Ному насаби шумо (бо ҳарфҳои чопӣ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Суроғаи шумо (бо ҳарфҳои чопӣ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дастурдиҳанда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Баҳо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ба фикри шумо, оё ҷавобҳои зерин дурустанд ё не? Ҷавоби худро ба воситаи ба доира кашидани: Д (дуруст), ё ин ки Н (нодуруст) - қайд кунед. Фикру мулоҳизаҳои худро дар қисмати “Дар ин бора шумо чӣ мегӯед?” озодона ифода кунед.

**Хизматгори Худо**

**Кори тафтишии рақами 1**

1. Исо ҳамеша дар ҳама кор ба

# Худо писанд меомад Д Н

2. Яҳё назди дарёи Урдун зиндагӣ мекард ва

 гуноҳкоронро ғӯта медод Д Н

3. Шайтон Исоро маҷбур кард, ки зидди Худо

 гуноҳ содир кунад Д Н

4. Исо чор мардеро даъват намуд, ки ҳақиқатро

 фаҳмидан мехостанд Д Н

1. Исо хушдомани Шимъӯни Петрусро

сиҳат кард Д Н

6. Худо ҳама одамонро дӯст медорад Д Н

1. Агар гуноҳкор бо гуноҳҳои худ бимирад,

дертар наҷот ёфта метавонад Д Н

1. Бар Исо Рӯҳи Пок монанди кабӯтар

поён фаромад Д Н

9. Исо мехост ва метавонист махавиро пок кунад Д Н

10. Исо моро аз гуноҳ наҷот дода метавонад Д Н

**Хизматгори Худо**

**Кори тафтишии рақами 2**

1. Чор кас ба як бемор ёрӣ расонданд, то

 назди Исо ояд Д Н

1. Ҳар як муаллими бузург гуноҳҳоро

 бахшида метавонад Д Н

1. Сардорон оиди Исо суханҳои бад мегуфтанд,

зеро Ӯ бо гуноҳкорон хӯрок мехӯрд Д Н

1. Ҳар кори рӯзи шанбе кардашударо фарисиён

гуноҳ ҳисоб мекарданд Д Н

1. Худо гуноҳҳои моро мебахшад, зеро мо

шариати Ӯро риоя мекунем Д Н

1. Исо ба ғазаб омад ва ғамгин шуд, зеро

яҳудиён ба Ӯ бовар намекарданд Д Н

1. Исо дувоздаҳ нафарро интихоб намуд ва

барои мавъиза (инҷилшиносонӣ) кардан

фиристод Д Н

1. Писари Худо қудрат дорад, то дар рӯи

замин гуноҳҳоро бахшад Д Н

9. Гуноҳҳои ҳамаи одамон бахшида мешаванд Д Н

10. Агар одам корҳоеро кунад, ки ба Худо писанд

 меоянд, Исо ӯро бародари Худ меномад Д Н

**Хизматгори Худо**

**Кори тафтишии рақами 3**

1. Одамон на танҳо ба саломатии ҷисмонӣ

 эҳтиёҷ доранд Д Н

2. Исо дар қаиқ нишаста, ба одамони дар соҳил

 истода таълими ҳақиқӣ медод Д Н

3. Баъзе аз тухмҳо канори роҳ афтиданд

 ва офтоб онҳоро сӯзонд Д Н

4. Тухмиҳои миёни хор афтида хушхабареро

 ифода мекунанд, ки онро шайтон медуздад Д Н

5. Тухмие ки ба хоки нағз афтид, сад баробар

