuwa: Bagian anu Dipikabutuh tina Iman Urang

1. Yehezkiel 37:1-14 (Visi Lebak Tulang Garing)

2. Jabur 111:10 (Sieun ka Yéhuwa mangrupikeun awal hikmah)

Wahyu 11:12 Jeung maranéhna ngadéngé sora hébat ti sawarga ngomong ka aranjeunna, "Naek ka dieu!" Jeung maranéhna naék ka langit dina awan a; jeung musuh maranéhanana beheld aranjeunna.

Dua saksi naék ka langit dina méga nalika musuh-musuhna ningali.

1. "Kakuatan Allah: Naékna Saksi"

2. "Saksi Surga: Sora Allah anu Agung"

1. Ezekiel 37: 1-14 - The visi tina tulang garing

2. Rasul 1: 9-11 - Ascension Yesus ka sawarga

Wahyu 11:13 Jeung jam sarua aya lini gede, jeung bagian kasapuluh kota rubuh, jeung dina lini anu slain tujuh rebu urang, jeung remnants anu affrighted, sarta méré kamulyaan ka Allah sawarga.

Aya lini gede, nu sapersapuluh kota rubuh jeung tujuh rebu urang tiwas. Anu salamet kacida sieuneunana sarta muji ka Allah.

1. Kakawasaan Allah Ngalawan Alam

2. Kadaulatan Allah dina Jaman Kasulitan

1. Ayub 37:5-6 - "Allah? 셲 sora guludug dina cara anu luar biasa; Anjeunna ngalakukeun hal-hal anu luar biasa di luar pangertian urang. Anjeunna nyarios ka salju, 'Turun ka bumi,' sareng ka hujan hujan, 'Kudu kuat. hujan badag.'"

2. Jabur 29: 3-5 - "Sora Gusti aya dina cai, Allah kamulyaan guludug, Gusti guludug leuwih cai perkasa. Sora Gusti anu kawasa; sora Gusti pinuh ku Kaagungan. Sora PANGERAN meupeuskeun tangkal kiputri, PANGERAN meupeuskeun tangkal kiputri Libanon."

Wahyu 11:14 Cilaka kadua geus kaliwat; jeung, behold, woe katilu datang gancang.

Cilaka katilu bakal datang.

1: Siap: Cilaka Katilu Bakal Datang

2: Ulah Tunda: Cilaka Katilu Geus Deukeut

1: 1 Korinta 16:13 - Sing ati-ati, teguh dina iman, lampah sapertos lalaki, sing kuat.

2: Mateus 24:44 - Ku sabab kitu anjeun ogé kudu siap, pikeun Putra Manusa datang dina jam anjeun teu nyangka.

Wahyu 11:15 Malaikat katujuh disada; Jeung aya sora gede di sawarga, paribasa, Karajaan dunya ieu geus jadi karajaan Gusti urang, jeung Kristus-Na; sarta anjeunna bakal pamaréntahan salamina.

Malaikat katujuh disada, sarta Sawarga ngumumkeun yén Karajaan Allah bakal marentah salamina.

1. Bagja dina Injil Karajaan Allah anu Langgeng

2. Ngartos Pentingna Malaikat Katujuh

1. Jabur 146:10 - "Gusti bakal marentah salamina, Allah anjeun, O Sion, pikeun sakabéh generasi. Puji PANGERAN!"

2. Daniel 2:44 - "Jeung dina poé maranéhanana raja, Allah sawarga bakal ngadegkeun hiji karajaan nu moal kungsi ancur, atawa bakal karajaan ditinggalkeun ka jalma sejen. Ieu bakal megatkeun di potongan sakabeh karajaan ieu jeung mawa. aranjeunna nepi ka tungtungna, sarta eta bakal tetep salawasna."

Wahyu 11:16 Jeung dua puluh opat sesepuh, anu calik di payuneun Allah dina korsi maranéhanana, sujud nyembah ka Allah,

Dua puluh opat sesepuh di Sawarga sujud nyembah ka Allah.

1. Nyembah ka Allah kalawan Sakabeh Hate, Jiwa, jeung Kakuatan Urang

2. Neangan Hadirat Allah dina Saban Momen Kahirupan Urang

1. Deuteronomy 6: 5 - Cinta Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh haté anjeun sarta kalawan sakabeh jiwa anjeun sarta kalawan sakabeh kakuatan Anjeun.

2. Jabur 27:4 - Hiji hal kuring menta ti Gusti, ieu ngan kuring neangan: ambéh kuring bisa Huni di Bait Allah sapanjang poé hirup abdi.

Wahyu 11:17 Pokna, “Kami muji sukur ka Gusti, Nun PANGERAN Nu Maha Kawasa, Nu Maha Kawasa, Nu Maha Kawasa, Nu Maha Kawasa, Nu Maha Kawasa, Nu Maha Kawasa, Nu Maha Kawasa; sabab anjeun parantos nyandak kakawasaan anjeun anu ageung, sareng parantos ngarajaan.

Gusti anu pantes urang hatur nuhun sareng pujian pikeun kakawasaan sareng kadaulatan-Na anu agung.

1. Ngaku jeung Ngahargaan Kadaulatan Allah

2. Syukur ka Gusti Nu Maha Kawasa

1. Jabur 33: 4-5 - Pikeun kecap Gusti bener jeung bener; anjeunna satia dina sagala lampah. Gusti mikanyaah kaadilan jeung kaadilan; bumi pinuh ku kaasih-Na anu teu kapungkur.

2. Jabur 145: 1-3 - Abdi bakal exalt Anjeun, Allah abdi Raja; Abdi badé muji nami anjeun salami-lami. Unggal dinten abdi bakal muji ka anjeun sareng ngagungkeun nami anjeun salami-lami. Maha Agung Gusti jeung paling pantes dipuji; kaagungan-Na teu aya nu bisa ngarti.

Wahyu 11:18 Jeung bangsa-bangsa ambek, jeung murka Anjeun geus datang, jeung waktu nu maot, nu maranéhanana kudu judged, jeung nu kudu méré ganjaran ka hamba Anjeun para nabi, jeung ka para wali, jeung nu sieun. ngaran anjeun, leutik tur hébat; sareng kedah ngancurkeun aranjeunna anu ngancurkeun bumi.

Bangsa-bangsa are angered jeung murka Allah geus datang, jeung geus waktuna pikeun maot bisa judged jeung Allah bakal ngaganjar hamba-Na satia, para nabi, para wali, jeung jalma anu sieun ngaranna, boh leutik boh gede; sarta Anjeunna bakal ngancurkeun jalma anu ngaruksak bumi.

1. Hirup Sieun Iman

2. Poé kiamat geus datang

1. Rum 14:12 - Jadi lajeng unggal salah sahiji urang bakal masihan akun dirina ka Allah.

2. Jabur 145:19 - Anjeunna bakal minuhan kahayang jalma anu sieun Mantenna: Anjeunna oge bakal ngadangu ceurik maranéhanana, sarta bakal nyalametkeun aranjeunna.

Wahyu 11:19 Jeung Bait Allah dibuka di sawarga, sarta di kuil-Na katempo Peti Perjangjian-Na: jeung aya kilat, jeung sora, jeung thunderings, jeung lini, jeung hujan es gede.

Bait Allah dibuka di sawarga jeung Peti Perjangjian-Na katempo. Aya ogé kilat, sora, guludug, lini jeung hujan es gede.

1: Iman urang ka Allah teu goyah sanajan dina kaayaan kaributan jeung kacau.

2: Urang kudu salawasna narékahan pikeun taat kana parentah Allah jeung ngandelkeun jangji-jangji-Na.

1: Ulangan 10:5 ? 쏛 nd Kuring bakal mere Anjeun tabel batu, jeung hukum jeung parentah, nu Kuring geus ditulis; nu tiasa ngajarkeun aranjeunna.??

2: Ibrani 10:22 ? 쏬 et urang ngadeukeutkeun kalawan hate sajati dina pinuh kayakinan iman, ngabogaan haté urang sprinkled tina nurani jahat, sarta awak urang dikumbah ku cai murni.??

Wahyu 12 nyaéta bab twelfth tina kitab Wahyu sarta nuluykeun visi John ngeunaan kajadian ahir jaman. Bab ieu museurkeun kana portrayal simbolis tina perang kosmis hébat antara gaya alus jeung jahat, ngagambarkeun konflik antara Iblis jeung awewe.

Alinea 1: Bab ieu dimimitian ku visi ngeunaan hiji awéwé maké panonpoe, nangtung dina bulan, jeung maké makuta dua belas béntang. Manéhna keur nyeri ngalahirkeun, siap ngalahirkeun (Wahyu 12:1-2). A naga beureum gede jeung tujuh huluna jeung sapuluh tanduk mucunghul saméméh manéhna, néangan pikeun devour anak nya pas eta lahir (Wahyu 12:3-4). Awéwé ngalahirkeun anak lalaki anu ditakdirkeun pikeun ngawasa sadaya bangsa nganggo scepter beusi. Tapi, anakna geus bray nepi ka tahta Allah, aman tina keupeul naga urang (Wahyu 12:5-6).

Ayat 2: Perang di sawarga nalika Michael sareng malaikat-malaikatna ngalawan naga sareng malaikat-malaikatna. Naga, diidentifikasi minangka Sétan atawa Iblis, éléh dina perang ieu sarta dilungsur ka bumi bareng jeung malaikat-malaikatna anu murag (Wahyu 12:7-9). Sora anu nyaring di sawarga nyatakeun kameunangan ngalawan Iblis kusabab kurban Kristus sareng kasaksian para mukmin anu ngéléhkeun anjeunna bahkan dugi ka maot (Wahyu 12: 10-11).

Ayat ka-3: Sanggeus elehna di sawarga, Sétan museurkeun perhatianna ka jalma-jalma nu percaya di bumi. Anjeunna ngudag awéwé anu ngalahirkeun budak lalaki tapi gagal langsung ngarugikeun dirina. Gantina, anjeunna spews cai kawas walungan tina sungut-Na dina usaha nyapu nya jauh (Wahyu 12: 13-16). Sanajan kitu, Allah nyadiakeun panyalindungan pikeun umat-Na ku cara ngabalukarkeun bumi ngelek nepi ka caah gede ieu (Wahyu 12:16). Ngamuk, naga terus nyieun perang ngalawan sesa turunan awéwé urang-jalma anu tetep parentah Allah jeung nyekel kasaksian Yesus (Wahyu 12:17).

Kasimpulanana, Bab dua belas tina Wahyu presents gambaran simbolis tina perang kosmis antara alus jeung jahat. Wanoja ngawakilan Israil atanapi umat Allah anu satia sapanjang sajarah. Manehna ngababarkeun anak lalaki anu melambangkan Kristus, Linggarjati pikeun aturan universal. Naga, diidentifikasi minangka Sétan, narékahan pikeun ngahakan budak ieu tapi gagal nalika anjeunna dicandak ka tahta Allah. A perang sawarga ensues, hasilna expulsion Sétan ti sawarga jeung panganiaya saterusna maranéhanana mukmin di bumi. Sanajan kitu, Allah nyadiakeun panyalindungan pikeun umat-Na ngalawan serangan Iblis sarta ensures meunangna pamungkas maranéhanana ngaliwatan kurban Kristus jeung kasaksian satia maranéhanana.

Wahyu 12:1 Jeung aya mucunghul hiji kaajaiban gede di sawarga; hiji awéwé makéna panonpoé, jeung bulan handapeun suku nya, sarta dina sirah nya makuta dua belas béntang:

Kaajaiban hébat mucunghul di sawarga, hiji awéwé maké panonpoe, bulan handapeun sukuna, sarta makuta dua belas béntang dina sirah nya.

1. Kaajaiban Ciptaan Allah: Mariksa Simbolisme Wahyu 12:1

2. Mahkota Kamulyaan Urang: Ngartos Pentingna Awéwé dina Wahyu 12:1

1. Yesaya 26:3 - "Anjeun bakal tetep dina karapihan sampurna jalma anu pikiranna steadfast, sabab aranjeunna percanten ka anjeun."

2. Yesaya 60: 1 - "Gugah, caang, pikeun lampu anjeun geus datang, sarta kamulyaan Gusti rises kana anjeun."

Wahyu 12: 2 Jeung manéhna keur hamil ngajerit, tracting dina ngalahirkeun, jeung nyeri pikeun dikirimkeun.

Hiji awéwé hamil dina Wahyu 12 cries kaluar dina nyeri sakumaha manehna ngaliwatan kuli pikeun nganteurkeun anak nya.

1. "Travailing dina Kalahiran: Tumuwuh dina Iman Ngaliwatan Nyeri"

2. "The Pains of Deliverance: Neangan Harepan Di Tengah Sangsara"

1. Rum 8:18 - "Kanggo kuring nganggap yén sangsara jaman kiwari teu patut ngabandingkeun jeung kamulyaan anu bakal diungkabkeun ka urang."

2. James 1: 2-4 - "Cacah eta sakabeh kabagjaan, baraya mah, lamun papanggih trials rupa-rupa, pikeun anjeun terang yen ujian iman anjeun ngahasilkeun steadfastness. Jeung hayu steadfastness boga pangaruh pinuh na, nu bisa jadi sampurna jeung lengkep, teu aya nanaon."

Wahyu 12:3 Jeung aya mucunghul deui kaajaiban di sawarga; Jeung behold naga beureum hébat, ngabogaan tujuh huluna jeung sapuluh tanduk, jeung tujuh crowns kana huluna na.

Naga beureum gedé tujuh huluna, 10 tanduk, jeung tujuh makuta nembongan di sawarga.

1. Realitas Dunya Fallen - Ngartos Simbolisme Naga Beureum

2. Kakuatan Perlindungan Allah - Wahyu 12: 3 sareng Kakuatan Nu Maha Kawasa

1. Yesaya 27:1 - “Dina poe eta PANGERAN ku pedang-Na nu nyeri jeung gede jeung kuat bakal ngahukum leviathan nu oray piercing, komo leviathan nu oray bengkung; Anjeunna bakal maehan naga anu aya di laut."

2. Daniel 7:7 - “Sanggeus ieu kuring nempo dina visions peuting, jeung behold a sato galak kaopat, dreadful jeung dahsyat, jeung kuat exceedingly; sarta eta boga huntu beusi hébat: eta devoured sarta brek dina potongan, sarta dicap sésa-sésa ku suku eta: sarta éta rupa-rupa ti sakabeh beasts anu aya saméméh éta; tandukna sapuluh.”

Wahyu 12:4 Buntutna narik sapertilu béntang-béntang di langit, tuluy dialungkeun ka bumi, si naga nangtung hareupeun awéwé nu geus siap ngalahirkeun, rék ngahakan anakna pas lahir . .

Naga nu buntutna bisa ngagambar béntang ti langit nangtung hareupeun awéwé nu rék ngalahirkeun, siap devour anakna.

1. Panyalindungan Allah ka nu teu salah: Mariksa Pentingna Wahyu 12:4

2. Kakuatan Iman: Ngungkulan Kasangsaraan Dina Nyanghareupan Bahaya

1. Yesaya 54:17 - Taya pakarang dibentuk ngalawan anjeun bakal makmur

2. Jabur 91: 4 - Anjeunna bakal nutupan anjeun kalayan bulu-Na, sarta handapeun jangjang-Na anjeun bakal nyandak ngungsi; kasatiaan-Na bakal jadi tameng jeung buckler Anjeun.

Wahyu 12:5 Jeung manéhna ngalahirkeun hiji anak lalaki, anu bakal marentah sakabeh bangsa ku rod beusi: jeung anak nya bray nepi ka Allah, jeung tahta-Na.

Awéwé éta ngalahirkeun murangkalih anu ditakdirkeun pikeun ngatur sadaya bangsa ku rod beusi, sareng éta murangkalih dicandak ka Allah sareng tahta-Na.

1. Panggero Ilahi Yesus pikeun Marentah Bangsa

2. Kakawasaan jeung Wewenang Yesus

1. Yesaya 9:6-7 Pikeun urang anak dilahirkeun, pikeun urang hiji putra dibikeun; sarta pamaréntahan bakal kana taktak-Na, sarta ngaranna bakal disebut Wonderful Pembimbing, Allah Perkasa, Rama langgeng, Pangeran Peace. Tina kanaékan pamaréntahanana sareng katengtreman moal aya tungtungna, dina tahta Daud sareng karajaan-Na, pikeun ngadegkeun éta sareng ngadukung éta kalayan kaadilan sareng kabeneran ti ayeuna sareng salamina.

2. Jabur 2:6-8 “Sanggeus Kami, Kami geus netepkeun Raja Kami di Sion, gunung Kami anu suci.” Kami bakal nyaritakeun ngeunaan parentah: PANGERAN nimbalan ka Kami, “Anjeun teh Putra Kami; dinten ieu Kuring geus begotten anjeun. Taroskeun ka abdi, sareng abdi bakal ngajantenkeun bangsa-bangsa janten warisan anjeun, sareng tungtung bumi janten milik anjeun.

Wahyu 12: 6 Jeung awéwé éta kabur ka gurun, dimana manehna geus disadiakeun tempat ku Allah, anu maranéhanana baris dahar anjeunna aya sarébu dua ratus genep puluh poé.

Awéwé éta dibéré tempat pangungsian di gurun keusik, di mana manéhna bakal diurus salila 1260 poé.

1. Nangtayungan Allah dina Jaman Kasulitan

2. Rezeki Allah dina Jaman Hese

1. Jabur 46:1 - "Gusti teh pangungsian jeung kakuatan urang, pitulung pisan hadir dina kasulitan."

2. Mateus 6:25-34 - "Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, ulah salempang ngeunaan hirup anjeun, naon nu bakal dahar atawa inuman; atawa ngeunaan awak anjeun, naon nu bakal maké. Naha hirup teu leuwih ti dahareun, jeung awak leuwih. ti batan pakean? Tingali manuk-manuk di awang-awang, henteu melak, henteu melak, henteu nyimpen di lumbung, tapi aranjeunna dipaparin ku Rama anu di sawarga. Naha anjeun henteu langkung berharga tibatan aranjeunna?"

Wahyu 12:7 Jeung aya perang di sawarga: Michael jeung malaikat-Na perang ngalawan naga; jeung naga perang jeung malaikat-Na,

Dina Wahyu 12:7, ieu ditulis yén perang lumangsung di Surga antara Michael jeung malaikat-Na jeung naga jeung malaikat-Na.

1. Kameunangan Allah di Surga: Perang Antara Michael jeung Naga

2. Kakuatan Iman: Nangtung Ngalawan Naga

1. Daniel 10:13 - "Tapi pangeran karajaan Persia tahan kuring dua puluh hiji poé: tapi, lo, Michael, salah sahiji pangéran kapala, sumping pikeun mantuan kuring; sarta kuring tetep aya jeung raja Persia. "

2. Epesus 6:12 - "Kanggo urang wrestle teu ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan principalities, ngalawan kakuatan, ngalawan pangawasa tina gelap dunya ieu, ngalawan wickedness spiritual di tempat luhur."

Wahyu 12:8 Jeung teu prevailed; tempat maranéhanana henteu kapanggih deui di sawarga.

Sétan jeung pengikut-pengikutna teu hasil dina nyerang Allah jeung dibuang ti sawarga.

1. Kakawasaan Allah anu teu kaampeuh

2. Kaelehkeun Iblis

1. John 4: 4 - "Ye kudu dilahirkeun deui."

2. Jabur 46:10 - "Kudu tenang, sarta nyaho yen Kami Allah."

Wahyu 12:9 Jeung naga gede ieu dibuang, éta oray heubeul, disebut Iblis, jeung Iblis, anu deceivets sakuliah dunya: manéhna dialungkeun kaluar ka bumi, jeung malaikat-Na diusir jeung manéhna.

Iblis diusir ti Surga jeung dikirim ka Bumi, nyandak malaikat-Na jeung manéhna.

1. Kaelehan Iblis: Kumaha Yesus Ngalawan Nu Nipu Dunya

2. Kadaulatan Allah: Kakuatan Pangadilan-Na Ngalawan Iblis

1. John 16:11 - "Ngeunaan judgment, sabab pangawasa dunya ieu judged"

2. Epesus 2: 2 - "Di mana anjeun sakali walked nurutkeun kursus dunya ieu, nurutkeun pangeran tina kakawasaan hawa, roh anu ayeuna jalan di putra hal nu henteu patuh"

Wahyu 12:10 Jeung kuring ngadéngé sora tarik di sawarga nyebutkeun, "Ayeuna sumping kasalametan, kakuatan, jeung Karajaan Allah urang, jeung kakawasaan Kristus-Na: pikeun tuduh dulur-dulur urang dilemparkeun ka handap, anu nuduh aranjeunna sateuacanna. Gusti urang beurang peuting.

Karajaan Allah ayeuna parantos ngadeg sareng kakawasaan Kristus-Na parantos sumping pikeun nyayogikeun kasalametan sareng kakuatan. Iblis geus jempe, teu bisa deui nuduh dulur-dulur di payuneun Allah.

1: Karajaan Allah - Kasalametan jeung Kakuatan Urang

2: Kakawasaan Kristus - A meunangna Ngalawan Iblis

1: Rum 8:31 - "Naon lajeng urang kudu ngomong ka hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, anu bisa ngalawan urang?"

2: John 16:33 - "Hal ieu Kuring geus diucapkeun ka anjeun, yén di kuring anjeun bisa boga karapihan. Di dunya anjeun bakal ngalaman tribulation: tapi kudu surak alus; Kuring geus overcome dunya ".

Wahyu 12:11 Jeung maranehna overcame manéhna ku getih Anak Domba, jeung ku kecap tina kasaksian maranéhanana; jeung maranehna teu dipikacinta hirup maranéhanana nepi ka maot.

Getih Anak Domba sareng kecap kasaksian urang mangrupikeun cara pikeun ngatasi musuh. Urang kudu daék mikanyaah komo iklas turun kahirupan urang pikeun ngabalukarkeun Kristus.

1. Kakuatan Getih Anak Domba

2. Biaya Kasaksian

1. John 15:13 - Greater cinta teu boga lalaki ti ieu, nu hiji lalaki iklas turun hirupna pikeun babaturanana.

2. Rasul 5:41 - Aranjeunna departed ti ayana déwan, rejoicing yén maranéhanana dianggap pantes sangsara éra pikeun ngaranna.

Wahyu 12:12 Ku sabab eta girang, he langit, jeung anjeun nu Huni di antarana. Woe ka pangeusi bumi jeung laut! pikeun Iblis geus turun ka anjeun, ngabogaan murka gede, sabab manéhna nyaho yén manéhna geus ngan waktu anu singget.

Iblis geus datang ka bumi jeung murka gede, jeung langit kudu girang di ieu.

1. Girang dina Kaadilan Allah: Hiji Ulikan ngeunaan Wahyu 12:12

2. Bahaya Amarah Iblis: Peringatan tina Wahyu 12:12

1. James 4: 7 - Nepikeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

2. 1 Peter 5: 8 - Jadi sober, jadi waspada; sabab musuh anjeun Iblis, kawas singa roaring, walketh ngeunaan, néangan saha manéhna bisa devour.

Wahyu 12:13 Jeung lamun naga nempo yén manéhna geus dialungkeun ka bumi, manéhna persecuted awewe nu dibawa mudik anak lalaki.

Naga ieu dialungkeun ka bumi jeung persecuted awéwé nu ngababarkeun lalaki-anak.

1. Panyalindungan Allah dina Panganiayaan

2. Ngungkulan Kasangsaraan Ngaliwatan Iman

1. Rum 8:35-39 - Saha anu bakal misahkeun urang tina cinta Kristus?

2. Jabur 91: 1-2 - Anjeunna anu dwelleth di tempat rusiah tina Maha Agung bakal abide handapeun kalangkang Nu Maha Kawasa.

Wahyu 12:14 Jeung ka awewe eta dibere dua jangjang garuda gede, supaya manehna bisa hiber ka gurun, ka tempatna, di mana manéhna diasuh pikeun hiji waktu, jeung sababaraha kali, jeung satengah waktu, ti beungeut nu. oray.

Awéwé éta dibéré jangjang manuk garuda anu gedé pikeun ngapung ka tempat anu diasuh pikeun waktos, sareng waktos, sareng satengah waktos.

1. Kumaha Panyalindungan Allah Bisa Ngabantosan Urang Dina Jaman Kasulitan

2. Ngagambar Kakuatan ti Kristus dina Jaman Hésé

1. Deuteronomy 32: 11-12 - Sapertos manuk garuda ngagaulkeun sayangna, ngalayang ka anakna, ngabebarkeun jangjangna, nyandak aranjeunna, digendong dina jangjangna, nya kitu PANGERAN nyalira nyalira, sareng teu aya dewa asing. jeung manéhna.

2. Jabur 91: 4 - Anjeunna bakal nutupan anjeun ku pinions-Na, sarta handapeun jangjang-Na anjeun bakal manggihan ngungsi; kasatiaan-Na mangrupakeun tameng jeung buckler.

Wahyu 12:15 Jeung oray kaluar tina sungut-Na cai salaku caah sanggeus awewe, nu manéhna bisa ngabalukarkeun manéhna dibawa kabur ti caah.

Sétan nyoba ngalelepkeun awéwé jeung turunanana ku caah cai.

1. The Overwhelming kakuatan tina Bohong Iblis urang

2. Nangtayungan Jangji Allah

1. Epesus 6:10-18 - Pasang dina armor pinuh Allah pikeun nangtung ngalawan schemes Iblis.

2. Jabur 46:1-3 - Allah teh pangungsian jeung kakuatan, pitulung pisan hadir dina kasusah.

Wahyu 12:16 Jeung bumi mantuan awéwé, sarta bumi dibuka sungut nya, sarta swallowed up caah nu naga tuang kaluar tina sungut-Na.

Bumi mantuan awéwé jeung swallows caah ti naga.

1. Allah baris nyadiakeun panyalindungan dina satengahing bahaya jeung kaributan.

2. Lamun Allah aya di pihak urang, moal aya musuh bisa lumaku ngalawan urang.

1. Jabur 34: 7 - Malaikat PANGERAN encamps sabudeureun jalma anu sieun Mantenna, sarta anjeunna delivers aranjeunna.

2. Yesaya 54:17 - No pakarang kabentuk ngalawan anjeun bakal makmur, sarta unggal basa nu naék ngalawan anjeun dina judgment anjeun bakal ngahukum.

Wahyu 12:17 Jeung naga éta wrether ka awéwé, sarta indit ka nyieun perang jeung remnant tina siki nya, anu tetep nurut Allah, jeung boga kasaksian Yesus Kristus.

Naga ambek ka jalma-jalma anu ngajaga parentah Allah jeung iman ka Yesus Kristus.

1: Urang kudu tetep teguh dina iman ka Yesus Kristus jeung nurut kana parentah Allah.

2: Urang kudu tetep waspada jeung ulah nepi ka ambek atawa gogoda, sabab naga bakal salawasna siap narajang urang.

1: Rum 12: 19-21 "Kakasih, ulah males kanyeri, tapi serahkeun kana murka Allah, sabab aya tulisan, "Pamales ka kuring, kuring bakal ngabales, saur Gusti." Sabalikna, "upami musuh anjeun lapar, tuang anjeunna; upami anjeunna haus, pasihan anjeunna nginum; sabab ku cara kitu anjeun bakal nimbulkeun bara api kana sirahna." Ulah kaéléhkeun ku jahat, tapi éléh jahat ku kahadéan.

2: Mateus 22:37-40 Yesus ngadawuh ka anjeunna, "Maneh kudu nyaah ka Gusti Allah anjeun kalawan sakabeh hate anjeun sarta sakabeh jiwa anjeun sarta sakabeh pikiran anjeun. Ieu parentah hébat sarta kahiji. Sareng anu kadua sapertos kieu: Anjeun kedah bogoh ka tatangga anjeun sapertos ka diri anjeun sorangan. Dina dua parentah ieu gumantung sakabeh Toret jeung nabi-nabi."

Wahyu 13 mangrupikeun bab katilu belas tina kitab Wahyu sareng neraskeun visi Yohanes ngeunaan kajadian ahir jaman. Bab ieu museurkeun kana dua sato galak anu timbul - hiji ti laut sareng anu sanés ti bumi - ngagambarkeun kakuatan politik sareng agama anu saluyu sareng Iblis.

Ayat 1: Babna dimimitian ku Yohanes ningali hiji sato galak naék ti laut, huluna tujuh jeung tandukna sapuluh, ditulisan ngaran-ngaran hina. Sato galak ieu nyarupaan macan tutul tapi suku kawas biruang jeung sungut kawas singa (Wahyu 13:1-2). Eta narima kakuatan ti naga (Iblis) jeung jadi objék ibadah ku loba jalma di bumi, anu marvel di otoritas na (Wahyu 13:3-4). Sato galak dipasihan wewenang pikeun neraskeun opat puluh dua bulan, salami éta ngahujat ka Allah, perang ngalawan para wali, sareng ngalaksanakeun kakawasaan ka sadaya bangsa (Wahyu 13:5-7).

Alinea 2: Sato galak sejen kaluar ti bumi, tandukna dua kawas anak domba, tapi ngomongna kawas naga. Éta fungsina salaku nabi palsu sareng ngalaksanakeun tanda-tanda anu hébat pikeun nipu jalma pikeun nyembah sato galak anu munggaran (Wahyu 13: 11-14). Sato galak kadua ieu maksa dulur pikeun nampa tanda dina leungeun katuhu atawa dahi maranéhanana guna kalibet dina transaksi ékonomi. Tanda éta ngandung boh nami atanapi nomer sato galak anu munggaran - 666 - sareng tanpa éta, teu aya anu tiasa mésér atanapi ngajual (Wahyu 13: 16-18).

Ayat 3: Bab ieu nyorot taktik tipu daya Sétan ngaliwatan sato galak ieu. Sato nu kahiji ngagambarkeun kakuatan pulitik nu jadi pinunjul tur boga wewenang ka bangsa-bangsa bari ngamajukeun nyembah brahala. Kamampuhan pikeun ngalakukeun tanda-tanda nipu seueur jalma pikeun nuturkeun jalan-jalan anu hina. Sato galak kadua ngalambangkeun tipu daya agama, beroperasi salaku nabi palsu anu ngabalukarkeun jalma sesat ku ngalakukeun mujijat pikeun ngarojong sato galak kahiji. Penerapan tanda sato galak nunjukkeun kontrol ékonomi jeung sarana pikeun ngaidentipikasi kasatiaan kana sistem pulitik jeung agama Blok jeung Iblis. Jalma-jalma anu nolak nyembah sato galak atanapi nampi tandana bakal dianiaya parah.

Kasimpulanana, Bab tilu belas tina Wahyu nampilkeun dua sato galak-hiji politik sareng hiji agama-anu timbul nalika kajadian ahir jaman. Sato galak kahiji meunang wewenang ti Sétan sarta jadi obyék ibadah, ngalaksanakeun kakawasaan ka bangsa-bangsa pikeun sawatara waktu. Sato galak kadua fungsina salaku nabi palsu, ngalakukeun tanda pikeun nipu jalma pikeun nuturkeun sato galak kahiji jeung enforcing kontrol ékonomi ngaliwatan mark of sato galak. Bab ieu negeskeun strategi tipu daya Sétan, pangaruhna dina widang politik jeung agama, jeung tangtangan anu disanghareupan ku jalma-jalma anu tetep satia ka Allah di tengah-tengah panganiayaan anu parah.

Wahyu 13:1 Jeung kuring nangtung dina pasir laut, jeung nempo hiji sato galak naek ti laut, ngabogaan tujuh huluna jeung sapuluh tanduk, jeung dina tanduk-Na sapuluh crowns, jeung dina huluna ngaran pitenah.

Yohanes ningali hiji sato galak naék ti laut, huluna tujuh, tandukna sapuluh, jeung makuta sapuluh, mawa ngaran pitenah.

