## Dannabaa kuraw ka Kitabu kalan daminɛ

Tuma min na a ɲinina Yesu fɛ Layidu Kɔrɔ kɔnɔ sariya min ka bon ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan o ye jumɛn ye, a y’a jira ko:

“I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye.” O ye ci fɔlen fɔlɔ ye min ka bon ni ci fɔlen tɔw bɛɛ ye. Wa a filanan fana bɛ i n’a fɔ o: “I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.” Sariya ni kiraw bɛɛ sirilen bɛ o ci fɔlen fila de kan. ([Matiyu 22: 37-40](https://www.bible.com/bible/1754/MAT.22.37-40))

I ko Yesu y’a ɲɛfɔ cogo min na, Yesu Krisita ka kalandenw ye mɔgɔw ye minnu bɛ Ala kanu ni u dusukun ni u ni bɛɛ ani u hakili bɛɛ ye, ani u sigiɲɔgɔnw i n’a fɔ u yɛrɛw. Ka kɛ Yesu Krisita ka kalanden ye, o tɛ ko ye min bɛ kɛ siɲɛ kelen, nka o ye ɲɛnamaya kɛcogo ye min bɛ to ka gɛrɛ Yesu la, ani ka dɔ fara an ka kanuya kan mɔgɔ wɛrɛw ye.

Ka kɛ Yesu Krisita ka kalanden ye, o tɛ ko ye min bɛ teliya walima min ka nɔgɔn. Ikomi jurumu bɛ mɔgɔ ka ɲɛnamaya yɔrɔ bɛɛ nɔgɔ, ka kɛ Yesu Krisita ka kalanden ye, o kɔrɔ ye ko Krecɛn b’a to Ala ka a ka ɲɛnamaya yɔrɔ bɛɛ sɛmɛntiya ani k’a kɛnɛya. Nka, ka kɛ Yesu Krisita ka kalanden ye, o tɛ ko gɛlɛ dɔrɔn ye (ka bɔ jurumu la), nka o ye ko nɔgɔman ye fana, iko kalandenw bɛ fa Ala la. Heburuw ka kitabu sɛbɛnbaga bɛ kuma o ko jugu ni ko ɲuman in kan tilayɔrɔba 12nan na, tuma min na a b’a ka kalandenw wele u ka “fiɲɛ‚” ani ‚”boli ni timinandiya ye.”

O la sa, ikomi an lamininen bɛ ni o seerew sankaba ye, an ka fɛn o fɛn bɛ an bali ani jurumu min bɛ mɔgɔ minɛ nɔgɔya la, an k’o bɛɛ fili. Ani, an ka boli ni timinandiya ye boli min latigɛra an ye, k’an ɲɛ jɔ Yesu la, min ye tutigɛbaga ye ani dannaya dafalen. ([Heburuw 12: 1-2](https://www.bible.com/bible/1754/HEB.12.1-2))

Ka kɛ kalanden ye, o ye wale ye min tɛ ban saya fan in fɛ. Kerecɛnw bɛɛ ka kan ka bonya tuma bɛɛ ka kɛ Yesu Krisita ka kalandenw ye. Hali ni ka kɛ kalanden ye, o ye taama ye min bɛ kɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ, dannabaa kura ka hakili ta fan fɛ ɲɛnamaya san fila fɔlɔw nafa ka bon kosɛbɛ. Nin san fɔlɔw la, Krecɛn kuraw ka kan ka jusigilan jɔnjɔn jɔ min bɛna jɔ kɔrɔbɔli ni kɔrɔbɔli waatiw la. A fɔ man di nka, n’u ma o jusigilan barikama in jɔ, u jusigilan barikama bɛna tiɲɛ kɔrɔbɔli ni kɔrɔbɔli waatiw la. ([Matiyu 7:24-27](https://www.bible.com/bible/1754/MAT.7.24-27))

Walisa ka dɛmɛ don o kalandenya la, an ye nin san fila Kitabu-kalanw labɛn. Nin kalan kulu ye baarakɛminɛn ye min bɛ se k’i dɛmɛ, i n’a fɔ karamɔgɔ, ka i ka kalandenw ɲɛminɛ, n’u bɛ taama ka bɔ Krecɛn kuraw la ka kɛ Yesu Krisita nɔfɛmɔgɔw ye minnu y’u yɛrɛ di kosɛbɛ. O kalanw bɛ Kitabu kɔnɔ k’a ta a daminɛ na fo a laban na, k’a to i ka kalandenw bɛ Ala ka maana faamuya kosɛbɛ i n’a fɔ a jiralen bɛ cogo min na Kitabu kɔnɔ.

O kalanw b’a jateminɛ fana ko ka kɛ Yesu Krisita ka kalanden ye, o tɛ dan tiɲɛw kalanni dɔrɔn ma Kitabu kɔnɔ. Ka kɛ kalanden ye, o b’a ɲini ka da mɔgɔw ɲɛ na Ala ka baara la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, fo Ala bɛ se ka Kitabu cikan ta, ka baara kɛ n’o ye walasa ka kalanden ka ɲɛnamaya bɛɛ sɛmɛntiya. O la sa, an ye Kitabu kalansenw labɛn walisa ka kalandenw dɛmɛ u ka Kitabu tɛmɛsira faamu ani k’a waleya u ka ɲɛnamaya fan bɛɛ la, an kɛtɔ k’u labɛn yɔrɔ saba la:

* **Kun**: Nin sɛbɛn in kɔrɔ ye mun ye?
* **Dusukun**: Sɛbɛn in b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?
* **Bolow**: An bɛ se ka Ala ka Kuma bila baara la cogo di?

A colorful circle with a cross and heart

AI-generated content may be incorrect.

I n’a fɔ ja min bɛ sanfɛ, o b’a jira cogo min na, sɛbɛn bɛ tali kɛ an Kunkolo, an Dusukun ani an bolow la cogo min na, o faamuyali cɛtigɛyɔrɔ de la, Krecɛnw labɛnnen don walisa ka kɛ i n’a fɔ Yesu Krisita.

Kitabu kalanw labɛnna yɔrɔ saba ye.

1. **Da daminɛfɛnw.**

* **Kalansen tɔgɔ** ani **Kitabu tɛmɛsiraw**. Walisa k’i ka kalandenw dɛmɛ u ka Ala ka maana bɛɛ faamu Kitabu kɔnɔ, an ye kalansen kunba ni Kitabu yɔrɔ wɛrɛ tɛmɛsira dɔ fara ɲɔgɔn kan. Layidu kr kalanw kama, o ye Layidu Kura sɛbɛn ye walasa ka a dɔn ko Kibaru Duman yɔrɔ dɔ bɛ kalansen elen-kelen bɛɛ kɔnɔ. Layidu kura kalanw kama, an ye Layidu Kura walima Layidu Kɔrɔ sɛbɛn dɔ sugandi.
* **Kalansenw kuntilenna** fɔlen don, u labɛnna Kungolo, Dusukun ani Bolo, misali lamini na.
* A ye **Kalan ja** ye. Ja dɔ bɛ kalansen kelen-kelen bɛɛ la, ka kɛɲɛ ni i ka kalandenw ye, o bɛ se k’u dɛmɛ u ka kalan kɔnɔna na ani k’a faamuya ka ɲɛ.
  + \*Kɔlɔsili: Etazini ka sariyaw kosɔn, jaa dɔw tɛna bɔ kalanw na. Jaaw be sɔrɔ https://discapp.jfhp.org/ yɔrɔ la n’i y’u sɔrɔ Etazini jamana kɔfɛ.
* **Kalansen min bɛ tɛmɛsira dɔ kɔnɔ**. Nin tɛmɛsira bɛ se ka kɛ i ɲɛmajɔyɔrɔ ye i ka Kitabu kalan waati labɛnni na, ani i ka kalandenw hakili la tɛmɛsira ye min bɛ se ka baara kɛ ni o ye dɔgɔkun kɔnɔ.

1. **Kɔfɛfɛnw:**

* **Text Summary** sirilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ja la. O fɛn fila bɛɛ labɛnna Wesleyan gafebɔyɔrɔ fɛ, wa u baara kɛra ni u ye ni yamaruya ye.
* **Kalan min bɛ bɔ ja la** yɔrɔ bɛ ja yɔrɔ dɔw ni Kitabu tɛmɛsira bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na cogo min na, o jira.
* **Sɛbɛnni kɔnɔko** yɔrɔ bɛ kɔkankow ni kɔnɔkow di sɛbɛnni kunbaba ni sɛbɛnni dafalen fila bɛɛ ma.

1. **Kitabu kalan**. Hali n’a y’a sɔrɔ e, i n’a fɔ karamɔgɔ, i bɛna Kitabukalan labɛncogo dɔn kosɛbɛ i ka kalandenw ye, an ye kalan bolodacogo jɔnjɔn dɔ labɛn ni nin yɔrɔ ninnu ye:

* **Delili**: Kalan kelen-kelen bɛɛ bɛ daminɛ ani ka ban ni delili ye, i n’a fɔ a dɔnni ko nin Kitabu kalan waati bɛna nafa sɔrɔ dɔrɔn ni e ni kalandenw bɛ Ala ka cikan lamɛn i ye. O delili waati fana bɛ waati di aw ni kalandenw ma ka delili ɲininiw ni delili jaabiw tila ɲɔgɔn na.
* **Lamɛnni**: Nin yɔrɔ in na, Kitabu tɛmɛsiraw sɛgɛsɛgɛra ni sɛbɛnniw kalanni ye, ka kumasen dɔw di u ma, ani kalanden dɔ welelen don k’u kuncɛ.
* **Share**: Kalansen dusukun ye nin ye. Hali ni Delili, lamɛnni ani waleya dakunw ye kelen ye dɔgɔkun kelen-kelen bɛɛ la, an ye Tila yɔrɔ labɛn cogo kɛrɛnkɛrɛnnen na kalan kelen-kelen bɛɛ kama. Nin yɔrɔ in labɛnna ni Kungolo, Dusukun ani Bolo misali ye, a bɛ sɛbɛnni kɛcogo surun di, ka fara ɲininkali dɔw kan minnu bɛ tugu kalandenw kɔ.
* **Ka waleya**: nin dakun laban in na, kalan in sinsinnen bɛ kalandenw bɛ se ka cikan waleya cogo min na u ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ. Kalan bɛ ban delili la, k’a dɔn ko kalanden tɛ ka sɛbɛnni kɛ ka kɛɲɛ n’a yɛrɛ ka sebaaya ni a ka hakilitigiya ye, nka Ala ka sebaaya ni a ka hakilitigiya de sababu fɛ.

A laban na, nin san fila kalansenw laɲini ye ko i ka baara kɛ n’u ye k’a ta a daminɛ na fo a laban na walasa ka Ala ka maana bɛɛ fɔ. Nka, an b’a dɔn ko i bɛ se ka baara kɛ n’u ye fana Kitabu kalanw na minnu bɛ kɛ waati kunkurunnin kɔnɔ, walima minnu sinsinnen bɛ barokunw kan. O la sa, an ye “Tracks’s naani jira barokun nafamaw lamini na minnu bɛ se ka kɛ Kitabu Kalan kulu surunw ye walima minnu sinsinnen bɛ barokunw kan. Tracks (fɔlikanw) ye:

* **Cikan 10 Track** (kalansen 10)
* **Ni ka jiridenw Track** (kalansen 9)
* **Barokun minnu bɛ dannaya sira kan Track** (Nazarɛti ka tɔndenw ka egilisi) (kalansen 16)

Nin Track ninnu kalansen kelen-kelen bɛɛ kama, an ye dakun kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ni ɲininkaliw don kalansen yɔrɔ **Text Context** yɔrɔ la walasa k’aw dɛmɛ ka kalan sinsin Track barokun belebeleba kan. Kalan kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ Tracks kama, olu lisɛli bɛ sɔrɔ nin daminɛkuma laban na.

O Kitabu Kalanw labɛnna ni delili ni kalan caman ye walisa ka dannabaa kuraw dɛmɛ u ka daminɛ barikama sɔrɔ ka kɛ Yesu Krisita ka kalandenw ye. Karamɔgɔ, i ni ce kosɛbɛ i ka jɔyɔrɔba in ta i ka kalandenw bolo! Ala ka Masaya na bonya ani ka bonya aw ka sigida la, ni aw ni aw ka kalandenw bɛ faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ, a bɛ cogo min na, Yesu ka kuma kɔnɔ:

I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye‚ ani i mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ. ([Matiyu 22: 37-38](https://www.bible.com/bible/1754/MAT.22.37-38))