 ҳосил овард Д Н

6. Тухми нек Сухани Худо аст Д Н

1. Ташвишҳо ва хоҳиши бойигарӣ доштан барои

 ба Сухани Худо бовар кардани мо монеа

 мешаванд Д Н

8. Подшоҳии Худо мисли донаи хардал[[1]](#footnote-1)\* аст Д Н

9. Исо ҳатто мавҷҳоро маҷбур месозад, ки

 ба Ӯ итоат кунанд Д Н

10. Агар шумо ба Масеҳ бовар дошта бошед,

 аз тарсу ҳарос халос мешавед Д Н

**Хизматгори Худо**

**Кори тафтишии рақами 4**

1. Исои Масеҳ духтари мурдаро зинда кард Д Н

2. Шахси гирифтори рӯҳи нопок дар гӯристонҳо

 зиндагӣ мекард Д Н

3. Ҳар як муаллими бузург метавонад одамро

 аз таҳти фармони шайтон халос кунад Д Н

4. Рӯҳҳои нопок ба хукҳое даромаданд, ки баъд

 худро ба баҳр партофтанд Д Н

5. Мардум аз Исо хоҳиш намуданд, ки дар

 кишвари онҳо биистад Д Н

6. Исо медонист, ки касе барои шифо ёфтан

 ба либоси Ӯ даст расонд Д Н

7. Зан ҳамон лаҳза шифо ёфт Д Н

8. Петрус, Яъқуб ва Юҳанно диданд, ки чӣ тавр

 Исо духтари Ёирро зинда кард Д Н

9. Баъзе одамон дар рӯи замин ҳаёти осмонӣ

 доранд Д Н

10. Худо ба онҳое, ки ба Писари Ӯ Исо бовар

 доранд, ҳаёти нав мебахшад Д Н

**Хизматгори Худо**

**Кори тафтишии рақами 5**

1. Исоро дуредгар меномиданд Д Н

2. Исо дувоздаҳ шогирдашро дутоӣ барои ба

 одамон оиди Ӯ хабар додан фиристод Д Н

3. Худо танҳо онҳоеро дӯст медорад, ки Исоро

 чун Наҷоткори худ қабул кардаанд Д Н

4. Шоҳ Ҳиродус сари Яҳёро аз тан ҷудо кард Д Н

5. Исо хост бо шогирдони Худ барои дуо гуфтан

 ва истироҳат кардан равад, аммо мардум аз

 қафои онҳо рафтанд Д Н

6. Исо тақрибан 5000 нафарро бо 5 нон ва

 2 моҳӣ сер кард Д Н

7. Худо барои ҷисм ва ҷони мо ғизо медиҳад Д Н

8. Исо “Нони Ҳаёт” аст Д Н

9. Исо бар баҳр рӯи об қадам мезад ва шамолу

 баҳрро ором кард Д Н

10. Исо метавонад моро аз гуноҳ озод кунад

 ва ҳар рӯз дар паноҳи Худ нигоҳ дорад Д Н

**Хизматгори Худо**

**Кори тафтишии рақами 6**

1. Итоат ба Худо аз риояи урфу одати

 аҷдодон муҳимтар аст Д Н

2. Мусо мегуфт, ки одамон падар ва модарони

 худро иззат намоянд Д Н

3. Сухан ва рафтори бади мо дар назари Худо

 моро нопок месозанд Д Н

4. Исо духтари зани хориҷиро сиҳат кард Д Н

5. Чун Исо шахси кару гунгро сиҳат кард, мардум

 рафта мувофиқи фармудаи Ӯ рафтор карданд Д Н

6. Исо ба шогирдон пул дод, то ки онҳо барои

 4000 нафарро сер кардан нон харанд Д Н

7. Вақте ки фарисиён аломат (нишона)