1. Kakuatan Pitenah: Ngartos Wahyu 13:1

2. Tanda tina Sato galak: Hiji Studi ngeunaan Sato galak ti Laut dina Wahyu 13:1

1. Wahyu 17: 3-4, "Lajeng malaikat dibawa kabur dina Roh ka gurun keusik. Di dinya kuring nempo hiji awewe diuk dina sato beureum beureum nu katutupan ku ngaran hujat sarta boga tujuh huluna jeung sapuluh tanduk."

2. Yesaya 27:1, "Dina poe eta, PANGERAN bakal ngahukum ku pedang-Na - pedang-Na galak, hébat sarta kuat - Leviathan oray gliding, Leviathan oray ngagulung, anjeunna bakal maéhan monster laut."

Wahyu 13: 2 Sareng sato galak anu ku kuring katingali sapertos macan tutul, sukuna sapertos suku biruang, sungutna sapertos sungut singa, sareng naga masihan kakawasaan, korsi, sareng korsi. otoritas hébat.

Sato galak dina petikan digambarkeun salaku kombinasi macan tutul, biruang, jeung singa. Eta dipasihan kakawasaan, korsi, sareng wewenangna ku naga.

1. "Otoritas Allah jeung Sato galak: Nyaho Tempat Urang di Alam Semesta"

2. "Sifat Sato galak: Ngartos Kakuatan Perwakilan Simbolis"

1. Daniel 7: 3-7 - "Jeung opat beasts hébat sumping up ti laut, béda ti nu séjén. Anu kahiji éta kawas singa sarta miboga jangjang garuda '. Lajeng sakumaha kuring diawaskeun, jangjangna anu plucked kaluar, sarta eta. Anjeunna diangkat tina taneuh sareng dijantenkeun dina dua suku sapertos manusa; sareng anjeunna dipasihkeun akal manusa."

2. Yesaya 11: 6-8 - "Ajag bakal hirup jeung domba, macan tutul bakal ngagolér jeung nak, anak sapi jeung singa jeung fatling babarengan, jeung budak leutik bakal mingpin maranehna. Sapi jeung biruang. bakal ngangon, anak-anakna bakal ngagolér babarengan, sareng singa bakal ngahakan jarami sapertos sapi."

Wahyu 13:3 Jeung kuring nempo salah sahiji huluna saperti ieu tatu nepi ka maot; sarta tatu deadly nya healed: sarta sakabeh dunya wondered sanggeus sato galak.

Sakuliah dunya reuwas ku tatu sato galak nu keur diubaran.

1. Kakawasaan Allah pikeun Nyageurkeun jeung Ngarubah

2. Kaajaiban Dunya

1. Mateus 8:2-3 - Yesus healed a man jeung lepra

2. Jabur 33:9 - Gusti ngarencanakeun sareng ngalaksanakeun kahoyong-Na.

Wahyu 13:4 Jeung maranéhna nyembah naga nu masihan kakuatan ka sato galak, sarta aranjeunna nyembah sato galak, paribasa, "Saha nu kawas sato galak?" saha nu bisa perang jeung manehna?

Jalma-jalma nyembah ka naga, anu masihan kakuatan ka sato galak, sareng nyembah sato galak, naroskeun saha anu tiasa perang sareng anjeunna.

1. Bahaya Nyembah Dewa Palsu

2. Kakawasaan Allah Dibandingkeun jeung Kakawasaan Sato

1. Budalan 20: 3-6 - "Anjeun teu kudu boga allah sejen saméméh kuring. Anjeun teu kudu nyieun pikeun diri a brahala, boh dina bentuk naon bae anu aya di langit luhur, atawa nu aya di bumi handap, atawa nu aya dina cai handapeun bumi. Anjeun teu kedah sujud ka aranjeunna atanapi nyembah aranjeunna; pikeun Kami Gusti Allah anjeun Allah timburu, punishing barudak pikeun iniquity kolot, nepi ka generasi katilu jeung kaopat jalma anu nolak kuring.

2. Wahyu 17:14 - "Aranjeunna bakal nyieun perang dina Anak Domba, sarta Anak Domba bakal nalukkeun aranjeunna, pikeun anjeunna Gusti tina Lords jeung Raja raja, sarta maranéhanana kalayan anjeunna disebut tur dipilih tur satia."

Wahyu 13:5 Jeung manéhna dibikeun ka manéhna sungut diomongkeun hal gede jeung blasphemy; Anjeunna dipasihan kakawasaan pikeun neraskeun opat puluh dua bulan.

Bibit anu hébat dipasihkeun ka hiji tokoh sareng nyarioskeun pitenah bari dipasihan kakuatan pikeun neraskeun salami 42 bulan.

1. Kakuatan Pitenah

2. Balukar Nyaritakeun Hal-hal Anu Gedé

1. Mateus 12:31-32 “Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maraneh, unggal dosa jeung pitenah bakal dihampura, tapi ngahina ka Ruh Allah moal dihampura. Jeung saha-saha-saha anu ngomong ngalawan ka Putra Manusa bakal dihampura, tapi saha-saha anu ngomong ngalawan Roh Suci moal dihampura, boh dina jaman ieu boh di jaman nu bakal datang.”

2. Siloka 8:13 “Sieun ka Yéhuwa téh nyaah ka nu jahat. Kasombongan, kaangkuhan, sareng jalan-jalan anu jahat sareng omongan anu sesat, kuring benci."

Wahyu 13:6 Jeung manéhna muka sungut-Na dina pitenah ka Allah, ngahujat ngaranna, jeung Kemah-Na, jeung jalma anu Huni di sawarga.

Petikan éta nyarioskeun pitenah ka Gusti, nami-Na, sareng jalma-jalma anu cicing di Surga.

1. Seriusna ngahujat ka Allah sareng umat-Na.

2. Balukar tina ngalalaworakeun parentah Allah.

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Leviticus 24:16 - Saha anu ngahujat jenengan PANGERAN bakal dipaéhan; sakabeh jamaah kudu batu nu hujat.

Wahyu 13:7 Sarta eta dibikeun ka manehna perang jeung para wali, sarta nungkulan aranjeunna, sarta anjeunna dibikeun kakuatan ka sakabeh kulawarga, jeung basa, jeung bangsa.

Sato galak anu aya dina kitab Wahyu dipasihan kakawasaan pikeun perang ngalawan anu percaya sareng ngungkulan aranjeunna, sareng anjeunna dipasihan kakawasaan pikeun ngawasa sadaya bangsa, basa, sareng bangsa.

1. The Perseverance of the Saints: Enduring the trials of the Beast

2. Kadaulatan Allah: Kakuatan Sato galak

1. Daniel 7: 21-22 - "Kuring nempo tanduk ieu nyieun perang ngalawan jalma suci jeung ngéléhkeun aranjeunna, nepi ka Purba Poé datang sarta masihan judgment dina kahadean jalma suci Nu Maha Agung, sarta waktu datang nalika aranjeunna. kagungan karajaan."

2. Rum 8:31-39 - "Naon lajeng urang kudu nyebutkeun ngeunaan hal ieu? Lamun Allah pikeun urang, saha ngalawan urang? Anjeunna anu teu withhold Putra-Na sorangan, tapi nyerah anjeunna nepi ka sakabéh urang, bakal Anjeunna henteu sareng anjeunna ogé masihan urang sadayana anu sanés? Saha anu bakal ngadakwakeun umat pilihan Allah? Nya Allah anu ngabenerkeun. Saha anu ngahukum? Nya Kristus Yesus, anu maot, enya, anu digugahkeun, anu aya di katuhu. Allah, anu bener-bener ngadoakeun pikeun urang."

Wahyu 13: 8 Jeung sakabeh nu nyicingan di bumi bakal nyembah ka Mantenna, anu ngaranna teu ditulis dina buku kahirupan Anak Domba slain ti ngadegna dunya.

Jalma-jalma di bumi bakal nyembah ka sato galak, tapi anu ngaranna ditulis dina kitab kahirupan Anak Domba moal.

1. Kakuatan Iman: Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Kasangsaraan

2. Kakuatan Asih Allah: Kaamanan Abadi dina Kitab Kahirupan Anak Domba

1. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan ngan Putra-Na, supaya sakur anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 8: 38-39 - Pikeun kuring persuaded, yén boh maot, atawa hirup, atawa malaikat, atawa principalities, atawa kakuatan, atawa hal ayeuna, atawa hal nu bakal datang, atawa jangkungna, atawa jero, atawa mahluk séjén. bakal tiasa misahkeun urang tina asih Allah, anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

Wahyu 13:9 Upami aya anu gaduh ceuli, dengekeun.

Petikan ieu nyaéta panggero pikeun taliti ngadangukeun Gusti sareng kecap-kecapna.

1. "Telepon Pikeun Ngadangukeun: Pentingna Taat kana Firman Allah"

2. "Ngupingkeun Peringatan: Taat kana Firman Allah Ngaronjatkeun Kahirupan"

1. Deuteronomy 30: 19-20 - "Kuring geus diatur saméméh anjeun hirup jeung maot, berkah jeung kutukan. Ku alatan éta, pilih hirup, yén anjeun jeung turunan anjeun bisa hirup, asih Gusti Allah anjeun, obeying sora-Na jeung nyekel pageuh ka Anjeunna. Sabab Anjeunna teh hirup jeung panjang umur maraneh, supaya maraneh matuh di tanah anu ku PANGERAN diikrarkeun ka karuhun maraneh, ka Ibrahim, Ishak, jeung Yakub, rek dipaparinkeunana.”

2. Yakobus 1: 22-25 - "Tapi jadi doers tina kecap, jeung ulah listeners wungkul, deceiving yourselves. Pikeun upami saha anu ngadangukeun kecap sareng sanés ngalaksanakeun, anjeunna sapertos jalma anu neuteup wajah alamina dina eunteung. Pikeun manéhna nempo dirina jeung indit jauh jeung sakaligus poho kumaha manéhna kawas. Tapi sing saha anu ningali kana hukum anu sampurna, hukum kamerdikaan, sareng terus-terusan, anu henteu ngadangukeun anu mopohokeun tapi anu ngalakukeun anu ngalakukeun, anjeunna bakal rahayu dina ngalaksanakeunana."

Wahyu 13:10 Anu mingpin ka tawanan bakal ditawan: anu maehan ku pedang kudu dipaehan ku pedang. Ieu kasabaran sareng iman para wali.

Wahyu 13: 10 nyarioskeun ngeunaan konsép kaadilan, dimana jalma-jalma anu nungtun batur ka tawanan sorangan bakal ditawan, sareng saha waé anu maehan ku pedang bakal dipaéhan ku pedang. Ayat ieu ogé nyarioskeun kasabaran sareng iman para wali.

1. Kaadilan Allah: Sabar jeung Iman dina Wahyu 13:10

2. Ngartos Pedang Kaadilan: Kasabaran sareng Iman dina Wahyu 13:10

1. Rum 12:19 - "Kakasih, pernah ngabales kanyeri, tapi tinggalkeun kana murka Allah, sabab aya tulisan, "Pamales ka kuring, kuring bakal ngabales, saur Gusti."

2. Yesaya 11: 4 - "Tapi kalawan kaadilan anjeunna bakal nangtoskeun nu miskin, sarta mutuskeun kalawan equity pikeun meek bumi; sarta anjeunna bakal nyerang bumi jeung rod tina sungut-Na, sarta kalawan napas tina biwir-Na anjeunna bakal. maehan jalma jahat."

Wahyu 13:11 Jeung kuring beheld sato galak sejen kaluar tina bumi; sarta manéhna boga dua tanduk kawas anak domba, sarta manéhna spoke salaku naga.

Hiji sato galak kadua timbul kalawan dua tanduk kawas anak domba, tapi speaks sakumaha naga.

1. Nipu Sato galak: Ngakuan Bohongan Iblis

2. Domba jeung Naga: Ngartos Kontras antara Hadé jeung Jahat

1. Mateus 7:15-20 - "Awas tina nabi palsu, anu datang ka anjeun dina pakean domba urang, tapi inwardly aranjeunna ravening ajag."

2. 1 John 4: 1-6 - "Kakasih, ulah percanten ka unggal roh, tapi coba roh-roh naha aranjeunna ti Allah: sabab loba nabi palsu anu Isro kaluar ka dunya."

Wahyu 13:12 Sareng anjeunna ngalaksanakeun sagala kakawasaan sato galak anu pangheulana di payuneunana, sareng nyababkeun bumi sareng jalma-jalma anu cicing di dinya nyembah ka sato galak anu pangheulana, anu tatu anu maotna diubaran.

Sato galak anu kadua ngalaksanakeun sagala kakawasaan sato galak anu kahiji, sareng nyababkeun dunya nyembah ka sato galak anu kahiji, anu tatu anu maotna parantos cageur.

1. Kakuatan Pangaruh: Ngajalajah Kakuatan Ibadah

2. Balukar Ibadah: Ngalanglang Balukar Musyrik

1. Rum 1:25 - "Aranjeunna disilihtukeurkeun bebeneran Allah pikeun bohong, sarta disembah jeung dilayanan dijieun hal tinimbang Creator-anu salawasna muji. Amin."

2. 1 Korinta 10:14 - "Ku alatan éta, babaturan abdi dear, kabur ti idolatry."

Wahyu 13:13 Sarta anjeunna ngalakukeun mujijat-mujijat hébat, ku kituna Anjeunna ngajadikeun seuneu turun ti langit ka bumi dina panon manusa,

Kakuatan sato galak katingali dina kamampuanna pikeun nurunkeun seuneu ti langit.

1. The Beast: Kamungkinan Kakuatan Kaduga

2. The Fire of Heaven: A Miracle to Marvel At

1. Lukas 9: 54-55 - Nalika murid-muridna Yakobus sareng Yohanes ningali ieu, aranjeunna naros, "Gusti, naha anjeun hoyong kami nyauran seuneu turun ti langit pikeun ngancurkeun aranjeunna?"

2. Ibrani 11: 3 - Ku iman urang ngarti yén jagat raya ieu kabentuk dina paréntah Allah, ku kituna naon katempo teu dijieun kaluar tina naon ieu katempo.

Wahyu 13:14 Jeung deceivets jalma nu Huni di bumi ku cara maranéhanana miracles nu manéhna geus kawasa pikeun ngalakukeun dina tetempoan sato galak; ngadawuh ka jalma-jalma anu araya di bumi, supaya nyieun arca pikeun sato galak, anu tatu ku pedang, terus hirup.

Sato galak ngagunakeun kakuatan mujijat pikeun nipu jalma-jalma anu hirup di bumi sareng maréntahkeun aranjeunna ngadamel gambar Sato galak, anu parantos tatu ku pedang tapi masih hirup.

1. Balukar Nurutan Dewa Palsu

2. Jahat tina tipu daya

1. Yeremia 17:5-8 - Percanten ka Gusti sareng henteu ka brahala

2. 2 Korinta 11:13-15 - Nabi palsu jeung taktik nipu maranéhanana

Wahyu 13:15 Sareng anjeunna kagungan kakawasaan pikeun masihan kahirupan ka gambar sato galak, supados gambar sato galak kedah nyarios, sareng nyababkeun saloba anu henteu nyembah ka gambar sato galak kedah dipaehan.

Sato galak boga kakuatan pikeun ngahirupkeun hiji gambar dirina, nu lajeng bakal nungtut ibadah ti sakabeh jalma sarta ngaéksekusi jalma anu teu bakal matuh.

1. Kumaha Hirup Ibadah: Pangajaran ngeunaan Wahyu 13:15

2. Berkah tina Taat: Hiji Study of Wahyu 13:15

1. Mateus 4: 8-10 - godaan Yesus pikeun ibadah Iblis

2. Daniel 3:16-18 - Sadrakh, Mesakh, jeung Abednego nolak nyembah patung emas Nebukadnesar.

Wahyu 13:16 Jeung manéhna ngabalukarkeun sakabeh, boh leutik boh gede, beunghar jeung miskin, merdika jeung budak, narima tanda dina leungeun katuhu maranéhanana, atawa dina foreheads maranéhanana.

Sato galak ngabalukarkeun sakabeh jalma narima tanda dina leungeun katuhu atawa dahi maranéhanana.

1: Urang teu kudu nyerah kana tungtutan Sato galak jeung narima tanda.

2: Urang kudu nangtung teguh ngalawan sato galak jeung ulah kagoda ku tanda-Na.

1: Pilipi 4:13 - Abdi tiasa ngalakukeun sagala hal ngaliwatan Kristus anu strengthens kuring.

2: Yesaya 41:10 - Ulah sieun; keur Kami jeung thee: jadi teu dismayed; keur Kami Allah thy: Kuring baris nguatkeun thee; enya, kuring baris nulungan anjeun; enya, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu kabeneran abdi.

Wahyu 13:17 Jeung nu teu saurang ogé bisa meuli atawa ngajual, iwal manéhna nu boga tanda, atawa ngaran sato galak, atawa jumlah ngaranna.

Teu aya anu tiasa ngagaleuh atanapi ngajual kecuali aranjeunna gaduh tanda, nami, atanapi nomer sato galak.

1. Biaya Nuturkeun Kristus: Sabaraha Urang Rela Ngorbankeun?

2. Bahaya Tanda Sato galak: Ngajauhan Jangji Palsu.

1. Mateus 16: 24-26 - Lajeng Yesus ngadawuh ka murid-Na, "Saha-saha hayang jadi murid Kami kudu mungkir diri jeung nyokot salib maranéhanana sarta nuturkeun Kami.

2. Rum 12: 2 - Ulah conform kana pola dunya ieu, tapi jadi transformed ku renewing pikiran anjeun. Teras anjeun bakal tiasa nguji sareng nyatujuan naon pangersa Allah — pangersa-Na anu saé, pikaresepeun sareng sampurna.

Wahyu 13:18 Di dieu aya hikmah. Hayu saha anu boga pamahaman ngitung jumlah sato galak: pikeun éta jumlah manusa; sarta jumlahna genep ratus genep puluh genep.

Hikmah sareng pangertian diperyogikeun pikeun ngabédakeun jumlah sato galak, nyaéta 666.

1. tipu daya Iblis: Kumaha pikeun mikawanoh Jumlah Sato galak

2. Pamahaman jeung Hikmah: Kumaha Discern Bebeneran Spiritual

1. Siloka 3: 13-18 - Hikmah kapanggih dina percanten ka Gusti.

2. 2 Korinta 11:14 - Iblis disguises dirina salaku malaikat cahaya.

Wahyu 14 nyaéta bab opat belas tina kitab Wahyu sareng neraskeun visi Yohanes ngeunaan kajadian ahir jaman. Bab ieu museurkeun kana rupa-rupa tetempoan, kaasup Anak Domba jeung 144.000, tilu proklamasi malaikat, jeung panén bumi.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku visi ngeunaan Anak Domba nangtung di Gunung Sion sareng 144,000 jalma anu parantos disegel ku Allah dina dahi. Aranjeunna digambarkeun salaku ditebus ti antara umat manusa salaku firstfruits ka Allah jeung ka Anak Domba (Wahyu 14: 1-5). Jalma-jalma anu satia ieu nuturkeun Kristus dimana waé Anjeunna angkat sareng nyanyi lagu anyar anu ngan ukur aranjeunna tiasa diajar (Wahyu 14: 3). Maranehna teu boga cacad di payuneun Allah jeung ngawula ka sabage golongan husus anu bakti ka Anjeunna.

Ayat 2: Tilu malaikat muncul berturut-turut, masing-masing ngumumkeun pesen anu béda. Malaikat kahiji memproklamirkan injil langgeng ka unggal bangsa, suku, basa, jeung jalma-manggil aranjeunna sieun Allah, masihan ka Mantenna kamulyaan, sarta nyembah ka Anjeunna nyalira (Wahyu 14:6-7). Malaikat kadua ngumumkeun ragrag Babul urang - ngagambarkeun simbolis sadaya sistem nu nentang pamaréntahan Allah - sarta warns ngalawan partaking dina korupsi na (Wahyu 14: 8). Malaikat katilu ngaluarkeun peringatan anu parah ngeunaan nampi tanda sato galak atanapi nyembah patungna. Jalma anu ngalakukeun kitu bakal ngalaman bebendu Allah tanpa istirahat atanapi relief (Wahyu 14: 9-11).

Ayat ka-3: Saatos proklamasi ieu, Yohanes nyaksian titingalian hiji sapertos putra manusa linggih dina méga nganggo makuta emas. Manéhna ngagidig arit seukeut dina leungeunna. Malaikat nitah manéhna pikeun metik sabab geus waktuna pikeun pangadilan-panén bumi geus datang (Wahyu 14:14-16). Malaikat sejen mucunghul ti Bait Allah marentahkeun ieu Putra Manusa pikeun ngumpulkeun gugusan anggur jeung buang eta kana tempat meres anggur gede murka Allah. Tempat meres anggur diinjak-injak di luar kota, sarta getih ngocor ti dinya kira-kira 1.600 stadia (Wahyu 14:17-20).

Kasimpulanana, Bab opat belas tina Wahyu nampilkeun sababaraha visi sareng proklamasi. Visi ngeunaan Anak Domba sareng 144.000 anu disegel nunjukkeun kelompok khusus anu bakti pikeun palayanan Allah. Tilu malaikat ngumumkeun pesen-injil anu langgeng, ragrag Babul, sareng peringatan pikeun nyembah sato galak atanapi nampi tandana. Pesen-pesen ieu nekenkeun kadaulatan Allah, hukuman ka jalma-jalma anu nentang Anjeunna, sareng panggero pikeun tetep satia di tengah tekanan dunya. Panempoan Putra Manusa ngangge arit ngalambangkeun pangadilan anu bakal datang — panén — dimana jalma-jalma anu nolak Allah bakal nyanghareupan murka-Na dina alat meres anggur simbolis. Bab ieu negeskeun téma ngeunaan kumawula ka Allah, proklamasi ilahi, peringatan ngalawan kompromi spiritual, sareng penghakiman pamungkas pikeun anu ngalakukeun jahat.

Wahyu 14:1 Jeung kuring nempo, jeung, lo, hiji Anak Domba nangtung di Gunung Sion, jeung jeung manéhna saratus opat puluh opat rebu, ngabogaan ngaran Rama-Na ditulis dina foreheads maranéhanana.

Yohanes ningali hiji Anak Domba di Gunung Sion, dibaturan ku 144.000 jalma anu ngaran Allah ditulis dina dahi.

1. Kakuatan Ngaran - Naon hartina mawa ngaran Allah?

2. Gunung Sion - Naon hartina nangtung di Gunung Sion?

1. Yesaya 11:10 - "Jeung dina poé éta bakal aya akar Jesse, nu bakal nangtung pikeun hiji ensign sahiji jalma; ka dinya bakal kapir neangan: jeung sésana na bakal glorious."

2. Yesaya 59:20 - "Jeung Redeemer bakal datang ka Sion, jeung ka maranéhanana anu balik ti transgression di Yakub, nyebutkeun Gusti."

Wahyu 14:2 Jeung kuring ngadéngé sora ti sawarga, kawas sora loba cai, jeung kawas sora guludug gede, jeung kuring ngadéngé sora harpers harps maranéhanana jeung kacapi maranéhanana:

Hiji sora ti sawarga kadéngé kawas loba cai jeung guludug gede, jeung harpers kadéngé nyanyi jeung kacapi maranéhanana.

1. Kakuatan Puji: Kumaha Sora Allah Kadéngé Ngaliwatan Musik Urang

2. Panggero pikeun Ibadah: Ngajalajah Sifat Simbolis Sora Surga

1. Jabur 150: 3-5 - Puji Mantenna kalayan sora tarompét: puji Mantenna ku psaltery jeung kacapi.

2. Yesaya 55:12 - Pikeun anjeun bakal kaluar kalawan kabagjaan, sarta dipingpin mudik kalawan karapihan: gunung jeung pasir bakal megatkeun mudik saméméh anjeun kana nyanyi, jeung sagala tatangkalan sawah bakal keprok leungeun maranéhna.

Wahyu 14:3 Jeung maranéhna ditembangkeun salaku hiji lagu anyar saméméh tahta, jeung saméméh opat beasts, jeung sesepuh: jeung teu saurang ogé bisa diajar lagu eta ngan saratus opat puluh opat rebu, anu ditebus ti bumi.

144.000 urang nyanyi lagu anyar nu ngan maranéhna bisa diajar.

1: Allah geus ngaberkahan 144.000 ku lagu husus.

2: Anu ditebus di bumi tiasa ngiringan lagu 144.000.

1: Epesus 2:8-9 - Pikeun ku rahmat anu disalametkeun ku iman; sarta éta lain tina yourselves: éta kurnia Allah: Teu karya, lest wae man kudu boast.

2: Pilipi 2:13 - Pikeun éta Allah anu dianggo dina anjeun duanana kana kahayang jeung ngalakukeun tina ridho-Na.

Wahyu 14:4 Ieu maranéhanana anu teu najis jeung awewe; keur maranehna parawan. Ieu aranjeunna anu nuturkeun Anak Domba ka mana waé anjeunna angkat. Ieu anu ditebus ti antara manusa, jadi firstfruits ka Allah jeung ka Anak Domba.

Ieu jalma-jalma anu henteu dikorupsikeun ku dosa, tapi tetep bakti ka Allah sareng Anak Domba.

1: Urang kudu tetep kumawula ka Allah jeung Anak Domba teu paduli hargana.

2: Urang bisa ditebus tina dosa jeung jadi nu pangheulana ka Allah jeung Anak Domba.

1: 1 Korinta 6: 19-20 - Naha anjeun henteu terang yén awak anjeun mangrupikeun kuil Roh Suci anu aya dina diri anjeun, anu anjeun gaduh ti Allah? Anjeun lain milik anjeun, sabab geus dibeuli ku harga. Jadi muji Allah dina awak anjeun.

2: Rum 12: 1-2 - Ku sabab kitu, dulur-dulur, ku rahmat Allah, pikeun nampilkeun awak anjeun salaku kurban hirup, suci jeung ditarima ka Allah, nu ibadah spiritual Anjeun. Ulah jadi conformed ka dunya ieu, tapi jadi robah ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna.

Wahyu 14:5 Jeung dina sungut maranéhanana teu kapanggih tipu daya, pikeun maranéhanana tanpa kasalahan saméméh tahta Allah.

Sakelompok jalma bakal kapendak tanpa cacad sateuacan tahta Allah, sabab aranjeunna henteu ngagaduhan tipu daya dina sungutna.

1. Kakuatan Kajujuran - Kumaha hirup bebeneran jeung integritas bisa mawa urang ngadeukeutan ka Allah.

2. Berkah Karendahan Hati - Pentingna ngarendahkeun diri sateuacan Gusti sareng milampah jalan-Na.

1. Siloka 19: 1 - "Leuwih alus nyaéta jalma miskin anu walks dina integritas-Na ti hiji anu bengkung dina ucapan jeung mangrupakeun fool a."

2. Jabur 15: 1-2 - "Nun PANGERAN, saha nu bakal sojourn di tenda Anjeun? Saha nu bakal Huni di pasir suci Anjeun? Anjeunna anu walks blamelessly jeung ngalakukeun naon katuhu sarta speaks bebeneran dina haténa."

Wahyu 14:6 Jeung kuring nempo malaikat sejen ngapung di satengahing langit, ngabogaan injil langgeng pikeun ngahutbah ka jalma-jalma anu cicing di bumi, jeung ka unggal bangsa, jeung kaom, jeung basa, jeung jalma.

Injil langgeng keur diwawarkeun ka sakabeh jalma di bumi.

1. Kakuatan Injil Abadi

2. Inklusivitas Injil

1. Rum 1:16 Pikeun kuring teu isin tina Injil, sabab éta kakawasaan Allah anu mawa kasalametan pikeun sakur anu percaya.

2. Galata 3:28 Henteu aya urang Yahudi atanapi kapir, boh budak atanapi merdéka, atanapi henteu aya lalaki sareng awéwé, sabab anjeun sadayana sami dina Kristus Yesus.

Wahyu 14:7 Nyebutkeun sora tarik, "Sieun ka Allah, sareng muji Mantenna; pikeun jam judgment-Na geus datang: jeung nyembah ka Anjeunna anu nyiptakeun langit, jeung bumi, jeung laut, jeung fountains cai.

Petikan ieu ngajelaskeun sajam-jaman pengadilan Allah anu sumping sareng nyauran hormat, kamulyaan, sareng nyembah ka Anu Nyiptakeun sadayana.

1. Naon Hartina Sieun ka Allah?

2. Nyembah ka Nu Nyipta: Taqwa jeung Syukur.

1. Jabur 34:9-11 "Sing sieun ka PANGERAN, eh umat-umat-Na, sabab teu aya kahayang pikeun jalma-jalma anu sieun ka Mantenna. Singa ngora kakurangan, sareng kalaparan; Kaula , barudak, dengekeun ka Kami: Kami bakal ngajarkeun anjeun sieun ka PANGERAN."

2. Yesaya 43:7 "Malah unggal jalma anu disebut ku ngaran kuring: pikeun kuring geus dijieun anjeunna pikeun kamulyaan Kami, Kuring geus kabentuk anjeunna; enya, Kuring geus dijieun anjeunna."

Wahyu 14:8 Aya deui malaikat anu nyusul, saurna, "Babul geus rubuh, geus rubuh, eta kota gede, sabab manehna ngajadikeun sakabeh bangsa nginum anggur tina murka of fornication dirina."

Hiji malaikat ngumumkeun yén Babul geus rubuh alatan cabul sarta ngajadikeun sakabeh bangsa nginum tina murka na.

1. Balukar tina Kasundaan

2. Kaadilan Allah dina Ngahukum Bangsa

1. Yesaya 47:1-15

2. Yermia 51:6-8

Wahyu 14: 9 Malaikat katilu nuturkeun aranjeunna, nyarios kalayan sora anu tarik, "Lamun aya anu nyembah ka sato galak sareng arcana, sareng nampi tandana dina dahi atanapi dina panangan,

Petikan ieu ngeunaan akibat tina nyembah sato galak sareng nampi tandana.

1. Bahaya Idolatry: A on Wahyu 14: 9

2. Biaya Nyembah Sato galak: Naon anu Diajarkeun ku Wahyu 14:9

1. Budalan 20: 4-5 - "Anjeun teu meunang nyieun keur diri a patung ukiran, atawa sasaruaan naon bae anu aya di langit luhur, atawa nu aya di bumi handap, atawa nu aya dina cai handapeun bumi. Maneh ulah sujud ka maranehna atawa ngabakti ka maranehna, sabab Kami PANGERAN Allah maraneh teh Allah anu timburu.”

2. Deuteronomy 5: 8-9 - "Anjeun teu meunang nyieun keur diri a patung ukiran, atawa sasaruaan naon bae anu aya di langit luhur, atawa nu aya di bumi handap, atawa nu aya dina cai handapeun bumi. Maneh ulah sujud ka maranehna atawa ngabakti ka maranehna, sabab Kami PANGERAN Allah maraneh teh Allah anu timburu.”

Wahyu 14:10 Sarua bakal nginum anggur tina murka Allah, anu dituang kaluar tanpa campuran kana cangkir indignation-Na; sarta anjeunna bakal tormented ku seuneu jeung walirang di payuneun malaikat suci, jeung di payuneun Anak Domba.

Jalma anu nuturkeun sato galak bakal nyanghareupan bebendu Allah sareng dihukum ku seuneu sareng walirang di payuneun para malaikat suci sareng Anak Domba.

1. Bendu Allah: Naon Hartosna?

2. Balukar tina Maksiat ka Allah

1. Rum 2: 5 - Tapi kusabab stubbornness anjeun sarta haté unrepentant anjeun, anjeun nyimpen nepi murka ngalawan diri pikeun poé murka Allah, nalika judgment adil-Na bakal wangsit.

2. Ibrani 10:31 - Ieu hal dreadful ragrag kana leungeun Allah hirup.

Wahyu 14:11 Jeung haseup panyiksaan maranéhanana naek nepi salamina jeung salamina: jeung maranehna teu boga istirahat beurang jeung peuting, anu nyembah sato galak jeung arca-Na, jeung sakur anu narima tanda ngaranna.