***Aw ta Krisita la,*** ***JESUS Film Harvest jɛɲɔgɔnw ka jɛkulu***

| Kalansen # | Kitabu Kalan Tɔgɔ | Kitabu tɛmɛsira |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dali & Daminɛw | [Jenɛse 1](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.1), [Jenɛse 2](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.2) |
| 2 | Hadamaden ka bin | [Jenɛse 3](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.3) |
| 3 | Kaɛn ni Abɛl | [Jenɛse 4: 1-16](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.4.1-16) |
| 4 | Nuhun ye kurunba dɔ jɔ | [Jenɛse 6](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.6) |
| 5 | Babel ka sankanso | [Jenɛse 11: 1-9](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.11.1-9) |
| 6 | Sodomɛ ani Gomorri Tiɲɛna | [Jenɛse 19: 1-29](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.19.1-29) |
| 7 | Layidu tara Ibrahima ye | [Jenɛse 12: 1-9](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.12.1-9) |
| 8 | Ala bɛ saraka fɛn di | [Jenɛse 22: 1-19](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.22.1-19) |
| 9 | Esau ye a ka kɔrɔya tɔnɔ feere | [Jenɛse 25: 19-34](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.25.19-34) |
| 10 | Yakuba bɛ barita ni Ala ye | [Jenɛse 32: 22-32](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.32.22-32) |
| 11 | Yusufu ka Sugo | [Jenɛse 37](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.37) |
| 12 | Yusufu bɛ Kaso kɔnɔ | [Jenɛse 40](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.40) |
| 13 | Yusufu ye mara kɛ Misira jamana na | [Jenɛse 41](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.41) |
| 14 | Baby Moses Kisi | [Ekisode 2: 1-10](https://www.bible.com/bible/1754/EXO.2.1-10) |
| 15 | jirinin Jeni tɔ | [Ekisode 3](https://www.bible.com/bible/1754/EXO.3) |
| 16 | Tɔɔrɔ tan ye Misira jamana na | [Ekisode 7: 1-13](https://www.bible.com/bible/1754/EXO.7.1-13) |
| 17 | Tɛmɛnkan seli fɔlɔ | [Ekisode 11: 1-12](https://www.bible.com/bible/1754/EXO.11.1-12) |
| 18 | Kɔgɔji bilen tigɛ | [Ekisode 13: 17-22](https://www.bible.com/bible/1754/EXO.13.17-22), [Ekisode 14](https://www.bible.com/bible/1754/EXO.14) |
| 19 | Mannɛ Dumuni Kungo kɔnɔ | [Ekisode 16](https://www.bible.com/bible/1754/Ekisode.16) |
| 20 | Musa ye farakurun gosi | [Ekisode 17: 1-7](https://www.bible.com/bible/1754/EXO.17.1-7) |
| 21 | Sariyasen tan | [Ekisode 20: 1-20](https://www.bible.com/bible/1754/EXO.20.1-20) |
| 22 | Sanu misiden | [Ekisode 32](https://www.bible.com/bible/1754/Ekisode.32) |
| 23 | Tabernacle dilanni | [Ekisode 39: 32-43](https://www.bible.com/bible/1754/Ekisode.39.32-43) |
| 24 | Sɛgɛsɛgɛlikɛla tan ni fila bɛ Kanan | [Nɔnburuw 13](https://www.bible.com/bible/1754/NUM.13) |
| 25 | Sa Nɛgɛso | [Nɔnburuw 21: 4-9](https://www.bible.com/bible/1754/NUM.21.4-9) |
| 26 | Balaam ka Fali kumana | [Nɔnburuw 22: 21-41](https://www.bible.com/bible/1754/NUM.22.21-41) |
| 27 | Ka Jurdɛn baji tigɛ | [Josue 3- 4](https://www.bible.com/bible/1754/JOS.3) |
| 28 | Jeriko dugu binna | [Josue 6](https://www.bible.com/bible/1754/JOS.6) |
| 29 | Akan ka jurumu & ɲangili | [Josue 7](https://www.bible.com/bible/1754/JOS.7) |
| 30 | Jedeɔn ni Madiyankaw | [Kiritigɛlaw 7: 1-22](https://www.bible.com/bible/1754/JDG.7.1-22) |
| 31 | Dalila ye Samson lafili | [Kiritigɛlaw 16: 4-31](https://www.bible.com/bible/1754/JDG.16.4-31) |
| 32 | Ruti & Naomi | [Ruti 1](https://www.bible.com/bible/1754/RUT.1) |
| 33 | Ala ka weleli Samuyɛli ma | [1 Samuɛl 3](https://www.bible.com/bible/1754/1SA.3) |
| 34 | Samuel ye Saul mun | [1 Samuɛl 10](https://www.bible.com/bible/1754/1SA.10) |
| 35 | Samuyɛli ye Dawuda mun | [1 Samuɛl 15- 16](https://www.bible.com/bible/1754/1SA.15) |
| 36 | Dawuda ye Goliyati faga | [1 Samuɛl 17](https://www.bible.com/bible/1754/1SA.17) |
| 37 | David ye Saul ka ɲɛnamaya kisi | [1 Samuɛl 26](https://www.bible.com/bible/1754/1SA.26) |
| 38 | Layidu Sariyasun Seginna | [2 Samuɛl 6](https://www.bible.com/bible/1754/2SA.6) |
| 39 | Alabatoso jɔli | [1 Masakɛw 6: 1-22](https://www.bible.com/bible/1754/1KI.6.1-22) |
| 40 | Elijah Fed ni Ravens ye | [1 Masakɛw 17: 1-6](https://www.bible.com/bible/1754/1KI.17.1-6) |
| 41 | Eliya bɛ Karmel kulu kan | [1 Masakɛw 18: 16-46](https://www.bible.com/bible/1754/1KI.18.16-46) |
| 42 | Naaman ka kɛnɛyali | [2 Masakɛw 5](https://www.bible.com/bible/1754/2KI.5) |
| 43 | Joash - Denmisɛnnin Masakɛ | [2 Masakɛw 11](https://www.bible.com/bible/1754/2KI.11) |
| 44 | Jerusalɛm kogo jɔli kokura | [Nehemi 2: 11-20](https://www.bible.com/bible/1754/NEH.2.11-20) |
| 45 | Esther Ye A ka Mɔgɔw Kisi | [Esitɛri 4](https://www.bible.com/bible/1754/EST.4) |
| 46 | Zaburuw ka Dawuda | [Zaburu 2](https://www.bible.com/bible/1754/PSA.2); [Zaburu 23](https://www.bible.com/bible/1754/PSA.23) |
| 47 | Job - Tɔɔrɔ Baarakɛla | [Job 1](https://www.bible.com/bible/1754/Job.1) |
| 48 | Esayi ka Yeli & Komisiɔn | [Esayi 6: 1-8](https://www.bible.com/bible/1754/ISA.6.1-8) |
| 49 | Jeremi Kisira ka bɔ kɔlɔn na | [Jeremi 38: 1-13](https://www.bible.com/bible/1754/JER.38.1-13) |
| 50 | Tasuma-fanga-yɔrɔ | [Daniɛl 3](https://www.bible.com/bible/1754/DAN.3) |
| 51 | Daniel & Warabilenw Den | [Daniɛl 6](https://www.bible.com/bible/1754/DAN.6) |
| 52 | Jonah & Jɛgɛba | [Jonasi 1- 2](https://www.bible.com/bible/1754/JON.1) |
| 53 | Kiraw bɛ kuma Ala ka mɔgɔ sugandilen kan | [Esayi 52: 13-15](https://www.bible.com/bible/1754/ISA.52.13-15), [Esayi 53](https://www.bible.com/bible/1754/ISA.53) |
| 54 | Mɛlɛkɛ bɛ taa bɔ Mariyama ye | [Luka 1: 26-56](https://www.bible.com/bible/1754/LUK.1.26-56) |
| 55 | Masiya Bangena | [Luka 2: 1-38](https://www.bible.com/bible/1754/LUK.2.1-38) |
| 56 | Hakilitigiw bɛ taa bɔ Yesu ye | [Matiyu 2: 1-12](https://www.bible.com/bible/1754/MAT.2.1-12) |
| 57 | Yesu ka Alabatoso la | [Luka 2: 40-52](https://www.bible.com/bible/1754/LUK.2.40-52) |
| 58 | Yuhana Batiselikla ka weleweleda | [Yuhana 1: 29-34](https://www.bible.com/bible/1754/JHN.1.29-34) |
| 59 | Yesu ka Batiseli | [Matiyu 3: 1-17](https://www.bible.com/bible/1754/MAT.3.1-17) |
| 60 | Yesu ka Kɔrɔbɔli | [Matiyu 4: 1-11](https://www.bible.com/bible/1754/MAT.4.1-11) |
| 61 | Yesu ka kalanden fɔlɔw | [Luka 5: 1-11](https://www.bible.com/bible/1754/LUK.5.1-11) |
| 62 | Cɛ Paralizelen | [Marka 2: 1-12](https://www.bible.com/bible/1754/MRK.2.1-12) |
| 63 | Yesu ye Nikodemu kalan | [Yuhana 3: 1-21](https://www.bible.com/bible/1754/JHN.3.1-21) |
| 64 | Samarika Muso ka Kɔlɔn | [Yuhana 4: 1-42](https://www.bible.com/bible/1754/JHN.4.1-42) |
| 65 | Waajuli min bɛ kulu kan | [Matiyu 5: 1-20](https://www.bible.com/bible/1754/MATI.5.1-20) |
| 66 | Yesu ye fɔɲɔba hakili sigi | [Marka 4: 35-41](https://www.bible.com/bible/1754/MRK.4.35-41) |
| 67 | Jinɛw gɛnni | [Marka 5: 1-20](https://www.bible.com/bible/1754/MRK.5.1-20) |
| 68 | Muso ye maga Yesu ka fini na | [Marka 5: 24-34](https://www.bible.com/bible/1754/MRK.5.24-34) |
| 69 | Jayirus Denmuso Kɛnɛya | [Marka 5: 21-24](https://www.bible.com/bible/1754/MRK.5.21-24); [Marka 5:35-43](https://www.bible.com/bible/1754/MRK.5.35-43) |
| 70 | Yesu ye dumuni di mɔgɔ 5000 ma | [Yuhana 6: 1-13](https://www.bible.com/bible/1754/JHN.6.1-13) |
| 71 | Yesu bɛ Taama Ji kan | [Matiyu 14: 22-33](https://www.bible.com/bible/1754/MATI.14.22-33) |
| 72 | Yesu ka fɛn caman tigɛli | [Matiyu 17: 1-9](https://www.bible.com/bible/1754/MAT.17.1-9) |
| 73 | A tununna ani a sɔrɔla Prodigal | [Luka 15: 11-32](https://www.bible.com/bible/1754/LUK.15.11-32) |
| 74 | Kurabanabaga tan kɛnɛyara | [Luka 17: 11-19](https://www.bible.com/bible/1754/LUK.17.11-19) |
| 75 | Nafolotigi kamalennin Faama bɛ Ala ɲini | [Matiyu 19: 16-30](https://www.bible.com/bible/1754/MATI.19.16-30) |
| 76 | Yesu tun b’a dɔn ko gengenjiri nata | [Luka 18: 31-34](https://www.bible.com/bible/1754/LUK.18.31-34) |
| 77 | Bartime fiyentɔ kɛnɛyara | [Marka 10: 46-52](https://www.bible.com/bible/1754/MRK.10.46-52) |
| 78 | Zake ye Yesu kunbɛn | [Luka 19: 1-10](https://www.bible.com/bible/1754/LUK.19.1-10) |
| 79 | Lazarɛ kununna | [Yuhana 11: 1-54](https://www.bible.com/bible/1754/JHN.11.1-54) |
| 80 | Yesu Donna Jerusalɛm | [Luka 19: 28-44](https://www.bible.com/bible/1754/LUK.19.28-44) |
| 81 | Yesu ye Alabatosoba Saniya | [Luka 19: 45-48](https://www.bible.com/bible/1754/LUK.19.45-48) |
| 82 | Musocɛ salen bɛ a ka saraka di | [Marka 12: 38-44](https://www.bible.com/bible/1754/MRK.12.38-44) |
| 83 | Tɛmɛnkan seli surɔfana | [Luka 22: 1-23](https://www.bible.com/bible/1754/LUK.22.1-23) |
| 84 | Yesu ye delili kɛ Getsemane dugu kɔnɔ | [Luka 22: 39-46](https://www.bible.com/bible/1754/LUK.22.39-46) |
| 85 | Yesu Minɛna | [Matiyu 26: 47-56](https://www.bible.com/bible/1754/MATI.26.47-56) |
| 86 | Piɛrɛ ka ban Yesu la | [Matiyu 26: 69-75](https://www.bible.com/bible/1754/MATI.26.69-75) |
| 87 | Yesu gengen jiri la | [Matiyu 27: 1-66](https://www.bible.com/bible/1754/MAT.27.1-66) |
| 88 | Krisita Kununnen | [Luka 24: 1-12](https://www.bible.com/bible/1754/LUK.24.1-12) |
| 89 | Yesu y’i jira Toma la | [Yuhana 20: 19-29](https://www.bible.com/bible/1754/JHN.20.19-29) |
| 90 | Jɛgɛ Minɛba | [Yuhana 21](https://www.bible.com/bible/1754/JHN.21) |
| 91 | Yɛlɛn & Ni Senu makɔnɔ | [Kɛwalew 1: 1-14](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.1.1-14) |
| 92 | Pantekɔti don | [Kɛwalew 2](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.2) |
| 93 | Yesu Masiya ka jɛkulu | [Kɛwalew 2: 41-47](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.2.41-47) |
| 94 | Piɛrɛ & Zan ye Delilikɛla kɛnɛya | [Kɛwalew 3](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.3) |
| 95 | Ananias & Safira ka nkalon tigɛ | [Kɛwalew 5: 1-11](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.5.1-11) |
| 96 | Stephen ka maana | [Kɛwalew 6: 8-15](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.6.8-15), [Kɛwalew 7](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.7) |
| 97 | Filipe & Etiyopikaw ka | [Kɛwalew 8: 26-40](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.8.26-40) |
| 98 | Saul ka mɔgɔw ladɔnniya | [Kɛwalew 9: 1-19](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.9.1-19) |
| 99 | Saul ye waajuli daminɛ | [Kɛwalew 9: 19-31](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.9.19-31) |
| 100 | Piɛrɛ bɛ Kaso kɔnɔ | [Kɛwalew 12: 1-19](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.12.1-19) |
| 101 | Paul & Barnabas ye ci bila ka bɔ | [Kɛwalew 13: 1-5](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.13.1-5) |
| 102 | Paul ye kabakurunw ci Listra dugu la | [Kɛwalew 14: 8-20](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.14.8-20) |
| 103 | Filipine kasobon kɔrɔsibaga Kisi | [Kɛwalew 15:40](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.15.40); [Kɛwalew 16:4-40](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.16.4-40) |
| 104 | Sɛbɛnw jeni | [Kɛwalew 19: 1-20](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.19.1-20) |
| 105 | Paul Kurun tiɲɛna Malte | [Kɛwalew 27](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.27) |
| 106 | Paul ka cakɛdaw la Romɛ | [Kɛwalew 28: 17-31](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.28.17-31) |
| 107 | Yesu Seginna ka Kɛ Masakɛ ye | [Jirali 19: 11-21](https://www.bible.com/bible/1754/REV.19.11-21), [Jirali 20: 1-6](https://www.bible.com/bible/1754/ƝƐFƆLI.20.1-6) |
| 108 | Jerusalɛm kura | [Jirali 21](https://www.bible.com/bible/1754/JIR.21) |

| Cikan tan Track | Kalansen # ani Title | Sɛbɛnniw ka Texte |
| --- | --- | --- |
| Intro ka sariya tan | # 21: Sariya tan | [Ekisode 20:1-20](https://www.bible.com/bible/1754/EXO.20.1-20) |
| I. Ala Wɛrɛw tɛ | # 50: Tasuma-fanga-yɔrɔ | [Daniɛl 3](https://www.bible.com/bible/1754/DAN.3) |
| II. No Idols | # 22: Sanuman misiden | [Ekisode 32](https://www.bible.com/bible/1754/Ekisode.32) |
| III. No Blasphemie | # 41: Eli bɛ Karmel kulu kan | [1 Masakɛw 18: 16-46](https://www.bible.com/bible/1754/1KI.18.16-46) |
| IV. Aw ka lafiɲɛ don senuman kɛ | # 19: Manna kungo kɔnɔ | [Ekisode 16](https://www.bible.com/bible/1754/Ekisode.16) |
| V. Aw ye aw bangebagaw bonya | # 32: Ruti ni Naomi | [Ruti 1](https://www.bible.com/bible/1754/RUT.1) |
| VI. Aw kana mɔgɔfaga | # 3: Kaɛn ni Abɛl | [Jenɛse 3:1-16](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.3.1-16) |
| VII. Aw kana jatɔya kɛ | # 12: Yusufu bɛ kaso la | [Jenɛse 40](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.40) |
| VIII. Aw kana sonyali kɛ | # 29: Akan‚Äô ka jurumu | [Josue 7](https://www.bible.com/bible/1754/JOS.7) |
| IX. Aw kana nkalon tigɛ | # 31: Delila ye Solomani lafili | [Kiritigɛlaw 16:4-31](https://www.bible.com/bible/1754/JDG.16.4-31) |
| X. Aw kana nege don | # 51: Daniɛl ka warabilen kɔnɔ | [Daniɛl 6](https://www.bible.com/bible/1754/DAN.6) |

| NI Senu den tɛmɛsira | Kalansen # ani kuma kun | Sɛbɛnniw ka yɔrɔ kalatanta |
| --- | --- | --- |
| 1. Kanuya | # 32: Ruti & Naomi | [Ruti 1](https://www.bible.com/bible/1754/RUT.1) |
| 2. Nisɔndiya | # 38: Layidu Kɔrɔlen Seginna | [2 Samuɛl 6](https://www.bible.com/bible/1754/2SA.6) |
| 3. Hɛrɛ | # 106: Paul ka cakɛdaw la Romɛ | [Kɛwalew 28:17-31](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.28.17-31) |
| 4. Muɲuli | # 37: Dawuda ye Saul‚Äô ka ɲɛnamaya kisi | [1 Samuɛl 26](https://www.bible.com/bible/1754/1SA.26) |
| 5. Ka ɲumanya | # 94: Piɛrɛ ni Zan ye Delilikɛla kɛnɛya | [Kɛwalew 3](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.3) |
| 6. Koɲuman | # 13: Yusufu ye mara kɛ Misira | [Jenɛse 41](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.41) |
| 7. Kantigiya | # 51: Daniɛl ni waraba ka dingɛ | [Daniɛl 6](https://www.bible.com/bible/1754/DAN.6) |
| 8. Dususuma | # 85: Yesu minɛna | [Matiyu 26:47-56](https://www.bible.com/bible/1754/MAT.26.47-56) |
| 9. Yɛrɛminɛ | # 60: Yesu‚Äô Kɔrɔbɔli | [Matiyu 4:1-11](https://www.bible.com/bible/1754/MAT.4.1-11) |

| Barokunw Dannaya Track | Kalansen # ani Title | Sɛbɛnniw ka Texte |
| --- | --- | --- |
| I. Ala sabatilen | # 1: Dali ni Daminɛw | [Jenɛse 1](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.1), [Jenɛse 2](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.2) |
| II. Yesu Krisita | # 62 : cɛ Paralize | [Marka 2:1-12](https://www.bible.com/bible/1754/MRK.2.1-12) |
| III. Ni Senu ye | # 104: Sɛbɛnniw jeni | [Kɛwalew 19:1-20](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.19.1-20) |
| IV. Sɛbɛn senumaw | # 65: Waajuli min bɛ kɛ kulu kan | [Matiyu 5:1-20](https://www.bible.com/bible/1754/MAT.5.1-20) |
| V. Jurumu, Original ani Personal | # 2: Hadamaden ka bin | [Jenɛse 3](https://www.bible.com/bible/1754/JEN.3) |
| VI. Kafari kafari | # 87: Yesu gengen jiri la | [Matiyu 27](https://www.bible.com/bible/1754/MATI.27) |
| VII. Prevenient Grace | # 97 : Filipu ni Etiyopikaw | [Kɛwalew 8:26-40](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.8.26-40) |
| VIII. Nimisa | # 78: Zase ye Yesu kunbɛn | [Luka 19:1-10](https://www.bible.com/bible/1754/LUK.19.1-10) |
| IX. Justification, Regeneration, Adoption | # 63: Yesu bɛ Nikodɛmɛ kalan | [Yuhana 3:1-21](https://www.bible.com/bible/1754/JHN.3.1-21) |
| X. Kerecɛnw ka senuya ani Saniyali bɛɛ | # 92: Pantekɔti don | [Kɛwalew 2](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.2) |
| XI. Egilisi ka | # 101: Paul ni Barnabasi ye ci bila ka bɔ | [Kɛwalew 13:1-5](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.13.1-5) |
| XII. Batiseli | # 59: Yesu‚Äô Batiseli | [Matiyu 3:1-17](https://www.bible.com/bible/1754/MAT.3.1-17) |
| XIII. Matigi‚Äô ka surɔfana | # 83: Tɛmɛnkan seli | [Luka 22](https://www.bible.com/bible/1754/LUK.22) |
| XIV. Ala ka kɛnɛya | # 79: Lazarɛ kununna | [Yuhana 11](https://www.bible.com/bible/1754/JHN.11) |
| XV. Krisita ka nali filanan | # 91: Yɛlɛncogo | [Kɛwalew 1:1-14](https://www.bible.com/bible/1754/ACT.1.1-14) |
| XVI. Lakununni, Kiritigɛ, ani Siniko | # 108: Jerusalɛm kura | [Jirali 21](https://www.bible.com/bible/1754/JIR.21) |