 талабиданд, Исо аз осмон оташ фуровард Д Н

8. Ҳамаи нақлҳои қадим оиди Худо ҳақиқатанд Д Н

9. Дар Байт-Сайдо Исо кӯрро сиҳат кард Д Н

10. Одамоне ки Исоро медонанд, тасдиқ мекунанд,

 ки Ӯ ҳама корро хуб мекунад Д Н

**Хизматгори Худо**

**Кори тафтишии рақами 7**

1. Баъзе одамон мегуфтанд, ки Исо Яҳёи

 Ғӯтадиҳанда аст Д Н

2. Шогирдон аз аввал медонистанд, ки Исо

 барои гуноҳҳои онҳо ҷон медиҳад Д Н

3. Дар ин дарс Исо ду бор оиди марг ва

 зинда шудани Худ гап мезанад Д Н

4. Сарватманд шудан меарзад, ҳатто

 агар дар роҳи бойигарӣ одам ҷони

 худро аз даст диҳад Д Н

5. Петрус, Яъқуб ва Юҳанно бо Исо, Мусо ва

 Илёс дар кӯҳ буданд Д Н

6. Писари Худо пеш аз офариниши

 олам бо Худо-Падар буд Д Н

7. Ҳаёти Исо аз ҳаёти одамони бисёре

 басо қиматтар буд Д Н

8. Исо метавонист ҳаёти Худро барои гуноҳҳои

 мо диҳад, чунки Худи Ӯ бегуноҳ буд Д Н

9. Исо барои ман ҷон дод Д Н

10. Оташи дӯзах охир надорад Д Н

**Хизматгори Худо**

**Кори тафтишии рақами 8**

1. Исо тамоми бойигарии осмонро барканор

 гузошт, то ба замин ояд ва барои

 одамон ҷон фидо кунад Д Н

2. Исо мехоҳад, ки кӯдакон назди Ӯ оянд Д Н

3. Шахси сарватманд фикр мекард, ки ҳамеша

 шариати Худоро ба ҷо меоварад Д Н

4. Одамони бой метавонанд ҳаёти ҷовидонро

 барои худ бо пул харанд Д Н

5. Ҷавони сарватманд аз назди Исо хушбахт рафт Д Н

6. Шахсоне ки барои Исо аз баҳри ҳама чиз

 мегузаранд, дар ин ҳаёт ва ҳаёти оянда

 соҳиби мукофот мешаванд Д Н

7. Исо ба Яъқуб ва Юҳанно ваъда кард, ки онҳо

 аз тарафи рост ва чапи Ӯ ҷойгир мешаванд Д Н

8. Исо ба рӯи замин омад, то барои мо ҷон диҳад Д Н

9. Исо ба шахси кӯр пул дод, то ки ӯ хӯрок харад Д Н

10. Агар ман наҷот ёфтан хоҳам, бояд кор карда,

 қарзи гуноҳҳои худро ба Худо пурра

 баргардонам Д Н

**Хизматгори Худо**

**Кори тафтишии рақами 9**

1. Ҳангоме ки Исо ба Уршалим харсавор дохил

 шуд, пайғамбарии (пешгӯӣ) қадимаро иҷро кард Д Н

2. Чун Ӯ ба Уршалим омад, одамон фарёд

 мекарданд: “Муборак аст Он, ки ба номи

 Худованд меояд!” Д Н

3. Исо шахсонеро, ки ба Ӯ бовар надоранд,

 доварӣ мекунад Д Н

4. Халқи Исроил монанди анҷире буд, ки

 ҳосил намеовард Д Н

5. Вақте ки одамон Хонаи Худоро ба ҷои

 пулкоркунӣ табдил доданд, Исо хушбахт буд Д Н

6. Ҳангоме ки мо дуо мегӯем,

 бояд боварӣ низ дошта бошем Д Н

7. Исо ба коҳинон ҷавоб надод, ки чаро Ӯ

 ин тавр рафтор мекард Д Н

8. Худо одамонро барои он ки Писари Ӯро ба

 марг маҳкум карданд, ҷазо медиҳад Д Н

9. Вақте ки Исо чун подшоҳ боз ба замин меояд,

 барои ба Ӯ бовар кардан вақти бисёре мемонад Д Н

10. Исо таълим медод, ки мо бояд он чиро ки аз

 Худо аст, ба Худо бидиҳем Д Н

**Хизматгори Худо**

**Кори тафтишии рақами 10**

1. Исо таълим медод, ки одамон аз мурдагон

 зинда мешаванд Д Н

2. Фармудаи якуми Худо ин аст, ки мо

 бояд ёри худро чун худ дӯст дорем Д Н