Jalma-jalma anu nyembah ka sato galak sareng gambarna, sareng anu nanggung tandana, bakal nandangan siksaan anu langgeng tanpa istirahat.

1. Hirup dina Ibadah Anu Haram - Balukar Ngalayanan Berhala Palsu

2. Hiji Pilihan Antara Surga jeung Naraka - Kaputusan Pamungkas Urang Sadaya Kudu Jieun

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. James 4:17 - Jadi sakur anu nyaho hal katuhu pikeun ngalakukeun jeung gagal pikeun ngalakukeunana, pikeun manéhna éta dosa.

Wahyu 14:12 Ieu kasabaran umat suci: di dieu aya jalma anu ngajaga parentah Allah, jeung iman ka Yesus.

Para wali sabar jeung taat ka Allah jeung Yesus.

1. Kakuatan Sabar dina Nuturkeun Gusti

2. Taat ka Allah jeung Yesus: A Jalan ka Berkah

1. Jabur 19:7-11

2. Yakobus 1:2-4

Wahyu 14:13 Jeung kuring ngadéngé sora ti sawarga nyebutkeun ka kuring, Tuliskeun, Rahayu anu maot dina Gusti ti henceforth. sareng karya-karyana nuturkeun aranjeunna.

Sora ti sawarga nyebutkeun yen jalma anu maot dina Gusti bakal rahayu sarta bakal istirahat tina labors maranéhanana, sarta karya maranéhanana bakal nuturkeun aranjeunna.

1. Hirup Hirup Iman: Berkah maot dina Gusti

2. Karya Urang Tuturkeun Urang: Warisan Iman

1. Mateus 11:28–30 - Yesus ngajak urang datang ka Anjeunna sarta manggihan sésana pikeun jiwa urang.

2. Ibrani 4:11 - Hayu urang narékahan pikeun asup ka sésana Allah.

Wahyu 14:14 Jeung kuring nempo, jeung behold awan bodas, jeung dina méga nu diuk kawas Putra Manusa, ngabogaan dina sirah-Na makuta emas, jeung dina leungeun-Na a arit seukeut.

John ningali sosok dina awan bodas kalayan makuta emas jeung arit seukeut dina leungeun na.

1. Datangna Putra Manusa: Kumaha Kadatangan Yesus Kadua Bakal Mangaruhan Kahirupan Urang

2. Perumpamaan ngeunaan Panyebur sareng Panén: Palajaran ngeunaan Kasatiaan Dina Nyanghareupan Kasangsaraan.

1. Mateus 13:18-23

2. Wahyu 19:11-16

Wahyu 14:15 Jeung malaikat sejen kaluar ti Bait Allah, ngajerit jeung sora tarik ka manéhna nu linggih dina awan, Alungkeun arit Anjeun, jeung panén! pikeun panén bumi geus asak.

Waktosna parantos panén bumi.

1. Wayahna Ayeuna: Panén Bumi

2. Ngahasilkeun Buah: Panén Bumi

1. Mateus 3: 8, "Ku sabab éta ngahasilkeun buah anu pantes pikeun tobat."

2. Yoh. 4:35-36 , “Naha ceuk aranjeun mah, ‘Aya opat bulan keneh, geus datang panén’? Nya, Kami nyarioskeun ka anjeun, angkat panon anjeun sareng tingali lahan, sabab aranjeunna parantos bodas pikeun panén!"

Wahyu 14:16 Jeung manéhna nu calik dina awan thrust arit-Na ka bumi; jeung bumi ieu reaped.

Pangadilan Allah bakal datang gancang sareng teu disangka-sangka.

1. Janten siap pikeun judgment Allah - ulah sugema.

2. Hukuman Allah adil jeung teu bisa dihindari.

1. Rum 2: 5-6 "Tapi kusabab haté anjeun teuas tur impenitent anjeun nyimpen nepi murka pikeun diri dina poé murka nalika judgment bener Allah bakal wangsit."

2. Ibrani 10:27 "Tapi hiji ekspektasi fearful tangtu judgment, jeung indignation fiery nu bakal devour nu adversaries."

Wahyu 14:17 Jeung malaikat sejen kaluar ti Bait Allah nu di sawarga, manéhna ogé ngabogaan arit seukeut.

Hiji malaikat kaluar ti Bait Allah di Sawarga mawa arit seukeut.

1. Panen Jiwa: Kumaha Malaikat Kalayan Arit Seukeut Ngabantosan Urang Ngalangkung Ganjaran Sawarga

2. Kakuatan Arit: Kumaha Urang Bisa Ngamangpaatkeun Kakawasaan Sawarga jeung Ngaronjatkeun Ganjaran Kalanggengan

1. Mateus 9:35-38 - Yesus ngirim kaluar murid-murid pikeun ngahutbah jeung panén jiwa loba.

2. Lukas 10: 1-2 - Yesus ngirimkeun kaluar 72 pikeun ngahutbah jeung ngumpulkeun panén jiwa.

Wahyu 14:18 Jeung malaikat sejen kaluar tina altar, anu miboga kakawasaan leuwih seuneu; jeung ngajerit jeung ceurik tarik ka manéhna nu boga arit seukeut, paribasa, Alungkeun arit seukeut Anjeun, jeung ngumpulkeun klaster tina vine bumi; keur anggur nya geus pinuh asak.

Hiji malaikat kaluar tina altar jeung kakuatan leuwih seuneu jeung nelepon ka hiji jeung arit seukeut pikeun ngumpulkeun gugusan tina vine bumi, sakumaha buah anggur geus pinuh asak.

1. Kakuatan dina Panén: Pesen harepan tina Wahyu 14:18

2. Tanggung Jawab Para Reapers: Mariksa peran urang dina panén Wahyu 14:18

1. Mateus 9:37-38 “Lajeng ngadawuh ka murid-murid-Na, “Pananana loba, tapi nu kuli saeutik; Ku sabab eta, neneda ka Gusti nu boga panen, supaya dikirimkeun buruh-buruh keur panenna.”

2. Yakobus 5:7-8 “Ku sabab kitu, dulur-dulur, sing sabar, nepi ka datangna Gusti. Tingali kumaha patani nungguan buah bumi anu mulia, sabar dina éta, dugi ka nampi hujan awal sareng akhir. Anjeun oge, sabar. Teguhkeun haté anjeun, sabab datangna Gusti parantos caket."

Wahyu 14:19 Jeung malaikat nyodorkeun arit-Na ka bumi, sarta ngumpulkeun anggur bumi, terus tuang kana anggur gede murka Allah.

Malaikat ngumpulkeun tangkal anggur bumi sareng tuang kana pamekan anggur anu ageung tina murka Allah.

1. Kakawasaan Allah: Nangtung Teguh Dina Nyanghareupan Murka

2. Bahaya Nolak Pangéran: Pangadilan Allah

1. Yesaya 63: 3-4 - "Kuring geus trodden nu winepress sorangan; jeung jalma aya euweuh jeung Kami: keur kuring bakal tapak aranjeunna dina amarah, sarta trample aranjeunna dina amukan abdi; sarta getih maranéhanana bakal sprinkled kana. papakean Kami, sarta sakabeh pakean Kami bakal dikotoran."

2. Rum 2: 5-6 - "Tapi sanggeus karasa jeung haté impenitent treasures nepi ka thyself murka ngalawan poé murka jeung wahyu tina judgment bener Allah; Anu bakal males ka unggal lalaki nurutkeun amal-Na."

Wahyu 14:20 Jeung tempat meres anggur ieu trodden luar kota, sarta getih kaluar tina anggur, nepi ka bridles kuda, dina jarak sarébu genep ratus furlongs.

Tempat meres anggur diinjak-injak ka luar kota, getihna ngocor nepi ka jauhna.

1. Getih Yesus: Sumber Kakuatan sareng Perlindungan Urang

2. Kakuatan Salib: Ngungkulan Dosa jeung Maot

1. Yesaya 63: 1-4 - Kasalametan Gusti anu Maha Kawasa

2. Ibrani 9:22 - The Getih Yesus pikeun panebusan

Wahyu 15 mangrupikeun bab kalima belas tina kitab Wahyu sareng neraskeun visi Yohanes ngeunaan kajadian ahir jaman. Bab ieu museurkeun kana bubuka tujuh malaikat jeung tujuh bala jeung persiapan pikeun judgments ahir Allah.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku Yohanes ningali tanda anu hébat sareng luar biasa di sawarga — adegan anu nunjukkeun jalma-jalma anu parantos nalukkeun sato galak, gambarna, sareng nampi tandana. Maranéhna digambarkeun nangtung di gigireun laut kaca pacampur jeung seuneu, nyanyi muji ka Allah (Wahyu 15:2-4). Jalma-jalma anu unggul ieu ngaku kana kalakuan Allah anu adil sareng nyembah ka Anjeunna pikeun sifat-Na anu suci.

Alinea 2: Tujuh malaikat kaluar ti Bait Allah sawarga, anggoan linen bodas beresih jeung sarung emas. Aranjeunna mawa tujuh mangkok emas ngeusi murka Allah (Wahyu 15: 5-7). Salah sahiji tina opat mahluk hirup masihan aranjeunna mangkok ieu, ngagambarkeun pangadilan ilahi lengkep. Bait Allah lajeng ngeusi haseup tina kamulyaan jeung kakawasaan Allah, signifying ayana-Na.

Ayat ka-3: Minangka pramuka pikeun tuang mangkok-mangkokna ka bumi, salah sahiji malaikat nyatakeun yén moal aya anu tiasa asup atanapi kaluar ka Bait Allah dugi ka pengadilan ieu réngsé (Wahyu 15:8). Bab-bab di handap ieu bakal ngajéntrékeun bala-bala ahir ieu anu dituangkeun ka jalma-jalma anu ngahijikeun diri ngalawan Allah. Bab ieu janten interlude antara visi, netepkeun panggung pikeun pangadilan ilahi caket bari nekenkeun pujian sareng ibadah ku jalma anu tetep satia.

Ringkesanna, Bab lima belas Wahyu ngenalkeun pamandangan di sawarga dimana jalma-jalma anu jaya nangtung di gigireun sagara kaca pacampur seuneu, muji Gusti pikeun tindakan-Na anu soleh. Tujuh malaikat muncul mawa mangkok emas anu pinuh ku murka ilahi nalika aranjeunna nyiapkeun pikeun tuangkeun pengadilan akhir ieu ka bumi. Bab éta nyorot ibadah sareng pangakuan kana kasucian Allah di tengah-tengah pengadilan anu bakal datang. Éta nyetél panggung pikeun bala-bala anu bakal datang bari negeskeun téma sapertos kabeneran Ilahi, kameunangan tina kajahatan, sareng ibadah ka Allah ku jalma-jalma anu tetep satia.

Wahyu 15:1 Jeung kuring nempo hiji deui tanda di sawarga, gede jeung endah, tujuh malaikat ngabogaan tujuh plagues panungtungan; sabab di aranjeunna kaeusi murka Allah.

Dina Wahyu 15: 1, Yohanes ningali tanda anu hébat sareng luar biasa di sawarga sareng tujuh malaikat nahan tujuh bala terakhir, nunjukkeun murka Allah parantos kalaksanakeun.

1. Bendu Allah: Nalika Kaadilan Dilayanan

2. Tanda Sawarga: Wahyu Tulah Panungtungan

1. Deuteronomy 32: 35-36 - "Pamales kanyeri mah, jeung recompense, pikeun waktu nalika suku maranéhanana bakal dieunakeun; pikeun poé musibah maranéhanana geus deukeut, sarta doom maranéhanana datang swiftly.' Pikeun Gusti bakal ngabenerkeun umat-Na sareng welas asih ka hamba-hamba-Na, nalika anjeunna ningali yén kakawasaanana parantos musna sareng teu aya anu nyésa, beungkeut atanapi gratis.

2. Yesaya 66:15-16 - "Kanggo behold, Gusti bakal sumping dina seuneu, jeung charits-Na kawas angin puyuh, pikeun maparin amarah-Na dina amukan, sarta rebuke-Na ku seuneu seuneu. Pikeun ku seuneu bakal Gusti asup kana judgment, jeung ku pedang-Na, jeung sakabeh daging; jeung jalma slain ku Gusti bakal loba.

Wahyu 15:2 Jeung kuring nempo kawas lautan kaca pacampur jeung seuneu, jeung nu geus meunang kameunangan tina sato galak, jeung leuwih gambar-Na, jeung leuwih tanda-Na, jeung leuwih jumlah ngaranna, nangtung di luhur. laut kaca, ngabogaan harps Allah.

Anu geus ngawasa kakawasaan Sato galak bakal nangtung dina sagara kaca jeung kacapi Allah.

1. The Power of Overcoming: A Tingali dina Wahyu 15: 2

2. Ni’mat Kameunangan: Ngalakeun Ganjaran Kasatiaan

1. 1 Korinta 15:57-58 - Tapi syukur ka Allah, anu méré urang meunangna ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus. Ku sabab kitu, dulur-dulur anu dipikaasih, sing tabah, teu goyah, salawasna limpah dina padamelan Gusti, sabab anjeun terang yén pagawéan anjeun henteu sia-sia di Gusti.

2. Rum 8:37-39 - Nay, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta urang. Pikeun kuring yakin, yén boh maot, boh hirup, boh malaikat, boh kapala, boh kakawasaan, boh nu ayeuna, boh nu bakal datang, boh jangkungna, boh jero, boh mahluk séjénna, moal bisa misahkeun urang tina asih. Allah, anu aya dina Kristus Yesus Gusti urang.

Wahyu 15:3 Jeung maranéhna nyanyi lagu Musa abdi Allah, jeung lagu Anak Domba, paribasa, Agung tur endah karya Anjeun, Gusti Allah Nu Maha Kawasa; adil sareng leres cara anjeun, Gusti Raja para wali.

Malaikat-malaikat dina Wahyu 15:3 keur nyanyi lagu Musa jeung Anak Domba, ngumumkeun kaagungan jeung kaadilan Allah Nu Maha Kawasa.

1. Kaadilan Allah anu Teu Gagal: Ngajalajah Harti Tukangeun Wahyu 15:3

2. Kidung Musa jeung Anak Domba: Ngagungkeun Kaagungan Allah Nu Maha Kawasa

1. Deuteronomy 32: 4 - "Anjeunna teh Rock, karya-Na sampurna, sarta sagala cara-Na adil. Allah anu satia anu teu salah, bener jeung adil.”

2. Jabur 33:4-5 - “Sabab pangandika PANGERAN bener jeung bener; anjeunna satia dina sagala lampah. Gusti mikanyaah kaadilan jeung kaadilan; bumi pinuh ku kaasih-Na anu langgeng."

Wahyu 15:4 Saha anu moal sieun ka Gusti, nun PANGERAN, sareng ngagungkeun nami Gusti? pikeun anjeun ngan suci: pikeun sakabéh bangsa bakal datang jeung nyembah saméméh anjeun; pikeun judgments thy dijieun manifest.

Allah teh suci jeung sakabeh bangsa bakal datang ka nyembah ka Anjeunna alatan judgments-Na keur dipikawanoh.

1. Ngartos Kasucian Gusti

2. Kudu Nyembah ka Allah

1. Budalan 15:11 - "Saha nu kawas ka Gusti, O Lord, diantara dewa? Anu kawas Anjeun, glorious dina kasucian, fearful di praises, lakukeun keajaiban?"

2. Yesaya 6:3 - "Jeung hiji ngajerit ka nu sejen, sarta ngomong, Suci, suci, suci, nyaeta Gusti sarwa: sakabeh bumi pinuh ku kamulyaan-Na."

Wahyu 15:5 Jeung sanggeus éta kuring nempo, sarta, behold, Bait Kemah Kasaksian di sawarga dibuka.

Bait kemah kasaksian dibuka di sawarga.

1. Kakuatan Kasaksian: Kumaha Carita Satia Urang mangaruhan Dunya

2. Jangji Sawarga: Naon Anu Dibuka Yesus Bait Allah Pikeun Urang

1. Ibrani 4:14-16 - Saprak harita urang boga Imam Agung hébat anu geus ngaliwatan langit, Yesus, Putra Allah, hayu urang nyekel pageuh pangakuan urang.

2. Ibrani 9:1-3 - Ayeuna komo covenant kahiji miboga aturan pikeun ibadah jeung tempat earthly kasucian. Pikeun tenda geus disiapkeun, bagian kahiji, nu aya lampstand jeung meja jeung roti Hadirin. Disebutna Tempat Suci.

Wahyu 15: 6 Jeung tujuh malaikat kaluar ti Bait Allah, ngabogaan tujuh bala, dipakean dina linen murni jeung bodas, jeung breasts maranéhanana girded jeung girders emas.

Tujuh malaikat kaluar ti Bait Allah mawa tujuh bala, maké linen bodas jeung sabuk emas.

1. Kakawasaan Gusti: Mariksa Wewenang Tujuh Malaikat dina Wahyu 15:6

2. Panyadiaan Allah: Ngartos Pentingna Linen Bodas sareng Sabuk Emas dina Wahyu 15:6

1. Budalan 28:4 - Anjeunna bakal ngagem jas linen suci, sarta anjeunna bakal boga breeches linen kana daging-Na, sarta bakal girded ku girdle linen, sarta kalawan miter linen bakal anjeunna attired: ieu garments suci. ; ku kituna manéhna kudu ngumbah daging-Na dina cai, jeung saterusna nempatkeun eta dina.

2. Yesaya 61:10 - Kuring bakal greatly girang di PANGERAN, jiwa abdi bakal galumbira di Allah mah; pikeun manéhna geus dipakena kuring jeung garments kasalametan, manéhna geus katutupan kuring jeung robe of righteousness, salaku bridegroom deckets dirina jeung ornamén, jeung salaku Suharto adorneth dirina jeung jewels nya.

Wahyu 15:7 Jeung salah sahiji opat beasts masihan ka tujuh malaikat tujuh bokor emas pinuh ku murka Allah, anu hirup salalanggengna.

Opat sato galak masihan tujuh malaikat tujuh bokor emas anu pinuh ku bebendu Allah.

1. Balukar tina Ingkar Pangersa Allah

2. Rahmat jeung Kaadilan Allah

1. James 1: 13-15 - Taya sahijieun kudu tempted mun ngalakukeun jahat, pikeun Allah teu bisa tempted ku jahat jeung Anjeunna sorangan tempts euweuh hiji.

2. Ibrani 4:15-16 - Yesus understands kelemahan urang, pikeun Anjeunna Nyanghareupan sakabéh testings sarua urang ngalakukeun, acan Anjeunna teu dosa.

Wahyu 15:8 Jeung Bait Allah ieu ngeusi haseup tina kamulyaan Allah, jeung tina kakawasaan-Na; jeung teu aya anu bisa asup ka Bait Allah, nepi ka tujuh malapetaka tujuh malaikat geus kaeusi.

Bait Allah pinuh ku haseup tina kamulyaan sareng kakawasaan Allah, sareng teu aya anu tiasa lebet dugi ka tujuh malaékat ti tujuh malaikat parantos kaeusi.

1. Kakawasaan Gusti Nu Maha Kawasa jeung Nu Maha Kawasa

2. Balukar tina Ngalanggar Pépéling Allah

1. Jabur 29:10 - "Gusti sits enthroned leuwih caah; Gusti ieu enthroned salaku Raja salawasna."

2. Yesaya 59: 2 - "Tapi iniquities anjeun geus dijieun separation antara anjeun jeung Allah anjeun, jeung dosa anjeun geus disumputkeun beungeutna ti anjeun ku kituna manéhna teu ngadéngé."

Wahyu 16 nyaéta bab genep belas tina kitab Wahyu sareng neraskeun visi Yohanes ngeunaan kajadian ahir jaman. Bab ieu museurkeun kana tuang kaluar tina tujuh bokor murka Allah, hasilna judgment parna ka jalma anu geus nampik Anjeunna.

Alinea 1: Bab ieu dimimitian ku malaikat anu munggaran ngalungkeun mangkokna ka bumi, nyababkeun borok anu nyeri nyiksa jalma-jalma anu mawa tanda sato galak sareng nyembah gambarna (Wahyu 16: 2). Malaikat nu kadua tuang mangkokna ka laut, ngarobahna jadi getih kawas nu maot. Unggal mahluk hirup di laut maot salaku hasilna (Wahyu 16: 3). Malaikat katilu tuang mangkok na ka walungan jeung cinyusu, ngabalukarkeun aranjeunna jadi getih (Wahyu 16:4-6). Malaikat nyatakeun yén hukuman ieu ngan kusabab jalma anu ngucurkeun getih pantes nginum getih.

Paragrap 2: Malaikat kaopat tuangkeun mangkokna ka panonpoé, ngaduruk jalma-jalma ku panas anu parah (Wahyu 16: 8-9). Sanajan ngalaman siksaan ieu, jalma nolak tobat jeung gantina ngahujat Allah. Malaikat kalima tuang mangkok-Na kana tahta sato galak, plunging karajaanna kana gelap. Jalma gnaw basa maranéhanana dina kanyeri tapi tetep teu tobat tina amal jahat maranéhanana (Wahyu 16:10-11).

Alinea 3: Malaikat nu kagenep ngucurkeun mangkokna ka Walungan Eprat nu gede, nepi ka garing nepi ka nyiapkeun raja-raja ti wetan ngumpul perang ngalawan Allah. Tilu roh najis anu nyarupaan bangkong kaluar tina roh-roh jahat anu ngalakukeun tanda-tanda pikeun nipu jalma-jalma di sakuliah dunya (Wahyu 16:12-14). Roh-roh ieu ngumpulkeun raja-raja pikeun perang di Armageddon-tempat simbolis dimana konflik ahir lumangsung antara kakuatan alus jeung jahat Blok ngalawan Allah (Wahyu 16:15-16).

Ringkesna, Bab genep belas Wahyu ngajelaskeun tuang kaluar tina tujuh bokor murka Allah ka jalma anu geus nampik Anjeunna. The judgments ngawengku sores nyeri, ngarobah tina laut jeung sumber cai jadi getih, scorching panas, gelap leuwih karajaan sato galak, jeung tipu daya demonic. Sanajan ngalaman bala-bala parah ieu, jalma-jalma nolak tobat sarta terus ngahujat ka Allah. Bab ieu ogé ngenalkeun persiapan pikeun perang pamungkas di Armagédon. Bab ieu nekenkeun hukuman ilahi ka jalma-jalma jahat anu teu tobat sareng nyorotkeun panolakan anu bandel pikeun ngaku kadaulatan Allah sareng nolak tina jalan-jalanna anu jahat.

Wahyu 16:1 Jeung kuring ngadéngé sora hébat kaluar ti Bait Allah nyebutkeun ka tujuh malaikat, "Pindah ka jalan anjeun, jeung tuang kaluar vials tina bebendu Allah ka bumi."

Hiji sora hébat ti Bait Allah maréntahkeun tujuh malaikat pikeun tuang kaluar bokor murka Allah ka bumi.

1. Bendu Allah: Ngartos Balukar tina Maksiat

2. Rahmat Gusti Dina Manten-Na

1. Rum 1:18-32 - murka Allah wangsit ti sawarga ngalawan sagala ungodliness jeung unrighteousness manusa.

2. 2 Peter 3: 9 - Gusti teu daék nu mana wae nu kudu binasa, tapi nu sadaya kudu datang ka tobat.

Wahyu 16:2 Jeung nu kahiji indit, jeung tuang kaluar vial-Na ka bumi; Jeung aya murag hiji nyeri noisome jeung grievous kana lalaki nu boga tanda tina sato galak, jeung kana maranéhanana anu nyembah ka arca-Na.

Malaikat kahiji tuang kaluar vial-Na ka bumi, ngabalukarkeun nyeri dahsyat jeung nyeri ka afflict jalma anu boga tanda tina sato galak jeung jalma anu nyembah gambar-Na.

1. Harga Nyembah Berhala: Balukar Nyembah Berhala Palsu

2. Hukuman Allah: Balukar tina Ngalanggar Firman Allah

1. Rum 1:21-23 - Pikeun najan maranéhna terang ka Allah, aranjeunna henteu ngahargaan anjeunna salaku Allah atawa ngahaturkeun nuhun ka Anjeunna, tapi aranjeunna janten futile dina pamikiran maranéhanana, sarta haté foolish maranéhanana anu darkened. Ngaku wijaksana, maranehna jadi fools, sarta disilihtukeurkeun kamulyaan Allah abadi pikeun gambar resembling manusa fana jeung manuk jeung sasatoan jeung mahluk creeping.

2. Jabur 119:105 - Kecap anjeun lampu pikeun suku kuring jeung lampu pikeun jalan kuring.

Wahyu 16:3 Jeung malaikat kadua dituang kaluar vial-Na ka laut; sarta eta jadi salaku getih hiji lalaki maot: sarta unggal jiwa hirup maot di laut.

Malaikat kadua tuang kaluar vial-Na jeung ngabalukarkeun laut jadi saperti getih jelema maot, maehan unggal jiwa hirup di jerona.

1. Konsékuansi tina nampik wasiat Allah - Wahyu 16: 3

2. Kakuatan judgment Allah - Wahyu 16: 3

1. Ezekiel 32: 6 - "Kuring ogé bakal cai ku getih anjeun taneuh dimana anjeun ngojay, malah ka gunung; jeung walungan-walungan bakal pinuh ku maneh.”

2. Jabur 46: 3 - "Sanajan caina ngaguruh jeung ngageter, sanajan gunung oyag jeung bareuh nya."

Wahyu 16:4 Jeung malaikat katilu dituang kaluar bokor-Na kana walungan jeung fountains cai; jeung maranehna jadi getih.

Malaikat katilu tuang kaluar bokor-Na ka walungan jeung mancur cai, ngarobahna jadi getih.

1. Kakuatan Pangadilan Allah

2. Pentingna Cai dina Kitab Suci

1. Budalan 7:17-21 - Musa ngarobah Nil kana getih

2. Jabur 78:44 - Allah mukakeun lawang caah langit jeung mere cai lir lebu bumi.

Wahyu 16:5 Jeung kuring ngadéngé malaikat cai ngomong, Gusti nu adil, Nun Gusti, nu aya, jeung nu kungsi, jeung bakal jadi, sabab geus judged kitu.

Malaikat cai muji ka Allah pikeun kaadilan-Na dina nangtoskeun jalma jahat.

1. Hukuman Allah anu adil - Mariksa pentingna kaadilan Allah dina kahirupan urang.

2. Rahmat Allah - A sawala ngeunaan kasaimbangan rahmat jeung judgment Allah.

1. Rum 3:23-24 - Pikeun sakabéh geus dosa sarta ragrag pondok tina kamulyaan Allah, sarta diyakinkeun ku rahmat-Na salaku hadiah, ngaliwatan panebusan nu aya dina Kristus Yesus.

2. Jabur 145:17 - Gusti teh adil dina sagala cara-Na jeung jenis dina sagala karya-Na.

Wahyu 16:6 Pikeun maranéhanana geus shed getih para wali jeung nabi, jeung anjeun geus dibikeun eta getih nginum; pikeun aranjeunna pantes.

Petikan éta nyarioskeun kumaha jalma-jalma anu ngucurkeun getih para wali sareng para nabi parantos dipasihan nginum getih, nunjukkeun yén aranjeunna pantes dihukum sapertos kitu.

1. Pentingna Kaadilan: Ngartos Kabeneran Pangadilan Allah

2. Harga Panganiayaan: Mariksa Balukar tina Penindasan

1. Rum 12:19 - "Kakasih, pernah ngabales kanyeri, tapi tinggalkeun kana murka Allah, sabab aya tulisan, "Pamales ka kuring, kuring bakal ngabales, saur Gusti."

2. Jabur 106:38 - "Maranéhanana héd getih polos, getih putra jeung putri maranéhanana, saha aranjeunna kurban ka brahala Kanaan, sarta tanah ieu desecrated ku getih maranéhanana."

Wahyu 16:7 Jeung kuring ngadéngé hiji deui kaluar tina altar nyebutkeun, "Sanajan kitu, Gusti Allah Nu Maha Kawasa, bener jeung adil judgments Anjeun."

Pangadilan Allah leres sareng adil.

1. Hirup dina Bebeneran Allah: Ngartos Kabeneran Pangadilan Allah

2. Kasatiaan Allah: Istirahat dina Pangadilan-Na anu adil

1. Jabur 19:9 - Sieun ka PANGERAN beresih, langgeng salawasna; aturan Gusti leres, sareng leres sadayana.

2. Yesaya 45:21 - Nyatakeun tur nampilkeun kasus anjeun; hayu aranjeunna nyandak naséhat babarengan! Saha anu nyarioskeun ieu lami? Saha anu nyatakeun éta baheula? Naha sanés abdi, Gusti? Jeung teu aya deui allah salian ti Kami, Allah taqwa jeung Jurusalamet; teu aya salian ti kuring.

Wahyu 16:8 Malaikat kaopat dituang kaluar bokor-Na ka panonpoé; jeung kakuatan geus dibikeun ka manéhna pikeun scorch lalaki jeung seuneu.

Panghukuman Allah anu parah sareng adil.

1: Urang henteu kedah nganggap enteng kana putusan Allah, tapi kedah komitmen pikeun hirup iman anu nuturkeun pangersa-Na.

2: Hukuman Allah dimaksudkeun pikeun mawa urang balik deui ka Anjeunna sareng ngingetkeun urang ngeunaan kabutuhan urang pikeun tobat sareng milarian kahadean-Na.

1: Lukas 13:3 - Kuring ngabejaan ka maneh, henteu; tapi iwal anjeun tobat anjeun sadaya bakal ogé binasa.

2: Rum 2: 5-6 - Tapi ku sabab hate anjeun teuas tur impenitent anjeun nyimpen up murka pikeun diri dina poé murka nalika judgment Allah adil bakal wangsit.

Wahyu 16: 9 Jeung jalma scorched ku panas gede, sarta blasphemed asmana Allah, nu kawasa ngalawan plagues ieu, sarta aranjeunna tobat teu masihan anjeunna kamulyaan.

Jalma-jalma kaduruk ku panas anu kacida gedéna, tapi tetep nolak ngamulyakeun Allah, anu boga kakawasaan pikeun ngeureunkeun bala-bala.

1. Kakawasaan Allah: Kumaha Ngaku jeung Ngabales Éta

2. Bahaya Nolak Ngagungkeun Gusti

1. Rum 1: 21-22 - "Kanggo najan maranéhna terang ka Allah, aranjeunna ngayakeun glorified anjeunna salaku Allah atawa masihan nuhun ka Anjeunna, tapi pamikiran maranéhanana jadi sia-sia jeung haté foolish maranéhanana anu darkened."

2. Yakobus 4:17 - "Ku sabab eta, pikeun hiji anu weruh hal katuhu pikeun ngalakukeun sarta henteu ngalakukeun eta, ka anjeunna eta dosa."

Wahyu 16:10 Malaikat kalima dituang kaluar bokor-Na kana korsi sato galak; jeung karajaan-Na pinuh ku gelap; sarta aranjeunna gnawed létah maranéhna pikeun nyeri,

Malaikat kalima tuang kaluar bokor-Na kana korsi sato galak, ngabalukarkeun karajaan-Na pinuh ku gelap jeung nyeri.

1. Ngancurkeun Sato galak jeung balukarna

2. Kakawasaan Allah Kontras jeung Kakawasaan Sato

1. John 3: 19-20 - "Jeung ieu judgment teh: caang geus datang ka dunya, sarta jalma leuwih dipikacinta gelap tinimbang caang sabab karya maranéhanana éta jahat. Pikeun sakur anu ngalakukeun hal jahat hates caang jeung ngalakukeun. ulah datang ka caang, supaya karya-Na bakal kakeunaan".

2. Daniel 7:11-12 - "Kuring nempo lajeng kusabab sora kecap hébat nu tanduk ieu diomongkeun. Jeung salaku kuring diawaskeun, sato galak ieu slain, sarta awakna ancur sarta dibikeun leuwih ka dibeuleum ku seuneu. Sato-sato sato-sato anu sesa, kakawasaanana dicabut, tapi hirupna dipanjangkeun pikeun hiji mangsa jeung hiji waktu."