***YESU ka filimu waajuli yɔrɔ bibile kalansen***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Dali ni daminɛw** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Jenɛse 1-2** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\1-Adam&Eve-sm.jpg |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Yuhana 1:1-14** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Ka da a la ko Ala ye sankolow ni dugukolo da, ani ko Ala ye u da “ka ɲɛ.” I ka da a la fana ko Ala ye furu da i n’a fɔ jɛɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ cɛ ni muso cɛ. * **Dusukun** : I ka seli kɛ ko Ala bɛ fɛn ɲumanw da. Nka, Ala y’a fɔ ko hadamadenya “ka ɲi kosɛbɛ.” Duba kɛrɛnkɛrɛnnen b’an bolo sabu an dabɔra Ala ja la. * **Bolo** : Anw minnu ye Ala ka danfɛn dubaw ye, an ka kan ka an janto danfɛnw na ani ka an janto ɲɔgɔn na. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | O cogo la Ala ye hadamadenya da a yɛrɛ ja la, a y’a da Ala ja la; cɛ ni muso de y'u da. (Jenɛse 1:14) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | A ka jan, kabini tuma jan, Ala ye fɛn bɛɛ da. Tile wɔɔrɔ dɔrɔn kɔnɔ, a ye sankolo, ji ani dugukolo da. A ye jiriw, jiriw, baganw ani falenfɛnw bɛɛ fana dilan. O kɔ, Ala ye buguri bɔ duguma ka cɛ dɔ da. A ye o cɛ wele ko Adama. Ala ye Hadama bila nakɔ cɛɲi dɔ kɔnɔ, a ye min da, Edɛn nakɔ. Ala ye fɛn o fɛn da, Hadama tun ka kan k’a janto o bɛɛ la. Ala y’a kɔlɔsi ko Hadama kelenpe de tun bɛ yen. A y’a latigɛ ka mɔgɔ dɔ da min bɛ se ka Hadama dɛmɛ ani ka to a fɛ. Ala ye Hadama bila sunɔgɔba la. Ka Hadama sunɔgɔ, Ala y’a kɔkili kelen ta ka muso dɔ da. Ala ye o muso di Hadama ma, Hadama y’a tɔgɔ da ko Hawa. A ka ko kɛlenw bɛɛ diyara Ala ye kosɛbɛ. Tile wolonwulanan na, a ye lafiɲɛ. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Dali** (ja belebele): Ala ye nin diɲɛ da ka bɔ foyi la. Ala ye fɛn o fɛn kɛ, o bɛɛ tun ka ɲi. 2. **Tile fɔlɔ - .Tile** : Ala ye yeelen da, ka su ni tile da. 3. **Tile 2 – Sankolo** : Ala ye sankolo ni sankaba da. 4. **Tile 3nan – Dugukolo, jiriw, Ji** : Ala ye dugukolo da k’a faranfasi ka bɔ ji la. Dugukolo kan, Ala ye jiri cɛɲiw falen. 5. **Tile 4nan – Kalo, Tile ani Dolow** : (a ma jira foto la) . 6. **Tile 5nan – Kɔnɔw ni jɛgɛw** : Ala ye bagan suguya bɛɛ da minnu bɛ pan, ka jigin ani ka boli diɲɛ fan bɛɛ la. 7. **Tile 6nan – Hadamaden** : Ala ye Hadama da, hadamaden min ni danfɛnw yɔrɔ tɔw bɛɛ tɛ kelen ye katuguni Ala ye Hadama da Ala ja la. Ala ye Hawa fana da walisa Hadama ka furuɲɔgɔn sɔrɔ ani hadamadenw ka se ka taa a fɛ. 8. **Tile 7nan – Dafalen** : Dali tile wolonwulanan na, Ala y’a ka baara bɛɛ ban ka lafiɲɛ. Ala ye fɛn o fɛn kɛ, o bɛɛ tun ka ɲi. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Daminɛw nafa ka bon kosɛbɛ. Sabula n’i ma daminɛ ka ɲɛ, n’a sɔrɔ i tɛna se yɔrɔ ɲuman na abada. Jenɛse 1 ani 2 bɛ tiɲɛ nafama dɔw di an ma Ala, nin diɲɛ ani an yɛrɛ ko la. N’an b’a fɛ ka ɲɛnamaya kɛ nisɔndiya ni dugawu la, an ka kan k’an jija k’an ka dannaya sinsin tiɲɛ lakikaw ni tiɲɛ nafamaw kan minnu jirala Jenɛse sapitiri fɔlɔ fila fɛ.  Fɔlɔ, Ala ye fɛn min ta, o ye ɲagami ye (cogo tɛ min na ani min lankolon don) ka sigikafɔ lase o ma. Dali tile wolonwula kelen-kelen bɛɛ b’a jira ko Ala ye ŋaniya ni nisɔndiya min ta ka nin diɲɛ ni a kɔnɔfɛn bɛɛ da. Ala ye fɛn bɛɛ da “ɲuman”.  Filanan, don o don, Ala tun b’a ka ko kɛlenw lajɛ, k’a fɔ ko “ko ka ɲi.” An bɛ diɲɛ min kɔnɔ, hali ni jurumu nɔw b’a la tuma caman na bi, a daminɛ na, a dabɔra “ɲuman.”  A sabanan, Ala ye hadamadenw da cogo wɛrɛ la ka tɛmɛ fɛn tɔw bɛɛ kan. Hadamaden tɛ bagan wɛrɛ dɔrɔn ye, ani fɛn ɲɛnama wɛrɛ fana tɛ. O nɔ na, adamadenw ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ k’a da “Ala ja” la. An b’a ye fana cɛ ni muso fɔlɔ dabɔli la ko hadamadenya dabɔra walasa ka jɛɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ. Furu ye jɛɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen ye, Ala ye min da cɛ ni muso ye walasa u ka don furuɲɔgɔnya la ani ka hadamaden siya sabati.  Ni Bibulu maana bɛ taa ɲɛ, an bɛna a ye ko kunkanbaara kɛrɛnkɛrɛnnenw ni nɛɛma minnu bɛ taa ni nin Ala ja ye, olu bilalen bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.  **Layidu Kura Kitabu:** Dali filanan b damin ni Yesu Krisita bangeli ye. Dugukolo ni sankolo danfɛn farikoloma tɛ, nka Ala ka Mɔgɔ kura dacogo hakili ta fan fɛ. Yesu Krisita barika la, Ala na kisili, kɛnɛya ani dugawu sini lase mɔgɔw bɛɛ ma. Ala ye fɛn bɛɛ da “ɲuman,” nka jurumu nana ni tɔɔrɔ ni karikan ye diɲɛ kɔnɔ. Yesu Krisita la, Ala b’a fɔ ko a bɛna kɛnɛyali lase nin danfɛn binnatɔ ma.  **Dannaya barokunw taamasiyɛn:I. Ala sabatilen** . Kerecɛnya ye Ala kelenpe diinɛ ye, o kɔrɔ ye ko a dalen bɛ Ala kelenpe de la. Nin kelen Ala ye nin diɲɛ da i n’a fɔ a ɲɛfɔlen bɛ cogo min na Jenɛse 1 ani 2. Ala ka danfɛnw jiracogo laban ye hadamadenya ye, min dabɔra Ala ja la. Nka, Ala ka ca ni Dabaga ye, Ala ye Kunmabli ye fana (Yesu Krisita la) ani Dsnbaga ye (Ni Senu la). Ala ka kanuya barika la, tuma min na hadamadenw binna jurumu la, Ala ye a bolo da ka yafa, kisili ani jɛɲɔgɔnya sira di. Ala ka kisili jirali dafalen ni laban ye Yesu Krisita sababu ye, tuma min na Ala kra farisogo ye. Yesu ye cidenyabaara kɛ, a sara ani a kununna ka bɔ suw cɛma. Yesu seginnen kɔ sankolo la, Ala nana dugukolo kan Ni Senu cogo la. Ni Senu ye Ala ka kɛta yɛrɛ ye kerecɛnw ka ɲɛnamaya kɔnɔ, ka Yesu Krisita ka ɲɛnamaya kɛ tiɲɛ ye ani ka ɲɛnamaya kɛ kerecɛnw kɔnɔ. Ni Senu bɛ fanga di kerecɛnw ma u ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka sebaaya, a ka kanuya ani a ka senuya la. O cogo la, Ala ye kelen ye, nka a b f cogo saba la: Fa, Denc ani Ni Senu. O kuma fɔlenw bɛɛ b’a jira ko Ala b’a fɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni hadamadenw ye ni kanuya ye.   * **Kunkolo:Ji cogoyaw ye ɲɔgɔndan ye ni Sagaden ye, yɔrɔ min na fɛn kelen, ji, bɛ cogo saba ta: lafiɲɛbɔ, ji, jikuru. Ala bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min na, ani a bɛ se ka fɔ cogo min na iko saba, an bɛ se k’o ɲɛfɔ cogo jumɛn wɛrɛw la?** * **Dusukun: Ɲɛnamaya tun bɛna kɛ cogo di ni Ala tun ye diɲɛ Dabaga dɔrɔn de ye, ani ni a tun tɛ Kunmabɔbaga ni dɛmɛbaga fana ye?** * **Bolo: I bɛ se ka Ala ka kanuya fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye cogo di nin dɔgɔkun in na Ni Senu ka sebaaya fɛ?**   **Bibulu tilali ni silamɛw ye Track:** Sɛbɛn senumaw ka kuma fɔlɔw la, Ala Sebaayabɛɛtigi b’a jira ko ale tun bɛ yen tuma bɛɛ... ani ko ale de ye fɛn bɛɛ Dabaga ye. Sɛbɛn senumaw bɛ taa a fɛ k’a fɔ ko Ala ye diɲɛ da, an ka dugukolo n’a sankolow fana sen bɛ o la, ani a kɔnɔfɛn ɲɛnamaw fana: jiriw ni bagan suguya bɛɛ. O kɔ, Ala ye cɛ ni muso da ani ka cidenyabaara kalifa u ma, u ka mara kɛ a ka dugukolo kan danfɛnw kan.  Silamɛw dalen b’a la ko Ala de ye Dabaga banbali ye. Gɛlɛya t’u la ka da a la ko a ­tun bɛ yen tuma bɛɛ. N’a sɔrɔ u b’a miiri ko nin gafenin farati tɛ katuguni a b’u ka dannaya sinsin Dabaga dɔ kan. O bɛna kɛ daminɛ nafama ye.  A daminɛ ka ɲininikɛla ka dumuni nege lawuli ni hakilina ye ko Ala tɛ tɛmɛn dɔrɔn, ko a bɛ yen fana. Ala sen bɛ a ka danfɛnw na. a ye mɔgɔw da minnu da , a b' a janto olu la ­. A b’a fɛ an k’a dɔn. A bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ ni an ye (mɔgɔw bɛɛ) cogo la an bɛ se ka min faamu ­.   * **An tun bɛna mun dɔn Ala dan tɛ min na ani a sago ko la ni a tun ma o jira an na hadamadenw ka kan na?** * **Ni i y’a suma ni danfɛn tɔw ye minnu dabɔra Ala fɛ, mun de ɲɔgɔn tɛ ani min kɛrɛnkɛrɛnnen don cɛ ni muso dacogo la? Mun na a y’u kɛ fɛn ye min bɛ mɛn?** * **Ka kɛɲɛ ni Jenɛse 2:15-17 ye, Ala ye mun fɔ Hadama ye ko a kana o kɛ ani Ala y’a fɔ ko mun bɛna kɛ ni o ci fɔlen ma labato?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Title: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ye nin diɲɛ da walisa ka kɛ hadamadenw ka dugawu so ye, yɔrɔ min na an bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ, ka baara kɛ, ani ka an ni Ala ni mɔgɔ wɛrɛw cɛsira diyabɔ. Ala ye furu fana da, o ye jɛɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen ye cɛ ni muso cɛ, u bɛ kɛ “farisogo kelen” ye min kɔnɔ.   * **Mun na hadamadenya ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye Ala ka danfɛnw bɛɛ cɛma, ani o bɛ kunkanbaara jumɛnw da hadamadenw kan?** * **Mun bɛ kɛ ni furucɛ ni furumuso ma Ala bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la u ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani u ka furu kɔnɔ?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Ala ye dugawu minnu bɛɛ di an ma danfɛnw na ani an ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw la, Ala ye fɛn minnu kalifa an ma, an ka kan ka kɛ olu bɛɛ marabaga ɲumanw ye. An na kɔrɔbɔ nin diɲɛ in kɔnɔ ka an ka ɲɛnamaya kɛ an yɛrɛw dɔrɔn de kama, ka kɛ yɛrɛɲininaw ye. Nka, iko mg minnu da ani ka kisili sr Ala f, an ka kan ka an ka namaya k Ala ye ani ka k duba ye mg tw bolo.   * **O kɔrɔ ye mun ye i bolo ko hadamadenya dabɔra “ka ɲɛ kosɛbɛ”?** * **Mun na, i ko an b’a ye Yuhana 1 la, Ala ye minnu da, olu t’a dɔn ko Ala ye u Dabaga ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   An ka kan ka Ala ja jira mɔgɔ wɛrɛw la. Ala bɛ kanuya, yafa, hinɛ, nɛɛma ani makari jira. Ala b nin ja in taama namaya b la, ani hali ni jurumu ye o ja nɔgɔ, an b se ka Ala ka senumaya tinye seereya ni namaya senuma ye Ala ka sebaaya barika la.   * **I bɛ se k’i janto Ala ka danfɛnw na cogo di?** * **I lamini mɔgɔw mago bɛ Ala jogo jumɛnw na kosɛbɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** Filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Jurumu fɔlɔ ko** |  |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Jenɛse 3nan na** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\2-THE FALL .jpg |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Romɛkaw 1:16-32** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A dɔn ko Sitanɛ bɛ nanbara kɛ walisa k’an bila ka sigasiga Ala ka kanuya n’a ka ɲumanya la. * **Dusukun** : I ka ban yɛrɛdɔn dusukun na min bɛ sigasiga Ala ka kanuya ni a ka ɲumanya la ani ka da jurumu nkalonw na, an bɛ minnu dɔn ka tɛmɛ Ala kan an ka ɲɛnamaya kɛcogo la. * **Bolo** : I ka i ka namaya kɔlɔsi kosɛbɛ walisa i ka ɲɛnamaya kɛ kibaru duman fanga kɔrɔ, i kana kɛ jurumu fanga kɔrɔ. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | Kibaru duman maloya tɛ ne la, katuguni Ala ka sebaaya de bɛ kisili lase dannabaaw bɛɛ ma. (Romɛkaw 1:16) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Hadama ni Hawa tun sigilen bɛ Edɛn nakɔ kɔnɔ. Ala y’a fɔ Hadama ni Hawa ye ko nakɔ kɔnɔ fɛn bɛɛ ye olu ta ye. U tun bɛ se ka jiri o jiriden dun fo cɛmancɛ ta. O tun ye ko ɲuman ni juguman dɔnni jiri ye. Sisan, Sitanɛ tun y’a yɛrɛ kɛ sa jugu ye. A y’a fɔ Hawa ye ko a bɛ se ka jiriden dun. A ko ni a ye o jiriden dun, a bɛna kɛ i ko Ala, ka ko ɲuman ni ko jugu dɔn. Hawa lafilila sa fɛ. A ye jiridenw ye jiri kan ani u ɲɛda tun ka di. Hawa tun b’a fɛ ka kɛ hakilitigi ye i ko Ala, o de la a ye sogo dɔ ta. O kɔ, a ye dɔw di Hadama ma. Hadama ni Hawa y’a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ la ko u ye Ala kan minɛ ani u siranna kosɛbɛ. Ala ye u bila ka bɔ Edɛn nakɔ kɔnɔ sabu u ma a kan minɛ. Ka Ala ka ci fɔlenw labato, o ye jurumu ye. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Nakɔ:** Ala ye nakɔ cɛɲi dɔ da, Hadama ni Hawa tun bɛ se ka sigi min kɔnɔ ani ka jɛɲɔgɔnya diyabɔ ni Ala ni ɲɔgɔn ye. 2. **Koɲuman ni juguman dɔnni jiri:** o de tun ye jiri kelen ye Ala y’a fɔ Hadama ye ko a tɛ se ka a dun. 3. **Sa:** A ye Hawa lafili a kɛtɔ k’a bila ka sigasiga Ala ka ɲumanya la. 4. **Hawa:** Sa y’a lafili k’a da a la ko Ala t’a fɛ a ka fɛn sɔrɔ min tun ka di a ye. 5. **Adama:** Hawa ye o den di Hadama ma, a fana lafilila. A ma Ala ka ci fɔ fana ko a kana o jiriden dun. 6. **O den:** Jurumu donna di la sabu Hadama ni Hawa y’a sugandi ka ci min b’a dɔn Ala fɛ. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Bibulu tilayɔrɔba fɔlɔ fila falen bɛ dugawuw la minnu bɔra Ala yɔrɔ. Nka, tilayɔrɔba sabanan daminɛ na, bagabagali dɔ bɛ don o yɔrɔ la, o ye sa ye. Ala ye dugawu minnu bɛɛ di, a ye dankari kelen fana di Hadama ma: a man kan ka ko ɲuman ni juguman dɔnni jiri den dun. Sa ye Hadama ni Hawa kɔrɔbɔ walisa u ka da a la ko Ala ka dugawuw ka ɲi kojugu. Walima, n’an b’a fɔ k’a jɛya, Ala ka dugawuw tun ka dɔgɔ kojugu fo u tun tɛ se ka sɔn u ma. Sa ye Hadama ni Hawa kɔrɔbɔ u ka da a la ko Ala bɛ ka u yɛrɛ minɛ ani ko ni u b’a fɛ tiɲɛ na ka ɲɛnamaya bɛ se ka fɛn minnu bɛɛ di u ma, o tuma na, u ka kan ka da Ala la kosɛbɛ, ka da u yɛrɛ la kosɛbɛ.  Hadama ni Hawa binna o nkalon kan ani u ye sariya dɔ tiɲɛ, Ala tun bɛ min dɔn. Jurumu ye nin ye: ka sariya tiɲɛ, Ala b min dɔn. Wa o cogo la, o don na, jurumu donna diɲɛ kɔnɔ, kabini o waati, a ye tiɲɛni kɛ ani ka na ni dimi ni tɔɔrɔba ye don o don.  U ka murutili kosɔn, Ala ye yamaruya di Hadama ni Hawa ma u ka bɔ Edɛn nakɔ kɔnɔ. Hali ni Ala ka dugawuw ni a ka lakanani tɛ Hadama ni Hawa bila, u ka ɲɛnamaya tɛ kɛ kelen ye abada. Dimi ni sɛgɛn bɛ kɛ jurumu nɔfɛkow ye teliya la, nka jurumu nɔ bɛna bonya kosɛbɛ.  **Layidu kura sbn:** Ciden Pol ka bataki min ci Romkaw ma, a ye jurumu yiriwa cogo caman na diɲɛ tariku kɔnɔna bɛɛ la. Romɛkaw ka kitabu tilayɔrɔba fɔlɔ kɔnɔ, Pol y’a jira k’a jɛya ko Ala ye cogo di hadamadenw ma u ka sankolo ni dugukolo Dabaga dɔn. Nka, hadamadenw y’a sugandi o nɔ na ka Hadama ni Hawa ka jurumu to senna, ka tugu u yɛrɛ negew kɔ sanni ka tugu Ala ka ci fɔlenw kɔ.  **Dannaya barokunw taamasiyɛn:V. Jurumu, fɔlɔ ani mɔgɔ yɛrɛ ta.** Hali ni Ala ye diɲɛ ni hadamadenw da i n’a fɔ a ka kanuya jiracogo, Ala ma hadamadenw wajibiya ka kanuya kɛ o kɔfɛ. O nɔ na, Ala ye hadamadenw da ni se ye ka ɲɛnamaya kɛ Ala baara fɛ walima u yɛrɛ ka baara fɛ. Hadama ni Hawa y’a sugandi ka ɲɛnamaya kɛ u yɛrɛ ye tuma min na u binna Sa ka nkalonw kɔrɔ min ye layidu ta u ye ko u bɛ se ka kɛ i ko Ala ni u ye Ala kan bila.  Hadama ni Hawa ka jurumu kosn, jurumu donna di la, ka bana b mg o mg bangera ka namaya la. Mɔgɔ o mɔgɔ bangera, o bɛ bange ni nin jurumu fɔlɔ ye, o nege min bɛ a la ka ɲɛnamaya kɛ yɛrɛɲini na.  Ni mɔgɔ bɛ wale kɛ ka kɛɲɛ ni o nege ye ka ɲɛnamaya kɛ yɛrɛɲini na, a bɛ a yɛrɛ ka jurumu kɛ. O mɔgɔ yɛrɛ ka jurumu bɛ kojugu ni tiɲɛni sugu bɛɛ lase a tigi ni mɔgɔ wɛrɛw ma, ni u bɛ ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Dabaga Ala ka sariyaw ni a sago ye. Aw ye Romɛkaw 1 lajɛ.   * **Kuntigi: E fɛ, mun na Ala y’a to Sa ka don Nakɔ kɔnɔ, wa a ma a janto dɔrɔn ko Hadama ni Hawa kana kɔrɔbɔli kunbɛn abada?** * **Dusukun: Jurumu min bɛ dusukun na, o bɛ mɔgɔw ka nin diɲɛ, u yɛrɛw ani Ala filɛcogo tiɲɛ cogo di?** * **Bolo: Mun na jurumu tɛ mɔgɔ dusukun minɛ dɔrɔn abada, nka a bɛ jira tuma bɛɛ mɔgɔ ka kɛwalew la?**   **Bibulu tilali ni silamɛw ye ɲɛmɔgɔya:** Ala sɔsɔli kosɔn, Sitanɛ ye muso fɔlɔ lafili ka jiri dagalen dun, o kɔfɛ, o ye muso bila ka o ɲɔgɔn kɛ, hali ni Ala ye lasɔmini jɛlen ni kanuya kɛ.  Sitanɛ ka fɛɛrɛ ye ka sigasiga lawuli Ala ni Ala ka Kuma kan, ani k’a kɛ i n’a fɔ a b’a mago don mɔgɔw ka nisɔndiya ni u ka lafiya la ni kɔnɔnajɛya ye kosɛbɛ. Ni a bɛ se ka mɔgɔw bila ka sigasiga Ala la, u ka sugandili bɛna kɛ sababu ye ka u yɛrɛ halaki.  Nin ko in b’a jira ko a nafa ka bon k’an janto kosɛbɛ Ala ye min fɔ tiɲɛ na. Mɔgɔ wɛrɛw bɛ min fɔ Ala ko la, n’an b’an jigi da o kan, sanni a ye min sɛbɛn Sɛbɛnniw kɔnɔ, an bɛ farati la fana ka lafili walima ka bila ka bɔ Ala ka tiɲɛ na.  Silamɛw dalen tɛ jurumu fɔlɔ la. U fanba dalen b’a la ko jurumu fɔlɔ ma nɔ bila hadamaden tɔ tɔw la. A bɛ fɔ ko den bɛɛ bɛ bange jalakibali, saniyalen ani hɔrɔnyalen ani a bɛ to ten ­fo a ka jurumu wale dɔ kɛ. Hali ni Kuranɛ bɛ jurumu gɛlɛya dɔ dɔn ( sura 12:53; 70:19-21; 14:34; 4:28; 16:4; 96:6; ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la 16:61), silamɛw ka teli ka jurumu jate hadamaden ye kunko. barikantanya ni ɲinɛni.  A ka c’a la, silamɛw dalen b’a la ko mɔgɔw bɛ kojugu walima jurumu kɛ katuguni u ye fili kɛ walima k’a sababu kɛ u ma faamuyali dafalen sɔrɔ. U mago bɛ fɛn kelen min na, o ye kalan ye walasa u ka se k’o kɛ ka ɲɛ siɲɛ wɛrɛ. U ma jurumu kɛ Ala kɔrɔ wala ka Ala jugu kɛ o wale in fɛ.  Kerecɛnw dalen b’a la ko jurumu ye kanminɛli ye/ka dɛsɛ ka laɲini walima kuntilenna dafa, Ala ye min sigi an ye. An tɛ fili dɔrɔn, nka an ye kanminɛbaliw ye ani an bɛ fili. O ye Ala ka jurumu ye. An ka jurumu b an faran ka b ale la.   * **Jenɛse 3:1-5 kalan. Sitanɛ bɛ Ala ka kuma fɔcogo jugu fɔ cogo di, ani o kuma fɔcogo jugu bɛ Ala jira cogo di?** * **Yala Ala ye lasɔmini di cɛ ni muso ma sabu a ye yɛrɛɲinibaga ni keleya ye, walima a ye mɔgɔ ɲuman ni kanuya ye wa?** * **Ka kɛɲɛ ni Jenɛse 3:6 ye, fɛn saba jumɛnw de ye muso bila ka jiriden dun, Ala tun ye min bali?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Title: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Jurumu ka sebaaya ye maa don c ni muso b ka namaya la. Krecɛn diinɛko dɔnbaga Agustin bɛ kuma jurumu kan iko “adamadenw y’u yɛrɛ don a yɛrɛ la.” Hali ni an minnu ye danfɛnw ye, an ka kan k’an ka ɲɛnamaya sinsin ka ɲɛnamaya kɛ an Dabaga ye ani ka mɔgɔ wɛrɛw kanu, jurumu bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw sinsin u yɛrɛw kan. Sanni Ala b’a fɛ min na, hadamaden jurumutɔw bɛ u ɲɛmajɔ a yɛrɛ ka miiriliw, a ka kɛwalew ani a ka kow la minnu bɛ bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la. O ɲɛnamaya sugu nɔ ye dimi ni kariba ye o tigi ni a lamini mɔgɔw bɛɛ bolo.   * **Sa ye Hawa lafili cogo di walisa a ka o jiriden dun?** * **Sitanɛ bɛ mɔgɔw bila ka da a la cogo jumɛnw na bi, k’u bɛ u ka ɲɛnamaya kɛcogo dɔn ka tɛmɛ Ala kan?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Kerecɛnw y’a latigɛ ka tugu Ala kɔ sanni ka tugu u yɛrɛw kɔ. O nimisara o ka jurumuw la, ka Ala deli ko a ka yafa u ma, ka Ala k o ka namaya Matigi ye. Nka, ka kɛ Krecɛn ye, o tɛ ko ye min bɛ kɛ siɲɛ kelen. O ye don o don jɛɲɔgɔnya ye ni Ala ye. Sabu Sitanɛ ye Hadama ni Hawa kɔrɔbɔ cogo min na nakɔ kɔnɔ, o cogo kelen na, Sitanɛ bɛ ka taa a fɛ ka kerecɛnw kɔrɔbɔ. O de kosɔn, kerecɛnw ka kan k’u yɛrɛ di Matigi ma don o don, k’a ɲini ka ɲɛnamaya kɛ Ala ma.   * **Dimi min bɛ sɔrɔ i yɛrɛ sago la, i ye o sɔrɔ cogo jumɛnw na?** * **Ala ka kisiliba nisɔndiyalen ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo jumɛnw na?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ka ɲɛnamaya kɛ ni jurumu tɛ, o tɛ se ka kɛ an yɛrɛ ma wala ni an yɛrɛ ka ŋaniya ɲumanw ye. Krisita kelenpe de b se ka se sr jurumu kan nin di la ani an ka namaya la. O kosn, Yesu b an wele ka an ka namaya k Kibaru Duman fanga barika la, a ka matigiya ni a ka ɲɛminɛli kɔrɔ. O t k an dusukunw ka nafa drn de kama, nka o b k an lamini mgw fana ka nafa kama, an bna kojugu minnu na ni an y’a to jurumu ka masaya k an ka namaya kn.   * **An ka kan ka mun kɛ ni an y’a to jurumu ka masaya kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, hali ni an kɛra Krecɛnw ye?** * **I bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walisa k’i yɛrɛ tanga kɔrɔbɔli janw ma, Sitanɛ bɛ na ni minnu ye Krecɛnw bɛɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** Filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Kaɛn ni Abɛl** |  |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Jenɛse 4:1-16** |  |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Matiyu 5:21-26** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kungolo** : Aw k’a faamu ko kɛnɛma jurumuw ye kɔnɔna jurumuw jiracogo ye. * **Dusukun** : Dusukun saniya ɲini ani ka i bila Ala ma pewu. Ni Krecɛn dusukun falen bɛ yeelen na, a ka kɛwalew bɛna saniya. Ni u dusukunw falen don dibi la, u ka kɛwalew bɛna tiɲɛni kɛ. * **Bolo** : Aw ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɛn ɲɔgɔn ma, aw ka tugu bɛnkan kɔ. Kow lajɛ u ka miiriya la ani Ala ka miiriya la. A ɲini k’a faamu bɛn bɛ se ka kɛ cogo min na. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | Ni i ye ko ɲuman kɛ, yala u tɛna sɔn i ma wa? Nka ni i ma ko ɲuman kɛ, jurumu bɛ i dogo i ka da la; a b'a fɛ ka i sɔrɔ, nka i ka kan k'a mara. (Jenɛse 4:7) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Hadama ni Hawa denkɛ fɔlɔ fila tɔgɔ ye ko Kaɛn ni Abɛl. I n’a fɔ balima caman, u tun tɛ kelen ye kosɛbɛ. Kaɛn tun ye mɔgɔ kɔrɔba ye ani a tun bɛ dugukolo sɛnɛ. Abɛl tun ye a  sagagɛnna min tun bɛ sagaw ladon. Kaɛn ni Abɛl tun bɛ baara kɛ u ka forow la kabini waati jan ani u y’a latigɛ ka saraka di Ala ma. Olu  Ne tun b’a fɛ ka barika da Ala ye a ka dugaw kosɔn. Kaɛn ye fɛn minnu sɛnɛ a ka foro kɔnɔ, a ye olu dɔw di. Abɛl kɔni y’a ka saga bɛɛ la ɲuman dɔ saraka  ka gɛn. Abɛl ka saraka diyara Ala ye, nka a ma sɔn Kaɛn ka saraka ma. Kaɛn ye keleya kɛ a balimakɛ la fo a taara ni Abɛli ye foro dɔ la k’a faga. Ala ye Kaɛn ɲangi a balimakɛ fagali kosɔn. Kaɛn tun tɛna se ka sigi a ka so kɔnɔ tugun ani a tun tɛna se ka sɛnɛfɛn ɲumanw sɛnɛ tugun. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Abɛl** (min ɲɛ ye bulama ye) tun ye Hadama ni Hawa denkɛ filanan ye. A tun bɛ sagaw ladon ani ka na ni saraka ɲuman ye Ala ye. 2. **Kaɛn** (min tun ye bulu ye) tun ye Hadama ni Hawa denkɛ fɔlɔ ye. A tun ye sɛnɛkɛla ye ani a nana ni saraka jugu ye Ala ye. 3. **Tasuma min bɛ sarakabɔlan kan.** Ala sɔnna Abɛl ka saraka ɲuman ma, nka a banna Kaɛn ka saraka jugu la. 4. **Kaɛn ka bolokɔfɛfɛn** . Kaɛn ye keleya Abɛl la sabu Ala ma sɔn a ka saraka ma. Don dɔ la, a ye Abɛli lafili ka don foro kɔnɔ, ka bin a kan k’a faga. Ala ye Kaɛn ɲangi a kɛtɔ k’a bila ka bɔ lakana la, n’o ye ka kɛ a bangebagaw gɛrɛfɛ. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Jurumu nɔ bɛ kɛ dusukasiko ye ka tɛmɛn fɔlɔ kan. Sitanɛ ye Hadama ni Hawa kɔrɔbɔ walisa u ka jiriden dagalen dun. U ye dumuni kɛ ka jurumu don u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. K’a sɔrɔ Ala tun bɛ u ka ɲɛnamaya kɔlɔsi hali bi, u ka ɲangili kɔrɔ tun ye ko u tun tɛ se ka sigi Edɛn nakɔ kɔnɔ tun. Farikolo dimi fana donna u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Jurumu ma a yɛrɛ jira tugun jiriden dɔ dunni dɔrɔn na, nka a y’a yɛrɛ jira kojugu laban na, n’o ye mɔgɔfaga ye.  Hadama ni Hawa ye denkɛ fila sɔrɔ. Kaɛn, denkɛ fɔlɔ, nana ni saraka jugu ye Ala fɛ. Abɛl, den filanan, nana ni saraka ɲuman ye Ala fɛ. Sɛbɛnni tɛ ɲɛfɔli kɛ mun na saraka kelen tun ka ɲi, tɔ kelen tun ka jugu. Nka, Ala ye Kaɛn lasɔmi ko a kana a to jurumu ka a mara (Jenɛse 4:6-7).  Kaɛn tɛ Ala ka cikanw minɛ a dusukun na, wa a b’a to a ka keleya ni a ka dimi ka jira fariyako la Abɛl ma. Jurumu nɔw cayara kosɛbɛ fo ka se mɔgɔfaga ma.  **Layidu Kura sEbE:** Yesu b'a f::> ka jɛya ko jurumu t a yr jira kɛnɛma walew dɔrɔn de la, nka a b se ka dusukun fana dun. Ni kerecɛnw b’a fɛ ka ɲɛnamaya senuma kɛ min bɛ bonya da Ala kan, u ka kan ka tɛmɛ Krecɛnw ka sariyaw labatoli dɔrɔn kan, k’u dusukun bɛɛ di Ala ma. Ni Ala y’u dusukunw di Ala ma, a bɛ se ka saniya ni nisɔndiya lase u ka ɲɛnamaya kɔnɔ min bɛna kɛ sababu ye ka jɛɲɔgɔnya tiɲɛnenw kɛnɛya, hadamadenw ni Ala ta fan fɛ.  **10 Cikanw Track:** Fagali ye jurumu laban ye, sabu a b mg wr halaki min dara Ala ja la. A tɛ i n’a fɔ jurumu tɔw, cogo si tɛ yen mɔgɔ bɛ se k’a ka fagali kuncɛ cogo dafalen na.  Cikan wɔɔrɔnan bɛ tali kɛ mɔgɔfaga laɲininen na. Hali ni Heburukan daɲɛ min bɛ fɔ yan, o bɛ se ka kɛ fana mɔgɔfaga ye min kɛra balawu ye, ci min bɛ yan, o bɛ mɔgɔfaga laɲininen de kofɔ. Dutɛrɔnɔmɛ 19, Musa ye danfara jɛlen don yɔrɔ min na, saya min kɛra balawu ni mɔgɔfaga laɲininen cɛ, o b’a sɛgɛsɛgɛ ko tiɲɛ na, nin ye nin Heburukan daɲɛ bayɛlɛmacogo ɲuman ye. Nin tɛmɛsira min bɔra Dutɛrɔnɔmɛ kɔnɔ, Musa ye fɛɛrɛw tigɛ walisa ka mɔgɔ minnu faga bala la, olu ka lakana, k’a sɔrɔ a bɛ saya jalaki dafa mɔgɔ o mɔgɔ ye min ye mɔgɔ faga ni laɲini ye (Dutɛrɔnɔmɛ 19:1-13). O cikan tɛ ɲɛsin mɔgɔfaga ma kɛlɛ la, mɔgɔ fagali kiritigɛlaw fɛ, walima mɔgɔfaga walisa ka ɲɛnamaya lafasa.   * **Kuntigi: Mɔgɔw bɛ kojugu kɛ mɔgɔ wɛrɛw la cogo jumɛnw na, hali n’u ma kojugu kɛ u farikolo la?** * **Dusukun: Krecɛn bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walisa k’a yɛrɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛw koniya ni dusukasi dusukunnataw la?** * **Bolo: Krecɛn bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walisa ka bɛn ni mɔgɔ ye, a ni min bɛ koniya walima dusukasi dusukunnataw mara?**   **Ka Bibulu tila ni silamɛw ye Track:** Waati tɛmɛnen kɔfɛ, denkɛ fila wolola cɛ ni muso fɛ, ka na ni sarakaw ye Ala ma, nka u dɔ la kelen ye keleya kɛ a balimakɛ la fo a ye ‘faga, ka kɛ mɔgɔfagala fɔlɔ ye tariku kɔnɔ.  Kiraw ni mɔgɔ tilennenw bɛ tɔɔrɔ Ala ka baara kosɔn, fo ka se saya ma. Nin ye ko nafama ye min ka kan ka faamuya katuguni silamɛya ka sɔsɔli minnu bɛ kɛ tuma caman na Krisita gengenjiri kan, olu dɔ ye ko Ala tɛna sɔn abada nin (tɔɔrɔ, maloya ani saya) ka kɛ ­a ka kira senuma na.  Ala ye kuntigiya ye, hali tɔɔrɔ ni tilenbaliya kan. Ala sagonata minnu b’a to tɔɔrɔ ni tilenbaliya ka kɛ, n’a sɔrɔ o tɛna faamu o yɔrɔnin bɛɛ la, nka laban na, nafa bɛna kɛ o la.   * **E fɛ, mun na Ala sɔnna Abɛl ka saraka kɛrɛnkɛrɛnnen ma ("fasa tilayɔrɔ" ani "den fɔlɔ"), nka a banna Kaɛn ta la min tun tɛ kabako ye fewu?** * **E fɛ, yala Ala tun bɛ se ka Kaɛn bali ka Abɛli faga wa?** * **E fɛ, yala Ala bɛna Abɛl sara a ka bɔnɛ kosɔn wa?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Title: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Keleya ni koniya bɛ u jira laban na Kaɛn ka a balimakɛ Abɛli fagali la. Tuma dɔw la, mɔgɔw bɛ fili ka da a la ko kerecɛnya ye ka ɲɛnamaya kɛ dɔrɔn ka kɛɲɛ ni sariya dɔw ye, i n’a fɔ Cikan 10. Nka, kerecɛnya ye Krecɛn ka a dusukun, a ni ani a hakili di Ala ma. Ka a to Ala ka kɛnɛya ni kisili lase u ka ɲɛnamaya fan bɛɛ la, o bɛ na ni nisɔndiya ni hɛrɛ ɲɛnamaya ye Krecɛn bolo. Sanni a ka tɔɔrɔ ni halakili sira to a kɔ, Krecɛn bɛ se ka kanuya ni hinɛ ciyɛn to a kɔ.   * **Fagali kɔfɛ, kɔnɔna koniya ni keleya bɛ jira cogo jumɛn wɛrɛw la mɔgɔ ka kɛwalew la?** * **E fɛ, Ala b’a fɛ ka mun fɔ tuma min na a y’a fɔ Kaɛn ye ko a ka kan ka “masakɛ kɛ” jurumu kan?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Mɔgɔw bɛɛ dabɔra Ala fɛ ani u b’u kanu, u kɛra kerecɛnw ye wo, a kɛra kerecɛnw ye wo. O de kosɔn, Ala bɛ krecɛnw wele u ka bɛɛ kanu. O man nɔgɔ, katuguni danfara caman bɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ka nafaw, u ka kɛwalew ani u ka kɛwalew cɛ. Nka, ni kerecɛnw y’a to Ala ka yeelen don u dusukun na, u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw kanu i ko Ala b’u kanu cogo min na. Ni kerecɛnw ma sɔn Ala ka yeelen don u ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o tuma na, u dusukunw bɛ fa dibi la tuguni. Ka bɛɛ kanu, o kɔrɔ tɛ ko Krecɛnw ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamaya kɛcogo muɲu. Nka, kerecɛnw ka kan k’u dusukun da Ala ka kɛnɛyali baara kama walisa u ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ ka mɔgɔw kanu minnu ni u yɛrɛ tɛ kelen ye kosɛbɛ. Krecɛnw ka kan ka dɔn u ka kanuya fɛ.   * **Krecɛn ka kan ka mun kɛ walisa ka ban ka dusukasi ni dimi bila a dusukun na?** * **Mun na Yesu b mɔgɔw kalan ko ka mɔgɔ wɛrɛ koniya, o ye jurumu ye i n’a fɔ ka mɔgɔ faga?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Tuma dɔw la, Krecɛnw ka kan ka kanuya walew kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye sanni an ka kanuya jira mɔgɔ wɛrɛw la. O cogo kelen na, kerecɛnw welelen don ka yafa ani ka bɛn ni mɔgɔ wɛrɛw ye sanni mɔgɔ tɔ kelen ka yafa ɲini walima ka bɛnkan ɲini. I n’a fɔ nin misaliw b’a jira cogo min na, kanuya tɛ dusukunnata dɔrɔn ye, kanuya ye wale ye. Waleya min b damin mg dusukun na ni Ala ye yafa a ma, ka tila ka namaya kerecEnya ka namaya la.   * **Mun bɛ kɛ ni Krecɛn dɔ b’a ɲini ka bɛn ni mɔgɔ dɔ ye, nka o tigi t’a fɛ ka bɛn? (Bɛnkan bɛ mɔgɔ fila de ta, yafa ɲinini bɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn de ta).** * **N’i y’i yɛrɛ bila tɔ kelen nɔ na, o bɛ Krecɛn dɛmɛ cogo di ka bɛnbaliya ye ka ɲɛ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** Filimu Waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Nuhun ye kurunba dɔ jɔ** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Jenɛse 6nan na** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\3-Noahs Ark-sm.jpg |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **1 Piɛrɛ 3:8-22** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kungolo** : Aw k’a faamu ko jurumu bɛ jɛnsɛn joona, ka dimi ni tiɲɛniba lase mɔgɔ ma. Ni Nuhun ye, Ala y’a latigɛ ka hadamadenya daminɛ kokura, ka layidu jɛɲɔgɔnya sigi ni denbaya kelen ye, k’a jigi da ko nin denbaya kelen in bɛna jama dɔ da min bɛna ban jurumu la ka baara kɛ Ala ye. * **Dusukun** : A dn ko an b kɔrɔbɔ k’a miiri ko an bɛ se ka jurumu kunbɛn. Hadamaden si tɛ se ka jurumu kunbɛn. An b’a to jurumu ka to an dusukun na yɔrɔ o yɔrɔ, dimi ni tiɲɛniba bɛna bonya. * **Bolo** : An ka kan ka tilennenya ɲɛnamaya kɛ tuma bɛɛ, hali mɔgɔ minnu b’a fɛ ka kojugu kɛ an na. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | Matigi y’a ye cogo min na hadamadenw ka juguya kɛra dugukolo kan ani ko hadamaden dusukun miiriliw nege bɛɛ tun ye juguya dɔrɔn de ye tuma bɛɛ. (Jenɛse 6:5) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Nuhun tun ye mɔgɔ ɲuman ye. Muso ni denkɛ saba tun b'a fɛ: Sɛm, Hamu ani Jafeti. Ala diyara Nuhun ye kosɛbɛ, nka a dimina dugukolo sigibaga tɔw kɔrɔ sabu u tun ka jugu kosɛbɛ. Ala y’a fɔ Nuhun ye ko a bɛna hadamadenw ni baganw bɛɛ halaki a ye minnu da. Ala nimisara k’u da. O kɔfɛ, Ala y’a fɔ Nuhun ye ko a ka kurunba dɔ dilan min bɛ wele ko kurunba. Mɔgɔw ye Nuhun ŋɛɲɛ kɛ tuma min na u tun b’a filɛ a bɛ kurunba jɔ. Sɔɔni, u tun bɛna ŋɛɲɛ dabila. Nuhun ka ban tuma min na, Ala y’a fɔ a ye ko a ka taa n’a ka denbaya ni danfɛn ɲɛnama bɛɛ la fila ye kurun kɔnɔ. Sanji nana kosɛbɛ tile ni su jan binaani kɔnɔ. Dugukolo bɛɛ binna ji la, nka Nuhun n’a ka denbaya tun lafiyalen don kurun kɔnɔ. Sanji kɔfɛ, Ala ye sanji cɛɲi dɔ bila sankolo la. O ye k’an hakili jigin ko a tɛna dugukolo fa tugun abada. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Diɲɛ** : Ala ye fɛn bɛɛ da, faraw, ji, sankaba, jiriw, walisa hadamadenw ka nafa sɔrɔ u la. Nka, sanni hadamadenw ka Ala kanu, u y’a sugandi ka ɲɛnamaya kɛ yɛrɛɲini na. 2. **Sanji** : Ala ka kiri ka da adamadenw ka jurumuw kan. Olu ye jurumuw ye Ala kr ani jurumuw ye nyg f. 3. **Ji wulilenw** : ye sugandili kɔlɔlɔw ye hadamadenw bolo ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni diɲɛ Dabaga ka ci fɔlenw ye. Jurumu bɛ dimi, tɔɔrɔ ani saya lase mɔgɔ ma. 4. **Kurun** : o ye labɛn ye Ala ye min di walisa ka cɛ tilennen dɔ, Nuhun, a ka denbaya ani diɲɛ baganw lakana. Ala y’a fɔ Nuhun ye tigitigi kurunba dilancogo ani a ka kan ka don a kɔnɔ waati min na. Ikomi Nuhun ye Ala ka ci fɔlenw labato , ale n’a ka denbaya ani baganw kisira. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Bibulu daminɛna ni sapitiri fila ye minnu falen bɛ Ala ka dugaw la danfɛnw sababu fɛ. Nka, k’a daminɛ sapitiri sabanan na, mɔgɔw sinsinna ka bɔ Ala ka dugaw la ka taa halakili la, jurumu ye min kɛ Ala ka danfɛnw kan. Jenɛse tilayɔrɔba 6nan na, jurumu tun jɛnsɛnna kosɛbɛ fo “adamaden dusukun miirili bɛɛ tun ye juguya dɔrɔn de ye tuma bɛɛ.” Ala y’a latigɛ ka hadamadenya daminɛ kokura.  Nka, nin sen in na, sanni a k’a fɔ hadamadenw ye dɔrɔn ko u kana jurumu kɛ, Ala donna jɛɲɔgɔnya sugu kura dɔ la ni hadamadenw ye – layidu jɛɲɔgɔnya. Hali ni a ka c’a la, layidu ye jɛɲɔgɔnya ye min bɛ kɛ hadamaden fila ni ɲɔgɔn cɛ, walima hadamaden kuluw cɛ, Ala b’a sugandi ka layidu sigi ni a ye mɔgɔ minnu da. Nin Ala/adamadenw ka layidu kɔnɔ, Ala ye layidu ta mɔgɔw ye ani ka o mɔgɔw wele u ka kɛ kantigiw ye layidu la.  Ala bɛ hadamadenya daminɛ kokura sanjiba kɔfɛ tuma min na, a ye layidu kura sigi Nuhun ni danfɛnw bɛɛ cɛ, ka layidu ta ko a tɛna hadamadenw halaki tugun o cogo la.  **Layidu kura ka kuma:** Hali ni Ala ye layidu ta Nuhun ni a denw ye ko a tɛna hadamadenw halaki tun abada, o kɔrɔ tɛ ko jurumu kɔlɔlɔ tɛ yen tuguni. Ala ka mɔgɔw ka kan ka boli jurumu ɲɛ hali bi ka tilennenya ɲɛnamaya kɛ. Nin ɲɛnamaya tilennen sugu bɛ se ka kɛ dɔrɔn Yesu Krisita ka lakununni de kosɔn, ale min ye jurumu sebaaya tiɲɛ.  **Ka Bibulu tila silamɛw cɛ**San minnu tugura o kɔ, hadamadenw cayara ka kɛ jurumukɛlaw ye fo Ala ye dugukolo ni a kɔnɔmɔgɔw halaki ni sanjiba ye, fo Nuhun n’a ka denbaya min tun bɛ siran Ala ɲɛ.  Ala tɔɔrɔla kabini waati jan. A ye mɔgɔw lasɔmi balawu nata ko la kira Nuhun sababu fɛ san 120 kɔnɔ. A ye kisili sira jira u la. Ni o tun bna da a ka kuma la dɔrɔn ka nimisa, o tun bna don kurunba kɔnɔ ka kisi. Nka u tun tɛna da a la. U ka kuncɛbaya kosɔn, u banna u ka kisili jigiya kelenpe la.  Minnu dara Ala ka Kuma la ka don kurun kɔnɔ, olu dɔrɔn de kisira. Hadamaden tɔw bɛɛ sara o tiɲɛni na.  Nin ye sababu wɛrɛ ye ka kuma jurumu faamuyali danfaralen kan, silamɛw ni kerecɛnw bɛ minnu na.   * **Jenɛse 6:5-7 ani 11-12 kalan. Mun de y’a to Ala ye o sanjiba juguba in ci? Gɛlɛya min kɛra sababu ye ka sanjiba in na, o tun ka jugu cogo di?** * **Jenɛse 6:8-10 ani 7:1 kalan. Kira Nuhun ni a bɔnsɔn mɔgɔ tɔw tun tɛ kelen ye cogo di? E fɛ, “Nhun taamana ni Ala ye” kɔrɔ ye mun ye?** * **O ko in na, an bɛ mun dege Ala ni hadamadenya ko la?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Walisa ka hadamadenw hɔrɔnya ka bɔ jurumu ɲangili la, Ala bɛ don layidu jɛɲɔgɔnyaw la, a bɛ a yɛrɛ bila minnu na ka dugawu kɛ ani ka u lakana, mɔgɔ minnu ye kantigiw ye a ma. Ala ye o layidu minnu ta, olu la fɔlɔ tun ɲɛsinnen bɛ Nuhun n’a bɔnsɔnw ma. Ala bna layidu laban min ta, o bna k Yesu Krisita ka saya ni a kununni de f. Ala ye o layidu da walisa hadamadenw ka se ka kisili sr ka b o ka jurumuw la.   * **Mun na Ala y’a sugandi ka Nuhun ka denbaya kisi, ani a ma daminɛ dɔrɔn pewu ni hadamadenya kura ye?** * **Mun na jurumu bɛ tiɲɛni kɛ ten, mun na a tɛ se ka kunbɛn hadamadenw ka fanga ni ŋaniya ɲumanw fɛ?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   An bɛɛ bangera ni jurumu nɔgɔ ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ. An si tɛ se ka o nɔgɔ bɔ an ka kɛwale ɲumanw fɛ walima an ka senuya cɛsiriw fɛ. An ka jigiya kelenpe min be hɛrɛ la ɲɛnamaya la ni Ala ye ani ni mɔgɔ wɛrɛw ye, o ye ka a to Ala ka yafa Krisita barika la ka an saniya ani ka ɲɛnamaya kura lase an ma. Ni an ye kisili sr ka ban, an b se ka namaya ni nisɔndiya ni hɛrɛ la Ni Senu ka sebaaya la, hali jurumu diɲɛ cɛma, katuguni an b’a dɔn ko an dusukunw lakananen don Ala fɛ.   * **Jurumu kɔlɔlɔ minnu bɛ i lamini diɲɛ kɔnɔ, olu misali dɔw ye jumɛnw ye?** * **Mɔgɔ minnu bɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, minnu y’a jira i la, u ka ɲɛnamaya kɔnɔ, ko nisɔndiya ni hɛrɛ ɲɛnamaya bɛ se ka kɛ nin diɲɛ in kɔnɔ, olu ye jɔnw ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ciden Piɛrɛ b’an wele ko “an labɛnnen don tuma bɛɛ ka jaabi di mɔgɔ o mɔgɔ ma min b’a ɲini an fɛ an ka dalilu di aw ma jigiya la.” Krecɛnw jigi bɛ kun min na, o dɔ ye ko an b’a dɔn ko Krisita la, Ala b’an kisi ka bɔ an ka jurumuw jalaki la. O b barika ni jigiya di an ma tuma min na an b balo mgw cma minnu b jurumu la.   * **Cogo jumɛnw na i bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ ni “dususuma ni bonya ye” (1 Piɛrɛ 3:15) ani ka Ala ka kanuya jira mɔgɔ wɛrɛw la o cogo la?** * **Ala bɛ baara min kɛ Krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ, batɛmu bɛ se ka seereya kɛ cogo di?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** Filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Babɛl dugu sankanso** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Jenɛse 11:1-9 la** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\5-TOWER OF BABEL_sm.jpg |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Kɛwalew 2:1-21** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Aw k’a dɔn ko Babɛl dugu kɔnɔ, hadamadenya tun b’a ɲini ka jamana dɔ da, u dalen tun b’a la k’u bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ka ala ye min kɔnɔ. * **Dusukun** : A faamu ko kuncɛbaya bɛ tiɲɛni kɛ, o de kosɔn jurumu don. * **Bolo** : Hadamadenw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kobaw kɛ (misali la, ka bolociw labɛn), walima a bɛ se ka jɛ ka ko juguw kɛ (misali la, kɛlɛw). Aw ye fɛɛrɛw ɲini ka baara kɛ ni aw ka nilifɛnw ni aw ka sekow ye walasa ka nin diɲɛ kɛ yɔrɔ ɲuman ye. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | Ni kuncɛbaya nana, maloya bɛ na, Nka hakilitigiya bɛ na ni majigilenya ye. (Ntalenw 11:2) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Bibulu fɔlɔ waati la, bɛɛ tun bɛ kan kelen de fɔ. Mɔgɔw tun bɛ se ka kuma mɔgɔ o mɔgɔ fɛ diɲɛ kɔnɔ ani ka ɲɔgɔn faamu. Don dɔ la, cɛw kulu dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ. U y’a latigɛ ka dugu dɔ jɔ ni sankanso ye min bɛna wuli ka taa san fɛ. Ni cɛw tun b’o kɛ, mɔgɔw  aw k’u kɔlɔsi ani k’a fɔ u ye u tun bɛ siran cogo min na. Ala ye cɛw kɔlɔsi tuma min na u tun bɛ dugu ni sankanso jɔ. U ye baara kɛ kosɛbɛ. Fɛn bɛɛ tun bɛ taa ɲɛ kosɛbɛ  ko cɛw tun b’a miiri k’u mago tɛ Ala la tugun. U tun bɛ kuncɛbaw kɛ kosɛbɛ ani u tun tɛ Ala janto. Ala y’a latigɛ k’u ka kan ɲagami. O ye cɛw bali ka taa a fɛ ka so jɔ. Ala ye mɔgɔw bɛɛ bila ka kan wɛrɛw fɔ walisa u kana se ka ɲɔgɔn faamu. O de y’a to o dugu tɔgɔ dara ko Babɛl. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Briki:** Hadamadenw y’a daminɛ ka fɛɛrɛ kuraw sɔrɔ ka boon belebelebaw jɔ, i n’a fɔ ka biriki dilan sanni ka baara kɛ ni kabakurun dɔrɔn ye. 2. **Sankanso:** Hadamadenw y’a latigɛ k’u mago tɛ Ala ka lakanani na, nka u y’a miiri ko n’u ye sankanso belebeleba dɔ jɔ, o tuma na, u bɛna kɛ jamaba ye. 3. **Baara kɛ ɲɔgɔn fɛ:** Tuma caman na, a ka ɲi cɛw ni musow ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nka, a man ɲi u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, u kana nɔɔrɔ da Ala kan, nka u ka kuncɛbaya kɛ ani k’a ɲini ka tɔgɔ sɔrɔ. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Nuhun bɔnsɔnw cayara ka tɛmɛn mɔgɔw kan. O bɔnsɔnw nana ɲɔgɔn fɛ ka duguba dɔ jɔ, n’o ye Babɛli ye (a bɛ fɔ fana ko Babilonɛ). Sanni u ka jɛnsɛn diɲɛ fan bɛɛ la, i n’a fɔ Ala tun y’a fɔ u ye cogo min na a ka layidu kɔnɔ ni Nuhun ni Nuhun denkɛw ye, u y’a latigɛ ka to yɔrɔ kelen na ka dugu dɔ da, u bɛ se ka tɔgɔba jɔ i yɛrɛ ye yɔrɔ min na. U ka kuncɛbaya taamasyɛnba tun ye Babɛl sankanso ye.  Ala ye hadamadenw ka laɲiniw tiɲɛ a kɛtɔ k’u bila ka kuma kan wɛrɛw la. Sisan, ikomi u bɛɛ ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kuncɛbaya sankanso in jɔ, Ala tun ye min fɔ Nuhun n’a denkɛw ye fɔlɔ, u y’o kɛ, u jɛnsɛnna diɲɛ fan bɛɛ la.  **Layidu Kura Kitabu:** Ala b’a fɛ hadamadenw na, o tɛ ko an hakili ɲagamina ani ka an yɔrɔ janya Ala la walima mɔgɔ wɛrɛw la. O nɔ na, Ala b’a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka Yesu Krisita dɔn iko u Matigi ni u Kisibaa. Kɛwalew tilayɔrɔba filanan na, an b’a mɛn ko Ala ye ɲagami min lase Babɛli sankanso la, o kɔseginlen don. Pantekɔti don na, jamana caman mɔgɔw ye Yesu ka kalandenw mɛn ka Ala ka kabakow fɔ u yɛrɛ ka kanw na Ni Senu ka nilifɛn sababu fɛ.  Sisan, sanni u ka taa Jerusalɛm ka Ala ka kabakow lamɛn kan kelen na, Ala ka Mɔgɔw sababu fɛ, Yesu ka kalandenw bɛ yaala diɲɛ kɔnɔ walisa ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye u yɛrɛ ka kan na.  **Ka Bibulu tila silamɛw cɛ**  Ikomi dugukolo tun bɛ ka caya kokura, faama barikamaw y’a ɲini ka jamanadenw bila u yɛrɛ ka mara kɔnɔ.  Fanga bɛ tiɲɛni kɛ. Fanga dafalen bɛ tiɲɛni kɛ tigitigi. Faamaw ma jalaki yɔrɔ o yɔrɔ, nanbarako yiriwara.  Ni diinɛ bɛ mɔgɔw ka faamuyali mara kan dɔ fɛ min tɛ u yɛrɛ ta ye, mɔgɔw bɛ baara kɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ka politiki nafaw ye. Misaliw: Ɛsipaɲi ka Inkizisiyɔn, papu ka baara sanni Reformation ka kɛ, ɲɛmɔgɔw ka kurusi kɛlɛw fan fila bɛɛ fɛ, a ɲɔgɔnnaw.  Babɛl ka maana ani kanw bɔyɔrɔ bɛ hakilinata sinsin cogo bɛnnen na ko Ala b’a fɛ k’a ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw bɛɛ ye u dusukun ka kan na.  