3. Масеҳ – Писари Довуд ва Писари Худо аст Д Н

1. Баъзеҳо дар назари одамон дуоҳои

 дароз мегӯянд, вале пинҳонӣ камбағалонро

 ғорат мекунанд Д Н

5. Бевазани камбағал ҳамаи маблағи доштаашро

 ба Худо бахшид Д Н

6. Писари Худо ояндаро медонад Д Н

7. То бозгашти Масеҳ одамон шогирдони Ӯро

 дӯст медоранд Д Н

8. Пеш аз омадани Исо ба замин дар осмон

 аломатҳо мешаванд Д Н

9. Ҳамроҳи Худованд Исои Масеҳ фариштагони

 Худо низ меоянд Д Н

10. Масеҳиёни ҳақиқӣ медонанд, ки Исо кай

 бармегардад Д Н

**Хизматгори Худо**

**Кори тафтишии рақами 11**

1. Яҳудо розӣ шуд, ки ба душманони Исо

 ёрӣ диҳад Д Н

2. Як зан ба Исо равғани хушбӯи қиматбаҳо

 молид ва бо ин меҳри худро нишон дод Д Н

3. Исо нонро гирифта гуфт: “Ин Бадани Ман аст” Д Н

4. Петрус ба Исо гуфт, ки ҳатто агар ҳама Ӯро

 тарк кунанд, ӯ ба Исо бовафо мемонад Д Н

5. Исо дар боғ ба Падари Худ дуо мегуфт Д Н

6. Яҳудо Исоро бӯсид, чунки Ӯро дӯст медошт Д Н

7. Саркоҳин гуфт, ки Исо кори баде накардааст Д Н

8. Исо ба Пилотус гуфт, ки Ӯ подшоҳи

 яҳудиён аст Д Н

1. Мардум аз ҳоким хоҳиш карданд, ки Исоро

озод кунад Д Н

10. Онҳое ки Исоро чун Наҷоткори худ қабул

 намекунанд, дар гуноҳҳояшон ҳалок мешаванд Д Н

**Хизматгори Худо**

**Кори тафтишии рақами 12**

1. Сарбозон Исоро масхара мекарданд Д Н

2. Шимъӯн яҳудии африқоӣ буд, ки ба Исо

 барои бурдани салибаш ёрӣ дод Д Н

3. Чун коҳинон Исоро дар салиб овезон диданд,

 аз кори кардаи худ пушаймон шуданд Д Н

4. Исо наздикиҳои соати нӯҳум баланд фарёд

 зада ҷон дод Д Н

5. Пардаи Хонаи Худо дарида, ду пора шуд Д Н

6. Ҳатто Худо аз Исо рӯй гардонд Д Н

7. Юсуф ном шахсе тани Исоро ба қабр гузошт Д Н

8. Тани Исо то ҳол дар қабр аст Д Н

9. Худованд Исои Масеҳ ба шогирдони Худ

 фармуд, ки ба тамоми олам бираванд ва ба

 одамон оиди Ӯ гувоҳӣ диҳанд Д Н

10. Худованд Исои Масеҳ дар осмон аст, вале

 то ҳол бо хизматгорони Худ меҳнат мекунад Д Н

**Чаро Исо ҳалок шуд?**

Дар Инҷили Марқӯс мо дидем, ки Исо Писари Худо ва Хизматгори комили Ӯст, ки ҳамеша бо хости Худо рафтор карда ба Ӯ писанд меомад. Ӯ аз осмон ба замини мо омад, то меҳри Худоро ба одамон зоҳир кунад ва онҳо онро дарк кунанд. Худо меҳри Худро ба ҳама одамон паҳн мекунад, барои ҳамин Исо дар ҳама ҷо гашта, ба одамон ёрӣ мерасонд ва беморонро шифо медод. Ӯ қудрат дошт мурдагонро ба ҳаёт баргардонад ва халқи бисёрро сер кунад. Ӯ одамонро таълим медод ва ба онҳо ҳақиқати Худоро меомӯхт. Ӯ ба онҳо мефаҳмонд, ки чӣ тавр соҳиби ҳаёти ҷовидонӣ дар осмон метавон шуд.

Исоро бисёр одамон дӯст медоштанд, аммо сарварон аз ҳавобаландии беҳади худ Ӯро бад медиданд. Барои ҳамин онҳо саволҳое медоданд, то Ӯро муттаҳам сохта, ба марг маҳкум кунанд. Ҳангоме ки Пилотус Исоро озод кардан мехост, онҳо фарёд мезаданд, ки Ӯро мехкӯб кардан лозим аст. Онҳо Ӯро масхара ва таҳқир мекарданд.