Wahyu 16:11 Jeung ngahina ka Allah sawarga alatan nyeri jeung sores maranéhanana, jeung teu repented tina amal maranéhanana.

Jalma-jalma nolak tobat tina kalakuanana sanaos nandangan kanyeri sareng kanyeri anu parah, sareng ngahina ka Allah anu aya di surga.

1. Tobat atawa Binasa: Balukar tina Nolak Tobat

2. Welas Asih sareng Welas Asih Gusti Sanaos Maksiat

1. Lukas 13:3–5 , “Kami ngabejaan, heunteu! Tapi lamun aranjeun teu tobat, aranjeun oge bakal binasa.”

2. Rum 5: 8, "Tapi Allah nunjukkeun asih-Na ka urang dina ieu: Nalika urang masih dosa, Kristus maot pikeun urang."

Wahyu 16:12 Malaikat kagenep dituang kaluar bokor-Na ka walungan gede Eprat; jeung cai eta geus garing nepi, yén jalan raja-raja wétan bisa disiapkeun.

Malaikat nu kagenep ngucurkeun bokorna ka Walungan Eprat, nepi ka garing, pikeun nyiapkeun jalan pikeun raja-raja wetan.

1: Allah teh Maha Kawasa jeung Mantenna Maparin Jalan di Gurun Keusik.

2: Milarian Kakuatan sareng Pitunjuk Gusti dina Jaman Sesah.

1: Yesaya 43:19 - "Lah, Kami ngalakukeun hiji hal anyar; ayeuna eta spring mudik, anjeun teu ngarasa eta? Kami baris nyieun jalan di gurun keusik jeung walungan di gurun keusik.

2: Yesaya 41:10 - “Ulah sieun, sabab Kami jeung anjeun; jadi teu dismayed, pikeun Kami Allah anjeun; Kami bakal nguatkeun anjeun, kuring bakal nulungan anjeun, kuring bakal nanggung anjeun ku panangan katuhu Kami anu soleh."

Wahyu 16:13 Jeung kuring nempo tilu roh najis kawas bangkong kaluar tina sungut naga, jeung tina sungut sato galak, jeung kaluar tina sungut nabi palsu.

Naga, sato galak, jeung nabi palsu ngaluarkeun tilu roh najis kawas bangkong.

1: Urang kudu waspada kana pangaruh jahat nu bisa datang ngaliwatan jalma-jalma nu teu bisa dipercaya.

2: Urang kudu sadar kana bahaya tipu daya jeung sumber ajaran palsu.

1: Epesus 6:12 - Pikeun urang teu wrestle ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan pangawasa, ngalawan otoritas, ngalawan kakuatan kosmik leuwih poek kiwari ieu, ngalawan kakuatan spiritual tina jahat di tempat sawarga.

2: 1 Peter 5: 8 - Kudu sober-pikiran; kudu waspada. Musuh anjeun, Iblis, lirén lir singa anu ngagero, milarian anu ngahakan.

Wahyu 16:14 Pikeun maranehna teh roh-roh setan, nyieun mujijat, nu indit mudik ka raja-raja di bumi jeung di sakuliah dunya, pikeun ngumpulkeun maranéhanana dina perang dina poé agung Allah Nu Maha Kawasa.

Roh-roh setan nuju ngadamel mujijat pikeun ngumpulkeun raja-raja di bumi sareng saalam dunya pikeun perang dina dinten anu agung Gusti Nu Maha Kawasa.

1. Ulah katipu ku mujijat-mujijat Iblis, sabab eta teh matak cilaka.

2. Urang kudu siap pikeun poé agung Allah SWT, sarta nangtung teguh ngalawan tipu daya Iblis.

1. Epesus 6: 10-17 - Pasang dina sakabéh armor Allah nu bisa bisa nangtung ngalawan schemes Iblis.

2. 2 Korinta 11:14 - Pikeun komo Iblis nyamur dirina salaku malaikat cahaya.

Wahyu 16:15 Behold, Kami datang kawas maling. Rahayu anu lalajo, sarta ngajaga garments-Na, lest manéhna leumpang taranjang, sarta maranéhanana nempo éra-Na.

Isa Al Masih ngingetkeun yén jalma anu lalajo jeung ngajaga garments maranéhanana bakal diberkahan, sedengkeun anu henteu bakal shamed.

1. "Kaberkahan tina Ta'at: Ngajaga Diri Urang di Dunya Anu Sesat"

2. "Janji Panyalindungan: Tetep Waspada dina Hirup Satia"

1. Mateus 24:43 - "Tapi ngarti kieu: Lamun boga imah geus dipikawanoh di naon jam maling éta datang, anjeunna moal bakal ngantep imahna dibongkar."

2. Siloka 6:27 - "Naha lalaki hiji mawa seuneu gigireun dada jeung baju na teu kaduruk?"

Wahyu 16:16 Sarta anjeunna dikumpulkeun aranjeunna babarengan ka hiji tempat disebut dina basa Ibrani Armageddon.

Dina Wahyu 16:16, disebutkeun yén Allah bakal ngumpulkeun jalma-jalma ka hiji tempat nu disebut Armagédon.

1. Datangna Armageddon: Naon Anu Anjeun Kudu Apal

2. Nyiapkeun pikeun Armagédon: Rencana Allah pikeun Ahir Jaman

1. Yesaya 34: 1-17 - Judgment Allah on Bangsa

2. Joel 3: 2 - Allah ngumpulkeun bangsa pikeun perang di Lebak Yosapat

Wahyu 16:17 Malaikat katujuh dituang kaluar bokor-Na ka hawa; Jeung aya sora hébat kaluar ti Bait Allah, tina tahta, nyebutkeun, Ieu rengse.

Malaikat katujuh dituang kaluar vial na kana hawa, sarta sora hébat ti tahta langit memproklamirkan yen eta geus rengse.

1. Kakuatan Sora Allah - Ngajalajah Otoritas Firman Allah

2. Harti Ieu Rengse - Ngartos Naon Hartosna Lengkep Rengse

1. Jabur 29: 3-4 - Sora Gusti aya dina cai; Gusti Nu Maha Suci guludug, Gusti, leuwih loba cai. Sora Gusti anu kuat; sora Gusti pinuh ku kaagungan.

2. Yesaya 40: 8 - jukut withers, kembang fades, tapi firman Allah urang bakal nangtung salawasna.

Wahyu 16:18 Jeung aya sora, jeung guludug, jeung kilat; jeung aya lini gede, saperti teu kungsi saprak lalaki aya di bumi, jadi kuat hiji lini, jeung jadi gede.

Bumi ngalaman gempa bumi anu luar biasa.

1: Allah nu ngatur, sanajan aya karuksakan jeung rusuh.

2: Di tengah huru-hara, Allah masih aya sareng urang.

1: Yesaya 28:2 “Tingali, PANGERAN kagungan hiji anu gagah tur gagah; kawas badai hujan es, angin topan ngancurkeun, kawas badai kuat, cai ngabahekeun, Anjeunna ngalungkeun aranjeunna ka bumi ku leungeun-Na."

2: Yesaya 43:2 “Lamun maraneh ngaliwat ka cai, Kami baris nyarengan; sarta ngaliwatan walungan, aranjeunna moal ngabahekeun anjeun. Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu, anjeun moal kaduruk, sarta seuneu bakal scorch anjeun ".

Wahyu 16:19 Jeung kota gede dibagi jadi tilu bagian, jeung kota-kota bangsa-bangsa rubuh: jeung Babul gede sumping di zikir saméméh Allah, pikeun masihan ka dirina cangkir anggur tina fierceness murka-Na.

Kota gede kabagi jadi tilu bagian jeung kota-kota bangsa-bangsa rubuh, jeung Babul ieu inget ku Allah, anu masihan dirina cangkir murka-Na.

1. Bendu Allah: Ngartos Pangadilan Babul

2. Musuh Di Batin: Nganyahokeun Bahaya Kareueus jeung Karakusan

1. Yesaya 13: 9-11 - Behold, poé Gusti datang, kejem duanana jeung murka jeung anger galak, iklas tanah desolate: sarta anjeunna bakal ngancurkeun sinners thereof kaluar ti dinya.

10 Sabab bentang-bentang di langit jeung rasi-lintangna moal caang caangna: Panonpoe bakal jadi poek dina poena, bulan moal caang caangna.

11 Jeung Kami bakal ngahukum dunya pikeun kajahatan maranéhanana, jeung nu jahat alatan kajahatan maranéhanana; sarta Kami bakal ngabalukarkeun arrogancy tina reueus dieureunkeun, sarta bakal iklas low nu haughtiness tina dahsyat.

2. Yeremia 25:15-17 - Pikeun sahingga nyebutkeun Gusti Allah Israil ka kuring; Candak cangkir anggur amukan ieu dina leungeun kuring, sarta ngabalukarkeun sakabeh bangsa, ka saha kuring dikirim Anjeun, nginum eta.

16 Maranehna bakal nginum, ngageter, jeung gelo, lantaran pedang anu ku Kami rek dikirimkeun ka maranehna.

17 Teras abdi nyandak cangkir di panangan Gusti, sareng ngajantenkeun sadaya bangsa anu diutus ku Gusti.

Wahyu 16:20 Jeung unggal pulo kabur jauh, jeung gunung teu kapanggih.

Pulo-pulo jeung gunung-gunung ngaleungit waktu malaikat nu katujuh nyucurkeun mangkokna amarahna.

1. Bendu Gusti: Nalika Malaikat Katujuh tuang kaluar Mangkuk-Na

2. Kapuloan jeung Pagunungan anu Lenyap: Tanda Pangadilan Allah

1. Yesaya 13: 9-13 - Behold, poé Gusti datang, kejem, jeung murka jeung anger galak, nyieun tanah desolation jeung ngancurkeun sinners na ti dinya.

2. Yesaya 24: 1-6 - Gusti bakal nyieun bumi kosong tur nyieun eta runtah, sarta anjeunna bakal ngahurungkeun eta tibalik ka handap tur paburencay pangeusina.

Wahyu 16:21 Jeung aya hujan es gede turun ti sawarga, unggal batu kira-kira hiji talenta; keur bala nya éta exceeding hébat.

Hujan es anu kacida gedéna turun ti langit, ngabalukarkeun jalma-jalma ngahujat ka Allah alatan beuratna.

1. Kakawasaan Allah: Gedéna Hujan es dina Wahyu 16:21

2. Balukar tina Pitenah: Naha Lalaki Ngahina dina Wahyu 16:21

1. Jabur 18:12-14 - Anjeunna ditémbak panah-Na jeung sumebar musuh, bolts gede kilat jeung routed eta. Lebak-lebak laut kakeunaan, sareng dasar-dasar bumi katembong ku panyambat Gusti, nun PANGERAN, ku napas tina liang irung Gusti.

2. Ayub 38:22-23 - "Naha anjeun asup kana gudang salju atawa ningali gudang hujan es, anu ku Kami dicadangkeun pikeun mangsa kasulitan, pikeun poé perang jeung perang?

Wahyu 17 nyaéta bab tujuh belas tina kitab Wahyu sareng neraskeun visi Yohanes ngeunaan kajadian ahir jaman. Bab ieu museurkeun kana katerangan sareng kaputusan ngeunaan awéwé misterius anu katelah Babul Agung, sareng sato galak anu ditunggangi.

Ayat 1: Yohanes kabawa ku Roh ningali hiji awéwé diuk dina sato beureum, huluna tujuh jeung tandukna sapuluh. Awéwé éta diasah dina pakéan anu méwah sareng dihias ku emas, batu permata, sareng mutiara (Wahyu 17: 3-4). Manéhna nyepeng cangkir emas ngeusi hal abominable sarta geus ditulis dina dahi nya: "Misteri, Babul Agung, ibu palacuran jeung abominations bumi" (Wahyu 17:5). Awéwé éta ngagambarkeun kota gedé anu maréntah raja-raja jeung bangsa-bangsa.

Ayat 2: Malaikat ngajelaskeun ka Yohanes yén tujuh kapala ngalambangkeun tujuh gunung tempat awéwé éta linggih — ngalambangkeun kakawasaan politik — sareng tujuh raja atanapi karajaan. Lima geus murag, hiji ayeuna maréntah, sarta hiji deui can datang pikeun waktu sakeudeung saméméh ancur (Wahyu 17:9-11). Sapuluh tanduk ngalambangkeun sapuluh raja anu bakal nampa wibawa salila sajam bareng jeung sato galak. Aranjeunna baris perang ngalawan Allah tapi pamustunganana dielehkeun ku Anjeunna (Wahyu 17: 12-14).

Ayat ka-3: Malaikat ogé ngungkabkeun yén raja-raja ieu bakal ngalawan Babul — éta awéwé — sareng ngancurkeun anjeunna. Allah nempatkeun éta dina haté maranéhna pikeun ngalaksanakeun tujuan-Na ku nyieun aranjeunna hate sistem palsu ieu (Wahyu 17: 16-18). Bab éta disimpulkeun ku ngajelaskeun kumaha kota gedé ieu — Babul — ditilik salaku perwujudan tina kajahatan. Ieu ngagambarkeun korupsi spiritual, idolatry, immorality, eksploitasi ékonomi, jeung kasusah ngalawan mukmin. Karusakan na nandakeun pengadilan Allah kana sadaya sistem anu nentang Anjeunna.

Ringkesanna, Bab tujuh belas Wahyu ngenalkeun hiji awéwé misterius anu katelah Babul Agung, anu ngalambangkeun kota gedé anu ngatur raja-raja sareng bangsa-bangsa. Manéhna digambarkeun keur diuk dina sato galak beureum jeung tujuh huluna jeung sapuluh tanduk. Bab éta ngungkabkeun yén awéwé éta ngagambarkeun korupsi spiritual sareng ngawujudkeun sagala rupa bentuk jahat. Malaikat ngajelaskeun symbolism tujuh huluna, gunung, raja, jeung tanduk, nunjukkeun struktur kakuatan pulitik Blok ngalawan Allah. Pamustunganana, sistem ieu ngalawan Babul sareng ngancurkeun anjeunna dina bingbingan Allah. Bab ieu nyorotkeun pangadilan ilahi kana kajahatan sareng ngungkabkeun sipat tipu daya tina kakawasaan dunya anu nentang pamaréntahan Allah.

Wahyu 17:1 Jeung datang salah sahiji tujuh malaikat nu mawa tujuh bokor, jeung ngobrol jeung kuring, nyebutkeun ka kuring, Ka dieu; Kuring bakal nembongkeun ka anjeun pangadilan tina palacuran hébat nu sitteth kana loba cai:

Malaikat speaks ka panulis Wahyu, nétélakeun manéhna datang jeung nempo judgment tina palacuran gede anu sits kana loba cai.

1. Kanyataan Jeung Balukar Nyembah Berhala

2. Kaseriusan Jinah Rohani

1. Yesaya 1:21-23

2. Ezekiel 16:15-43

Wahyu 17:2 Jeung saha raja-raja di bumi geus ngalakonan fornication, jeung pangeusi bumi geus dijieun mabok jeung anggur fornication nya.

Raja-raja di bumi parantos zinah spiritual sareng éntitas anu jahat, nyababkeun pangeusi bumi mabok ku pangaruhna.

1. Bahaya Jinah Rohani

2. Balukar Mabok Dosa

1. Yakobus 1: 14-15 - "Tapi unggal jalma kagoda nalika anjeunna kagoda sareng kagoda ku kahayangna sorangan. Teras kahayang nalika kakandungan ngalahirkeun dosa, sareng dosa nalika parantos dewasa ngalahirkeun maot."

2. Siloka 23: 29-35 - "Saha nu boga musibah? Saha nu boga kasedih? Saha anu gaduh pasea? Saha anu ngawadul? Saha anu tatu tanpa sabab? Saha anu ngagaduhan panon beureum? Jalma anu cicing lila leuwih anggur; jalma anu balik pikeun nyobaan anggur dicampur. Ulah nempo anggur lamun éta beureum, nalika eta sparkles dina cangkir sarta turun mulus. Tungtungna ngegel kawas oray jeung nyeureud kawas panambah. Panon anjeun bakal ningali hal-hal anu aneh, sareng haté anjeun ngucapkeun hal-hal anu jahat."

Wahyu 17: 3 Ku kituna anjeunna dibawa kuring jauh dina sumanget ka gurun: jeung kuring nempo hiji awewe diuk dina sato galak warna Scarlet, pinuh ku ngaran pitenah, ngabogaan tujuh huluna jeung sapuluh tanduk.

John dibawa kabur dina visi ka gurun, di mana manéhna nempo hiji awewe nunggang hiji sato beureum beureum jeung tujuh huluna jeung sapuluh tanduk, pinuh ku ngaran hina.

1. Bahaya Nyembah Berhala: Ujian Wahyu 17

2. Pitenah jeung Ibadah Palsu: Peringatan ti Wahyu 17

1. Jabur 97: 7 (KJV): "Bingkeun jadi sakabeh jalma anu ngawula arca gravens, anu boasts diri brahala: nyembah ka Mantenna, sakabeh ye dewa."

2. Rum 1:21-25 (KJV): "Sabab, nalika aranjeunna terang ka Allah, aranjeunna henteu ngagungkeun Anjeunna salaku Allah, henteu ogé nganuhunkeun, tapi janten sia-sia dina imajinasina, sareng haténa anu bodona digelapkeun. wijaksana, maranehna jadi fools, Jeung ngarobah kamulyaan Allah uncorruptible kana hiji gambar dijieun kawas manusa corruptible, jeung ka manuk, jeung sato fourfooted, jeung creeping hal. , nepi ka dishonor awak sorangan antara sorangan: Anu ngarobah bebeneran Allah kana bohong, sarta nyembah jeung ngalayanan mahluk leuwih ti nu Maha Nyipta, anu rahayu salawasna. Amin."

Wahyu 17: 4 Sareng awéwé éta anggoan dina warna wungu sareng beureum, sareng dihias ku emas, batu permata sareng mutiara, gaduh cangkir emas dina pananganna pinuh ku abominations sareng rereged tina cabulna.

Awéwé éta anggoan pakéan sareng perhiasan anu mewah, nyepeng cangkir anu eusina dosana.

1. kasombongan Nafsu Dunya

2. Bahaya Musyrik

1. Yakobus 4:4 - "Aranjeun jelema-jelema anu zinah, naha aranjeun teu nyaho yen sosobatan jeung dunya teh hartina satru ka Allah? Ku sabab kitu, sing saha anu milih jadi sobat dunya teh, jadi musuh Allah."

2. 1 John 2: 15-17 - "Ulah bogoh ka dunya atawa naon bae di dunya. Lamun saha mikanyaah dunya, cinta ka Rama teu aya dina aranjeunna. Pikeun sagalana di dunya - nafsu daging, nu Napsu mata, jeung kareueus hirup, lain ti Rama, tapi ti dunya. Dunya jeung kahayang-kahayangna sirna, tapi sing saha anu ngalakonan pangersa Allah, hirup salawasna."

Wahyu 17: 5 Jeung dina dahi nya ditulis ngaran, "Misteri, Babul Agung, Indungna HARLOTS jeung ABOMINATIONS di bumi."

Wahyu 17: 5 nyarioskeun ngeunaan hiji awéwé kalayan ngaran misterius anu ditulis dina dahina, nyaéta "Babul Agung, Ibu Pelacur sareng Abominations Bumi".

1. Misteri Babul Agung: Ngajalajah Pentingna Ngaran

2. The Abominations of the Earth: A Study of Babul sacara Dampak on Dunya

1. Siloka 7:6-27 - Naséhat pikeun nyingkahan awéwé zinah

2. Yesaya 47: 1-15 - The judgment of Babul keur sombong jeung sombong na

Wahyu 17: 6 Jeung kuring nempo awewe mabok ku getih para wali, jeung jeung getih syahid Yesus: jeung lamun kuring nempo manéhna, wondered jeung admiration gede.

Wanoja dina Wahyu 17 katempona mabok ku getih para wali jeung syahid Yesus.

1. Kakuatan Kristus: Kumaha Suci jeung Syahid Témbongkeun Urang Jalan

2. Panganiayaan sareng Kasangsaraan: Titingalian Darah Suci sareng Syahid

1. Rum 8:17-19 - Pikeun urang gabungan-waris jeung Kristus, lamun urang sangsara jeung Anjeunna, ku kituna urang bisa jadi ogé glorified jeung Anjeunna.

2. Ibrani 12:1-3 - Ku sabab eta, ku sabab urang geus dikurilingan ku méga badag saperti saksi, hayu urang leupas diri tina unggal beurat jeung dosa nu clings jadi raket, jeung hayu urang ngajalankeun jeung Persib jeung Persib balapan nu diatur saméméh. urang.

Wahyu 17:7 Saur malaikat ka abdi, "Naha anjeun heran? Kuring bakal ngabejaan ka maneh misteri awéwé, jeung sato galak anu mawa dirina, nu boga tujuh huluna jeung sapuluh tanduk.

Petikan ieu ngungkabkeun identitas misterius awéwé sareng sato galak kalayan tujuh hulu sareng sapuluh tanduk.

1. Panyingkepan Rahasia Allah: Ngartos Pentingna Wahyu 17:7

2. Kakuatan Wahyu: Muka konci Tujuan Allah dina Kahirupan Urang

1. Yesaya 25: 1 - "O Gusti, Anjeun Allah abdi; Kuring baris exalt anjeun; Abdi badé muji nami Gusti, sabab anjeun parantos ngalaksanakeun hal-hal anu luar biasa, rencana anu kabentuk ti baheula, satia sareng pasti."

2. Jabur 25:14 - "The rusiah Gusti aya jeung jalma anu sieun Mantenna, sarta anjeunna bakal nembongkeun aranjeunna covenant-Na."

Wahyu 17:8 Sato galak anu ku maneh ningal teh tadina, tapi lain ayeuna; jeung bakal naék kaluar tina liang jurang, sarta balik kana perdition: jeung maranéhanana anu Huni di bumi bakal heran, anu ngaran teu ditulis dina kitab kahirupan ti mimiti dunya ngadegna, nalika aranjeunna ningali sato galak anu aya, jeung henteu, sareng ayeuna.

Sato galak anu ditingali ku Yohanes dina kitab Wahyu bakal naék tina jurang jurang sareng bakal katingali ku jalma anu namina henteu diserat dina kitab kahirupan, nyababkeun aranjeunna heran.

1. "Sato galak anu baheula sareng henteu acan"

2. "The Wonder of the Beast"

1. Daniel 7:7-8, “Sanggeus ieu kuring nempo dina visions peuting, jeung behold a sato kaopat, dreadful jeung dahsyat, jeung kuat exceedingly; sarta eta boga huntu beusi hébat: eta devoured sarta brek dina potongan, sarta dicap sésa-sésa ku suku eta: sarta éta rupa-rupa ti sakabeh beasts anu aya saméméh éta; sarta miboga sapuluh tanduk. Kuring nganggap tanduk-tandukna, tanduk-tandukna aya deui, tanduk-tandukna leutik, anu sateuacanna aya tilu tanduk anu munggaran dicabut tina akarna: sareng, ningal, dina tanduk ieu aya panon sapertos panon manusa, lisan nyarioskeun hal-hal anu hébat."

2. Epesus 1: 4, "Nurutkeun sakumaha Anjeunna geus dipilih urang di anjeunna saméméh ngadegna dunya, yén urang kudu suci jeung tanpa ngalepatkeun saméméh anjeunna dina cinta."

Wahyu 17:9 Jeung ieu pikiran nu ngabogaan hikmah. Tujuh huluna téh tujuh gunung, di mana awéwé diuk.

Tujuh sirah dina Wahyu 17: 9 nyaéta tujuh gunung tempat awéwé éta linggih.

1. Pagunungan Wahyu: Ulikan ngeunaan Wahyu 17:9

2. Hikmah dina Kitab Wahyu: Kumaha Manggihan Pituduh Gusti

1. Jabur 125:1 - "Jalma anu percanten ka PANGERAN ibarat Gunung Sion, anu moal goyah, tapi tetep salawasna."

2. Yesaya 12: 2 - "Behold, Allah kasalametan kuring; Abdi bakal percanten sareng henteu sieun; pikeun PANGERAN Allah mah kakuatan jeung lagu abdi; Anjeunna oge parantos janten kasalametan abdi."

Wahyu 17:10 Jeung aya tujuh raja: lima geus fallen, hiji geus, jeung hiji deui can datang; jeung lamun manéhna datang, manéhna kudu neruskeun hiji spasi pondok.

Petikan Wahyu 17:10 ieu nyarioskeun ngeunaan tujuh raja, lima di antarana parantos murag, anu saurang masih hirup sareng anu sanésna acan sumping, sareng anjeunna ngan ukur bakal maréntah sakedap.

1. The Transience of Kakuatan Asasi Manusa: Kumaha Urang Kudu Hirup dina Cahya Impermanence urang

2. Kadaulatan Allah: Percanten ka Yéhuwa pikeun Katengtreman sareng Panglipur Abadi

1. Yesaya 40: 6-8 - "Kabéh jalma téh kawas jukut, sarta sakabeh kamulyaan maranéhanana nyaéta kawas kembang sawah; jukut withers sarta kembang ragrag, tapi firman Allah urang endures salawasna."

2. Yakobus 4:14 - "Naha, anjeun malah teu nyaho naon anu bakal kajadian isukan. Naon hirup anjeun? Anjeun hiji halimun nu nembongan bari saeutik lajeng vanished."

Wahyu 17:11 Sareng sato galak anu aya, sareng henteu ayeuna, bahkan anjeunna anu kadalapan, sareng kalebet ti tujuh, sareng bakal kabinasaan.

Sato galak anu aya, sareng henteu, nyaéta anu kadalapan sareng tina tujuh sareng janten kabinasaan.

1. The Beast jeung Perdition: Ngartos Signifikansi tina Wahyu 17:11

2. Sato Kadalapan: Ulikan ngeunaan Wahyu 17:11

1. Mateus 25:41— “Salajengna Anjeunna bakal nyarios ka anu di kénca-Na, 'Enggalkeun abdi, eh anu dilaknat, kana seuneu anu langgeng anu disiapkeun pikeun Iblis sareng malaikat-malaikatna.'"

2. Daniel 7:11— “Abdi neuteup ku sabab sora kecap-kecap anu hébat anu diomongkeun ku tanduk. Sareng nalika kuring ningali, sato galak dipaehan, sareng awakna dirusak sareng diserahkeun pikeun diduruk ku seuneu."

Wahyu 17:12 Jeung sapuluh tanduk nu Anjeun sawed teh sapuluh raja, nu can narima karajaan; tapi nampi kakawasaan salaku raja sajam sareng sato galak.

Petikan éta ngajelaskeun sapuluh raja anu henteu acan nampi karajaan, tapi bakal kéngingkeun kakawasaan salaku raja sareng sato galak salami sajam.

1. Kakuatan Raja: Ngartos Naon Hartosna Narima Otoritas

2. Sifat Wewenang Samentara: Kumaha Kadaulatan Allah Ngawasa Luhur

1. Daniel 7:17-18 - "Ieu beasts hébat, nu opat, aya opat raja, nu bakal timbul ti bumi. Tapi jalma-jalma suci ti Nu Maha Agung bakal ngarebut karajaan, sareng ngagaduhan karajaan salamina, bahkan salami-lami."

2. Rum 13: 1-2 - "Satiap jiwa kedah tunduk kana kakuatan anu langkung luhur. Pikeun euweuh kakuatan tapi ti Allah: kakuatan nu aya anu ordained Allah. Sakur anu nolak kakawasaan, nolak kana aturan Allah: sareng anu nolak bakal nampi hukuman pikeun dirina."

Wahyu 17:13 Ieu boga hiji pikiran, sarta bakal masihan kakuatan jeung kakuatan maranéhna pikeun sato galak.

Jalma tina pola pikir tunggal masihan kakuatan sareng kakuatan ka sato galak.

1. The Power of Unity - kumaha babarengan urang bisa ngahontal hal hébat ku surrendering kakuatan individu urang jeung kakuatan pikeun ngabalukarkeun umum.

2. The Beast Within Us - kumaha pasrah kana kahayang egois urang sorangan bisa ngakibatkeun downfall urang.

1. James 4: 7 - "Surutkeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

2. Mateus 6:24 - "Teu aya anu bisa ngawula ka dua Masters, pikeun boh manehna bakal hate hiji jeung cinta nu séjén, atawa anjeunna bakal devoted ka hiji jeung hina lianna. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung duit."

Wahyu 17:14 Ieu bakal perang jeung Anak Domba, jeung Anak Domba bakal nungkulan maranehna: pikeun manéhna Gusti tina Lords, jeung Raja raja, jeung maranéhanana anu jeung manéhna disebut, jeung dipilih, jeung satia.

Anak Domba bakal nungkulan sagala musuh, sabab Anjeunna teh Gusti tina Lords jeung Raja raja, sarta jalma anu jeung Anjeunna disebut, dipilih, jeung satia.

1: Teu aya kakuatan anu langkung ageung tibatan Gusti urang, sareng jalma-jalma anu tumut ka Anjeunna tiasa ditangtayungan tina panyalindungan-Na.

2: Pangéran urang nyaéta Gustina para pangéran sareng Raja para raja, sareng jalma-jalma anu nuturkeun Anjeunna disebut, dipilih, sareng satia.

1: Yesaya 41:10 - Ulah sieun; keur Kami jeung thee: jadi teu dismayed; keur Kami Allah thy: Kuring baris nguatkeun thee; enya, kuring baris nulungan anjeun; enya, Kuring baris uphold anjeun ku leungeun katuhu kabeneran abdi.

2: Yosua 1:9 - Naha Kami henteu paréntah ka anjeun? Kudu kuat jeung wani alus; ulah sieun, atawa jadi thou dismayed: pikeun Gusti Allah anjeun nyarengan anjeun dimana wae anjeun indit.

Wahyu 17:15 Saur anjeunna ka kuring, Cai anu anjeun tingali, tempat palacuran linggih, nyaéta jalma-jalma, sareng balaréa, sareng bangsa, sareng basa.

Cai anu katingali dina Wahyu 17:15 ngalambangkeun rupa-rupa jalma, balaréa, bangsa, sareng basa di dunya.

1. Welas Asih Allah Manjangkeun Ka Sadayana: Refleksi ngeunaan Wahyu 17:15

2. Ngartos Budaya anu Béda: Ulikan ngeunaan Wahyu 17:15

1. Jabur 86:9 - Sakabeh bangsa maneh geus dijieun bakal datang jeung nyembah ka payuneun Gusti; aranjeunna bakal mawa kamulyaan ka ngaran anjeun.

2. Rasul 17:26 - Ti hiji lalaki Anjeunna dijieun sakabeh bangsa, anu maranéhanana kudu nyicingan sakuliah bumi; sarta anjeunna ditandaan kaluar kali diangkat maranéhanana dina sajarah jeung wates tanah maranéhanana.

Wahyu 17:16 Jeung sapuluh tanduk nu Anjeun saws kana sato galak, ieu bakal hate palacuran, jeung bakal nyieun desolate jeung taranjang, jeung bakal ngahakan daging nya, jeung kaduruk manéhna seuneu.

Sapuluh tanduk sato galak bakal hate éta palacuran jeung ngancurkeun dirina, consuming daging nya jeung ngaduruk dirina ku seuneu.

1. Hate anu sajati asalna tina akibat tina dosa sareng karusakanana.

2. Hirup urang sakedapan jeung lampah urang aya balukarna.

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaéta maot, tapi kurnia gratis Allah nyaéta hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. James 4:14 - Tapi anjeun teu nyaho naon isukan bakal mawa. Naon hirup anjeun? Pikeun anjeun halimun anu nembongan sakeudeung lajeng ngaleungit.