Ala Dabaga min b a ka danfɛnw kanu, o ye jirali di walisa an ka se k’a dɔn. A y’o kɛ walisa k’a jira, a ma kɛ walisa ka mɔgɔ datugu. Jirali kɛra kan fɛ.   * **Jenɛse 10:8-12 ani 11:1-4 kalan. I bɛna o siwili ɲɛmɔgɔw ka laɲini ɲɛfɔ cogo di?** * **Jenɛse 9:1, 6-7 kalan. Dugukolo saniyalen kɔ ka bɔ mɔgɔ farimanw ni mɔgɔ juguw ani dannabaliw la, Ala ye ŋaniya jumɛn jira hadamaden ta fan fɛ?** * **Kan caman minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi, olu daminɛbaga ye jɔn ye?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Title: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Danfara bɛ mɔgɔw ka na ɲɔgɔn fɛ ka fɛn dɔ kɛ walisa ka Ala bonya, ani mɔgɔw bɛ na ɲɔgɔn fɛ ka fɛn dɔ kɛ walisa ka nɔɔrɔ da u yɛrɛ kan. Hadamadenw dabɔra ka ɲɛnamaya kɛ jɛɲɔgɔnya la ni Ala ye, Ala bɛ dubaw kɛ u ye ani k’u bonya. O nɔ na, o mɔgɔw b’a ɲini ka boonba dɔ jɔ walisa k’u yɛrɛ ka nɔɔrɔ fɔ, o de kosɔn u bɛ layidu tiɲɛ ni Ala ye. Sanni Ala ka o mɔgɔw kulu halaki, a b’u jɛnsɛn diɲɛ fan bɛɛ la, o cogo la, a ye layidu min kɛ ni Nuhun ye, a bɛ o dafa.   * **Farati jumɛnw bɛ an yɛrɛ bonya la, an kɛtɔ k’a jira mɔgɔ wɛrɛw la, an bɛ se ka min kɛ an yɛrɛ ma?** * **Jurumu ye ni an b an yr bila Ala kr. Bi fɛɛrɛ jumɛnw fɛ mɔgɔw b’a ɲini ka nɔɔrɔ da u yɛrɛ kan sanni ka nɔɔrɔ da Ala kan?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Ni an bɛ an ka ɲɛnamaya kɛ jɛɲɔgɔnya ɲuman na ni Ala ye, an bɛ an ka ɲɛnamaya kɛ ni majigilenya ye, an tɛ kuncɛbaya kɛ. Ala ye Dabaga ni Kisibaa ye, anw yr t ala ye. Hali ni an bɛ se ka nisɔndiya kosɛbɛ ni Ala bɛ seko ni dɔnko minnu di an ma, an man kan ka ɲinɛ abada mɔgɔ min bɛ o nilifɛnw di.   * **Mun na kuncɛbaya ye kɔrɔbɔli barikama ye mɔgɔ caman bolo?** * **Mun bɛ siran ni lakanabaliya ko la min b’a to mɔgɔw bɛ se ka jurumu kɛ kɔrɔbɔli la?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Fɛn caman bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan: kanw, ladamu, politiki, wariko (lisi bɛ se ka taa ɲɛ ka taa ɲɛ). Nka, Krisita la, an b se ka k kelen ye. An ka danfara mana kɛ fɛn o fɛn ye hadamaden ta fan fɛ, an bɛɛ bɛ se ka kɛ Ala ka Mɔgɔw kɔnɔmɔgɔw ye. Nka, o bɛ majigilenya jugu de wajibiya ani ka desizɔn ɲuman de wajibiya k’an ka ɲɛnamaya kɛ ka nɔɔrɔ da Ala kan, an yɛrɛ tɛ.   * **Fɛɛrɛ saba jumɛnw fɛ nin dɔgɔkun in na, i bɛ se ka hinɛ ni bonya jira mɔgɔw la minnu ni i tɛ kelen ye?** * **Piɛrɛ ye kalandenw lafasa minnu tun bɛ tulo geren katuguni u tun falen bɛ Ni Senu la. I bɛ se ka jɔ cogo di balimakɛ walima balimamuso dɔ kɔrɔ Krisita la nin dɔgɔkun in na, min bɛ ka tulo geren walima ka tɔɔrɔ u ka dannaya kosɔn?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** Filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Sodɔmu ni Gomɔrɛ halakili ko** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Jenɛse 19:1-29** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\5-Sodom@Gomorrah-sm.jpg |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **2 Piɛrɛ 2** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kungolo** : Aw k’a faamu ko k’a sɔrɔ Ala bɛ jurumukɛlaw kiri tigɛ ani ka u ɲangi, a ye kisili fɛɛrɛ di mɔgɔ ma minnu bɛ nimisa. * **Dusukun** : I ka a dn ko jurumu dinye kn, Ala b krecɛnw wele walisa u ka dusukun saniyalen sɔrɔ. * **Bolo** : Ka mɔgɔ wɛrɛw tanga kojugu ni tɔɔrɔ ma, o ye ɲɛnamaya yɔrɔ nafamaba ye Krisita bolo. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | Matigi b’a dɔn cogo min na a bɛ se ka Ala ɲɛsiranbagaw kisi kɔrɔbɔliw ma ani ka tilenbaliw mara walisa k’u ɲangi kiritigɛ don na. (2 Piɛrɛ 2:9) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Lɔti tun ye cɛ dɔ ye min tun sigilen bɛ Sodɔmu dugu kɔnɔ. Mɔgɔ minnu tun sigilen bɛ o dugu kɔnɔ ani Gomɔri dugu kɔnɔ, olu fanba tun ye mɔgɔ juguw ye kosɛbɛ. O kama, Ala y’a latigɛ ka jama ɲangi. A y’a latigɛ ka Sodɔmɛ ni Gomɔrɛ halaki a kɛtɔ ka tasuma ci min bɛna duguw jeni. Lɔti tun ye mɔgɔ ɲuman ye ani Ala tun b’a fɛ k’a ka ɲɛnamaya kisi. Ala ye mɛlɛkɛ fila ci ka na Lɔti ka so. Mɛlɛkɛw y’a fɔ Lɔti ye ko Ala bɛna Sodɔmu halaki, o la sa, a ka kan ka bɔ yen o yɔrɔnin bɛɛ. Mɛlɛkɛ fila ye Lɔti n’a muso n’a denmuso fila bila ka bɔ dugu kɔnɔ, k’a fɔ u ye ko u ka taa yɔrɔ lafiyalen dɔ la. I n'a fɔ  U tun bɛ taa tuma min na, mɛlɛkɛw y’a fɔ Lɔti n’a ka denbaya ye ko u kana kɔsegin ka taa dugubaw fan fɛ. Nka Lɔti muso ma kan minɛ, a kɔseginna. Duguw jenitɔ filɛli la, a jiginna ka kɛ kɔgɔ jɔlan ye. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Sodɔmu ni Gomɔri** tun ye dugu juguw ye kosɛbɛ. Mɔgɔ tilennen tan yɛrɛ tun tɛ dugu fila si la. 2. **Lɔti** n’a ka denbaya tun sigilen bɛ Sodɔmu. Lɔti tun ye mɔgɔ tilennen ye. 3. **Ka kila** . Ala ye mɛlɛkɛw ci ka taa Lɔti n’a ka denbaya bila ka bɔ dugu kɔnɔ sanni halakili ka se. 4. **ɲangili** . Ala y’a latigɛ ka duguw halaki u ka juguya kosɔn. 5. **Lɔti muso ye** . Mɛlɛkɛw y’a fɔ Lɔti n’a ka denbaya ye ko u kana u kɔ tigɛli kɛ ka duguw filɛ ni u halakira. Nka, Lɔti muso y’o kɛ ani a yɛlɛmana ka kɛ kɔgɔ jɔlan ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ala ye cɛ dɔ wele min tɔgɔ ye ko Abram (o kɔfɛ a tɔgɔ dara ko Ibrahima) walisa a ka somɔgɔw bila ka taa jamana dɔ la, Ala tun bɛna min jira a la. O layidu tara yɔrɔ la, Ibrahima tun bɛna kɛ siya kura fa ye (Jenɛse 12). Ala ye layidu ta ni Ibrahima ye walisa ka dugawu di diɲɛ mɔgɔw bɛɛ ye Ibrahima bɔnsɔnw sababu fɛ. Ibrahima ye kan minɛ, ka na n’a balimakɛ denkɛ Lɔti ye a ka taama na ka taa nin jamana kura in na.  Kɛlɛ dɔ wulila Ibrahima ni Lɔti cɛ, ani Lɔti taara sigi Sodɔmɛ dugu la, dugu juguba dɔ. Sodɔmu tɔgɔ min tun ye kojugu ye, o sera Ala ma, o de la Ala ye mɛlɛkɛw ci dugu kɔnɔ walisa k’a ka juguya jira. Ikomi mɛlɛkɛw b’a jira ko dugu juguya don cogo min na, u ye cɛ tilennen dɔ sɔrɔ min sigilen bɛ dugu kɔnɔ, n’o ye Lɔti ye. U ye Lɔti n’a ka denbaya lakana, k’u bɔ dugu kɔnɔ sanni Matigi ka ɲangili ka na dugu kɔnɔ.  U kɛlen kɔ ka na ni Lɔti n’a ka denbaya ye yɔrɔ lafiyalen na, mɛlɛkɛw ye ci fɔ Lɔti n’a ka denbaya ma ko u kana u kɔ filɛ ka taa dugu fan fɛ tuma min na Ala tun y’a halaki. Nka, Lɔti muso ye a kɔ filɛ ka yɛlɛma ka kɛ kɔgɔ jɔlan ye.  **Layidu Kura Kitabu:** Jurumu ka dimi ni a halakili ye tiɲɛ ye. Mɔgɔ minnu bɛ kojugu kɛ ani minnu bɛ mɔgɔ wɛrɛw tɔɔrɔ, Ala bɛna olu ɲangi, nin ɲɛnamaya kɔnɔ walima ɲɛnamaya nata kɔnɔ. Ala na mg tilennenw kisi kojugu ma, nin namaya la wala ni nata la. Kerecɛnw man kan ka fari faga. K’a masɔrɔ a ka c’a la, a bɛ iko mɔgɔ juguw tɛ ɲangi ani mɔgɔ tilennenw tɛ kisi nin ɲɛnamaya kɔnɔ, o kɔrɔ tɛ ko o ye maana laban ye. Kiiriba b na, o waati la, Ala na mg juguw ɲangi ka mg tilennenw sara. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Title: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Hali ni jurumu kɔlɔlɔw bɛɛ tun bɛ diɲɛ kɔnɔ kaban, jurumu tora ka bonya Ibrahima ni Lɔti ka waati la. Sodɔmɛ ni Gomɔri ka jurumu ka jugu fo Ala y’a latigɛ ko duguw ka kan ka halaki. Nka, Lɔti ka denbaya kelenpe de ye denbaya tilennenw ye Sodɔmɛ dugu kɔnɔ, wa Ala bɛ u ka kisi halakili ma, duguw bɛna tɔɔrɔ min na.   * **E fɛ, waati jumɛn na jigiya tɛ dugu dɔ la, wa a ka fisa a ka tiɲɛ ka tɛmɛn ka taa a fɛ?** * **Mun na Lɔti ye jatigila di o dunanw ma minnu nana dugu da la?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   A nafa ka bon an ka an ka nafaw ni an ka jogoɲumanya sinsin Ala ka sariyaw ni a ka ci fɔlenw kan, an kana sinsin an ka diɲɛ nafaw ni a ka jogoɲumanya kan. Jurumu b dimi ni halakili caman lase an ka diɲɛ kɔnɔ, nka kerecɛnw welelen don ka ɲɛnamaya kɛ cogo wɛrɛ la ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛw kan, ka ɲɛnamaya senuma kɛ min bɛ seereya kɛ jigiya ni nisɔndiya la min bɛ bɔ Yesu Krisita fɛ.   * **Sitanɛ b’a fɛ i ka da nkalon minnu na, i bɛ se k’i dusukun ni i hakili bali cogo di?** * **A ka nɔgɔn ka a ɲini ka ban mɔgɔ minnu mako bɛ dɛmɛ na, nka, mun bɛ Yesu ka saya ni a lakununni ko la min ka kan ka kerecɛnw dusukunw bila u kana u janto mɔgɔ minnu mago bɛ dɛmɛ na?'dɛmɛ ?** * **Bolo: An bɛ se ka kumaw kɛ wale ye cogo di?**   Ikomi Ala bɛ bɛɛ kanu, an tɛ se ka an ɲɛmajɔ mɔgɔw la minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ an lamini na, k’a masɔrɔ u tɛ i ko anw, walima u dalen tɛ anw na dɔrɔn. Ala bɛ kerecɛnw wele u ka dunanw kanu ani k’u lakana ka fara an diyanyemɔgɔw kan.   * **Farati bɛ mɔgɔ minnu na i ka sigida la, i bɛ se k’a fɔ cogo jumɛnw na k’u lakana ani ka dusu don u kɔnɔ?** * **I bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walisa k’i yɛrɛ tanga mɔgɔ juguw ma ani mɔgɔ juguw ma?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** Filimu Waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Layidu tara kira Ibrahima ye** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Jenɛse 12:1-9** |  |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Heburuw 11:8-16** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kungolo** : Ibrahima ka dannayaba ni a ka dannayaba seli Ala la, o min y’a to a ka taa ɲɛ dannaya la walasa ka tugu Ala ka welekan kɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ. * **Dusukun** : I jagɛlɛya ni Ala b’i wele ka bɔ dannaya la,katuguni Ala min tun ye kantigi ye Ibrahima ye, o fana na kɛ kantigi ye i fɛ. * **Bolo** : I labɛn nin dɔgɔkun in na walasa ka Ala ka kuma mɛn mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛcogo kan ani, dannaya la, ka fɛɛrɛw tigɛ walasa k’o welekan jaabi ni kanminɛli ye. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | Dannaya barika la, Ibrahima welelen tun don ka taa yɔrɔ la, a tun bɛna min sɔrɔ kɔfɛ ka kɛ ciyɛn ye, a ye kan minɛ ka taa, hali ni a tun t’a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na. (Heburuw 11:8) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Don dɔ la, Ala kumana Ibrahima fɛ k’a ɲini a fɛ a ka bɔ dannaya la ka taa jamana kura la, Ala bɛna min jira a la. Ala ye wele bila Ibrahima ma, o tun tɛ ka taa ɲɛ dannaya la dɔrɔn, nka layidu minnu tun bɛ Ala la, ni Ibrahima tun ye kanminɛli kɛ, olu fana tun bɛ o la. Ala ye layidu ta ko Ibrahima bɛna kɛ siyaba dɔ fa ye, ko Ibrahima bɛna kɛ dugawuba ye mɔgɔ wɛrɛw bolo, ani ko dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ bɛna dugawu sɔrɔ Ibrahima barika la. O la sa, a si san 75 la, hali ni den tun t’a fɛ ani k’a sɔrɔ ale n’a muso tun tɛmɛna den sɔrɔli si kan, Ibrahima tun dalen b’a la ko Ala bɛ se ka denkɛ di a ma walisa ka nin denbaya kura in daminɛ. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Ibrahima.** A ye welekan mɛn ka bɔ Ala yɔrɔ a ka ɲɛnamaya kan ani a dalen tun bɛ dannaya la ko Ala bɛna layidu minnu ta, a bɛna olu dafa ni Ibrahima tun bɛna bɔ dannaya la ka tugu Ala ka welekan kɔ. 2. **Sarayi.** Layidu jɔnjɔn min tun tara Ibrahima fɛ, o tun ye ka denw di a ma, nka Ibrahima muso Sarayi tun tɛmɛna a si hakɛ kan ka se ka den sɔrɔ. Ala ye layidu minnu ta Ibrahima ye, olu tun tɛna duba Ibrahima dɔrɔn ye, nka u tun bɛna dugawu kɛ Sarayi fana ye,katuguni a kɛlen kɔ ka san caman delili kɛ den ye, a tun bɛna den bange a kɔrɔbayalen na. 3. **Loti ni sagakuluw.** Ibrahima y’a bolofɛn bɛɛ ta n’a ye, baganw ni a balimakɛ denkɛ Lɔti fana sen bɛ o la. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ala, sankolo ni dugukolo Dabaga, a y’a sugandi ka layidu wɛrɛ ta ni hadamaden ye, i n’a fɔ a y’a kɛ cogo min na ni Nuhun ye. Nka nin sen in na, jɛɲɔgɔnya in tɛ layidu dɔrɔn ye ko a tɛna hadamadenya ban tugun abada. Nin sen in na, jɛɲɔgɔnya min kɛra ni cɛ kelen ye, o bɛna kɛ sababu ye ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ da min bɛna dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye.  Yan, Ala b tn a ka kunmabli baara la walisa ka hadamaden jurumut ni Ala senuma bn. Wa, nin sen in fana na, Ala de bɛ sen fɔlɔw ta.  Nka, nin tɛ jɛɲɔgɔnya ye min bɛ di ni farati foyi tɛ. Ibrahima ma wele dɔrɔn ka layidu talenw sɔrɔ, nka a welelen don ka taa ɲɛ dannaya la ani ka a ka ɲɛnamaya kɛ ka da a la ko layiduw ye tiɲɛ ye. Ala ye layidu min ta ka Ibrahima kɛ jamanaba ye, o tɛ se ka kɛ hadamaden ta fan fɛ,katuguni Sarayi, Ibrahima muso, kɔrɔla kojugu fo a tɛ se ka den sɔrɔ. Nka, Ibrahima dalen b’a la ko Ala bɛ se ka fɛn kɛ min tɛ se ka kɛ.  O la sa, Ibrahima bɛ taa ɲɛ dannaya la tuma min na, a bɛ jɛkafɔ daminɛ ni Ala ye walisa ka kɛ jama ye min bɛna dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ la. Ibrahima tɛna kɛ mɔgɔ dafalen ye nin taama in na, nka Ala t’an wele ka taa dafalenya la, a b’an wele kantigiya ni kanminɛli la. Wa hali ni Ibrahima bɛna fili minnu bɛɛ kɛ, a tɛna a ka dannaya tiɲɛ Ala la abada, wa a tɛna a kɔdon Ala ka welekan na a ka ɲɛnamaya kɔnɔ.  **Layidu Kura ka kitabu:** Ibrahima tun t dannabaa dn ye ka bonya da Yahutuw f, a tun ye danaya mgba ye fana ka bonya Krecɛnw bolo. Ibrahima tun dara Ala ka layiduw la cogo min na, o cogo kelen na, mgw b welelen don ka da Ala ka layiduw la minnu dafara Yesu la ani ka da Ala la o ka kisili kosn. Wa, Ala tun ye kantigiya kɛ Ibrahima ye cogo min na, an bɛ se ka da a la ko Ala bɛna kɛ kantigi ye an fana fɛ.  **Ka Bibulu tila silamɛw cɛ**Waati tɛmɛnen kɔ, Ala ye kira Ibrahima wele walisa a ka kɛ jamanaba dɔ fa ye min sababu fɛ dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ tun bɛna dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ alako ta fan fɛ.  Ibrahima ye Ala ka kiraba ye. Ibrahima bɛ wele ko Ibrahim silamɛw fɛ. A bɛ dɔn kosɛbɛ a ka dannaya kosɔn Ala lakika kelenpe la ani a ka Ala ka ci fɔlen kan (kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a tun bɛ sɔn ka a yɛrɛ denkɛ saraka).  