Чаро Худо роҳ дод, ки одамон бо Писари Ӯ чунин рафтор кунанд? Аз сабаби гуноҳҳои Исо не, чунки Ӯ бо камолоташ фарқ мекард. Дертар Исо фарёд зад: “Худои Ман! Худои Ман! Чаро Маро тарк кардаӣ?” Чаро Худо Исоро он гоҳе тарк кард, ки Ӯ бениҳоят мӯҳтоҷи Худо буд? Кӯшиш мекунем ба ин савол ҷавоб диҳем. Мо медонем, ки Исо барои гуноҳҳои одамизод ҳалок гардид. Вале гуноҳ чист? Дар аввал Худо заминро офарида ба аҷдодони мо фармуд, ки аз меваи як дарахт нахӯранд, аммо онҳо амри Ӯро инкор намуда, гуноҳ карданд. Худо гуфт, ки барои гуноҳашон онҳоро марги ногузир интизор аст.

Худо моро офарид, ва ҳақ дорад ба мо гӯяд, ки чӣ гуна бояд рафтор кунем. Ӯ дар Навиштаҳои Пок дар ин бора ба мо хабар додааст. Иҷро накардани шариати Худо гуноҳ аст, ва ҷазои гуноҳ марг аст. Ҳама одамон гуноҳкор шудаанд ва ҳама бояд барои гуноҳҳои худ бимиранд.

Бо вуҷуди ин, Худо моро дӯст медорад ва мехоҳад ба мо ҳаёти ҷовидонӣ диҳад. Барои ҳамин Ӯ Писари Худ Исоро, ки гуноҳе надошт, ба ҷои мо ба марг фиристод. Ҳаёти Писари Худо аз ҳаёти бисёр одамон басе пурарзиштар буд. Барои ҳамин, ҳангоме ки Исо ҳаёти Худро бахшид, Худо тавонист бахшоишро ба бисёр одамон зоҳир кунад.

Исои Масеҳ барои наҷоти мо ҳамаи меҳнатро ба ҷо овард ва дар ин ҷиҳат коре кардани мо лозим нест. Барои наҷоти худро соҳиб шудан танҳо лозим аст ба Ӯ бовар кунем. Барои наҷот тамоман лозим нест, ки пули зиёде қурбонӣ кунем ё аз пайи иҷрои ягон маросим бошем. Худо ҳаёти абадиро ба ҳамаи онҳое ки ба Писари Ӯ бовар доранд, медиҳад.

**Шумо акнун чӣ кор мекунед?**

Шумо акнун ҳамаи 12 дарс ва 16 боби Инҷили Марқӯсро хондед. Шумо ба саволҳои корҳои тафтишӣ ҷавоб гардондед. Шумо донистед, ки Исо, Хизматгори Комили Худо, дар Худ гуноҳе надошт, вале барои гуноҳҳои шумо ҳалок гардид.

**Шумо дар бораи ҳамаи ин чӣ фикр доред?**

Хоҳишмандем тасдиқоти зеринро хонда, ба онҳо ҷавоб гардонед. Агар онҳо ба зиндагии шумо мувофиқ бошанд, калимаи “дуруст”-ро нависед.

1. Ман мебинам, ки Исо Хизматгори Комили Худост

 \_\_\_\_\_\_\_\_

2. Ман медонам, ки Ӯ барои гуноҳҳои ҳамаи одамон ҷон дод

 \_\_\_\_\_\_\_\_

3. Ман боварӣ дорам, ки гуноҳкор ҳастам ва Исо барои ман

 ҳалок гардид

 \_\_\_\_\_\_\_\_

4. Аз ин вақт ман Ӯро чун Наҷоткори худ қабул мекунам

 \_\_\_\_\_\_\_\_

5. Ман аз Худо миннатдорам, ки гуноҳҳои маро бахшид ва

 ҳаёти ҷовидонӣ ба ман тӯҳфа кард

 \_\_\_\_\_\_\_\_

Чаро шумо умед доред, ки ҳаёти ҷовидониро дар осмон соҳиб мешавед? Ҷавобатонро хаттӣ ифода намоед.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Агар шумо саволе дошта бошед, марҳамат карда, ба дастурдиҳандаи худ муроҷиат намоед.

Агар шумо ба ҳамаи саволҳои ин дафтар ҷавоб диҳед, хоҳишмандем онро ба дастурдиҳандаи худ диҳед. Дар аввали дафтар бо хати хоно навиштани адреси худро фаромӯш накунед.

1. \* Хардал – растание ки донаҳояш бисёр хурд ҳастанд. [↑](#footnote-ref-1)