Wahyu 17:17 Pikeun Allah geus nempatkeun dina haté maranéhna pikeun minuhan kahayang-Na, jeung satuju, sarta masihan karajaan maranéhanana ka sato galak, nepi ka kecap Allah bakal kaeusi.

Sato galak dipasihan kakawasaan pikeun ngawasa karajaan-karajaan dugi ka pangersa Allah laksana.

1. Ngartos wewenang sareng wasiat Gusti

2. Pentingna pasrah kana kersa Gusti

1. Mateus 6:10 - "Karajaan Anjeun datang, bakal Anjeun laksana, di bumi sakumaha anu kasebut di sawarga."

2. Yakobus 4: 7 - "Surutkeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

Wahyu 17:18 Jeung awewe nu Anjeun saw teh kota gede, nu reignies leuwih raja-raja di bumi.

Wanoja dina visi éta simbolis kota hébat nu reigns leuwih raja bumi.

1: Kadaulatan Allah Atas Bangsa

2: The Supremasi Garéja

1: Daniel 7:27 - Sareng karajaan sareng kakawasaan, sareng kaagungan karajaan sahandapeun sawarga, bakal dipasihkeun ka umat suci anu Maha Agung, anu karajaanana mangrupikeun karajaan anu langgeng, sareng sadaya kakawasaan bakal ngawula. jeung nurut ka manéhna.

2: Jabur 2:10-12 - Jadi wijaksana ayeuna, he raja-raja: jadi diajar, anjeun hakim bumi. Ngawula ka PANGERAN kalawan sieun, jeung girang ku trembling. Cium Putra, lest manéhna jadi ambek, jeung anjeun binasa ti jalan, lamun murka-Na geus kindled tapi saeutik. Bagja sakabeh jalma anu percaya ka Anjeunna.

Wahyu 18 nyaéta bab dalapan belas tina kitab Wahyu sareng neraskeun visi Yohanes ngeunaan kajadian ahir jaman. Bab ieu museurkeun kana ragrag sareng pengadilan Babul Agung, ngalambangkeun sistem anu rusak sareng musyrik anu nentang Gusti.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku malaikat turun ti sawarga, ngumumkeun kalayan sora anu kuat yén Babul parantos murag. Proklamasi ieu ngumumkeun karuksakan dirina sarta nyatakeun yén manéhna geus jadi tempat dwelling pikeun setan, a hantu pikeun unggal roh najis, sarta kurung pikeun unggal manuk najis (Wahyu 18:2). Bangsa-bangsa parantos ditipu ku sihirna, immorality, sareng eksploitasi ékonomi (Wahyu 18: 3). Sora séjén ti sawarga ngagero umat Allah kaluar ti Babul sangkan ulah milu dosa atawa milu bala-bala dirina (Wahyu 18:4-5).

Ayat 2: Bab éta ngajelaskeun kabeungharan sareng kamewahan anu ageung pakait sareng Babul. Para sudagar milu sedih kusabab karusakanna sabab teu aya anu ngagaleuh deui daganganana — barang sapertos emas, pérak, batu permata, lawon anu saé, rempah-rempah, anggur, minyak, ingon-ingon, budak — komo jiwa manusa (Wahyu 18: 11-13). Maranéhna ngadu’akeun kameunangan anu leungit nalika nyaksian haseup naék ti kota anu kaduruk (Wahyu 18:15-19).

Alinea ka-3: Di sawarga aya kabungahan ngeunaan hukuman Babul. Hiji malaikat ngalungkeun batu perkasa ka laut nyatakeun yén Babul bakal dialungkeun kalayan kekerasan sareng moal kapendak deui (Wahyu 18:21). Karuksakan kota digambarkeun salaku karuksakan lengkep-moal deui musik atawa tukang bakal kadéngé di jero tembokna; moal aya cahaya deui anu caang di dinya (Wahyu 18:22-23). Hal ieu emphasized yén Babul tanggung jawab shedding getih nabi jeung wali sapanjang sajarah (Wahyu 18:24). Bab éta disimpulkeun ku jaminan yén Allah parantos ngabales umat-Na ngalangkungan kajatuhan Babul.

Ringkesanna, Bab dalapan belas tina Wahyu ngagambarkeun runtuhna sareng pengadilan Babul Agung — simbol sistem anu rusak sareng musyrik. Bab éta nyorot prakték nipu dirina, eksploitasi ékonomi, sareng immorality. Hiji malaikat ngumumkeun karuksakan dirina, nelepon umat Allah pikeun misahkeun diri tina pangaruh dirina. Bab éta ngajelaskeun duka para padagang ngeunaan kauntungan anu leungit sareng kabungahan di surga pikeun pengadilan Babul. Ieu nekenkeun karuksakan lengkep Babul jeung negeskeun kaadilan Allah dina pamales kanyeri umat-Na ngalawan sistem jahat ieu. Bab ieu negeskeun téma-téma pengadilan ilahi kana korupsi spiritual, eksploitasi ékonomi, sareng nyebatkeun jalma-jalma mukmin pikeun tetep misah tina sistem duniawi anu ngalawan ka Gusti.

Wahyu 18:1 Jeung sanggeus hal ieu kuring nempo malaikat sejen turun ti sawarga, ngabogaan kakuatan gede; jeung bumi ieu lightened jeung kamulyaan-Na.

Malaikat lungsur ti sawarga jeung mawa kakuatan jeung kamulyaan gede ka bumi.

1. Kakuatan Surga: Kumaha Kamulyaan Allah Bisa Ngarobah Kahirupan Urang

2. Kamulyaan Surga: Kumaha Urang Bisa Hirup Dina Cahaya Kaagungan Allah

1. Jabur 19:1 - Langit ngumumkeun kamulyaan Allah; langit ngumumkeun karya leungeun-Na.

2. Yesaya 6:3 - Jeung maranéhna nelepon ka silih: "Suci, suci, suci nyaeta Gusti Nu Maha Kawasa; sakuliah bumi pinuh ku kamulyaan-Na."

Wahyu 18:2 Sarta anjeunna ngajerit kuat kalawan sora kuat, nyebutkeun, "Babul hébat geus rubuh, geus rubuh, sarta geus jadi habitation of setan, jeung cekelan unggal roh najis, sarta kurungan unggal manuk najis jeung hate."

Kota gedé Babul geus rubuh jeung jadi tempat jahat jeung gelap.

1. Panghukuman Allah ka Babul: Peringatan pikeun Kiwari

2. Nangkeup Caang Allah jeung Nolak Poek Babul.

1. Yesaya 21: 9 - "Babul, kamulyaan karajaan, kaéndahan kareueus Chaldeans ', bakal sakumaha nalika Allah overthrew Sodoma jeung Gomora."

2. Yermia 51: 8 - "Babul ujug-ujug murag tur ancur: lolong keur dirina; nyandak balm keur nyeri nya, lamun kitu jadi manéhna bisa healed."

Wahyu 18:3 Pikeun sakabeh bangsa geus nginum anggur tina murka of fornication nya, jeung raja-raja di bumi geus ngalakonan fornications jeung manéhna, jeung padagang bumi anu waxed beunghar ngaliwatan kelimpahan delicacies nya.

Bangsa-bangsa saalam dunya, raja-raja, jeung padagang-padagang kabeh geus korup jeung jadi beunghar ku lobana kamewahan anu ditawarkeun ku Babul.

1. Dosa-dosa Babul: Naon Anu Urang Bisa Diajar Ti Bangsa anu Méwah sareng Karakus

2. Bahaya Kakayaan Dunya: Kumaha Nyingkahan Godaan Harta

1. Yakobus 4:4 - "Aranjeun jelema-jelema anu zinah, naha aranjeun teu nyaho yen sosobatan jeung dunya teh hartina satru ka Allah? Ku sabab kitu, sing saha anu milih jadi sobat dunya teh, jadi musuh Allah."

2. Paribasa 11:28 - "Sing saha trusts di riches na bakal tumiba, tapi nu soleh bakal thrive kawas daun héjo."

Wahyu 18:4 Jeung kuring ngadéngé sora séjén ti sawarga, paribasa, "Hayu urang kaluar ti dirina, umat Kami, nu ulah jadi partakers tina dosa nya, sarta yén anjeun teu narima plagues nya."

Allah nyauran jalma-jalma mukmin pikeun kaluar ti kota anu dosa sareng leupas tina hukumanana.

1. "Kota Dosa: Ngahindarkeun Tulah Godaan"

2. "Nuturkeun Panggero Allah: Ninggalkeun Balukar tina Dosa"

1. Yeremia 51:45 - "Kaluar ti dirina, umat Kami, sarta nyalametkeun yourselves, unggal salah sahiji anjeun, tina anger galak Gusti."

2. Rum 12: 2 - "Ulah jadi conformed kana dunya ieu, tapi jadi transformed ku pembaharuan pikiran anjeun, nu ku nguji anjeun bisa discern naon wasiat Allah, naon alus tur ditarima tur sampurna."

Wahyu 18:5 Pikeun dosa nya geus nepi ka langit, jeung Allah geus inget ka ieuquities nya.

Allah inget kana dosa-dosa jalma-jalma, sarta dosa-dosana geus nepi ka sawarga.

1. Balukar tina Dosa - Urang pamustunganana bakal dilaksanakeun akuntabel pikeun dosa urang.

2. Ulah Nganggap Enteng Dosa - Allah salawasna ningali tur bakal inget kana kasalahan urang.

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Ezekiel 18:20 - The jiwa anu dosa bakal maot. Putra moal sangsara pikeun iniquity bapa, atawa bapana sangsara pikeun iniquity anak. Kabeneran jalma bener bakal kana dirina, jeung wickedness tina jahat bakal kana dirina.

Wahyu 18: 6 Ganjaran manehna sakumaha manehna diganjar anjeun, sarta ganda pikeun dirina dua kali sakumaha karyana: dina cangkir nu manehna geus kaeusi eusian nya ganda.

Allah maréntahkeun urang pikeun males jahat jeung alus, sarta méré dua kali lipat tina naon geus kami narima.

1. Mayar Kajahatan ku Kabagjaan: Kakuatan Cinta dina Nyanghareupan Hatena

2. Males kajahatan ku kahadéan: Mangpaat Ngahampura Ti batan ngalawan

1. Mateus 5:38-39 "Anjeun geus ngadéngé éta ceuk, 'Hiji panon pikeun hiji panon jeung huntu pikeun hiji huntu.' Tapi Kami nyarioskeun ka anjeun, ulah ngalawan ka jalma jahat. Upami aya anu nyabak kana pipi katuhu anjeun, péngkolkeun ogé pipi anu sanés."

2. Rum 12: 19-21 "Ulah males dendam, babaturan abdi dear, tapi ninggalkeun rohangan pikeun murka Allah, sabab geus ditulis: "Ieu milik kuring pikeun males; Kuring bakal males," nyebutkeun Gusti. Sabalikna: "Upami musuh anjeun lapar, tuang anjeunna; upami anjeunna haus, pasihan anjeunna nginum. Dina ngalakukeun ieu, anjeun bakal nimbulkeun bara api dina sirahna." Ulah kaéléhkeun ku nu jahat, tapi éléhkeun nu jahat ku kahadéan."

Wahyu 18:7 Sabaraha manéhna geus glorified sorangan, jeung hirup nikmat, jadi loba siksaan jeung kasedih méré manéhna: pikeun manéhna nyebutkeun dina haténa, Kuring diuk ratu, jeung Kami lain randa, jeung moal nempo kasedihan.

Allah ngingetkeun yén jalma-jalma anu hirup méwah sareng sombong tina kaluhuran sorangan bakal nampi hukuman sareng kasedihan.

1. Bahaya Sombong jeung Hirup Mewah

2. Panén Naon Urang Sow: Balukar tina Kasombongan sia

1. Siloka 16:18 - Sombong goeth saméméh karuksakan, jeung hiji sumanget sombong saméméh ragrag.

2. James 4: 6 - Tapi anjeunna masihan langkung rahmat. Ku sabab kitu cenah, Allah nolak jalma reueus, tapi mere rahmat ka nu hina.

Wahyu 18:8 Ku sabab eta bakal datang plagues dina hiji poé, maot, jeung tunggara, jeung kalaparan; jeung manehna bakal utterly dibeuleum ku seuneu: pikeun kuat nyaéta Gusti Allah anu judged dirina.

PANGERAN Allah bakal ngahukum Babul dina hiji dinten kalayan maot, tunggara, kalaparan sareng seuneu.

1: Kaadilan Allah Maha Kuat jeung Teu Bisa Dibendung

2: Balukar tina Nolak Asih Gusti

1: Yesaya 26:9 - "Nalika pangadilan Gusti sumping ka bumi, jalma-jalma di dunya diajar kabeneran."

2: Jabur 9:8 - Anjeunna bakal nangtoskeun dunya kalawan kaadilan; Mantenna bakal marentah bangsa-bangsa kalawan adil.

Wahyu 18:9 Jeung raja-raja saalam dunya, anu geus laku cabul jeung hirup nikmat jeung manéhna, bakal ngadu’a jeung ngadu’a pikeun manéhna, lamun maranéhanana baris nempo haseup kaduruk manéhna,

Raja-raja di bumi bakal milu sedih pikeun Babul saatos nyaksian karusakanana.

1. Runtuhna Babul: Balukar tina Dosa

2. Bendu Allah jeung karuksakan jalma jahat

1. Yermia 51: 7-8 "Babul éta cangkir emas di leungeun Gusti urang, anu ngajadikeun sakabeh bumi mabok: bangsa-bangsa geus drunken tina anggur nya; ku kituna bangsa-bangsa gelo. Babul geus dumadakan murag tur ancur: lolong keur dirina. ; nyandak balsem pikeun nyerina, upami kitu anjeunna tiasa cageur."

2. Yesaya 47: 8-9 "Ku sabab kitu dengekeun ieu, anjeun anu dipasihkeun ka pleasures, nu dwelling carelessly, nu nyebutkeun dina haté anjeun, Kami, jeung euweuh sejenna salian kuring; Kuring moal diuk salaku randa, moal bakal. Kuring nyaho leungitna barudak: Tapi dua hal ieu bakal datang ka anjeun dina momen dina hiji poé, leungitna barudak, jeung randa: maranéhanana baris datang ka anjeun dina kasampurnaan maranéhanana pikeun multitude of sorceries Anjeun, jeung pikeun kaayaanana gede. tina enchantments Anjeun."

Wahyu 18:10 Ngajanteng ti kajauhan lantaran sieun ku siksaana, pokna, “Aduh, cilaka eta kota gede Babul, eta kota anu perkasa! pikeun dina hiji jam judgment Anjeun datang.

Dina hiji jam, kota gedé Babul bakal dihukum jeung dihukum.

1. Allah Nu Maha Adil: Urang Ngawula ka Allah Nu Maha Adil jeung Ngahakiman

2. The Inevitability of Justice: Urang Fedi Naon Urang Sow

1. Rum 2:8-10 “Tapi pikeun jalma-jalma anu nyiar diri sorangan jeung teu nurut kana bebeneran, tapi nurut kana kajahatan, bakal aya amarah jeung amarah. Bakal aya kasangsaraan sareng kasangsaraan pikeun unggal jalma anu ngalakukeun kajahatan, mimitina urang Yahudi, sareng ogé urang Yunani, tapi kamulyaan sareng kahormatan sareng katengtreman pikeun saha waé anu ngalakukeun anu hadé, urang Yahudi heula sareng urang Yunani."

2. Jabur 9:16 “PANGERAN dipikawanoh ku kaadilan-Na; jalma-jalma jahat kajebak ku pagawéan leungeunna."

Wahyu 18:11 Jeung padagang bumi bakal ceurik jeung mourned leuwih nya; sabab teu aya anu ngagaleuh deui daganganana.

Para sudagar bumi nalangsa lantaran taya nu meuli daganganana.

1. Kumaha Urang Bisa Ngandelkeun Panyadiaan Allah dina Jaman Kateupastian

2. Hirup Syukur Ditengah Karugian

1. Yesaya 55:1-2 “Hayu, sakur anu haus, datang ka cai; jeung saha nu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa harga. Naha anjeun ngaluarkeun artos pikeun anu sanés roti, sareng padamelan anjeun pikeun anu henteu nyugemakeun? Dengekeun sing ati-ati ka Kami, jeung tuang anu hade, jeung gumbirakeun diri ku kadaharan anu beunghar."

2. Pilipi 4: 11-12 "Sanes anu kuring nyarioskeun kabutuh, sabab kuring parantos diajar dina kaayaan naon waé kuring kedah sugema. Kuring nyaho kumaha carana jadi dibawa low, sarta kuring nyaho kumaha abound. Dina sagala kaayaan, kuring geus diajar rusiah nyanghareupan nyatu jeung lapar, kaayaanana jeung kabutuhan.

Wahyu 18:12 Dagangan emas, pérak, batu permata, mutiara, lenen alus, wungu, sutra, beureum, jeung sagala rupa kai, jeung sagala rupa parabot tina gading, jeung sagala rupa parabot. kai paling mulia, jeung kuningan, jeung beusi, jeung marmer,

Petikan tina Wahyu 18:12 ngajelaskeun rupa-rupa barang-barang anu berharga, kalebet emas, pérak, batu permata, mutiara, linen halus, wungu, sutra, beureum, kai thyine, gading, kuningan, beusi, sareng marmer.

1. Biaya kasombongan: Hiji Studi Barang-barang Anu Dijelaskeun dina Wahyu 18:12

2. Hal-hal Bumi anu Éndah: Pantulan ngeunaan Kaéndahan anu Dijelaskeun dina Wahyu 18:12

1. 1 Timoteus 6:17 - Parentahkeun ka jalma-jalma anu beunghar di dunya ieu, ulah sombong atanapi ngarep-ngarep kana kabeungharan, anu henteu pasti, tapi kedah ngarep-ngarep ka Allah, anu nyayogikeun sagala rupa pikeun urang. kanikmatan.

2. James 5: 1-6 - Hayu ayeuna, anjeun beunghar, ceurik jeung lolong pikeun miseries nu datang kana anjeun. Kakayaan anjeun geus rotted jeung pakean anjeun geus didahar renget. Emas jeung pérak anjeun geus corroded, sarta korosi maranéhanana bakal bukti ngalawan anjeun sarta bakal ngahakan daging anjeun kawas seuneu. Anjeun geus neundeun up harta karun dina poé panungtungan.

Wahyu 18:13 Jeung kayu manis, jeung odors, jeung ointments, jeung frankincense, jeung anggur, jeung minyak, jeung tipung, jeung gandum, jeung sato, jeung domba, jeung kuda, jeung kareta, jeung budak, jeung jiwa manusa.

Wahyu 18:13 nyebutkeun rupa-rupa barang jeung bahan kaasup bungbu, parfum, salep, menyan, anggur, minyak, tipung, gandum, sato, kuda, kareta perang, budak, komo jiwa manusa.

1. Nyembah Kabeungharan: Kumaha Kaasih Urang Kabeungharan Bahan Bisa Nyiptakeun Urang

2. Gusti Nu Maha Kawasa: Kumaha Allah Nyadiakeun Kabutuhan Urang Ngaliwatan Kalimpahan-Na

1. Paribasa 11: 4- "Kabeungharan sia sia dina poé murka, tapi kaadilan delivers tina maot."

2. Mateus 6:19-21 "Ulah nyimpen up for yourselves harta di bumi, dimana renget jeung keyeng ngaruksak, jeung dimana maling megatkeun di jeung maling. jeung dimana maling ulah ngabobol jeung maling. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya ogé bakal aya haté anjeun."

Wahyu 18:14 Jeung bungbuahan anu jiwa anjeun lusted sanggeus geus departed ti anjeun, jeung sagala hal anu dainty jeung goodly geus indit ti anjeun, jeung anjeun bakal manggihan eta teu leuwih.

Kamewahan hirup geus dicabut ti urang.

1: Tetep ka Gusti sareng Percaya kana Panyadiaan-Na

2: Kasugemaan Ditengah Kasangsaraan

1: Pilipi 4: 11-13 "Sanes yen Kuring keur diomongkeun keur merlukeun, pikeun kuring geus diajar dina kaayaan naon Kami janten eusi. Kuring nyaho kumaha carana jadi dibawa low, sarta kuring nyaho kumaha abound. unggal kaayaan, Kuring geus diajar rusiah nyanghareupan nyatu jeung lapar, kaayaanana jeung kabutuhan.

2: Mateus 6: 25-27 "Ku sabab eta Kami ngabejaan ka maneh, ulah hariwang ngeunaan hirup anjeun, naon anu anjeun bakal dahar atawa naon anu anjeun bakal inuman, atawa ngeunaan awak anjeun, naon anu anjeun bakal pake. Naha hirup teu leuwih ti dahareun, teu leuwih ti dahareun. Jeung awak leuwih ti pakean? Tingali manuk di awang-awang: aranjeunna henteu nebar, henteu panén, henteu ngumpulkeun kana lumbung, tapi aranjeunna dipaparin ku Rama anu di sawarga. Naha anjeun henteu langkung berharga tibatan aranjeunna?

Wahyu 18:15 Anu padagang barang-barang ieu, anu dikayakeun ku anjeunna, bakal nangtung kajauhan kusabab sieun ku siksaana, nangis sareng nangis,

Para padagang di dunya bakal pinuh ku kasieun sareng kasedih nalika ningali hukuman Allah ka Babul.

1. Teangan kasalametan ka Allah, lain kakayaan dunya.

2. Boga iman kana kaadilan Allah nu pamungkas.

1. Jabur 112: 7 - Maranéhanana kudu teu sieun warta goréng; haté maranéhna tetep, percanten ka Gusti.

2. Mateus 6: 19-21 - "Ulah ngumpulkeun pikeun diri anjeun harta karun di bumi, dimana renget sareng keyeng ngancurkeun sareng dimana maling ngabongkar sareng maling, tapi kumpulkeun harta karun pikeun diri anjeun di sawarga, dimana renget atanapi karat ngancurkeun sareng dimana waé. maling ulah ngabobol jeung maling. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya haté anjeun ogé bakal aya.

Wahyu 18:16 Jeung nyebutkeun, "Aduh, aduh, eta kota gede, anu dipakena ku linen lemes, jeung wungu, jeung beureum, sarta dihias ku emas, jeung batu mulia, jeung mutiara!

Kota gedé dipapaésan ku papakéan méwah, ku emas, batu permata, jeung mutiara.

1. Kaéndahan Kota: Palajaran ti Wahyu 18:16

2. Ngahias Diri Urang ku Taqwa: Naon Anu Diajar ku Kota Ageung?

1. Siloka 31:25: "Kakuatan jeung martabat anu pakean nya, jeung manehna laughs dina waktu datang."

2. 1 Peter 3: 3-4: "Ulah ngantep adorning Anjeun jadi éksternal-nu braiding tina buuk jeung nunda dina perhiasan emas, atawa pakean Anjeun pake-tapi hayu adorning Anjeun jadi jalma disumputkeun tina haté jeung kaéndahan anu teu rusak tina roh anu lemah lembut sareng tenang, anu di payuneun Allah éta berharga pisan."

Wahyu 18:17 Pikeun dina hiji jam kabeungharan gede ieu datang ka euweuh. Jeung unggal juragan kapal, jeung sakabeh rombongan dina kapal, jeung pelaut, jeung saloba dagang ngaliwatan laut, nangtung jauh,

Kakayaan dunya anu ageung moal aya dina sajam.

1. The Transience of Kabeungharan: Kumaha riches urang téh Fleeting

2. kasombongan ngudag kakuatan jeung rejeki

1. Mateus 6:24-34 - Taya sahijieun bisa ngawula dua Masters

2. Jabur 39:6 - Pasti unggal lalaki walketh dina pintonan sia-sia

Wahyu 18:18 Jeung ngajerit nalika aranjeunna ningali haseup tina kaduruk nya, paribasa, "Kota naon kawas kota gede ieu!"

Jalma-jalma milu sedih ancurna kota gedé Babul.

1. Karuksakan Babul: Naon Anu Diajarkeun Ka Urang Ngeunaan Kasombongan jeung Karanjingan

2. Kakawasaan Allah: Kumaha Mantenna Nangtoskeun Kajahatan

1. Siloka 16:18 - "Sombong mana saméméh karuksakan, jeung sumanget haughty saméméh ragrag."

2. Yesaya 13: 19-20 - "Jeung Babul, kamulyaan karajaan, kaéndahan kareueus Chaldeans ', bakal sakumaha nalika Allah overthrew Sodoma jeung Gomora. Éta moal dicicingan, atawa bakal netep ti generasi ka generasi. generasi."

Wahyu 18:19 Jeung maranéhna tuang lebu dina sirah maranéhanana, sarta ceurik, weeping jeung waiting, paribasa, "Aduh, aduh, eta kota gede, dimana sagala nu boga kapal di laut jadi beunghar ku alatan costliness nya! pikeun dina hiji jam manehna geus jadi sepi.

Jelema-jelema ceurik jeung ngadu’a dina kasedihna pikeun kota gede anu jadi sepi dina sajam.

1. Rahmat sareng Pangadilan Gusti

2. Kateukalan Harta Bumi

1. Lamentations 3: 22-24 - The steadfast cinta Gusti pernah ceases; mercies-Na pernah datang ka tungtung; aranjeunna anyar unggal isuk; agung kasatiaan anjeun.

2. Mateus 6:19-21 - Ulah nyimpen nepi pikeun yourselves harta di bumi, dimana renget jeung keyeng ngancurkeun jeung dimana maling megatkeun di jeung maok, tapi nyimpen nepi pikeun yourselves harta di sawarga, dimana teu renget atawa keyeng ngaruksak jeung dimana maling. ulah ngabobol jeung maling. Pikeun dimana harta anjeun, di dinya haté anjeun ogé bakal aya.

Wahyu 18:20 Girang leuwih dirina, anjeun sawarga, jeung ye rasul jeung nabi suci; sabab Allah geus ngabales anjeun ka dirina.

Allah geus males jalma-jalma anu dianiaya ku kota Babul anu dosa.

1: Kaadilan Allah tetep aya, sareng Anjeunna bakal males ka jalma anu dianiaya.

2: Bungah dina kaadilan Allah sareng sukur kana panyalindungan-Na.

1: Rum 12:19 - Kakasih, ulah males kanyeri, tapi pasrahkeun kana murka Allah, sabab aya tulisan, "Pamales ka kuring, kuring bakal ngabales, saur Gusti."

2: Jabur 7:11 - Allah mangrupikeun hakim anu adil, sareng Gusti anu murka unggal dinten.

Wahyu 18:21 Jeung malaikat kawasa nyokot hiji batu kawas batu panggilingan gede, terus dialungkeun ka laut, paribasa, Ku cara kekerasan eta kota gede Babul bakal dialungkeun ka handap, sarta moal kapanggih deui di sadaya.

Malaikat perkasa ngalungkeun batu panggilingan ka laut, ngalambangkeun karuksakan Babul kota gede.

1. Karusakan Babul: Tanda Datangna Gusti

2. Balukar tina Maksiat: Runtuhna Babul

1. Yermia 51:63-64 "Sareng parantos réngsé maca ieu buku, anjeun kedah ngabeungkeut batu sareng tuang ka tengah Eprat. Babul tilelep, sarta moal bangkit tina kajahatan anu ku Kami baris ditimpa ka manehna."

2. Yesaya 13:19-20 "Jeung Babul, kamulyaan karajaan, kaéndahan kaunggulan Chaldees ', bakal kawas nalika Allah overthrew Sodoma jeung Gomora. Éta moal kungsi dicicingan, sarta moal bakal dweld di ti generasi ka generasi. generasi: kitu deui urang Arab moal nyieun kemah di dinya, sarta tukang ngangon moal bakal nyieun kandang maranéhanana di dinya."

Wahyu 18:22 Jeung sora harpers, jeung musisi, jeung pipers, jeung trumpeters, bakal moal kadéngé deui di sakabeh anjeun; jeung euweuh tukang, tina naon karajinan manéhna jadi, bakal kapanggih deui di thee; jeung sora millstone a bakal kadéngé deui di anjeun;

Babul digambarkeun salaku tempat kabeungharan hébat sarta méwah anu geus datangna ka tungtung dadakan.

1. kasombongan kasenangan dunya

2. The Transience of Earthly Kabeungharan

1. Pandita 2:1-11

2. Yesaya 47:8-10

Wahyu 18:23 Jeung cahaya lilin moal caang deui di anjeun; jeung sora panganten lalaki jeung panganten awewe bakal kadéngé deui di anjeun: keur padagang thy éta lalaki hébat bumi; pikeun ku sorceries thy sadaya bangsa deceived.

Padagang di kota éta jalma boga pangaruh di dunya jeung sorcery maranéhanana nipu sakabeh bangsa.

1. Kakuatan tipu daya

2. Pangaruh padagang

1. Mateus 24:4-5 - Jeung Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka maranehna, Take heed that no man deceive you. Pikeun loba bakal datang dina ngaran kuring, nyebutkeun, Kami Kristus; jeung bakal nipu loba.

2. Siloka 12:5 - Pikiran jalma bener bener: tapi naséhat jalma jahat nyaéta tipu daya.

Wahyu 18:24 Jeung dina dirina kapanggih getih nabi-nabi, jeung para wali, jeung sakabeh jalma anu slain di bumi.

Wahyu 18:24 ngungkabkeun yén getih nabi-nabi, para wali, sareng sadaya anu dipaéhan di bumi kapanggih dina dirina.

1. Panggero pikeun Nangtung Kaadilan: Para Syahid anu Nolak nyerah

2. Kakuatan Cinta: Para Suci Anu Ngorbankeun Sadayana

1. Mateus 10:28 - “Jeung ulah sieun jelema anu maehan awak tapi teu bisa maehan jiwa. Tapi sieun ka Anjeunna anu tiasa ngancurkeun jiwa sareng awak di naraka."

2. Ibrani 11: 35-38 - "Awéwé narima deui maot maranéhanana ku jadian. Sababaraha anu disiksa, nampik nampi pelepasan, supados aranjeunna tiasa naék deui kana kahirupan anu langkung saé. Batur ngalaman moyok jeung dicambuk, komo dirantai jeung panjara. Dirajam, diragaji jadi dua, dipaehan ku pedang. Maranéhna ngumbara dina kulit domba jeung embé, malarat, sangsara, dianiaya—nu dunya teu pantes—ngumbara di gurun keusik jeung pagunungan, di guha jeung guha di bumi.”

Wahyu 19 mangrupikeun bab kasalapan belas tina kitab Wahyu sareng neraskeun visi Yohanes ngeunaan kajadian ahir jaman. Bab ieu museurkeun kana balikna Kristus anu mulya, tuangeun kawinan Anak Domba, sareng elehna kakuatan jahat.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku adegan di sawarga dimana seueur jalma muji ka Gusti pikeun pengadilan-Na anu adil. Aranjeunna ngagero "Haleluya!" sabab girang leuwih karuksakan Babul, symbolizing sistem ngaruksak nu ngalawan Allah (Wahyu 19: 1-3). Dua puluh opat sesepuh jeung opat mahluk hirup ngagabung dina ibadah, acknowleding kadaulatan Allah jeung muji Mantenna pikeun kasalametan jeung kamulyaan-Na (Wahyu 19:4-6).

Ayat ka-2: Yohanes nyaksian titingalian ngeunaan hiji kuda bodas jeung nu tunggangna disebut Satia jeung Bener. Anjeunna diidentifikasi minangka Yesus Kristus, anu ngahukum sareng ngahukum perang dina kabeneran (Wahyu 19:11). Anjeunna anggoan jubah anu dicelupkeun kana getih, ngagambarkeun kameunangan-Na ngalawan kakuatan jahat. Tentara sawarga nuturkeun Anjeunna dina kuda bodas, ogé diasah dina linen rupa (Wahyu 19:14). Pedang anu seukeut kaluar tina sungut-Na pikeun nyerang bangsa-bangsa, nunjukkeun wewenang-Na pikeun marentah kalayan adil (Wahyu 19:15).

Ayat 3: Sato galak — Dajjal — jeung nabi palsuna ditéwak ku Kristus sarta dialungkeun hirup-hirup ka lautan seuneu. Para pengikutna dipaehan ku pedang anu asalna tina sungut Kristus (Wahyu 19:20-21). Lajeng malaikat ngajak sadaya pikeun partake dina dahar peuting nikah Anak Domba-hiji antara Kristus salaku bridegroom jeung pengikut satia-Na salaku panganten awewe (Wahyu 19: 9). Perayaan ieu nunjukkeun ukhuwah gumbira antara Kristus sareng jalma-jalma anu tetep satia ka Anjeunna.

Ringkesanna, Bab salapan belas tina Wahyu ngagambarkeun adegan-adegan anu pinuh ku pujian pikeun pangadilan Allah anu adil. Ieu portrays mulang glorious Kristus salaku tunggang dina kuda bodas, mingpin tentara surga dina perang victorious ngalawan pasukan jahat. Bab éta nekenkeun peran Kristus salaku hakim anu adil sareng wewenang-Na pikeun ngéléhkeun sadaya oposisi. Kakalahan sato galak jeung nabi palsu, babarengan jeung pengikut maranéhanana, digambarkeun, dituturkeun ku uleman pikeun partake dina dahar peuting nikah Anak Domba-perayaan symbolizing union jeung ukhuwah antara Kristus jeung pengikut-Na satia. Bab ieu negeskeun téma-téma ibadah, kameunangan ilahi ngalawan kajahatan, sareng antisipasi gumbira tina ukhuwah langgeng sareng Kristus.

Wahyu 19:1 Jeung sanggeus hal ieu kuring kadéngé sora gede loba jelema di sawarga, paribasa, Alleluia; Kasalametan, jeung kamulyaan, jeung kahormatan, jeung kakawasaan, pikeun Gusti Allah urang:

Perayaan puji sareng sukur ka Gusti pikeun kasalametan, kamulyaan, kahormatan, sareng kakawasaan-Na.

1. "Kakuatan Muji Gusti"

2. "Kaasih Allah anu Teu Disangka: Panggero pikeun Ibadah"

1. Jabur 150: 6 - "Sagala nu boga napas muji PANGERAN! Puji PANGERAN!”

2. Rum 11: 33-36 - "Oh, jerona riches jeung hikmah sarta pangaweruh Allah! Kumaha unsearchable judgments-Na jeung kumaha incrutable jalan-Na! Pikeun saha anu terang pikiran Gusti, atanapi saha anu parantos naséhat? Atanapi saha anu masihan hadiah ka anjeunna supados anjeunna tiasa dibales? Pikeun ti anjeunna sareng ngalangkungan anjeunna sareng ka anjeunna mangrupikeun sagala hal. Mantenna kamulyaan salamina. Amin.”

Wahyu 19: 2 Pikeun bener jeung bener judgments-Na: pikeun manéhna geus judged palacuran gede, anu ngaruksak bumi jeung fornication nya, jeung geus males getih hamba-Na dina leungeun nya.

Allah geus judged nu palacur gede anu geus ngaruksak bumi jeung geus males getih hamba-Na.

1. Judgments Allah Taqwa - Wahyu 19: 2

2. Korupsi Bumi & Males Getih Jalma Satia - Wahyu 19: 2

1. Jabur 33: 5 - "Anjeunna mikanyaah kaadilan jeung kaadilan; bumi pinuh ku asih steadfast Gusti."

2. Ezekiel 16:38-39 - "Jeung kuring bakal nangtoskeun anjeun salaku awéwé anu megatkeun wedlock jeung héd getih anu judged, sarta kuring bakal mawa kana anjeun pamales kanyeri getih tina murka kuring jeung anger timburu. Saterusna kuring bakal nyerah anjeun ka anjeun kaasih-asih, sarta maranehna bakal ngaruntuhkeun gundukan-gundukan maraneh jeung ngarubuhkeun tempat-tempat suci maraneh anu luhur, jeung maraneh bakal nyabut pakean maraneh, jeung nyokot perhiasan-perhiasan maraneh anu endah, sarta ninggalkeun maneh taranjang jeung bulistir."

Wahyu 19:3 Jeung maranéhna ngomong deui, Alleluia. &nbsp;Jeung haseupna naek salalanggengna.

Jalma-jalma di Surga muji ka Allah jeung haseup tina pujian maranéhanana naék pikeun kalanggengan.

1. Kakuatan Puji: Kumaha Puji Urang Méré Kamulyaan ka Allah

2. Dampak Puji Urang: Kumaha Puji Urang Awéwé Sapanjang Kalanggengan

1. Jabur 145:3 - Agung teh PANGERAN, sarta greatly kudu dipuji; jeung kaagungan-Na teu bisa diteangan.

2. Ibrani 13:15 - Ku Anjeunna kituna hayu urang nawiskeun kurban pujian ka Allah terus-terusan, nyaeta, buah biwir urang muji sukur ka ngaranna.

Wahyu 19:4 Jeung dua puluh opat sesepuh jeung opat beasts murag handap sarta nyembah ka Allah nu linggih dina tahta, paribasa, Amin; Alleluia.

Para kokolot jeung sasatoan muji ka Allah pikeun kamulyaan jeung kakawasaan-Na.

1. Gusti anu pantes dipuji sareng dipuja ku urang.

2. Urang kudu salawasna ngaku kaagungan jeung kakawasaan Allah.

1. Jabur 19:1 - "Langit ngumumkeun kamulyaan Allah, jeung langit di luhur proclaims handiwork-Na."

2. Pilipi 2:10-11 - "ku kituna dina nami Yesus unggal dengkul kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, sarta unggal basa ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama. "

Wahyu 19:5 Ti tahta aya soara, pokna, "Puji ka Allah urang, para abdi-abdi-Na, kitu deui anu ajrih ka Mantenna, boh nu leutik boh nu gede!"

Kamulyaan Allah kudu dipuji ku sakumna hamba-Na, boh nu leutik boh nu gede.

1. Kaagungan Allah: Panggero pikeun Puji

2. Sadayana Sarua dina Panon Pangéran: Panggero pikeun Ibadah

1. Jabur 150: 6 - Hayu sagalana nu boga napas muji Gusti.

2. Rum 11: 33-36 - O jerona riches duanana hikmah jeung pangaweruh Allah! Kumaha putusan-Na anu teu tiasa dipilarian, sareng jalan-jalanna henteu kapendak! Pikeun saha anu terang pikiran Gusti? Atawa saha nu geus jadi panaséhat-Na? Atanapi saha anu mimiti masihan ka anjeunna, sareng éta bakal dibales deui ka anjeunna? Pikeun ti Anjeunna, jeung ngaliwatan Anjeunna, jeung ka Anjeunna, sagala hal: ka saha jadi kamulyaan salamina. Amin.

Wahyu 19:6 Jeung kuring ngadéngé sora jalma gede, jeung sora cai loba, jeung kawas sora guludug kuat, nyebutkeun, Alleluia!

A multitude tina sora, kawas sora loba cai jeung guludug, nyanyi "Aleluia!" dina muji pamaréntahan Allah.

1. Puji Allah dina sagala kaayaan: A Refleksi on Wahyu 19: 6

2. Girang dina Pamaréntahan Allah: Ngajalajah Harti Wahyu 19:6

1. Jabur 29:2-3 - "Pasrahkeun ka Pangeran kamulyaan alatan ngaranna; nyembah ka PANGERAN dina splendor of kasucian-Na. Sora Gusti aya dina cai; Allah kamulyaan thunders, Gusti thunders leuwih. cai anu kuat."

2. Yesaya 25: 1 - "O Gusti, Anjeun Allah abdi; Kuring bakal exalt Anjeun; Kuring bakal muji ngaran anjeun, pikeun anjeun geus dipigawé hal éndah, rencana kabentuk heubeul, satia tur pasti."

Wahyu 19:7 Hayu urang bungah jeung girang, jeung méré ngahargaan manéhna: pikeun nikah Anak Domba geus datang, jeung pamajikanana geus nyiapkeun dirina sorangan.

Kawinan Anak Domba geus datang jeung pamajikanana geus siap.

1: The Joys tina Nikahan Anak Domba

2: Nyiapkeun Diri Urang Pikeun Ngagabungkeun Perkawinan Anak Domba

1: Epesus 5:25-27 - Salaki, nyaah ka pamajikan anjeun, sakumaha Kristus ogé dipikacinta gareja, sarta masihan dirina pikeun eta; Anu anjeunna tiasa nyucikeun sareng ngabersihkeunana ku ngumbah cai ku kecap.

2: Mateus 22: 1-14 - Perumpamaan ngeunaan Pesta Nikah.

Wahyu 19:8 Jeung ka dirina ieu dibéré yén manéhna kudu arrayed dina linen alus, beresih jeung bodas: pikeun linen alus éta kabeneran para wali.

Kabeneran para wali dilambangkan ku ngagem linen bodas anu saé.

1. Harti Kabeneran: Ngajalajah Simbolologi Wahyu 19:8

2. Narima jeung Nangkeup Kabeneran: Pentingna Maké Linen Bodas

1. Pilipi 3: 9: "Jeung kapanggih di anjeunna, teu ngabogaan kabeneran kuring sorangan, nu mangrupa hukum, tapi nu ngaliwatan iman Kristus, kabeneran nu Allah ku iman."

2. Rum 10: 3-4: "Kanggo aranjeunna keur goblog tina kabeneran Allah, sarta bade ngeunaan ngadegkeun kabeneran sorangan, teu nyerah diri kana kabeneran Allah. Pikeun Kristus teh tungtung hukum pikeun kabeneran ka unggal hiji. anu percaya."

Wahyu 19:9 Saur anjeunna ka abdi, Tulis: Rahayu jalma anu disebut kana dahar peuting kawinan Anak Domba. Jeung manéhna saith ka kuring, Ieu téh nyebutkeun bener Allah.

Malaikat Allah nitah Yohanes nulis yén jalma-jalma anu diondang kana jamuan kawinan Anak Domba diberkahan sarta yén kecap-kecap éta téh bener-bener omongan Allah.

1. Ondangan kana Jamuan Nikah Anak Domba - Ngajalajah Hak Istimewa Jalma Anu Disebut

2. Kaberkahan Jalma Nu Narima Uleman Nikahan Anak Domba

1. Mateus 22: 1-14 - Pasemon ngeunaan salametan kawinan

2. Lukas 14: 15-24 - Perumpamaan ngeunaan banquet hébat

Wahyu 19:10 Jeung kuring sujud dina suku manéhna nyembah manéhna. Jeung cenah ka kuring, Tempo ulah ngalakukeun eta: Kami fellowservant Anjeun, jeung dulur-dulur Anjeun nu boga kasaksian Yesus: nyembah ka Allah: pikeun kasaksian Yesus nyaeta sumanget nubuat.

Petikan tina Wahyu 19: 10 nekenkeun pentingna nyembah ka Allah sareng sanés mahluk sanés sabab Yesus mangrupikeun sasama hamba Allah.

1. Kakuatan Ibadah: Ngartos Pentingna Nyembah ka Gusti nyalira

2. Kasaksian Yesus: Ngenalkeun Roh Nubuat

1. Budalan 20:3-5; Deuteronomy 5: 7-10 - Sapuluh Paréntah

2. 1 John 5: 9-12 - The Kasaksian ngeunaan Yesus anu Leres tur Life-Giving.

Wahyu 19:11 Jeung kuring nempo langit muka, jeung behold hiji kuda bodas; sarta anjeunna anu linggih kana anjeunna disebut Satia tur Leres, sarta dina amal saleh anjeunna doth nangtoskeun jeung nyieun perang.

Dina Wahyu 19:11, hiji visi langit wangsit, ku kuda bodas jeung nu tunggangna, disebutna Satia jeung Leres, anu nangtoskeun jeung perang dina amal saleh.

1. Nu Satia jeung Sajati: Kakuatan Kabeneran

2. Kuda Bodas: A Vision of Surga

1. Yesaya 11: 4-5 - "Tapi kalayan kaadilan anjeunna bakal nangtoskeun jalma-jalma miskin, sareng ngabantah kalayan adil pikeun anu lemah lembut di bumi: sareng anjeunna bakal nyerang bumi ku batang sungut-Na, sareng napas biwir-Na. Mantenna bakal maehan nu jahat. Jeung kabeneran bakal jadi sabuk tina cangkeng-Na, jeung kasatiaan jadi sabuk of reins-Na."

2. Wahyu 19: 8 - "Jeung ka dirina ieu dibales yén manéhna kudu arrayed di linen rupa, beresih jeung bodas: pikeun linen rupa teh amal saleh."

Wahyu 19:12 Panon-Na lir seuneu seuneu, sarta dina sirah-Na aya loba crowns; sarta manéhna ngaran ditulis, nu teu saurang ogé terang, tapi manéhna sorangan.

Anjeunna teh Raja para raja sareng Gustina pangéran, kalayan nami anu ngan ukur dipikanyaho ku anjeunna.

1. Allah teh agung tur kawasa, jenengan-Na ngan ukur dipikanyaho ku Anjeunna.

2. Yesus teh Raja para raja jeung Gusti tina Lords, sarta urang kudu exalt Anjeunna luhureun sakabeh sejenna.

1. Yesaya 9: 6-7 - "Kanggo kami murangkalih dilahirkeun, pikeun kami putra dipasihan; sareng pamaréntahan bakal aya dina taktak-Na, sareng namina bakal disebat Penaséhat Éndah, Gusti Nu Maha Kawasa, Rama anu Langgeng, Pangeran. Katengtreman, tina ngaronjatna pamaréntahan-Na jeung katengtreman moal aya tungtungna, dina tahta Daud jeung karajaan-Na, pikeun ngadegkeun eta jeung ngadukung eta kalawan kaadilan jeung kabeneran ti ayeuna nepi ka salamina. PANGERAN Nu Maha Kawasa bakal ngalakukeun ieu."

2. Pilipi 2: 9-11 - "Ku sabab eta Allah geus kacida Maha Agung anjeunna jeung bestowed on anjeunna nami anu luhur unggal ngaran, ku kituna dina nami Yesus unggal tuur kudu ruku, di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi. Jeung unggal létah ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama .”

Wahyu 19:13 Sarta anjeunna dipakena ku jubah dicelup dina getih, sarta ngaranna disebut Firman Allah.

Tentara sawarga bakal nuturkeun Gusti Yesus, anu ngagem jubah dicelup dina getih.

1. meunangna Kristus - kakawasaan Firman Allah

2. Diasah pikeun Battle - dipakena dina meunangna ngaliwatan kurban Yesus

1. Yesaya 63:1-3

2. Epesus 6:10-18

Wahyu 19:14 Jeung tentara nu aya di sawarga nuturkeun manéhna dina kuda bodas, dipakena dina linen alus, bodas jeung beresih.

Yesus mingpin tentara pangeusi sawarga, dibaju bodas, pikeun perang.

1. Nuturkeun Yesus dina Iman: Diajar Percaya Kapamingpinan-Na

2. Kakuatan Asih: Yesus mingpin Tentara Penduduk Surga

1. 2 Babad 20: 12-17 - Nalika urang Yuda nyanghareupan musuh gede teuing pikeun aranjeunna, Allah ngawartoskeun aranjeunna percanten ka Anjeunna jeung teu saurang ogé.

2. Mateus 5:44-45 - Yesus ngajarkeun urang cinta musuh urang, sanajan di satengahing perang.

Wahyu 19:15 Jeung tina sungut-Na kaluar pedang seukeut, nu ku manéhna kudu smee bangsa-bangsa, jeung manéhna bakal marentah maranehna ku rod beusi, jeung manéhna treadeth nu winepress tina fierceness jeung murka Allah Nu Maha Kawasa.

Allah bakal ngagunakeun kakawasaana-Na pikeun mawa kaadilan ka bangsa-bangsa.

1. Kaadilan Allah: Kasaimbangan Welas Asih jeung Murka

2. Kakuatan Firman: Pedang Pangéran

1. Yesaya 11: 4 - "Tapi kalawan kaadilan anjeunna bakal nangtoskeun nu miskin, sarta reprove kalawan equity pikeun meek bumi: sarta anjeunna bakal smite bumi kalawan rod tina sungut-Na, sarta kalawan napas tina biwir-Na bakal anjeunna. maehan jalma jahat."

2. Yesaya 63: 3-4 - "Kuring geus trodden winepress sorangan; jeung jalma aya euweuh jeung Kami: pikeun kuring bakal tapak aranjeunna dina amarah, sarta trample aranjeunna dina amukan abdi; sarta getih maranéhanana bakal sprinkled kana. papakean Kami, sarta sakabeh pakean Kami bakal dikotoran."

Wahyu 19:16 Jeung dina jubah-Na jeung dina pingping-Na ditulis ngaran: RAJA OF RAJA, JEUNG PANGERAN PANGERAN.

Petikan ieu nekenkeun kakawasaan sareng wewenang Yesus salaku Raja Raja sareng Gusti Gusti.

1. Kaagungan Yesus: Karajaan-Na jeung Pangéran

2. Kadaulatan Yesus: Otoritas-Na kana Sagala Perkara

1. Pilipi 2:5-11 - Yesus humbling dirina jadi taat kana maot dina kayu salib.

2. Kolosa 1: 15-20 - kaunggulan jeung kaunggulan Yesus leuwih sagala ciptaan.

Wahyu 19:17 Jeung kuring nempo hiji malaikat nangtung di panonpoé; sarta anjeunna ngajerit kalayan sora tarik, nyebutkeun ka sakabeh fowls nu ngapung di satengahing langit, Hayu jeung ngumpulkeun yourselves babarengan kana dahar peuting Allah hébat;

Malaikat nitah manuk-manuk ngumpul pikeun jamuan agung Allah.

1. Uleman ka Jamuan Allah: Nalungtik Wahyu 19:17

2. Uleman Allah anu Saratna: Ngartos Wahyu 19:17

1. Lukas 14: 15-24 - The pasemon ngeunaan banquet hébat.

2. Yesaya 25: 6-8 - jangji Gusti ngeunaan hiji banquet hébat.

Wahyu 19:18 Aranjeun bisa ngadahar daging raja-raja, daging kaptén, jeung daging lalaki perkasa, jeung daging kuda, jeung nu diuk dina eta, jeung daging sadaya jelema, boh nu merdika boh. beungkeut, boh leutik boh gede.

Allah ngidinan jalma satia ngadahar daging raja, kaptén, lalaki perkasa, jeung kuda, jeung jalma nu numpakan maranéhanana, kitu ogé sakabeh jalma, paduli status.

1. Nu Berkah Kasaruaan: Kumaha Allah Ngahormatan Sadayana Jalma Paduli Status

2. Kabutuhan Karendahan Hati: Kumaha Allah Ngajungjung Jalma Anu Ngawula ka Batur

1. Galata 3:28 - Teu aya urang Yahudi atanapi Yunani, teu aya budak atanapi gratis, teu aya lalaki sareng awéwé, sabab anjeun sadayana aya dina Kristus Yesus.

2. James 4:10 - Hunder yourselves sateuacan Gusti, sarta anjeunna bakal exalt anjeun.

Wahyu 19:19 Jeung kuring nempo sato galak, jeung raja-raja di bumi, jeung tentara maranéhanana, dikumpulkeun babarengan pikeun nyieun perang ngalawan nu diuk dina kuda jeung ngalawan tentara-Na.

Sato galak jeung raja-raja saalam dunya kumpul rék perang ngalawan Allah.

1: The Battle Against God - Kumaha tahan teguh ngalawan godaan pikeun gabung pasukan Beast urang

2: The Counter Attack - Kameunangan Kristus ngalawan kakuatan jahat

1: Epesus 6:10-13 - Pasang kana sakabeh armor Allah, ambéh anjeun bisa tahan ngalawan tipu daya Iblis.

2: Yakobus 4:7 - Ku sabab kitu, pasrahkeun diri ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

Wahyu 19:20 Sareng sato galak dicandak, sareng sareng anjeunna nabi palsu anu ngadamel mujijat sateuacan anjeunna, anu anjeunna nipu jalma anu parantos nampi tanda sato galak, sareng anu nyembah ka gambarna. Duanana ieu dialungkeun hirup-hirup kana lautan seuneu ngaduruk walirang.

Sato galak jeung nabi palsu teh dialungkeun hirup-hirup kana lautan seuneu ngaduruk walirang.

1. Balukar Dosa: Hukuman Allah di Sagara Seuneu

2. Kakawasaan Allah: Kaadilan-Na lumaku

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

2. Mateus 25:41 - Lajeng anjeunna bakal nyebutkeun ka jalma di kénca-Na, 'Buang ti kuring, anjeun anu dilaknat, kana seuneu langgeng disiapkeun pikeun Iblis jeung malaikat-Na.

Wahyu 19:21 Jeung sésa-sésa anu dipaehan ku pedang manéhna nu linggih dina kuda, nu pedang proceeded kaluar tina sungut-Na, jeung sakabeh manuk anu ngeusi daging maranéhanana.

Yesus bakal datang jeung ngéléhkeun jahat ku pedang nu proceeds tina sungut-Na, ninggalkeun jahat bisa devoured ku manuk.

1. Firman Allah Maha Kuasa: Pedang Gusti

2. Pangadilan Pamungkas: Pedang Kaadilan Yesus

1. Yesaya 11: 4 - "Tapi kalayan kaadilan anjeunna bakal nangtoskeun anu miskin, sareng ngabantah kalayan adil pikeun anu lemah lembut di bumi: sareng anjeunna bakal nyerang bumi ku batang sungut-Na, sareng ku napas biwir-Na bakal anjeunna maehan jalma jahat."

2. Ibrani 4:12 - “Sabab pangandika Allah teh gancang, kuat, sarta leuwih seukeut ti batan pedang dua edged, nembus nepi ka ngabagi jiwa jeung roh, jeung sendi jeung sumsum, sarta mangrupakeun discerner tina pikiran jeung maksud ati."

Wahyu 20 nyaéta bab ka dua puluh tina kitab Wahyu sareng neraskeun visi Yohanes ngeunaan kajadian ahir jaman. Bab ieu museurkeun kana beungkeutan Iblis, pamaréntahan Kristus, sareng pengadilan ahir.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku malaikat turun ti sawarga, nyekel konci sareng ranté ageung. Anjeunna nyeepkeun Iblis, ngabeungkeut anjeunna salami sarébu taun, sareng ngalungkeun anjeunna ka jurang, nutup éta ku kituna anjeunna henteu tiasa nipu bangsa-bangsa salami ieu (Wahyu 20: 1-3). Mangsa sarébu taun ieu disebut "milénium" atawa "rébu taun". Antukna, jalma anu geus syahid pikeun iman maranéhanana pamaréntahan jeung Kristus jeung babagi dina otoritas-Na (Wahyu 20:4-6).

Ayat 2: Sanggeus sarébu taun réngsé, Sétan dibébaskeun tina panjarana. Anjeunna nipu seueur bangsa sareng ngumpulkeun aranjeunna pikeun perang ngalawan umat Allah (Wahyu 20: 7-9). Tapi, seuneu turun ti langit jeung devours aranjeunna. Iblis lajeng dialungkeun ka lautan seuneu dimana anjeunna bakal tormented salawasna (Wahyu 20:10).

Ayat 3: Saatos ngahukum Sétan ieu, Yohanes ningali tahta bodas anu ageung sareng Gusti linggih di dinya. Anu maot — boh anu leutik boh anu ageung — dihirupkeun deui pikeun nangtung payuneun Anjeunna. Buku-buku dibuka anu eusina catetan ngeunaan kalakuan dulur-dulur anu bakal dihukum (Wahyu 20:11-12). Jalma anu ngaran teu kapanggih ditulis dina Kitab Kahirupan, dialungkeun kana lautan seuneu - maot kadua - bareng jeung maot sorangan jeung Kadés (Wahyu 20:13-15). Penghakiman ahir ieu nandakeun pamisahan anu langgeng ti Allah pikeun jalma-jalma anu nampik Anjeunna.

Kasimpulanana, Bab dua puluh Wahyu ngajelaskeun kajadian konci anu aya hubunganana sareng pengadilan akhir jaman. Ieu ngagambarkeun Iblis keur kabeungkeut salila sarébu taun, salila Kristus jeung pengikut-Na satia maréntah. Sanggeus milénium, Sétan dileupaskeun sarta nipu loba bangsa, ngarah musnah ku seuneu. Sétan tuluy dialungkeun ka lautan seuneu. Bab éta disimpulkeun ku visi ngeunaan pengadilan tahta bodas anu hébat dimana sadaya jalma dibangkitkeun sareng dihukum dumasar kana kalakuanana. Jalma anu ngaranna henteu kapanggih dina Kitab Kahirupan nyanghareupan hukuman langgeng di lautan seuneu. Bab ieu nekenkeun judgment Ilahi kana Iblis, pamaréntahan Kristus jeung pengikut-Na, jeung akuntabilitas final pikeun sakabéh umat manusa saméméh tahta Allah.

Wahyu 20: 1 Jeung kuring nempo hiji malaikat turun ti sawarga, ngabogaan konci liang jurang jeung ranté badag dina leungeun-Na.

Malaikat dijelaskeun dina Wahyu 20:1 turun ti sawarga mawa konci na ranté hébat dina leungeun.

1. Kakuatan Malaikat: Ngajalajah Kakuatan Rasul-rasul Allah

2. Konci Karajaan: Ngabongkar Harti Simbolis Konci jeung Ranté

1. Yesaya 22:22 - "Jeung konci imah Daud bakal I nempatkeun kana taktak-Na; ku kituna manéhna bakal muka, sarta taya bakal Cicing; sarta anjeunna bakal Cicing, sarta taya bakal muka."

2. Mateus 16:19 - "Jeung kuring bakal masihan ka anjeun konci Karajaan Sawarga teh: jeung naon maneh bakal meungkeut di bumi bakal kabeungkeut di sawarga: jeung naon maneh bakal leupas di bumi bakal loosed di sawarga."

Wahyu 20:2 Sarta anjeunna nangkep naga, éta oray heubeul, nya éta Iblis, jeung Iblis, sarta kabeungkeut manéhna sarébu taun,

Sétan jeung Sétan dibeungkeut ku Allah salila sarébu taun.

1: Allah bakal salawasna unggul tina kajahatan.

2: Urang kudu percaya kana kakawasaan jeung panyalindungan Allah.

1: Rum 8: 38-39 - Pikeun kuring yakin yén maot atanapi hirup, atanapi malaikat atanapi pangawasa, atanapi hal-hal ayeuna atanapi hal-hal anu bakal datang, atanapi kakuatan, atanapi jangkungna atanapi jero, atanapi naon waé anu aya dina sadaya ciptaan, moal tiasa. pikeun misahkeun urang tina asih Allah dina Kristus Yesus Gusti urang.

2: Yesaya 54:17 - Teu aya pakarang anu didamel ngalawan anjeun anu bakal suksés, sareng anjeun bakal ngabantah unggal létah anu naék ngalawan anjeun dina pengadilan. Anjeun bakal unggul mun anjeun contend jeung musuh anjeun.

Wahyu 20:3 Terus dialungkeun ka jero liang kubur, tuluy ditutupan, tuluy disegel, supaya ulah nipu bangsa-bangsa deui, nepi ka genap sarebu taun, sarta sanggeusna kudu dibebaskeun saeutik usum.

Sétan dialungkeun kana liang anu teu aya dasarna sareng ditahan salami sarébu taun dugi ka diidinan kabébasan sakedap saatos sarébu taun réngsé.

1. Sing waspada jeung nolak godaan Iblis.

2. Neuteup ka Allah dina mangsa perjuangan jeung godaan.

1. James 4: 7 - "Surutkeun yourselves kituna ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun."

2. 1 Korinta 10:13 - "No godaan geus overtaken anjeun nu teu ilahar pikeun manusa. Allah satia, sarta anjeunna moal ngantep anjeun jadi cocoba saluareun pangabisa anjeun, tapi jeung godaan anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur. supados anjeun tiasa nahan éta."

Wahyu 20:4 Jeung kuring nempo tahta, jeung maranehna diuk dina eta, jeung hukuman dibikeun ka maranehna, jeung kuring nempo jiwa maranéhanana anu dipancung sirahna pikeun saksi Yesus, jeung pikeun firman Allah, jeung nu teu nyembah. sato galak, boh gambar-Na, atawa kungsi narima tanda-Na kana foreheads maranéhanana, atawa dina leungeun maranéhanana; jeung maranehna hirup jeung reigned jeung Kristus sarébu taun.

Yohanes ningali tahta sareng jalma-jalma anu linggih di dinya dipasihan hukuman. Anjeunna oge ningali jiwa jalma anu geus syahid pikeun iman maranéhanana ka Yesus jeung Firman-Na, jeung anu geus teu dibikeun ka sato galak atawa gambar-Na, sarta geus diteundeun iman maranéhanana di spite tina kasusah.

1. Mangpaatkeun Waktos Urang di Bumi - Kumaha Hirup Kahirupan Iman sareng Wani

2. Tabah nepi ka ahir - Kumaha Tetep Teguh dina Iman urang dina nyanghareupan kasusah

1. Rum 8:17-18 - Jeung lamun barudak, mangka ahli waris; ahli waris Allah, sareng ahli waris sareng Kristus; lamun kitu jadi nu urang sangsara jeung manéhna, nu urang bisa ogé glorified babarengan. Pikeun kuring nganggap yén kasangsaraan jaman ayeuna henteu pantes dibandingkeun sareng kamulyaan anu bakal diungkabkeun ka urang.

2. Mateus 10:22 - Jeung anjeun bakal hated sadaya lalaki demi ngaran kuring urang: tapi manéhna nu endureth nepi ka ahir bakal disimpen.

Wahyu 20:5 Tapi sesa anu maot henteu hirup deui dugi ka sarébu taun réngsé. Ieu kebangkitan munggaran.

Petikan tina Wahyu ieu nyarioskeun kebangkitan anu munggaran, anu bakal kajantenan saatos sarébu taun réngsé.

1. Harepan Kiamat: Naon Hartosna Pikeun Urang

2. Titingalian Anu Langkung Deukeut dina Kiamat Kahiji

1. 1 Corinthians 15: 20-26 - Pikeun sakumaha dina Adam sadayana maot, kitu ogé Kristus sadayana bakal dijieun hirup.

2. Rum 6:3-5 - Ku kituna urang dikubur kalawan anjeunna ku baptisan kana maot, dina urutan nu, sagampil Kristus geus diangkat ti nu maraot ku kamulyaan Rama, urang ogé bisa leumpang di newness tina kahirupan.

Wahyu 20:6 Rahayu jeung suci anu boga bagian dina jadian kahiji: dina maot kadua saperti teu boga kakawasaan, tapi maranéhanana baris jadi imam Allah jeung Kristus, jeung bakal maréntah jeung manéhna sarébu taun.

Kabangkitan kahiji mangrupikeun berkah, sareng jalma-jalma anu milu dina éta moal nyanghareupan maot anu kadua. Maranehna bakal jadi imam-imam Allah jeung Kristus sarta bakal marentah jeung Anjeunna sarebu taun.

1. Berkah tina kiamat munggaran

2. Ngalap Ganjaran Hirup Langgeng

1. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot; tapi kurnia Allah nyaeta hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang.

2. 1 Korinta 15:54-57 - Jadi lamun corruptible ieu bakal geus ditunda incorruption, jeung fana ieu bakal geus ditunda immortality, mangka bakal dibawa ka lulus paribasa anu ditulis, Maot geus swallowed up dina meunangna. Duh maot, dimana nyeureud anjeun? O kuburan, dimana kameunangan anjeun? Nyeureud maot téh dosa; jeung kakuatan dosa teh hukum. Tapi sukur ka Allah, anu masihan urang meunangna ngaliwatan Gusti urang Yesus Kristus.

Wahyu 20:7 Jeung lamun sarébu taun geus kadaluwarsa, Iblis bakal leupas tina panjara-Na,

Sarébu taun geus kadaluwarsa jeung Iblis dileupaskeun tina panjara.

1. Ahir Sarébu Taun sareng Pelepasan Sétan: Implikasi Milénium

2. Pamungkas tina Milénium: Ngartos Pentingna Pelepasan Sétan

1. Yesaya 14:12-15 - kahayang Iblis pikeun jadi leuwih gede ti Allah

2. 2 Peter 2: 4-9 - karakter Iblis sarta niat

Wahyu 20:8 Jeung bakal kaluar pikeun nipu bangsa-bangsa anu aya di opat suku bumi, Gog jeung Magog, pikeun ngumpulkeun maranéhanana babarengan pikeun perang: jumlah saha ieu kawas keusik laut.

Bala tentara gede anu diwangun ku bangsa-bangsa ti opat penjuru bumi bakal ditipu ku pasukan anu kuat sarta kumpul pikeun perang.

1. Iman urang ka Allah bakal diuji nalika bangsa-bangsa saalam dunya ngumpul pikeun perang.

2. Siap-siap ngadeg teguh dina iman jeung ngandelkeun panangtayungan jeung pituduh Allah.

1. Yesaya 59:19 Jadi maranehna bakal sieun ngaran PANGERAN ti kulon, jeung kamulyaan-Na ti rising panonpoé. Lamun musuh bakal datang dina kawas caah, Roh PANGERAN bakal ngangkat standar ngalawan manéhna.

2. Epesus 6:11-13 Pasangkeun sakabeh pakarang Allah, supaya aranjeun bisa nandangan tipu daya Iblis. Pikeun urang wrestle teu ngalawan daging jeung getih, tapi ngalawan principalities, ngalawan kakuatan, ngalawan pangawasa tina gelap dunya ieu, ngalawan wickedness spiritual di tempat luhur. Ku sabab kitu nyandak ka anjeun sakabeh armor Allah, ambéh anjeun bisa tahan dina poé jahat, sarta sanggeus rengse sagala, pikeun nangtung.

Wahyu 20:9 Jeung maranéhna naék kana rubak bumi, sarta ngurilingan camp para wali sabudeureun, jeung kota tercinta, sarta seuneu turun ti Allah ti sawarga, sarta devoured aranjeunna.

Nu jahat indit nepi jeung dikurilingan camp para wali jeung kota tercinta, lamun seuneu turun ti Allah ti sawarga jeung ancur maranehna.

1. Balukar tina Kajahatan: Tilik Wahyu 20:9

2. Kabeneran Allah sareng Perlindungan-Na ka Para Suci: Refleksi ngeunaan Wahyu 20: 9

1. Yesaya 66:15-16 - "Kanggo, behold, PANGERAN bakal sumping kalayan seuneu, jeung charits-Na kawas angin puyuh, pikeun maparin amarah-Na jeung amarah, sarta rebuke-Na ku seuneu seuneu. Pikeun ku seuneu jeung ku-Na. Pedang PANGERAN bakal ngabela ka sadaya mahluk: sareng anu dipaehan ku PANGERAN bakal seueur."

2. Jabur 37:20 - "Tapi nu jahat bakal binasa, jeung musuh PANGERAN bakal jadi salaku gajih anak domba: aranjeunna bakal meakeun; kana haseup maranéhna bakal meakeun jauh."

Wahyu 20:10 Jeung Iblis anu deceived maranehna, dialungkeun ka lautan seuneu jeung walirang, tempat sato galak jeung nabi palsu, jeung bakal tormented beurang jeung peuting salilana.

Iblis, Sato galak, jeung Nabi Palsu bakal dialungkeun ka lautan seuneu jeung bakal disiksa salamina.

1. Kakuatan Siksa Abadi: Hiji Studi ngeunaan Wahyu 20:10

2. Bahaya tipu daya: Hiji Studi Ngeunaan Nasib Iblis dina Wahyu 20:10

1. 2 Tesalonika 2: 9-10 - Datangna hiji durhaka téh ku kagiatan Iblis jeung sagala kakuatan jeung tanda palsu jeung keajaiban.

2. Mateus 25:41 - Lajeng anjeunna bakal nyebutkeun ka jalma di kénca-Na, 'Miang ti kuring, Anjeun dilaknat, kana seuneu langgeng disiapkeun keur Iblis jeung malaikat-Na.

Wahyu 20:11 Jeung kuring nempo hiji tahta bodas gede, jeung manéhna nu linggih di dinya, ti beungeutna bumi jeung langit ngungsi jauh; jeung teu kapanggih tempat keur maranehna.

John ningali hiji tahta bodas hébat, sarta hiji linggih di dinya, tina beungeutna bumi jeung langit ngungsi, ninggalkeun euweuh tempat keur maranehna.

1. Kaagungan Yesus: Ningali Tahta Bodas Agung

2. Kakawasaan Yesus: Bumi jeung Langit Kabur

1. Jabur 97:2 - Awan jeung gelap kandel sabudeureun anjeunna: kaadilan jeung judgment mangrupakeun habitation tahta-Na.

2. Yesaya 6: 1 - Dina taun nu raja Uzia maot kuring nempo ogé Gusti linggih dina tahta, luhur jeung diangkat nepi, jeung karéta-Na ngeusi Bait Allah.

Wahyu 20:12 Jeung kuring nempo maot, leutik jeung gede, nangtung saméméh Allah; jeung buku dibuka: jeung buku sejen dibuka, nya éta buku kahirupan: jeung maot anu judged kaluar tina eta hal anu ditulis dina buku, nurutkeun karya maranéhanana.

Kabéh nu maot bakal nangtung saméméh Allah sarta judged nurutkeun karya maranéhanana, sakumaha ditulis dina buku.

1. Peryogikeun Akuntabilitas sareng Tanggung Jawab dina Laku lampah urang

2. Pentingna Hirup Pangabdian

1. Pandita 12:14 - Pikeun Allah bakal mawa unggal karya kana judgment, jeung unggal hal rusiah, naha éta alus, atawa naha éta jadi jahat.

2. Rum 2: 6-8 - Allah "bakal males ka unggal lalaki nurutkeun amal-Na: Pikeun maranéhanana anu ku continuance sabar dina well doing neangan kamulyaan jeung ngahargaan jeung kalanggengan, hirup langgeng: Tapi ka jalma anu contentious, jeung ngalakukeun. teu nurut bebeneran, tapi nurut unrighteousness, indignation jeung murka.

Wahyu 20:13 Jeung laut nyerah maot nu aya di jerona; jeung maot jeung naraka dikirimkeun nepi nu maot nu aya dina maranehna: jeung maranehna judged unggal lalaki nurutkeun karya maranéhanana.

Nu maot ditilik dumasar kana karya maranéhanana sanggeus laut jeung maot jeung naraka nyerah nu maot.

1. Panghukuman Anu Paeh: Hirup Kabeneran

2. Poé Kiamat: Hirup kalawan Pandangan Abadi

1. Jabur 62:12 - "Oge ka Thee, O Lord, belonged rahmat: pikeun renderest ka unggal lalaki nurutkeun karyana."

2. Mateus 16:27 - "Kanggo Putra Manusa bakal datang dina kamulyaan Rama-Na jeung malaikat-Na; lajeng anjeunna bakal ganjaran unggal lalaki nurutkeun karya-Na."

Wahyu 20:14 Jeung maot jeung naraka dialungkeun ka lautan seuneu. Ieu maot kadua.

Maot jeung Naraka dialungkeun ka lautan seuneu, nya eta maot nu kadua.

1. Finalitas Maot jeung Naraka

2. Tasik Seuneu: Pangadilan Pamungkas Allah

1. Yesaya 25: 8 - Anjeunna bakal ngelek nepi ka maot salamina, sarta Gusti Allah bakal ngusap cimata tina sagala rupa.

2. John 5:24 - Saha hears kecap kuring jeung percaya ka Anjeunna anu ngutus kuring boga hirup langgeng tur moal judged tapi geus crossed leuwih ti maot kana hirup.

Wahyu 20:15 Jeung sakur anu teu kapanggih ditulis dina kitab kahirupan, dialungkeun ka lautan seuneu.

Jalma anu teu kapanggih dina kitab kahirupan bakal dialungkeun ka lautan seuneu.

1. Pentingna Hirup Iman

2. Balukar Nolak Asih Gusti

1. Rum 10: 9-10 - "Lamun anjeun nyatakeun kalawan sungut anjeun, 'Yesus teh Gusti,' jeung yakin dina haté anjeun yen Allah geus diangkat anjeunna tina maot, anjeun bakal disimpen. Sabab ku haté anjeun anu percaya jeung diyakinkeun, sarta ku sungut anjeun anu ngaku iman anjeun sarta disalametkeun."

2. Yohanes 3:16-17 - “Kanggo Allah kacida mikaasih ka dunya nepi ka maparinkeun Putra Tunggal-Na, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna moal binasa, tapi meunang hirup langgeng. Sabab Allah ngutus Putra-Na ka dunya lain pikeun ngahukum dunya, tapi pikeun nyalametkeun dunya ngaliwatan Anjeunna.”

Wahyu 21 mangrupikeun bab dua puluh hiji tina kitab Wahyu sareng neraskeun visi Yohanes ngeunaan kajadian ahir jaman. Bab ieu museurkeun kana langit anyar, bumi anyar, sareng katerangan ngeunaan kota suci, Yerusalem Anyar.

Ayat 1: Bab ieu dimimitian ku visi langit anyar sareng bumi anyar. Urut langit jeung bumi sirna, sarta teu aya deui wae laut (Wahyu 21:1). John ningali kota suci, Yerusalem Anyar, turun ti sawarga salaku panganten awewe beautifully adorned pikeun salakina (Wahyu 21: 2). Sora anu nyaring nyatakeun yén tempat cicing Allah ayeuna aya di antara umat-Na. Anjeunna bakal cicing sareng aranjeunna, sareng aranjeunna bakal janten umat-Na. Allah nyalira bakal sareng maranehna salaku Allah maranéhanana (Wahyu 21:3).

Ayat 2: Katerangan ngeunaan Yérusalém Anyar di handap ieu: kota anu dicaangan ku kamulyaan Allah. Ieu dibandingkeun jeung panganten awewe dihias ku batu mulia (Wahyu 21:11-12). Tembokna luhur jeung dihias ku dua belas gapura anu dingaranan ku dua belas kaom Israil. Batu pondasi ngandung ngaran dua belas rasul (Wahyu 21: 12-14). Kota ieu sampurna simetris-dua belas rébu stadia panjangna, rubak, jeung jangkungna-nu nandakeun kasampurnaan jeung completeness (Wahyu 21:16).

Alinea ka-3: Yohanes ngajelaskeun sagala rupa aspék Yérusalém Anyar—kecemerlangan jalan emas murnina; yayasanna dihias ku batu mulia; Gerbangna dijieun tina mutiara; jeung kuil na ngeusi kamulyaan Allah dimana aya teu kudu panonpoé atawa bulan sabab ayana Allah illuminates sagalana (Wahyu 21:18-23). Moal aya deui cimata atawa maot; kasedih atawa nyeri—sagala hal baheula geus kaliwat (Wahyu 21:4). Ngan maranéhanana anu ngaranna ditulis dina Kitab Kahirupan Anak Domba urang bakal asup ka kota glorious ieu, sarta maranéhanana baris marentah jeung Allah salawasna (Wahyu 21:27).

Ringkesna, Bab dua puluh hiji Wahyu presents visi langit anyar jeung bumi anyar. Kota suci, Yérusalém Anyar, lungsur ti sawarga salaku simbol Allah Huni di antara umat-Na. Katerangan highlights kaéndahan radian sarta simétri sampurna. Pondasi kota ngaran dua welas rasul, sedengkeun gapurana ngaran dua belas kaom Israil. Yerusalem Anyar digambarkeun salaku tempat tanpa kasedih atawa nyeri, dimana kamulyaan Allah illuminates sagalana. Ngan jalma-jalma anu ngaranna ditulis dina Kitab Kahirupan Anak Domba anu bakal asup ka bumi anu langgeng ieu sareng maréntah sareng Gusti salamina. Bab ieu ngagambarkeun harepan pikeun jalma-jalma anu percaya dina ciptaan anu disampurnakeun ka hareup dimana aranjeunna bakal cicing dina hubungan anu caket sareng Gusti pikeun kalanggengan.

Wahyu 21:1 Jeung kuring nempo langit anyar jeung bumi anyar: pikeun langit kahiji jeung bumi kahiji geus kaliwat jauh; jeung teu aya deui laut.

Langit jeung bumi kahiji geus kaliwat, sarta langit anyar jeung bumi anyar geus diganti aranjeunna, sarta teu aya deui laut.

1. Ngajalajah Jangji Langit jeung Bumi Anyar

2. Hirup dina Harepan Ciptaan Anyar

1. Kajadian 1:1-2 - Dina awal Allah nyiptakeun langit jeung bumi.

2. Yesaya 65:17 - Pikeun behold, Kuring nyieun langit anyar jeung bumi anyar; jeung baheula moal inget atawa datang ka pikiran.

Wahyu 21:2 Jeung kuring Yohanes nempo kota suci, Yerusalem anyar, turun ti Allah ti sawarga, disiapkeun saperti panganten awewe adorned pikeun salakina.

Kota suci, Yerusalem anyar, turun ti Allah ti sawarga, disiapkeun saperti panganten awewe adorned pikeun salakina.

1. Kaéndahan Karajaan Allah

2. Kabagjaan Panganten Pameget sareng Panganten Pameget

1. Yesaya 61:10 - "Kuring bakal greatly girang di Gusti; jiwa abdi bakal galumbira di Allah mah, pikeun anjeunna geus dipakena kuring jeung garments kasalametan; Mantenna geus nutupan kuring ku jubah kabeneran, lir panganten lalaki ngahias dirina lir imam anu nganggo kupluk anu éndah, sareng lir panganten ngahias dirina ku perhiasan-perhiasanna."

2. John 3:29 - "Panganten awewe milik panganten lalaki. Babaturan anu ngahadiran panganten lalaki ngadagoan sareng ngadangukeun anjeunna, sareng pinuh ku kabingahan nalika anjeunna ngadangu sora panganten lalaki. Kabagjaan éta milik kuring, sareng ayeuna parantos lengkep."

Wahyu 21:3 Kaula ngadenge sora gede ti sawarga, pokna, “Tuh, Kemah Allah teh aya jeung manusa, Anjeunna bakal mapan jeung maranehna, jeung maranehna bakal jadi umat-Na, jeung Allah sorangan bakal nyarengan jeung maranehna. Gusti.

Allah bakal nyarengan umat-Na jeung bakal cicing jeung maranehna, ngajadikeun eta milik-Na.

1. Ayana Gusti anu Teu Gagal - Kumaha ayana Gusti anu tetep ngajantenkeun urang kanyamanan sareng jaminan.

2. Dwelling kalawan Allah - Ngarti kana jangji ayana Allah jeung urang dina kahirupan urang.

1. Jabur 139: 7-10 - Dimana abdi tiasa angkat ti Roh anjeun? Atanapi dimana abdi tiasa kabur ti payuneun Gusti?

2. John 14:23 - Yesus ngawaler jeung ngadawuh ka manéhna, "Lamun saha mikanyaah kuring, manéhna bakal tetep kecap abdi; sarta Rama Kami bakal mikanyaah anjeunna, sarta Kami bakal datang ka manehna jeung nyieun home Kami kalawan anjeunna.

Wahyu 21:4 Jeung Allah bakal ngusap sagala cimata tina panon maranéhanana; jeung moal aya deui maot, atawa kasedih, atawa ceurik, moal aya deui nyeri: pikeun hal baheula geus kaliwat.

Allah jangji baris mungkas sagala kasangsaraan jeung mawa kabagjaan langgeng.

1: Urang bisa manggihan harepan tina jangji Allah ngeunaan kabagjaan jeung panglilipur langgeng.

2: Sanaos dina kaayaan anu paling poék, urang tiasa percanten yén Allah bakal nyarengan urang.

1: Rum 8:18 - Pikeun kuring nganggap yén sangsara jaman ayeuna teu pantes dibandingkeun sareng kamulyaan anu bakal diungkabkeun ka urang.

2: Yesaya 25:8 - Anjeunna bakal ngelek nepi maot dina meunangna; sarta PANGERAN PANGERAN bakal ngusap cimata tina sagala rupa.

Wahyu 21:5 Jeung manéhna nu linggih dina tahta ngadawuh, Behold, Kuring nyieun sagala hal anyar. Jeung cenah ka kuring, Tulis: pikeun kecap ieu bener jeung satia.

Allah bakal ngajadikeun sagala hal anyar.

1. Jangji Allah Nu Teu Gagal: Kumaha Mantenna Bakal Nyiptakeun Sagala Hal Anyar

2. Nangkeup Pembaharuan: Hirup ku Pangharepan Jangji Gusti

1. Yesaya 43:18-19 - "Ulah émut kana hal-hal anu baheula, atanapi nganggap hal-hal anu baheula. gurun jeung walungan di gurun keusik."

2. 2 Korinta 5:17 - "Ku sabab eta, lamun saha aya dina Kristus, manéhna mangrupa ciptaan anyar. The heubeul geus kaliwat jauh; behold, nu anyar geus datang."

Wahyu 21:6 Jeung cenah ka kuring, Ieu geus rengse. Kami Alfa jeung Omega, awal jeung ahir. Kuring bakal masihan ka anjeunna anu haus tina cai mancur kahirupan kalawan bébas.

Allah geus minuhan jangji-Na pikeun nyadiakeun hirup langgeng.

1. Pangesto Allah Jangji Hirup Langgeng

2. Alfa jeung Omega: Ti mimiti nepi ka ahir

1. John 3: 16-17 - Pikeun Allah jadi mikanyaah dunya nu Anjeunna masihan ngan begotten Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna teu kudu binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Yesaya 55:1 - “Hayu, dulur-dulur anu halabhab, datang ka cai; jeung anjeun nu teu boga duit, datang, meuli jeung dahar! Hayu, meuli anggur jeung susu tanpa duit jeung tanpa waragad.

Wahyu 21:7 Sing saha overcometh bakal inherit sagala hal; sarta kuring bakal Allah-Na, sarta anjeunna bakal putra abdi.

Manéhna nu overcomes bakal inherit sagala hal jeung boga hubungan husus jeung Allah.

1. Ngahontal Kameunangan Ku Iman ka Allah

2. Ngungkulan Tantangan ku Kakuatan ti Pangéran

1. 1 John 5: 4-5 - Pikeun naon anu dilahirkeun Allah overcomes dunya; sareng ieu mangrupikeun kameunangan anu parantos ngawasa dunya - iman urang.

2. Rum 8:37 - No, dina sagala hal ieu kami leuwih ti conquerors ngaliwatan anjeunna anu dipikacinta urang.

Wahyu 21:8 Tapi jalma-jalma anu sieun, anu henteu palercaya, anu hina, anu maehan, tukang zinah, tukang sihir, anu nyembah brahala, sareng anu tukang bohong, bakal ngagaduhan bagian di situ anu hurung ku seuneu sareng walirang: anu mangrupikeun maot anu kadua. .

Jalma anu hirupna teu adil bakal sangsara balukar tina kalakuanana dina maot anu kadua.

1: Urang kudu narékahan pikeun jadi soleh dina sagala lampah urang.

2: Sieun ka Allah sareng ulah ngudag kajahatan.

1: Paribasa 14: 2 - "Saha-saha walks on uprights fearing the Lord, but who is devious on his ways despies Ma."

2: Mateus 6:33 - "Tapi neangan heula Karajaan Allah jeung kaadilan-Na, sarta sakabeh hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun."

Wahyu 21:9 Jeung datang ka kuring salah sahiji tujuh malaikat nu boga tujuh bokor pinuh ku tujuh plagues panungtungan, sarta ngobrol jeung kuring, paribasa, "Ka dieu, kuring bakal némbongkeun Anjeun panganten awewe, pamajikan Anak Domba urang."

Malaikat ngungkabkeun ka Yohanes Rasul panganten Anak Domba, anu garwa Anak Domba.

1. Panganten Pameget: Gambar Asih Gusti

2. Panganten awewe Kristus: Naon Hartosna janten Bagian tina Kulawarga-Na

1. Epesus 5:22-33 - Istri tunduk ka salaki anjeun dina Gusti

2. Wahyu 19: 7-9 - The Nikah dahar peuting Anak Domba

Wahyu 21:10 Sareng anjeunna nyandak kuring dina sumanget ka gunung anu luhur sareng luhur, sareng nunjukkeun ka kuring yén kota anu agung, Yerusalem anu suci, turun ti sawarga ti Allah,

Yohanes ningali Kota Suci, Yerusalem, turun ti Surga.

1: Urang bisa manggihan harepan dina nyaho yén hiji poé, Allah bakal nyieun imah anyar pikeun urang di Surga.

2: Urang kedah narékahan pikeun hirup anu pantes pikeun Kota Suci, Yérusalém.

1: Yesaya 65: 17-19 "Kanggo, behold, Kami nyiptakeun langit anyar sareng bumi anyar: sareng anu baheula moal diinget-inget, sareng moal aya dina pikiran. Tapi sing bungah jeung girang salamina dina naon anu Kami ciptakeun: sabab, behold, Kami nyiptakeun Yerusalem pikeun girang, sareng jalma-jalmana kabagjaan.

2: Wahyu 22:17 “Jeung Roh jeung panganten awewe ngomong, Hayu! Jeung hayu saha nu heareth ngomong, Hayu. Jeung hayu manéhna nu haus datang. Jeung sing saha anu kersa, kudu nginum cai kahirupan kalawan bébas.”

Wahyu 21:11 Ngabogaan kamulyaan Allah: jeung cahaya nya éta kawas batu paling mulia, komo kawas batu jasper, jelas kawas kristal;

Yohanes ningali hiji kota anu kamulyaan Allah sareng cahaya sapertos batu jaspis anu permata, jernih sapertos kristal.

1. kamulyaan Allah shines ngaliwatan Garéja, Wahyu 21:11

2. Kota Allah jeung Kamulyaan-Na, Wahyu 21:11

1. 2 Corinthians 4: 6 - Pikeun Allah, anu ceuk, "Hayu caang caang kaluar tina gelap," geus shone dina hate urang méré lampu pangaweruh ngeunaan kamulyaan Allah dina nyanghareupan Yesus Kristus.

2. Jabur 36: 9 - Pikeun jeung anjeun téh fountain hirup; dina cahaya anjeun kami ningali cahaya.

Wahyu 21:12 Jeung tembok gede jeung luhur, jeung dua belas gerbang, jeung dina gerbang dua belas malaikat, jeung ngaran ditulis dina eta, nya eta ngaran dua belas kaom urang Israil.

Wahyu 21 nyarioskeun ngeunaan témbok sareng dua belas gerbang, masing-masing dijaga ku malaikat, sareng unggal gerbang ditulisan nami salah sahiji tina dua belas kaom Israil.

1. Harti Tembok jeung Gerbang dina Wahyu 21

2. Ngartos Pentingna Dua Belas Suku Israil dina Wahyu 21

1. Yesaya 54:12 - "Kuring bakal nyieun battlements Anjeun rubies, Gerbang anjeun tina jewels sparkling, sarta sakabeh tembok Anjeun tina batu mulia."

2. Epesus 2:19-22 - “Jadi ayeuna aranjeun kapir geus lain urang asing jeung urang asing deui. Anjeun warga sareng sadaya umat Allah anu suci. Anjeun anggota kulawarga Allah. Babarengan, urang teh imah-Na, diwangun dina pondasi rasul jeung nabi. Jeung cornerstone nyaeta Kristus Yesus sorangan. Urang taliti ngagabung babarengan dina anjeunna, jadi hiji Bait Allah suci pikeun Gusti. Ngaliwatan Anjeunna, anjeun ogé jalma-jalma anu sanés-sanés janten bagian tina tempat ieu tempat Allah hirup ku Roh-Na."

Wahyu 21:13 Di wetan tilu gerbang; di kalér tilu Gerbang; di kidul tilu gerbang; jeung di kulon tilu gerbang.

Wahyu 21:13 ngajelaskeun pangwangunan Yerusalem Anyar, anu bakal ngagaduhan dua belas gapura, tilu dina unggal sisi.

1. Kakuatan Kota: Kumaha Gerbang Yerusalem Anyar ngagambarkeun Surga di Bumi

2. Simbol Persatuan: Ngartos Pentingna Dua Belas Gerbang dina Wahyu 21:13

1. Yesaya 60:11 - Gerbang anjeun bakal muka terus; aranjeunna moal ditutup beurang atawa peuting, ku kituna jalma bisa mawa anjeun kabeungharan bangsa, kalawan raja maranéhanana dipingpin dina prosesi.

2. Jabur 107:16 - Anjeunna disebut kalaparan di darat; Anjeunna peupeus sakabeh staf roti.

Wahyu 21:14 Jeung tembok kota boga dua belas yayasan, sarta dina eta ngaran dua belas rasul Anak Domba.

Tembok Yerusalem Anyar dina Wahyu 21 boga dua belas yayasan, nu masing-masing tega ngaran salah sahiji dua belas rasul Anak Domba.

1. The Unshakable Foundation: Para Rasul jeung Anak Domba

2. Yérusalém Anyar: Kota Anu Kakuatan Anu Teu Kakuatan

1. Mateus 16:18 - Jeung kuring ngabejaan ka maneh, anjeun Peter, sarta dina batu ieu kuring baris ngawangun gereja mah, jeung Gerbang naraka moal prevail ngalawan eta.

2. Epesus 2:19-20 - Jadi maneh geus lain muhrim jeung asing, tapi anjeun sasama warga jeung para wali jeung anggota kulawarga Allah, diwangun dina pondasi rasul jeung nabi, Kristus Yesus sorangan nu batu penjuru.

Wahyu 21:15 Jeung manéhna nu diajak ngobrol jeung kuring boga Reed emas pikeun ngukur kota, jeung lawang-lawang jeung tembokna.

Malaikat keur ngukur kota, gapura-gapurana, jeung tembokna ku awi emas.

1. Ukuran Sampurna Surga 2. Ukuran Teu Gagal Kota Allah

1. Yesaya 40:12 Saha nu ngukur cai dina kerung leungeun-Na, jeung ngukur langit ku bentang? 2. Yehezkiel 40:3-5 Kaula dibawa ka ditu, tuluy aya hiji lalaki, anu rupana siga kuningan, leungeunna aya tali rami jeung awi ukur; sarta anjeunna ngadeg di gerbang. Jeung lalaki ceuk kuring, "Eh anak manusa, behold kalawan panon anjeun, sarta ngadangu kalawan Ceuli anjeun, sarta set haté anjeun kana sagala hal anu kuring bakal némbongkeun ka anjeun; Pikeun maksud kuring bisa némbongkeun aranjeunna ka maneh dibawa ka dieu: bewarakeun sagala rupa nu ningali ka imah Israil.

Wahyu 21:16 Eta kota teh sagi opat, panjangna sarua jeung rubakna, tuluy ngukur eta kota teh ku reed, dua belas rebu kilo meter. Panjang, lebar, sareng jangkungna sami.

Yerusalem Anyar nyaéta pasagi sampurna anu ukuranana 12000 furlong panjangna, rubak, sareng jangkungna.

1. Kasampurnaan Yerusalem Anyar - Kumaha Desain Sampurna Allah Digambarkeun di Yerusalem Anyar

2. Ukuran Iman - Naon Anu Dibutuhkeun Pikeun Nampa Kasampurnaan Yerusalem Anyar

1. James 1:17 - Unggal kurnia alus tur sampurna nyaeta ti luhur, turun ti Rama lampu sawarga, anu teu robah kawas shifting kalangkang.

2. Lukas 6:38 - Masihan, sarta eta bakal dibikeun ka anjeun. Ukuran anu saé, dipencet, digoncang sareng dijalankeun, bakal dituang kana pangkonan anjeun. Pikeun ukuran anu anjeun anggo, éta bakal diukur ka anjeun.

Wahyu 21:17 Sarta anjeunna ngukur tembok dinya, saratus opat puluh opat cubits, nurutkeun ukuran hiji lalaki, nyaeta, malaikat.

Malaikat ngukur témbok kota Yérusalém Anyar 144 kubit.

1. Visi Allah pikeun Umat-Na: Ukuran Manusa

2. Surga di Bumi: Ukuran Manusa

1. Yesaya 60:18 - "Euweuh deui sora weeping kadéngé di dinya, atawa ceurik tina marabahaya."

2. Mateus 6:10 - "Karajaan Thy datang, bakal Thy dipigawé di bumi, sakumaha anu kasebut di sawarga."

Wahyu 21:18 Jeung wangunan témbokna tina jaspis, jeung kotana emas murni, kawas kaca jelas.

Kota Wahyu digambarkeun ngabogaan tembok dijieunna tina jaspis jeung kota sorangan dijieunna tina emas murni kawas kaca jelas.

1. Kumaha kota Wahyu mangrupa cerminan kaéndahan jeung kamulyaan Allah

2. Pentingna ngakuan sareng narékahan pikeun kasucian sapertos kota Wahyu

1. Rum 8:28-30 “Jeung urang terang yen pikeun jalma anu nyaah ka Allah sagala hal gawé bareng pikeun alus, pikeun maranéhanana anu disebut nurutkeun tujuan-Na. Pikeun maranéhanana saha manéhna foreknew manéhna ogé predestined jadi conformed kana gambar Putra-Na, dina raraga manéhna bisa jadi firstborn diantara loba baraya. Jeung saha manéhna predestined manéhna ogé disebut, jeung saha manéhna disebut manéhna ogé diyakinkeun, jeung saha manéhna diyakinkeun manéhna ogé Maha Agung.

2. 1 Petrus 1:15-16 "Tapi sakumaha Anjeunna anu disebut anjeun suci, anjeun ogé kudu suci dina sagala kalakuan anjeun, sabab geus ditulis, "Anjeun kudu suci, pikeun Kami suci."

Wahyu 21:19 Pondasi témbok kota dihias ku sagala rupa batu permata. Pondasi kahiji nyaéta jaspis; kadua, inten biru; katilu, a chalcedony; kaopat, hiji Empang;

Pondasi kota suci dipapaésan ku batu mulia, unggal warna béda.

1. Kaéndahan Karajaan Allah: Kumaha kamulyaan Allah diungkabkeun dina dasar-dasar kota

2. The preciousness tina Garéja: Kumaha umat Allah anu hébat berharga ka Anjeunna

1. Yesaya 54:11-12 - O thou afflicted, tossed kalawan tempest, jeung teu comforted, behold, Kuring baris neundeun batu Anjeun jeung kelir éndah, jeung neundeun pondasi Anjeun jeung sapphires.

2. 2 Korinta 5:17 - Ku alatan éta, lamun saha aya dina Kristus, manéhna mangrupa ciptaan anyar; hal heubeul geus kaliwat ; behold, sagala hal geus jadi anyar.

Wahyu 21:20 Nu kalima, sardonyx; nu kagenep, sardius; nu katujuh, krisolit; nu kadalapan, beryl; kasalapan, topaz; kasapuluh, chrysoprasus a; nu sabelas, jacinth a; kadua belas, hiji amethyst.

Petikan tina Wahyu 21:20 daptar dua belas permata anu béda anu diulas dina pondasi témbok Yerusalem Anyar.

1. Kaéndahan Surga: Kumaha Gerbang Surga Bakal Herang sareng Caang

2. Kaagungan Yerusalem Anyar: Kota Kamulyaan sareng Kamulyaan

1. Yesaya 54: 11-12 - "O hiji afflicted, badai-tossed jeung teu comforted, behold, Kuring baris nangtukeun batu anjeun dina antimony jeung neundeun pondasi anjeun kalawan sapphires. Kuring baris nyieun pinnacles anjeun tina agate, Gerbang anjeun tina carbuncles. jeung sakabeh tembok Anjeun tina batu mulia."

2. Yehezkiel 28:13 - "Anjeun aya di Eden, taman Allah; unggal batu mulia éta panutup anjeun, sardius, topaz, jeung inten, beryl, onyx, jeung jaspis, inten biru, Empang, jeung carbuncle; sarta crafted dina emas. éta setelan anjeun sarta ukiran Anjeun."

Wahyu 21:21 Jeung dua belas Gerbang éta dua belas mutiara: unggal sababaraha gerbang dijieunna tina hiji mutiara, jeung jalan kota éta emas murni, kawas kaca transparan.

Gerbang-gerbang Yerusalem Anyar dijieun tina mutiara jeung jalanna dijieunna tina emas murni transparan.

1. Kaéndahan Surga: Sawala ngeunaan Kaagungan Yerusalem Anyar

2. Nilai Jiwa Urang: Refleksi ngeunaan Ajén Karajaan Sawarga

1. Mateus 6:20 - "Tapi neundeun up for yourselves harta di sawarga, dimana aya renget atawa keyeng doth ngaruksak, sarta dimana maling teu megatkeun ngaliwatan atawa maok."

2. Yesaya 54: 11-12 - "O maneh afflicted, tossed kalawan tempest, jeung teu comforted, behold, Kuring baris nempatkeun batu thy kalawan kelir geulis, sarta nempatkeun yayasan Anjeun kalawan sapphires. Jeung kuring bakal nyieun jandéla thy agate, jeung Gerbang anjeun tina carbuncles, sareng sadaya wates anjeun tina batu anu pikaresepeun."

Wahyu 21:22 Jeung kuring nempo teu candi therein, pikeun Gusti Allah Nu Maha Kawasa jeung Anak Domba nu candi eta.

Gusti Allah Nu Maha Kawasa jeung Anak Domba teh Bait Allah.

1. Kasucian Sawarga: Nyembah ka Gusti Allah Nu Maha Kawasa jeung Anak Domba

2. Sacredness of Surga: Tempat Bakti ka Allah

1. Wahyu 7:15 - "Ku sabab kitu aranjeunna sateuacan tahta Allah, sareng ngalayanan anjeunna siang wengi di kuil-Na: sareng anjeunna anu linggih dina tahta bakal cicing di antara aranjeunna."

2. John 4: 21-24 - "Yesus saith ka dirina, Woman, percaya kuring, jam datang, nalika anjeun moal di gunung ieu, atawa di Yerusalem, nyembah ka Rama. Anjeun nyembah anjeun henteu terang naon: kami terang naon anu kami sembah: sabab kasalametan ti urang Yahudi. Tapi waktuna datang, jeung ayeuna geus, nalika nyembah sajati bakal nyembah ka Rama dina sumanget jeung bebeneran: pikeun Rama néangan saperti pikeun nyembah ka Anjeunna. Allah teh Roh: jeung sing saha anu nyembah ka Anjeunna, kudu nyembah ka Anjeunna dina roh jeung bebeneran.”

Wahyu 21:23 Jeung kota teu merlukeun panonpoe, atawa bulan, pikeun caang di jerona: pikeun kamulyaan Allah geus lighten eta, jeung Anak Domba nya cahayana.

Kota Allah dicaangan ku kamulyaan Allah jeung Anak Domba.

1. Cahaya Anak Domba: Ningali Kamulyaan Allah dina Kahirupan Urang

2. Kota Allah: Hirup dina Caang Anak Domba

1. John 8:12 - Yesus ngadawuh, "Kami cahaya dunya. Saha anu nuturkeun kuring moal pernah leumpang di gelap, tapi bakal boga lampu hirup."

2. 1 John 1: 5 - Ieu pesen kami geus uninga ti anjeunna jeung dibewarakeun ka anjeun: Allah cahaya; di anjeunna teu aya gelap pisan.

Wahyu 21:24 Jeung bangsa-bangsa anu disalametkeun bakal leumpang dina cahayana, sareng raja-raja bumi bakal mawa kamulyaan sareng kahormatan ka dinya.

Bangsa-bangsa anu disalametkeun bakal leumpang dina kamulyaan Allah, sareng raja-raja di bumi bakal mawa kahormatan sareng kamulyaan ka dinya.

1. Bangsa-bangsa anu Disalametkeun: Milih Cahaya Allah

2. Raja-raja Bumi: Ngahormatan Kamulyaan Allah

1. Yesaya 60: 1-3 - Bangun, caang; pikeun cahaya anjeun geus datang, jeung kamulyaan Gusti geus risen kana thee.

2. Jabur 145:11-12 - Maranéhanana bakal nyarita kamulyaan karajaan thy, jeung omongan kakawasaan thy; Pikeun ngawanohkeun ka anak manusa kalakuan-Na, jeung kaagungan kaagungan karajaan-Na.

Wahyu 21:25 Gerbang-gerbangna moal ditutupan ku beurang, sabab moal aya peuting di dinya.

Gerbang-gerbang Yerusalem Anyar moal ditutup, sabab moal aya peuting.

1. Hirup dina Cahaya Kalanggengan

2. Ahir Poek: Hirup di Kota Allah

1. John 8:12 - "Kami cahaya dunya. Saha anu nuturkeun kuring moal pernah leumpang di gelap, tapi bakal boga lampu hirup."

2. Yesaya 60: 19-20 - "Moal deui anjeun bakal butuh panonpoe pikeun caang beurang, atawa bulan pikeun masihan caang na peuting; pikeun Gusti bakal jadi lampu langgeng anjeun, Allah anjeun bakal kamulyaan anjeun. Panonpoé anjeun. Moal surup deui, bulan maneh moal surup deui; PANGERAN bakal jadi caang kalanggengan maneh, jeung poe-poe kasedih maraneh bakal lekasan."

Wahyu 21:26 Jeung maranéhna bakal mawa kamulyaan jeung kahormatan bangsa-bangsa ka dinya.

Allah bakal mawa kamulyaan jeung kahormatan sakabeh bangsa ka Yerusalem Anyar.

1: Yesus mangrupikeun hiji-hijina jalan pikeun kamulyaan sareng kahormatan sajati.

2: Urang bisa ngalaman kamulyaan jeung kahormatan sajati ku tunduk ka Yesus jeung wewenang-Na.

1: Mateus 6:33 - Tapi neangan ye kahiji Karajaan Allah, jeung kaadilan-Na; jeung sagala hal ieu bakal ditambahkeun ka anjeun.

2: Rum 10: 9-10 - Lamun anjeun bakal ngaku jeung sungut anjeun Gusti Yesus, jeung bakal yakin dina hate anjeun yen Allah geus diangkat manéhna ti nu maraot, anjeun bakal disalametkeun. Pikeun jeung haté man believeth kana amal saleh; jeung jeung sungut syahadat dijieun pikeun kasalametan.

Wahyu 21:27 Jeung teu kudu asup kana eta naon bae anu najis, boh naon bae worked abomination, atawa nyieun bohong, tapi maranéhanana anu ditulis dina buku kahirupan Anak Domba urang.

1. Ngajalankeun Kahirupan anu Nyenangkeun Gusti

2. Pentingna Hirup Jujur

1. Epesus 5:8-10 For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light: (9) Pikeun buah Roh aya dina sagala goodness jeung amal saleh jeung bebeneran; (10) Ngabuktikeun naon-naon anu dikersakeun ku Gusti.

2. Yakobus 4:7-8 Ku sabab kitu, pasrahkeun diri ka Allah. Nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun. (8) Tarik deukeut ka Allah, sarta anjeunna bakal ngadeukeutan ka anjeun. Cleanse leungeun anjeun, ye sinners; jeung purify hate anjeun, ye pikiran ganda.

Wahyu 22 mangrupikeun bab ahir tina kitab Wahyu sareng nyimpulkeun visi Yohanes ngeunaan kajadian ahir jaman. Bab ieu museurkeun kana pedaran ngeunaan walungan kahirupan, tangkal kahirupan, jeung jangji Yesus pikeun mulang.

Ayat 1: Bab éta dimimitian ku gambaran ngeunaan walungan kahirupan anu ngalir tina tahta Allah sareng Anak Domba di Yerusalem Anyar. Ieu digambarkeun salaku jelas kristal, melambangkan purity jeung refreshment langgeng (Wahyu 22:1). Dina dua sisi walungan nangtung tangkal kahirupan, bearing dua belas rupa buah-hiji pikeun tiap bulan-jeung daun na pikeun penyembuhan jeung restorasi (Wahyu 22:2). Kutukan nu datang ka manusa alatan dosa geus euweuh, sarta umat Allah bakal boga aksés ka hirup langgeng di payuneun-Na.

Ayat 2: Yohanes negeskeun yén moal aya deui gelap atanapi wengi di Yérusalém Anyar sabab Allah nyalira bakal terang aranjeunna. Kamulyaan-Na bakal nyaangan sagalana, sarta umat-Na bakal marentah salamina (Wahyu 22:5). Malaikat negeskeun yén kecap-kecap ieu satia sareng leres, dipasihkeun ku Allah nyalira. John ngingetkeun teu ngégél up nubuat ieu sabab minuhan na geus deukeut (Wahyu 22: 6-10).

Alinea ka-3: Yesus sorangan nyatakeun yén Anjeunna bakal sumping deui kalayan jangji: "Lah, Kami geura-giru datang!" (Wahyu 22:7). Anjeunna reiterates berkah ka jalma anu tetep kecap ditulis dina buku ieu. John murag ka handap pikeun nyembah di suku Yesus tapi dibenerkeun ku malaikat anu ngingetkeun anjeunna pikeun nyembah ka Allah wungkul (Wahyu 22:8-9). Yesus ngajamin para pengikut-Na yén Anjeunna mangrupikeun "Alfa sareng Oméga", boh awal sareng akhir - akar sareng turunan Daud - sareng ngajak sadayana anu haus pikeun nginum ti Anjeunna, sumber cai hirup (Wahyu 22: 12-17). ). bab nu menyimpulkan kalayan peringatan ngalawan nambahkeun atawa nyokot jauh tina kecap tina nubuat ieu jeung doa ahir pikeun mulang Yesus: "Amin. Hayu, Gusti Yesus!" (Wahyu 22:18-21).

Ringkesna, Bab dua puluh dua Wahyu presents visi walungan kahirupan ngalir ti tahta Allah di Yerusalem Anyar, symbolizing refreshment langgeng tur penyembuhan. Tangkal kahirupan nangtung dina dua sisi, ngahasilkeun buah anu loba pisan pikeun umat Allah. Gelap diusir nalika Gusti nyalira janten cahaya anu langgeng. Yesus negeskeun kadatangan-Na anu caket sareng ngajangjikeun berkah ka jalma-jalma anu ngajaga kecap tina buku ieu. Anjeunna ngajak sadayana pikeun nyandak bagian dina Anjeunna salaku sumber cai hirup. Bab éta ditungtungan ku peringatan ngalawan ngaganggu nubuat ieu sareng doa pikeun mulangkeun Yesus — kacindekan anu pas pikeun buku anu nekenkeun harepan, restorasi, sareng antisipasi pikeun kameunangan pamungkas Kristus tina jahat.

Wahyu 22:1 Jeung manéhna némbongkeun kuring walungan murni tina cai kahirupan, jernih kawas kristal, lajengkeun kaluar tina tahta Allah jeung Anak Domba.

Walungan kahirupan anu murni tur jelas, ngalir kaluar ti Allah jeung Anak Domba.

1. Sumber Kahirupan anu Teu Terbatas: Kumaha Kurnia Kristus Ngidinan Urang Narima Kahirupan anu Luhur

2. Anugrah Cai Hirup: Kumaha Narima sareng Ngabagikeun Sumber Kahirupan anu Teu Gagal

1. John 4: 10-14 - Yesus speaks tina cai hirup Anjeunna nawarkeun

2. John 7:37-38 - Yesus nawarkeun cai hirup ka jalma anu haus

Wahyu 22:2 Di tengah-tengah jalan eta, jeung di sisi walungan, aya tangkal kahirupan, anu bared dua belas rupa bungbuahan, sarta ngahasilkeun buahna unggal bulan: jeung daun tangkal éta pikeun. nyageurkeun bangsa-bangsa.

Tangkal kahirupan di tengah-tengah walungan ngahasilkeun dua belas rupa buah sareng daun anu tiasa nyageurkeun bangsa-bangsa.

1. Kakuatan Nyageurkeun Gusti

2. Kalimpahan Buah: Hiji Analogi tina Berkah Allah

1. Yesaya 61: 1-3 - Roh Gusti Allah aya kana Me, Sabab Gusti geus anointed Me Pikeun ngahutbah beja alus ka nu miskin; Mantenna geus ngutus Kami pikeun nyageurkeun nu patah hati, Mantenna ngumumkeun kamerdikaan ka para tawanan, jeung muka panjara pikeun anu dibeungkeut;

2. James 5: 14-16 - Dupi saha diantara anjeun gering? Hayu anjeunna nelepon pikeun sesepuh gareja, sarta hayu aranjeunna neneda leuwih anjeunna, anointing anjeunna kalawan minyak dina nami Gusti. Jeung doa iman bakal nyalametkeun nu gering, jeung Gusti bakal ngangkat manéhna nepi. Jeung lamun manéhna geus ngalakukeun dosa, manéhna bakal dihampura. Ngaku trespasses anjeun ka silih, jeung silih nenedakeun, nu bisa cageur. Doa anu mujarab, fervent ti jalma soleh avails loba.

Wahyu 22:3 Jeung moal aya deui kutukan, tapi tahta Allah jeung Anak Domba bakal aya di dinya; sareng abdi-abdina bakal ngawula ka anjeunna:

Allah jeung Anak Domba bakal nyicingan Yerusalem anyar, sarta hamba-hamba maranéhna bakal ngawula ka maranehna.

1. Kabungahan Ngawula ka Allah jeung Anak Domba

2. Berkah Allah Yerusalem Anyar

1. Mateus 25:21 - "Master-Na ceuk manéhna, 'Muhun dipigawé, hamba alus tur satia. Anjeun geus satia leuwih saeutik; Kuring baris nangtukeun anjeun leuwih loba. Lebetkeun kana kabagjaan master Anjeun.'"

2. Wahyu 21: 3-4 - "Jeung kuring ngadéngé sora tarik ti tahta nyebutkeun, 'Behold, dwelling Allah aya jeung manusa. Anjeunna bakal Huni jeung maranehna, sarta maranéhanana baris jadi umat-Na, jeung Allah sorangan bakal. Mantenna bakal nyarengan maranehna sabage Allahna. Mantenna bakal mupus saban cimata tina panon maranehna, sarta maot moal aya deui, moal aya deui tunggara, ceurik, atawa kanyeri, sabab nu baheula geus kaliwat.'"

Wahyu 22:4 Sarta maranéhanana baris nempo beungeut-Na; sarta ngaranna bakal dina foreheads maranéhanana.

Petikan nyatakeun yén jalma-jalma anu nuturkeun ka Gusti bakal tiasa ningali raray-Na, sareng bakal nanggung nami-Na dina dahi.

1. Harti Nyanggakeun Asma Allah

2. Ngalaman Hadirat Allah

1. Budalan 33:18-23

2. Jabur 100:2-5

Wahyu 22:5 Jeung moal aya peuting di dinya; jeung maranehna teu kudu lilin, atawa cahaya panonpoe; pikeun Gusti Allah masihan aranjeunna caang: sarta aranjeunna bakal pamaréntahan salamina tur salawasna.

Allah nyangking cahaya sareng kabagjaan anu langgeng ka jalma-jalma anu percanten ka Anjeunna.

1. Girang dina Cahaya Allah: A on Wahyu 22: 5

2. Pamaréntahan Abadi: A dina Berkah tina Percanten ka Allah

1. Yesaya 60:19-20 - Panonpoé bakal euweuh deui lampu thy ku beurang; atawa keur caang bulan bakal masihan caang ka anjeun: tapi Gusti bakal ka anjeun lampu langgeng, sarta Allah anjeun kamulyaan anjeun. Panonpoé anjeun moal aya deui turun; moal bulan thy mundur sorangan: pikeun Gusti bakal jadi lampu langgeng Anjeun, jeung poé tunggara Anjeun bakal réngsé.

2. Jabur 36: 9 - Pikeun kalawan thee mangrupakeun fountain hirup: dina lampu thy bakal urang ningali cahaya.

Wahyu 22:6 Saur anjeunna ka abdi, "Ieu paribasa téh satia tur bener: sarta Gusti Allah para nabi suci ngutus malaikat-Na pikeun némbongkeun ka abdi-Na hal nu kudu geura-giru dipigawé."

Hiji malaikat diutus ku Pangéran, Allahna nabi-nabi suci, pikeun nunjukkeun ka hamba-hamba-Na naon anu bakal kajadian sakedap deui.

1. Kasatiaan Firman Allah

2. Pangawasa jeung Kakawasaan Allah

1. Yesaya 55:11 - Ku kituna bakal kecap abdi nu mana kaluar tina sungut abdi: eta moal balik deui ka kuring batal, tapi bakal ngalengkepan naon atuh mangga, sarta eta bakal makmur dina hal whereto I dikirim eta.

2. Ibrani 1:14 - Teu aranjeunna sadayana roh ministering, dikirim mudik pikeun mentri pikeun maranéhanana anu bakal ahli waris kasalametan?

Wahyu 22: 7 Behold, Kami datang gancang: rahayu nyaéta anjeunna anu tetep nyebutkeun nubuat tina buku ieu.

Kitab Wahyu ngajangjikeun yén Yésus bakal gancang mulang, sarta jalma-jalma nu nuturkeun nubuat éta bakal diberkahan.

1. Berkah tina Taat: Hirup ku nubuat Wahyu

2. Ngadagoan sarta Lalajo pikeun Balikna Yesus

1. Deuteronomy 28: 1-2 - "Jeung lamun satia nurut kana sora PANGERAN Allah anjeun, sarta ati-ati pikeun ngalakonan sagala parentah-Na anu ku kuring marentahkeun anjeun kiwari, PANGERAN Allah anjeun bakal nempatkeun maneh luhur sakabeh bangsa di sakuliah dunya. bumi. Sareng sadaya berkah ieu bakal sumping ka anjeun sareng nyusul anjeun, upami anjeun nurut kana sora Gusti Allah anjeun."

2. Mateus 24:44 - "Ku kituna anjeun ogé kudu siap, pikeun Putra Manusa datang dina jam anjeun teu nyangka."

Wahyu 22:8 Jeung kuring Yohanes nempo hal ieu, jeung ngadéngé éta. Sareng nalika kuring nguping sareng ningali, kuring sujud nyembah di payuneun suku malaikat anu nunjukkeun ieu ka kuring.

Rasul Yohanes ningali jeung ngadéngé hal-hal anu diungkabkeun dina kitab Wahyu.

1: Nyembah ka Allah wungkul - Conto Yohanes ngajarkeun urang pikeun nyembah ka Allah nyalira, sareng henteu sujud ka saha waé.

2: Dengekeun jeung Taat - Sanajan nyanghareupan hal gaib, Yohanes ngadangukeun jeung nurut kana parentah malaikat.

1: Budalan 20:3-6 "Anjeun teu kudu boga allah sejen saméméh kuring. Anjeun teu kudu nyieun pikeun diri hiji gambar dina bentuk naon bae di langit luhur atawa di bumi handap atawa di cai handap. Anjeun teu kudu sujud ka handap. ka maranehna atawa nyembah ka maranehna; sabab Kami, PANGERAN Allah maraneh, teh Allah anu timburu."

2: John 4:24 "Allah teh roh, sarta ibadah-Na kudu ibadah dina Roh jeung bebeneran."

Wahyu 22:9 Lajeng anjeunna ngadawuh ka kuring, Awas maneh ulah ngalakukeun eta: pikeun kuring fellowserving Anjeun, jeung dulur-dulur Anjeun nabi-nabi, jeung jalma anu tetep nyebutkeun ieu buku: nyembah ka Allah.

Hiji malaikat nyarios ka Yohanes, marentahkeun anjeunna supados henteu nyembah ka malaikat, tapi nyembah ka Allah, sabab malaikat éta sasama hamba sareng nabi sareng jalma anu ngajaga kecap tina buku ieu.

1. Tujuan Para Nabi: Kumaha Allah Nyarita ka Urang Ngaliwatan Hamba-Na

2. Kakuatan Ibadah: Méré Allah Kamulyaan Anjeunna Pantes

1. Deuteronomy 10:20 - "Sieun ka Gusti Allah anjeun, ngawula ka Anjeunna wungkul tur nyandak sumpah anjeun dina ngaranna."

2. Rasul 10: 34-35 - "Lajeng Peter mimiti nyarita: "Kuring ayeuna sadar kumaha leres éta yén Allah teu némbongkeun pilih kasih tapi narima ti unggal bangsa hiji anu takwa anjeunna jeung ngalakukeun naon katuhu."

Wahyu 22:10 Saur anjeunna ka abdi, "Ulah ngégél paribasa tina nubuat tina buku ieu, sabab waktuna geus deukeut."

Yohanes diparéntahkeun pikeun henteu ngégél ucapan nubuat dina kitab Wahyu sabab waktuna geus deukeut.

1. Waktuna Ayeuna: Manggihan Pentingna Nubuat dina Wahyu

2. Sealing nu prophecies: Milih Hirup di Momen

1. Mateus 24:36 - "Tapi ngeunaan poé jeung jam éta taya sahijieun weruh, komo malaikat sawarga, atawa Putra, tapi Rama wungkul."

2. Rum 13: 11-12 - "Salian ti ieu anjeun terang waktosna, yén jamna parantos sumping pikeun anjeun hudang tina sare. Sabab kasalametan teh ayeuna leuwih deukeut ka urang batan waktu urang mimiti percaya.”

Wahyu 22:11 Sing saha anu teu adil, tetep teu adil, anu najis, sing najis, anu bener, sing bener, anu suci, anu suci tetep suci. .

Petikan nyorot yén unggal jalma bakal dihukum dumasar kana kalakuanana.

1. Kudu Suci: Ngadamel Pilihan anu Saleh

2. Kakuatan Rohmat: Ngajadikeun Anu Adil

1. 1 Yohanes 2:15-17 - Ulah Cinta Dunya

2. Rum 6:17-18 - Ulah ngantep Dosa Reign dina Kahirupan anjeun

Wahyu 22:12 Jeung, behold, Kami datang gancang; sarta ganjaran abdi sareng abdi, mun masihan unggal lalaki nurutkeun karyana bakal.

Yesus Kristus bakal sumping gancang sareng ganjaran-Na pikeun pengikut satia bakal dipasihkeun luyu sareng padamelan na.

1. "Hirup sareng Perspéktif Abadi"

2. "Janji Ganjaran Abadi"

1. Mateus 16:27 - Pikeun Putra Manusa bakal datang dina kamulyaan Rama-Na jeung malaikat-Na, lajeng Anjeunna bakal ganjaran unggal nurutkeun karya-Na.

2. Kolosa 3: 23-24 - Jeung naon maneh ngalakukeun, ngalakukeun eta heartily, sakumaha ka Gusti jeung teu lalaki, nyaho yén ti Gusti anjeun bakal nampa ganjaran tina warisan; pikeun anjeun ngawula ka Gusti Kristus.

Wahyu 22:13 Kami Alfa jeung Omega, mimiti jeung ahir, kahiji jeung pamungkas.

Gusti mangrupikeun awal sareng akhir tina sagala hal, sumber sadaya kahirupan sareng kakawasaan.

1. Kakawasaan Allah anu Langgeng

2. Asal Ilahi Kahirupan

1. Rum 11:36 - Pikeun ti anjeunna jeung ngaliwatan anjeunna jeung ka anjeunna téh sagala hal. Mantenna kamulyaan salamina!

2. John 1: 3 - Sagala hal dijieun ngaliwatan anjeunna, sarta tanpa anjeunna teu nanaon dijieun nu dijieun.

Wahyu 22:14 Bagja jalma-jalma anu ngalampahkeun parentah-parentah-Na, sangkan boga hak kana tangkal kahirupan, jeung asup ka jero kota ngaliwatan gerbang.

Jalma anu nuturkeun parentah Allah bakal dibere aksés ka Tangkal Kahirupan jeung gerbang kota sawarga.

1. Kaberkahan tina Taat: Ngarangkul Kabungahan Nurutan Pangersa Allah

2. Jangji-jangji Tangkal Kahirupan: Ngalap Ganjaran Kasatiaan

1. Deuteronomy 11: 26-28 - Berkah pikeun Ta'at

2. Kajadian 2:9 - Tangkal Kahirupan di Taman Eden

Wahyu 22:15 Pikeun di luar aya anjing, jeung tukang sihir, jeung whoremongers, jeung murderers, jeung idolaters, jeung sakur cinta jeung nyieun bohong.

Jalma anu teu narima Yesus bakal kaasup ti Karajaan Allah.

1. 1: Urang kudu narima Yesus Kristus salaku Gusti jeung Jurusalamet urang asup ka Karajaan Allah.

2. 2: Urang kudu narékahan pikeun hirup suci luyu jeung Firman Allah.

1. 1: Epesus 2: 8-9 - "Kanggo ku kurnia anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Jeung ieu teu ngalakukeun sorangan; eta teh kurnia Allah, teu hasil karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast. "

2. 2: Rum 10: 9-10 - "Lamun ngaku kalawan sungut anjeun yen Isa teh Gusti jeung yakin dina haté anjeun yen Allah diangkat anjeunna ti nu maraot, anjeun bakal disimpen. Pikeun jeung haté hiji percaya jeung diyakinkeun, ". jeung ku sungut hiji ngaku jeung disalametkeun."

Wahyu 22:16 Kami Yesus geus ngutus malaikat kuring pikeun mere kasaksian ka anjeun hal ieu di jamaah-jamaah. Kami akar jeung turunan Daud, jeung béntang caang jeung isuk.

Akar jeung turunan Daud, Yesus, geus ngutus malaikat-Na pikeun mere kasaksian ka gereja.

1. Yesus teh Akar jeung turunan Daud, nu caang jeung béntang isuk.

2. Kasaksian Yesus ngaliwatan Malaikat-Na di Garéja.

1. Yesaya 11: 1-5 - A némbak bakal datang nepi ti tunggul Jesse; tina akarna bakal aya dahan.

2. Lukas 1:32-33 - Anjeunna bakal hébat sarta bakal disebut Putra Nu Maha Agung. PANGERAN Allah bakal masihan anjeunna tahta ramana Daud, sarta anjeunna bakal marentah ka turunan Yakub salawasna; karajaanana moal aya tungtungna.

Wahyu 22:17 Jeung Roh jeung panganten awewe ngomong, Hayu! Jeung hayu saha nu heareth ngomong, Hayu. Jeung hayu manéhna nu haus datang. Jeung sakur anu bakal, hayu manéhna nyokot cai kahirupan kalawan bébas.

Allah ngajak sarerea pikeun datang ka Anjeunna jeung nyandak cai kahirupan kalawan bébas.

1. Uleman Allah - hiji uleman pikeun urang datang ka Anjeunna sarta disalametkeun.

2. The Free Gift of Life - kasempetan pikeun nampa kado bébas tina hirup langgeng.

1. John 3:16 - Pikeun Allah jadi dipikacinta dunya nepi ka masihan-Na hiji-hijina Putra-Na, yén sakur anu percaya ka Anjeunna moal binasa tapi boga hirup langgeng.

2. Rum 6:23 - Pikeun upah dosa nyaeta maot, tapi kurnia Allah hirup langgeng dina Kristus Yesus Gusti urang.

Wahyu 22:18 Pikeun kuring mere kasaksian ka unggal jalma anu ngadéngé kecap tina nubuat tina buku ieu, "Lamun aya jalma anu bakal nambahan kana hal ieu, Allah bakal nambahan anjeunna plagues anu ditulis dina buku ieu."

Allah ngingetkeun supaya teu nambahan kana kecap-kecap nubuat dina kitab Wahyu, sabab jalma-jalma anu ngalakukeunana bakal dihukum ku bala-bala anu ditulis di jerona.

1. Bahaya nambihkeun kana Firman Allah

2. Pentingna Nurut kana Firman Allah

1. Paribasa 30:5-6 (Unggal firman Allah murni: Anjeunna mangrupikeun tameng pikeun jalma anu percanten ka Anjeunna. Ulah tambahkeun kana kecap-kecapna, lest anjeunna nyebat anjeun, sareng anjeun kapendak tukang bohong)

2. Deuteronomy 4: 2 (Aranjeun teu kedah nambihan kana kecap anu ku Kami paréntahkeun ka anjeun, atanapi henteu kedah ngirangan tina éta, supados anjeun tiasa ngajaga paréntah PANGERAN Allah anjeun anu ku kuring paréntahkeun ka anjeun)

Wahyu 22:19 Sareng upami aya anu nyingkirkeun kecap tina kitab nubuat ieu, Allah bakal ngaleungitkeun bagianna tina kitab kahirupan, sareng kota suci, sareng tina hal-hal anu ditulis dina ieu. buku.

Saha waé anu ngaleungitkeun atanapi ngarobih kecap-kecap tina kitab nubuat ieu bakal dileungitkeun namina tina buku kahirupan, kota suci, sareng hal-hal anu ditulis dina kitab.

1. Firman Allah teu bisa dirobah: Pentingna Taat kana Firman-Na

2. Balukar tina Ngalanggar Firman Allah

1. Deuteronomy 4: 2 - "Anjeun teu kudu nambahan kana kecap nu Kuring keur commanding anjeun, atawa nyokot jauh ti dinya, ku kituna anjeun bisa tetep nurut Gusti Allah anjeun nu Kuring paréntah ka anjeun."

2. Galata 6: 7-8 - "Ulah jadi deceived, Allah teu moyok; pikeun naon sows manusa, ieu ogé bakal dipanén. Pikeun hiji anu sows kana daging sorangan bakal tina daging Fedi korupsi, tapi Sing saha anu nyebarkeun kana Ruh, tina Ruh, bakal ngalakeun hirup anu langgeng."

Wahyu 22:20 Anjeunna anu nyaksian hal-hal ieu nyarios, "Pasti kuring sumping gancang." Amin. Sanaos kitu, sumping, Gusti Yesus.

Panyatur dina Wahyu 22:20 negeskeun datangna Yesus.

1. Harepan Yesus Mulangkeun: Pangjurung dina Jaman Kasulitan

2. Kapastian Balikna Yesus: Kapastian dina Jaman Kateupastian

1. Yesaya 40:31 - "Tapi maranéhanana anu antosan kana Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris naek nepi jeung jangjang saperti garuda; maranehna bakal lumpat, jeung moal bosen; jeung maranehna bakal leumpang, jeung teu pingsan.”

2. Ibrani 10: 23-25 - "Hayu urang nyekel pageuh profési iman urang tanpa wavering; (sabab anjeunna satia nu jangji;) Jeung hayu urang nganggap silih provoke kana cinta jeung karya alus: Teu forsaking assembling tina diri urang babarengan, sakumaha manner of some is; tapi silih nalingakeun: sarta leuwih-leuwih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-lewih-leuwih-leuwih-leuwih-leuwih.

Wahyu 22:21 Sih kurnia Gusti urang Yesus Kristus nyarengan ka aranjeun sadayana. Amin.

Nu nulis Wahyu 22:21 miharep sih kurnia Allah marengan sakabéh jalma nu percaya.

1: Hayu urang nganuhunkeun pikeun kurnia Allah, sarta nembongkeun eta ka batur dina sagala hal urang.

2: Urang bisa ngandelkeun kurnia Allah dina mangsa pacobaan jeung kasusah.

1: Epesus 2:8-10 - Pikeun ku rahmat anjeun geus disimpen ngaliwatan iman. Sareng ieu sanés kalakuan anjeun sorangan; eta teh kurnia Allah, lain hasil tina karya, ku kituna teu saurang ogé bisa boast.

2: 2 Corinthians 12: 9-10 - Tapi anjeunna ngadawuh ka kuring, "Rahmat Kami cukup pikeun anjeun, pikeun kakuatan kuring disampurnakeun dina kalemahan." Ku sabab kitu, kuring bakal langkung reueus tina kalemahan kuring, supados kakawasaan Kristus tiasa istirahat dina kuring.