Bibulu b’a kalan fana ko Ibrahima ye kira ye. Jenɛse 20:7 la, Ala ye Abimelɛki lasɔmi sugo la ko a ka Sara segin Ibrahima ma,katuguni i ko Ala y’a fɔ cogo min na, “kira don.”  Ala ye fɛɛrɛ tigɛ walisa ka dugawu kɛ mɔgɔw bɛɛ ye layidu minnu tara Ibrahima ye. N’a sɔrɔ nin bɛna kɛ hakilina kura ye silamɛ bolo. Ala ye laɲini min kɛ walisa ka dugawu kɛ hadamadenw ye Ibrahima sababu fɛ, o bɛ taa fo waati nataw la. O b’a jira ko Ala t’a ­janto siniko la, wa a bɛ se k’a ka laɲiniw dafa.   * **Vɛrise 3nan laban na, layidu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen min ka kan ka to an hakili la.Kɔrɔ jumɛn na o layidu tun bɛ se ka tiimɛ?** * **Ala ye layidu wɛrɛ jumɛn ta kira Ibrahima ye tɛmɛsira 7nan na?** * **Ala b’a yɛrɛ jira cogo di nin ɲɔgɔnye in na ni Ibrahima ye?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Title: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Sankolo ni Dugukolo Dabaga ma fɛn bɛɛ da min bɛ yen, ka tila ka taama ka bɔ o danfɛn na. O cogo kelen na, jurumu donna diɲɛ kɔnɔ tuma min na, Ala ma a yɛrɛ yɔrɔ janya hadamaden jurumutɔw la. O nɔ na, Ala b’a ka kanuyaba, a ka hinɛ, ani a nege jira ka bɛn ni hadamadenw ye, a kɛtɔ ka jɛɲɔgɔnyaw da ni hadamaden jurumutɔw ye. An ka kan ka seli kɛ ko an Dabaga dusukun ye k’an kanu, ka yafa an ma, ka hinɛ jira an na.   * **Ibrahima ye Ala ka layidu minnu ta a ye ni kantigiya ye, o bɛ nafa jumɛn sɔrɔ o la?** * **I ka ɲininkali dɔw bɛna kɛ jumɛnw ye ka Ala ɲininka ni i tun bɛ Ibrahima ka ko la, ni Ala ye o layidu jagɛlɛnw ta?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Ka tugu Ala kɔ, o tɛ mɔgɔ dusu tiɲɛnenw walima siranbagatɔw ta ye. Ka tugu Ala kɔ, o tɛ an wele dɔrɔn ka da a la ko Ala bɛna layidu minnu ta, nka a bɛna taa ɲɛ dannaya la ani ka an ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ o layiduw dafara kaban. A nisondiyalen don ko Ala b an ka siranw ni an ka sigasigaw faamu, wa a tɛna an kɔdon o kosɔn. O nɔ na, Ala falen bɛ muɲuli ni hinɛ la, wa a bɛna o siran ni sigasigaw ta, ka daŋaniya bila u nɔ na.   * **Mɔgɔw bɛ kun jumɛnw fɔ walisa u t’a fɛ ka Ala ka weleli kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **Mun na a bɛ jagɛlɛyaba de wajibiya, k’a sɔrɔ an bɛ Ala makɔnɔ a ka layidu minnu ta an ye, a ka olu dafa, ka taa ɲɛ dannaya la ani ka tugu Ala ka welekan kɔ ni kanminɛli ye an ka ɲɛnamaya kan?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ taama kura kɔnɔ, o ye sen fɔlɔ ye. N’a sɔrɔ i ye o sen fɔlɔ ta kaban – a ka ɲi kosɛbɛ! Sisan, Ala b’i wele ka nata min kɛ, o ye mun ye? N’a sɔrɔ i ma fɛɛrɛ fɔlɔ ta, mun de b’i bali? Nisɔndiya ni hɛrɛ lakika sɔrɔcogo kelenpe min bɛ nin diɲɛ in kɔnɔ, o ye ka an ka ɲɛnamaya di Ala ma kosɛbɛ ani ka sɔn kisili ma, Yesu ye min sɔrɔ an kosɔn gengenjiri la.   * **Ala b’a fɛ i ka taama nata min kɛ alako ta fan fɛ, o ye mun ye?** * **I lamini mɔgɔw ye jɔnw ye minnu bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ ka fɛɛrɛ nata ta ka taa Ala fan fɛ, ani i bɛ se k’u dɛmɛ cogo di ani ka dusu don u kɔnɔ u ka o sen nata ta?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Ala bɛ saraka fɛn dɔ di** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Jenɛse 22:1-19** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\6-Abraham@Isaac-sm.jpg |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Heburuw 11:17-19** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Ka faamuyali sɔrɔ dannaya Ala la, o tɛ hakili ta fan fɛ desizɔn dɔrɔn ye, nka a bɛ nɔ bila an dusukun ni an ka kɛwalew fana na. * **Dusukun** : Ka da a la ko an bɛ fɛn min kanu kosɛbɛ, o de bɛna an ka nafaw ni an ka kɛwalew dantigɛ. An ka kan ka Ala kanuya sabati an dusukun na fɔlɔ, ka tila k’a ɲini k’o kanuya kɛ ka kɛɲɛ ni o kanuya ye. * **Bolo** : A ye aw yɛrɛ labɛn, Ala ka kanuya bɛna an wele ka an ka dannaya kɛ cogo la min bɛ se ka kɛ kosɛbɛ, tuma dɔw la, a bɛna an wele ka taa tɛgɛ labilali ni yɛrɛmajiginba la. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Dannaya barika la, Ibrahima kɔrɔbɔra tuma min na, a ye Isaka kɛ saraka ye. (Heburuw 11:17) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Don dɔ la, Ala kumana Ibrahima fɛ k’a fɔ a ye ko a ka ko gɛlɛnba dɔ kɛ. Ala y’a fɔ Ibrahima ye ko a k’a denkɛ Isaka ta k’a saraka sarakabɔlan dɔ kan. A tun bɛ ka Ibrahima kɔrɔbɔ. Ala tun b’a fɛ k’a lajɛ ni Ibrahima tun bɛna fɛn o fɛn ɲini a fɛ. Ibrahima y’a fɔ Isaka ye ko u ka kan ka taa Moriya kulu la ka saraka bɔ Ala ye. U taatɔ, Isaka ye a fa ɲininka sagaden bɛ yɔrɔ min na, u bɛna a jeni ka kɛ saraka ye. Ibrahima y’a fɔ a ye ko Ala bɛna sagaden di. U sera kulu la tuma min na, Ibrahima y’a denkɛ siri k’a bila sarakabɔlan kan, a ye min jɔ. Ibrahima y’a ka muru bɔ. A tun bɛna Isaka faga tuma min na dɔrɔn, mɛlɛkɛ dɔ ye Ibrahima bali k’a fɔ a ye ko: “I kana i denkɛ faga.” Ibrahima ye a ɲɛ kɔrɔta ka saga dɔ ye min minɛna kungo kɔnɔ. Ala tun ye sagaden ci Ibrahima ka saraka bɔ a denkɛ nɔ na. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Ibrahima.** I n’a fɔ Ibrahima ka limaniya kɔrɔbɔli, Ala y’a fɔ a ye ko a ka Isaka saraka kɛ saraka jɛnita ye. Isaka tun ye Ibrahima denkɛ kelenpe ye a muso Sara fɛ. Ala tun bɛ se ka taa a fɛ ka layidu minnu ta Ibrahima ye, Isaka kelenpe de sababu fɛ . Ibrahima tun kɔrɔla kojugu fo a tun tɛ se ka den sɔrɔ tugun. 2. **Sarakabɔlan** . Ibrahima ye Ala kan minɛ, ka taama ka taa kulu dɔ la Ala ye min jira a la, ka sarakabɔlan jɔ, ka saraka labɛn. 3. **Muru** . Ibrahima tun dalen b a la, hali ni a ye Isaka saraka, ko Ala na Isaka lakunun ka bɔ suw cɛma (Heburuw 11:19). 4. **Ram.** Ibrahima tun bɛna Isaka saraka tuma min na, Ala ye a wele k’a fɔ a ye ko a ka o dabila. Ala ye sagaden dɔ di, min minɛna kungo dɔw kɔnɔ, walisa a ka kɛ saraka ye Isaka nɔ na. Ikomi Ibrahima tun dalen bɛ Ala la, Ala ye duba a ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ala ye Ibrahima wele ka don layidu jɛɲɔgɔnya la (Jenɛse 12:1-3), o kɔfɛ, a ye o layidu bonya walima k’a sinsin kokura siɲɛ caman (Jenɛse 15, 17 lajɛ). Layidu kɔnɔko jɔnjɔn ye Ala ka layidu ye ko a bɛna Ibrahima kɛ jamanaba dɔ fa ye. Isaka bangeli fɛ (Jenɛse 21), Ala bɛ daminɛ ka o layidu jusigilan tiimɛ.  Nka, Ala tun b’a fɛ ka Ibrahima ka dannaya kɔrɔbɔ, k’a lajɛ ni Ibrahima tun bɛ Ala ka dugaw kanu ka tɛmɛ Ala yɛrɛ kan. Ala ye Ibrahima wele ka Isaka saraka ka kɛ saraka jɛnita ye. Hali ni Ala tun ma deli ka wele bila den saraka ma fɔlɔ, denmisɛnw saraka tun tɛ ko ye Ibrahima ka waati la diinɛ tɔw cɛma. Ibrahima ka kan k’a latigɛ n’a bɛna Ala kan minɛ ni o saraka sɔngɔ gɛlɛn sugu ye. Ibrahima y’a latigɛ ka Ala kan minɛ ani a y’a daminɛ ka saraka kɛ.  Sani Ibrahima ka Isaka saraka, Ala y’a fɔ a ye ko a ka a dabila, ka sagaden dɔ di a nɔ na saraka kama. O kɔfɛ, Ala ye Ibrahima tanu a ka dannayaba kosɔn, ani a ye layidu min ta ni Ibrahima ye, a y’o sinsin kokura.  **Layidu kura sɛbɛnni:** Hali ni Ala tɛna an kɔrɔbɔ abada ka jurumu kɛ, i ko Heburuw sɛbɛnbaga bɛ an hakili jigin cogo min na, Ala bɛna an ka danaya kɔrɔbɔ tuma dɔw la. Ibrahima ye dannayatigiba ye sabu a tun dalen bɛ Ala ka ɲumanya la. Nin tɛmɛsira kɔnɔ Heburuw sɛbɛnbaga y’a fɔ ko Ibrahima tun bɛ sɔn ka Isaka saraka katuguni Ibrahima tun dalen bɛ Ala ka ɲumanya la kosɛbɛ, a tun b’a dɔn ko Ala bɛna Isaka lakunun ka bɔ suw cɛma ni a tɛmɛna ni saraka jɛnita ye.  **Bibulu tilali ni silamɛw ye :** Nin maana in bɛ kɛ silamɛya diinɛ seliba ye min bɛ kɛ san o san, n’o ye Eid-al-Adha ye walima saraka seli ye. Maana min bɛ silamɛya kɔnɔ, o ni Bibulu ka maana bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na.  Ibrahima ka limaniya kɔrɔbɔli kɔrɔ tun ye saraka gɛlɛn ye min tun ka gɛlɛn. Ka an jigi da Ala kan, o kɔrɔ bɛ se ka kɛ saraka gɛlɛn ye ani min bɛ musaka caman bɔ an bolo bi. Ala ye Ibrahima ka sɔnni saraka saraka sara, ani Ala bɛna an ka sarakaw fana sara.  Silamɛw dalen b’a la kosɛbɛ ko Ibrahima y’a ɲini ka Ismaɛl saraka, a ma kɛ Isaka ye. I jija i kana Isaka tɔgɔ fɔ i kɛtɔ k’a wele ko “Ibraham denkɛ.” Ni i ka kalanden y’a miiri dɔrɔn ko Ismaɛl de don, kun t’a la k’a latilen sisan.   * **Sarakabɔyɔrɔ sira fɛ, kira Ibrahima denkɛ y'a ɲininka ko: «Tasuma ni jiri bɛ yan, nka sagaden bɛ min, saraka jɛnita kama?» (Jenɛse 22:7). Kira Ibrahima y’a jaabi ko: “Ala yɛrɛ bɛna sagaden di saraka jɛnita ma, ne denkɛ.” (Jenɛse 22:8). Kira Ibrahima n’a denkɛ fila bɛɛ y’a fɔ ko sagaden dɔ ka kan ka saraka. Vɛrise 10-13 la, yala kira Ibrahima ye sagaden saraka a denkɛ nɔ na wa, walima fɛn wɛrɛ?** * **Ikomi Ala tun bɛ se ka bagan o bagan di a sago la, kira Ibrahima ka kuma min fɔra ko “Ala yɛrɛ na sagaden di,” o nafa ka bon. Kira Ibrahima ka kuma kɔrɔ ­bɛna jɛya ko nataw la.** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli wala ka Ala deli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kuma kun na. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala tun ye layidu kabakoma dɔw ta Ibrahima ye Ala ye layidu minnu sigi sen kan. Don dɔ la, Ala y’a latigɛ ka Ibrahima kɔrɔbɔ, k’a lajɛ ni Ibrahima ye dugawuw kanu ka tɛmɛ Ala kan min ye dugawuw di. Ka dannaya kɛ Ala la, o tɛ dan ka da a la dɔrɔn ko Ala bɛ yen walima ko Ala b’i kanu. Ka dannaya kɛ Ala la, o kɔrɔ ye ka sɔn ka Ala kan minɛ, Ala mana fɛn o fɛn ɲini. Ikomi kerecɛnw dalen b’a la ko Ala ka ɲi kosɛbɛ, u b’a dɔn ko Ala tɛna a ɲini u fɛ abada u ka fɛn dɔ kɛ min laban bɛna kojugu kɛ mɔgɔ wɛrɛw la.   * **Mun na tuma dɔw la mɔgɔw bɛ kɔrɔbɔ ka Ala ka dugawuw kanu ka tɛmɛ Ala kanu kan?** * **Ka kɛɲɛ ni Heburuw ka kitabu ye, Ibrahima tun dalen b’a la ko hali ni a ye Isaka saraka, Ala bɛna Isaka lakunun ka bɔ suw cɛma. E fɛ, i b’a miiri ko Ibrahima ye nin dantigɛli kɛ kulu kan taama senfɛ waati jumɛn na: taama daminɛ na walima taama laban na?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Tuma caman na, an t’a dɔn an bɛ fɛn dɔ kanu cogo min na walima k’a nege don an na fo ni an ye jigiya sɔrɔ ko o tigi, o sugo walima o fɛn dɔ bɛna bɔsi an bolo. Ala ye dugawu min di a ma, o ka di Ibrahima ye cogo min na, ani a tun b barika da Ala ka kabako nilifɛn ye cogo min na, Ala tun b’a fɛ k’a lajɛ ko Ibrahima dusukun ma ɲɛsin dugawu ma ka tɛmɛ Dugawu kɛbaga kan. An minnu ye hadamadenw ye, Ala ye an da ka kanuya kɛ. Jurumu nɔgɔ b’a to an bɛ fɛn kanu min man kan ni an ka kanuya ye, a b’a to an bɛ fɛn nege don an na min man kan ni an negew ye.   * **Bi mɔgɔw b’u ka kanuya bila fɛn sugu jumɛnw na, minnu man kan n’u ka kanuya ye?** * **Kɔnɔna jurumuw, i n’a fɔ ka jurumu fɛnw kanu ani ka u nege don mɔgɔw la, olu bɛ se ka mɔgɔ bila ka kɛnɛma jurumuw kɛ cogo minnu na, olu misali dɔw ye jumɛnw ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   A bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ ni i diyanyemɔgɔ dɔ sara ka kɔn a waati ɲɛ. O kasaara sugu bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲininkali gɛlɛn caman kɛ, ka sigasiga nafamaw kɛ, ani ka dimi. An bɛ se ka Ala ka nɛɛma baara kɛ mɔgɔw ye nin waatiw la cogo minnu na, olu dɔ la kelen ye ka jaabi teliya ni nɔgɔman di u ka dimi ma. O nɔ na, an bɛ se ka sigi n’u ye ni kantigiya ni dususuma ye, ka dusukasi kɛ n’u ye. Nin ye misali kelen dɔrɔn de ye, min b’a jira cogo min na Krecɛnw bɛ se k’u ka kanuya waleya ka ɲɛsin Ala ma, walisa ka mɔgɔ wɛrɛw nafa.   * **I bɛ jɔn dɔn min bɛ ka bɔnɛ waati la, i bɛ se ka kasi ni min ye?** * **I bɛ se ka dɛmɛ nafama jumɛn di mɔgɔ ma min bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ a ka limaniya la?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 9nan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Esawu y’a ka kɔrɔya tɔnɔ feere** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Jenɛse 25:19-34** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\7-Jacob@Esau-sm.jpg |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **1 Piɛrɛ 5:1-11** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kungolo** : I ka ban kɔrɔbɔli la min b‘a to i bɛ sɔn ka kɔrɔtɔko minɛ ka tɛmɛ fɛn nafama kan. Esawu y’a ka kɔrɔya tɔnɔ falen ni dumuni kelen ye, katuguni kɔngɔ ye se sɔrɔ a kan. * **Dusukun** : I negew ka to Ala kɔrɔ. Sabu dimi ni nimisaliba bɛ na ni an y’a to an ka nege juguw ni an yɛrɛ negew ye an ɲɛminɛ ka tɛmɛ an ka nafaw ani ka jogo ɲumanw , k’an ka kɛwalew ɲɛminɛ. * **Bolo** : Ka bonya tuma bɛɛ an ka Ala ko ta fan fɛ ɲɛnamaya kɔnɔ, ani fana ka jaabi di Krecɛn kɔgɔlenw ma, an dalen bɛ minnu na, o nafa ka bon walasa an kana kɔrɔtɔko ni fɛn nafamaw ɲagami. |  |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Aw ka a kɛlɛ ka aw sinsinnen to dannaya la, k‘a dɔn ko aw balima minnu bɛ diɲɛ la, o bɔɲɔgɔnko tɔɔw bɛ olu fana sɔrɔ. (1 Piɛrɛ 5:9) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalansen bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Isaka n’a muso Rebɛka ye denkɛ filaninw sɔrɔ. U tɔgɔ tun ye Yakuba ni Esawu ye. Yakuba ye mɔgɔ masumalen ye ani a tun ka di a ye ka to fanibuguw lamini na. Esawu de tun ye kɔrɔkɛ ye ani sogo ɲinini tun ka di a ye. Bibulu ka wagati la, denbaya dɔ denkɛ fɔlɔ tun to ka kɔrɔya tɔnɔ do sɔrɔ. O tun ye bonya kɛrɛnkɛrɛnnenba ye. Ni fa tun sara, denkɛ kɔrɔba tun bɛ a fa ka fɛn caman sɔrɔ, a tun bɛ kɛ a ka denbaya ɲɛmɔgɔ kura ye. Don dɔ la, Esawu taara sogo ɲini. A sɛgɛnnen kɔseginna so, kɔngɔ tun b’a la kosɛbɛ. Yakuba tun ye dagaba dɔ sigi ni shɔ ye. A kasa tun ka di tiɲɛ na. Esawu ye Yakuba ɲininka ni a bɛ se ka dɔ sɔrɔ. Yakuba ko: “Ni i ye i ka kɔrɔya tɔnɔ di ne ma, ne na ne ka dumuni dɔ di i ma.” Kɔngɔba tun bɛ Esawu la fo a tun t’a janto a ka kɔrɔya tɔnɔ la. A tun b’a fɛ ka dumuni kɛ dɔrɔn. O kama, a y’a ka kɔrɔsigi hakɛ jago kɛ ni shɔ tasa kelen ye. Esawu tun ye nilifɛn nafama dɔ bila, a tun tɛ se ka min sɔrɔ kokura abada. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Esawu ni Yakuba** . Isaka ye denkɛ fila sɔrɔ, denkɛ fɔlɔ Esawu, denkɛ filanan Yakuba. Hali ni Esawu bangera sekɔndi damadɔ dɔrɔn ka kɔn Yakuba ɲɛ, a kɛlen den fɔlɔ ye, a tun ye bangeko fɔlɔ joyɔrɔ sɔrɔ, wa a tun bɛna du ɲɛminɛ ciyɛn sɔrɔ a fa fɛ. 2. **Esawu** tun ye cɛ ye min tun ka di a ye o ye ka kɛ kɛnɛma sogo ɲinini na ye. Don dɔ la, Esawu nana ka bɔ sogo ɲinini na, kɔngɔ tun b’a la, a y‘a ka ɲini Yakuba fɛ o ka tobili bilenman dɔ di a ma. 3. **Yakuba** ko ale bɛna dumuni di Esawu ma dɔrɔn ni a sɔnna ka a ka kɔrɔya tɔnɔ di a le ma. 4. **Dumini fɛ** . Esawu tun ka teli ka ko kɛ rabaraba la, a tun b’a janto dumuni na ka tɛmɛ a ka jɔyɔrɔ bonyalen lakanani kan denbaya kɔnɔ. O kosɔn, a y’a ka kɔrɔsigi hakɛ feere dumuni kelen na. Ikomi Esawu ye o latigɛ nalonma ta, Ala ka layidu dubaw minnu kɛra Ibrahima ye, olu tun bɛna woyo sisan Yakuba fɛ Esawu nɔ na. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ala ye layidu min ta Ibrahima ye, o bɛ taa bɔnsɔn sabanan na. Ibrahima muso tun ye denntan ye cogo min na, Isaka muso fana ye bangentan ye. Ka fara o kan, Ibrahima ye Ala deli cogo min na a k’a kɔnɔbara dayɛlɛ, Isaka fana ye delili kɛ Rebɛka kɔnɔbara kosɔn. Ala ye Isaka ka delili jaabi ani a ye filaninw di a ma. Esawu tun ye den fɔlɔ ye, wa o cogo la, a tun ka kan ka ciyɛn tilayɔrɔba sɔrɔ tuma min na Isaka sara (Dutɛrɔnɔmɛ 21:15-17).  Don dɔ la, Yakuba, denkɛ dɔgɔkɛ ye nafa sɔrɔ Esawu ka ŋaniyajuguya la. Kɔngɔ tun bɛ Esawu la, a tun bɛ forow kɔnɔ ka sogo ɲini. Esawu ye dumuni ɲini Yakuba fɛ, a dalen tun b’a la ko kɔngɔ bɛna a faga. Yakuba ma sɔn ka dumuni di a ma a ka dumuni kɛ fo n’a y’a ka kɔrɔsigi hakɛ feere Yakuba ma o dumuni kama. Esawu, kɔngɔ ye se sɔrɔ min kan, a dalen b’a la ko a bɛna sa ni a ma dumuni kɛ o yɔrɔnin bɛɛ, wa o de kosɔn a y’a ka denkɛ fɔlɔya hakɛ feere dumuni kelen na.  O ko in, hali n’a bɛ se ka kɛ ko a ka dɔgɔ, a ye nɔba bila o ko la. Sisan, ikomi den fɔlɔ jɔyɔrɔ bɛ min na, Yakuba tun bɛna Isaka bolofɛn fanba sɔrɔ. Jenɛse 26 y’a sɛbɛn ko Yakuba tun ma wasa Esawu ka fɔlɔfɔlɔ hakɛ ta dɔrɔn na, nka a ye nanbara kɛ ka Esawu ka duba sonya Isaka fana fɛ. O cogo la, Ala ye layidu minnu ta ni Ibrahima ye, ani duba minnu bɛ tali kɛ o layiduw la, olu bɛna jigin Yakuba bɔnsɔnw fɛ, Esawu bɔnsɔn nɔ na.  **Layidu kura tɛmɛsira:** Ciden Piɛrɛ bɛ wele bila kerecɛn fitininw ma, u ka kalan sɔrɔ ladilikɛlaw fɛ ani u ka u ka kɛwalew kɔlɔsi. Ka kɛ fɛn ye min bɛ kɛ ni kɔnɔnafili ye, o man teli ka kɛ koɲuman ye, o nɔ na, Piɛrɛ bɛ wele bila Krecɛnw ma, u ka “kɔlɔsili kɛ, ka hakili sigi.” Ni an na to ka majigin ani ka bonya Krisita la, an na an tanga ka bin jurumu la. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli wala ka Ala deli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** |  |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ka ɲɛnamaya kɛ Ala ye, o kɔrɔ dɔ ye k’a lajɛ ko an bɛ latigɛ ɲumanw ni latigɛli ɲumanw ta. Ni an bɛ latigɛ ta ni kɔnɔnafili ye, walima ni an bɛ desizɔnw ta minnu bɛ kɛ ka yɛrɛɲini negew wasa dɔrɔn, tuma caman na, an bɛ tiɲɛni ni dimiba lase an yɛrɛw ni mɔgɔ wɛrɛw ma. O nɔ na, an ka kan ka “kɔlɔsili ni hakilimaya kɛ.” (1 Piɛrɛ 5:8a) An ka kan ka latigɛli ɲumanw dɔn, o tɛ bɔ an bolo ; ni an bɛ degun na an ka kan k’o latigɛli ɲumanw ta.   * **Nege juguw bɛ mɔgɔw bila ka latigɛli juguw ta cogo di?** * **Krecɛn minnu kɔgɔlen don kosɛbɛ, olu bɛ se ka Krecɛn kamalenninw dɛmɛ cogo jumɛnw na u ka latigɛli ɲumanw ta?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Hali ni kerecɛnw bɛɛ ye kelen ye, k’a masɔrɔ an bɛɛ kisilen don dannaya fɛ Yesu Krisita la, an tɛ kelen ye Ala ko ta fan fɛ kɔgɔli la. Kɔrɔya Ala ko ta fan fɛ, o ye ko ye min bɛ kɛ u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ, Krecɛnw bɛ kɛ i n’a fɔ Yesu Krisita. Baarakɛminɛn caman b’an bolo walisa ka an bonya ani kɔgɔ, i n’a fɔ Bibulu kalan, delili, ani laadilikan minnu bɛ bɔ Krecɛn minnu kɔgɔlen don Ala ko ta fan fɛ. Nisɔndiyaba b’a la ka barika sɔrɔ an ka Krecɛn dannaya la, i n’a fɔ faratiba b’a la cogo min na ka to denw ye Ala ko ta fan fɛ, n’an ban na ka bonya. Krecɛn min bɛ ka bonya, o taamasyɛn dɔ ye k’u negew bila Yesu Krisita kɔrɔ tuma bɛɛ.   * **Mun na Krecɛn dɔw b‘a fɛ ka to mɔnbaliya la Ala ko ta fan fɛ, sanni u ka fɛɛrɛw tigɛ minnu ka kan ka kɛ walisa u ka kɔgɔ?** * **Farati jumɛnw bɛ yen ka to mɔnbaliya la Ala ko ta fan fɛ?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Krecɛnw bɛ duba belebele saba minnu sɔrɔ Ala ko ta fan fɛ yiriwali kama, olu ye Bibulu kalan, delili ani jɛɲɔgɔnya ni Krecɛn tɔw ye. Ni an bɛ nafa sɔrɔ o dugaw bɛɛ la, an bɛ se ka dɛmɛba ni hakilitigiya sɔrɔ ɲɛnamaya senuma na, ani ka dɛmɛba sɔrɔ kɔrɔbɔli kɛlɛli la.   * **Yala i ka Bibulu kalan delinankow b’i dɛmɛ ka bonya i n’a fɔ Krecɛn wa? N’o tɛ, i ka laadilikan ɲini Krecɛn kɔgɔlen dɔw fɛ Bibulukalan kɛcogo ɲumanw kan.** * **Yala i bɛ ka bonya i ka delili ɲɛnamaya kɔnɔ wa? N’o tɛ, i ka laadilikan ɲini Krecɛn kɔgɔlen dɔw fɛ delili kɛcogo ɲumanw kan.** * **Yala Krecɛn teri kɔgɔlenw b’i fɛ minnu b’u yɛrɛ bila i ka ɲɛtaa la Ala ko ta fan fɛ wa? N’o tɛ, i ka Krecɛn kɔgɔlen dɔw ɲini ani k’a ɲini dɔ fɛ a ka kɛ i ka ladilikɛla ye.** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajulikɛ yɔrɔ​Kalansen 10nan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ** | **Yacouba ka barita ko** | **Foto** |
| **Kalansenw kɔnɔkow** | **Jenɛse 32:22-32** | A person and person dancing in the desert  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu kura sɛbɛnni** | **Luka 18:1-8 la** |
| **Kalansenw kun tilenna** | * **Kunkolo: A** Faamu Krecɛnw ka kan ka da u ka deliliw la Ala ye. * **Dusukun:** I ka deliliw ye tiɲɛ ye cogo min na ani ka da yɛlɛ mɔgɔw ɲɛ na Ala ye, i ka miiri o la. Yala i dalen b’a la tiɲɛ na ko Ala b’i ka deliliw lamɛn ani k’u jaabi wa? * **Bolo: Aw ka kɛ cogo wɛrɛw** dege delili kama (jɔli, sigili, gɛnɛgɛnɛ, biri, a ɲɔgɔnnaw), walasa k’a dɔn jumɛn bɛ aw dɛmɛ ka Ala filɛ kosɛbɛ delili waati . |
| **Wɛrse koloma ka bɔ kalansen na** | Cɛ ko: «I tɔgɔ tɛna wele Yakuba tun, fɔ Israɛl, katuguni i ye kɛlɛ kɛ ni Ala ni mɔgɔw ye, i ye se sɔrɔ.» (Jenɛse 32:28) | |
| **Tɛmɛsira bakuruba ɲɛfɔli** | Waati jan Yakuba ye Esawu ka fɔlɔfɔlɔ hakɛ san ka taa ɲɛ, Yakuba y’a latigɛ ka segin so. A tun ma a balimakɛ Esawu ye kabini san mugan. Yakuba n’a somɔgɔw taara taama kɛ su dɔ la tuma min na, u sera ba dɔ la. Yakuba taara n’a ka denbaya ye jamana wɛrɛ la k’a sɔrɔ a tora fan dɔ fɛ. Cɛ dɔ nana Yakuba fɛ o su in na, a y’a daminɛ ka kɛlɛ kɛ n’a ye. Cɛ fla ninnu ye ɲɔgɔn Kὲlɛ fo ka Se o dugujɛ. Cɛ a ye yakuba gosi a tɔgɔkun na ka a jogin, nka u tora ka kɛlɛ kɛ. Yakuba tun ye dubaaw ɲini Ala fɛ, wa a tun b’a dɔn ko nin cɛ bɛ se ka dubaaw di a ma. Yakuba tun tɛ min dɔn, o ye ko a tun bɛ kɛlɛ kɛ ni Ala ye! Ala diyara Yakuba ye ani a ye dubaaw kɛ a ye a kɛtɔ ka tɔgɔ kura da a la. Ala ye Israɛl wele. | |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Yakuba** (min tun ye bulu ye) tun bɛ segin a ka jamana na. A siranna ko a balimakɛ Esawu bɛna kojugu kɛ a la bawo Yakuba tun ye nkalon tigɛ a ye a ka kɔrɔsigi ni a ka dubaaw ko la. O kosɔn, Yakuba y’a bolofɛnw ni a ka nafolomafɛnw ci Esawu ma sanni a ka ɲɔgɔn sɔrɔ. A ye su kɛ a kelen na ka sɔrɔ k’a balimakɛ kunbɛn. 2. **Cɛ dɔ** (min bɛ fini jɛman don) ye kɛlɛ kɛ ni Yakuba ye su fɛ. An t’a dɔn o tigi tun ye jɔn ye, hadamaden sɛbɛ, mɛlɛkɛ, walima n’a y’a sɔrɔ Ala yɛrɛ don . Nka, ale ni Yakuba ye kɛlɛ kɛ su bɛɛ la. 3. **Yakuba ka tɔgɔkun mugura .** Cɛ y’a faamu tuma min na ko a tɛ se ka se sɔrɔ Yakuba kan, a ye yakuba gosi a tɔgɔkun na k’a bɔ a nɔ na . Hali bi, Yakuba ma a ka ɲɔgɔndan dabila ni o cɛ ye. O nɔ na, a y’a to cɛ ka dubaaw kɛ a ye sanni a ka taa a fɛa ka taa. Cɛ y’o kɛ, ka fara Yakuba tɔgɔ yɛlɛma kan. Yakuba, min kɔrɔ ye nanbarakɛla, o tun bɛna wele sisan ko Israɛl, o kɔrɔ ye ko “ka Ala kɛlɛ.” Ala ka mɔgɔw bɛ dɔn hali bi ko Israɛldenw. | |
| Barokun hokumu | Yakuba, min tɔgɔ kɔrɔ ye ko “namarakɛla”, o ye ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ n’a tɔgɔ ye siɲɛ caman. A y’a balimakɛ Esawu nanbara ka bɔ a ka kɔrɔsigi jogo n’a ka kɔrɔsigi dubaaw la. Esawu dimina kosɛbɛ a nanbaralen kɔ a ka dubaaw la fo Yakuba tun ka kan ka boli k’a ka ɲɛnamaya kisi. Yakuba sigira jamana kura min kɔnɔ, a ye ɲɛtaa sɔrɔ. Yakuba ye furu kɛ ka dɔ fara a ka nafolo kan kosɛbɛ. Yakuba ye nafolo sɔrɔ cogo min na, o dɔ ye ka nkalon tigɛ a facɛ la.  A somɔgɔw y’a dɔn tuma min na ko Yakuba ye nkalon tigɛ a la, Yakuba bolila n’a somɔgɔw bɛɛ n’a bolofɛnw bɛɛ ye. A y'a latigɛ ka boli ka segin a ka jamana na, ka taa a nɔ na n'a balimakɛ Esawu ye. Walisa k’a ɲini ka dɔ bɔ a balimakɛ ka dimi n’a ka waleɲumandɔn minnɔgɔ la, Yakuba ye a ka denbaya n’a bolofɛnw ci fɔlɔ, ka nilifɛnba dɔ fana di Esawu ma. Yakuba ye Ala deli walisa a ka a tanga.  Su min tun bɛ kɔn Yakuba ka Esawu kunbɛn, cɛ dɔ nana ka kɛlɛ kɛ ni Yakuba ye. Sɛbɛnni ma jɛya o tigi ye jɔn ye, ni a ye cɛ sɛbɛ ye, ni mɛlɛkɛ don, walima ni Ala don. Yakuba ye kɛlɛ kɛ ni nin cɛ ye fo a ye cɛ wajibiya ka dubaaw kɛ a ye. Ka fara o dubaaw kan, cɛ ye Yakuba tɔgɔ fana Changé walisa a kana dɔn tugun ko “namarakɛla”, nka sisan a bɛ wele ko Israɛl, o kɔrɔ ye ko “a bɛ kɛlɛ kɛ ni Ala ye.”  **Layidu kura tɛmɛsira:** Yakuba tun bɛ gɛlɛya sɔrɔ cogo min na ka kɛlɛ kɛ, Yesu ye ntalen dɔ fɔ muso timinandiyalen dɔ kan min tun bɛ tilennenya ɲini. Yesu ye o ntalen fɔ walisa k’a nɔfɛmɔgɔw kalan ko u ka kan ka timinandiya u ka deliliw la, wa u kana u fari faga. | |
| **Bibulu kalanni** | | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. | |
| **Ka ka lamɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. | |
| **Aw k’a tila aw ni mɔgɔ wɛrɛw ye** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ɲininkali caman bɛ yen nin sɛbɛn in bɛ minnu lawuli, a tɛ jaabi di. Nin cɛ min ye kɛlɛ kɛ ni Yakuba ye, o ye jɔn ye? Yakuba ka kan ka mun dege o kɛlɛ in na? Hali ni o ɲininkaliw ni ɲininkali caman wɛrɛw bɛ yen minnu jaabi ma sɔrɔ, tɛmɛsira bɛ min jira ka jɛya, o ye ko Ala bɛ taa a fɛ ka duba Yakuba ye, a ka kan n’a ye wo, a man kan n’a ye wo. Ala ye layidu ta ni Yakuba bɛnbaw ye, Ala na a ka layidu tiimɛ, Yakuba mana desizɔn ɲumanw ta wo, a ma desizɔn ɲumanw ta wo. Sapitiri 32nan na, Yakuba ye Ala deli ka lakana deli ani ka Ala hakili jigin a ka layidu talenw na (Jenɛse 32:9-13). Yakuba ka jogo dɔ ye jagɛlɛya ye kosɛbɛ. Hali ni jagɛlɛya bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye, o bɛ se ka kɛ jogo ɲuman ye tuma dɔw la.   * **Yala Ala ka nɛɛma ye "tilennenya ye wa?" O kɔrɔ ye ko Yakuba, walima mɔgɔ o mɔgɔ ka kan ni Ala ka dubaaw ye wa?** * **E fɛ, Yakuba ye mun dege kabini a bolila Esawu ɲɛ?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ala t a ye Krecɛn dusukun na, a ye mɔgɔ min ye, nka a bɛ se ka kɛ mɔgɔ min ye. Yakuba ye waati jan ta walisa ka kɛ mɔgɔ ye min tun b’a ɲini ka bonya da Ala kan u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Nka, Ala ma kɔnɔni kɛ fo Yakuba ka bonya da a kan sani Ala ka duba Yakuba ye. O cogo kelen na, Ala bɛna dubaaww ci mɔgɔw ka ɲɛnamaya kɔnɔ sanni u ka kɛ kerecɛnw ye. Sabu Ala ka nɛɛma ni a ka dugaw de fɛ, an bɛ se ka da Ala ka kanuya la an ye. Kerecɛnw bɛ se ka jagɛlɛya sɔrɔ u ka deliliw la bawo u b’a dɔn ko Ala bɛna ko ɲuman kɛ u ye tuma bɛɛ.   * **Ala ye dubaaw kɛ i ye cogo minnu na sanni i ka kɛ Krecɛn ye, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Ni Ala bɛ nɛɛma kɛ tuma bɛɛ kerecɛnw ni mɔgɔ minnu tɛ kerecɛnw ye, mun na mɔgɔ caman minnu tɛ kerecɛnw ye, olu t’a latigɛ abada ka kɛ kerecɛnw ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Krecɛnw bɛ se ka fɛɛrɛ caman tigɛ walisa k’u dɛmɛ ka delili ɲɛnamaya juguya. Kerecɛn bɛ se ka delili kɛ u ka dugu ye k’a to taama na a ka nbɛdaw la. Krecɛn bɛ se ka delili kɛcogo suguya wɛrɛw kɛ k’a lajɛ (i sigili, a biri, a jɔlen, a ɲɔgɔnnaw ) walisa k’a dɔn min b’a dɛmɛ a ka a sinsin kosɛbɛ Ala kan.   * **Delili kɛcogo jumɛnw y’a ye ko nafa b’o la kosɛbɛ?** * **I bɛ se ka i ka deliliw tigɛli kɛ wale ye nin dɔgɔkun in na, olu dɔw ye jumɛnw ye?** | |
| **Baarakɛtaw**  **waleyali** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen yɔrɔ koloma fɔ kokura. * Jɛkulu min sen bɛ o la, o ɲininka u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani ka bi kalan kɛ ni hakilitigiya ye. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. | |

***YESU*** Filimu Waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yusufu ka sugo ko** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Jenɛse 37nan na** | A person in a robe holding a staff  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Matiyu 2:13-18** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Aw k’a dɔn ko Ala bɛ kuma kerecɛnw fɛ tuma dɔw la sugo fɛ, nka an ka kan ka kɛ hakilitigiw ye an bɛ o sugo ninnu tila ɲɔgɔn na cogo min na. * **Dusukun** : Aw ye aw dusukun sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ walasa k’a dɔn ni keleya kisɛw (walima jurumu wɛrɛ) y’a daminɛ ka sinsin aw dusukun na. * **Bolo** : Aw ye aw ka kunkanbaaraw dɔn ka tɔɔrɔbagaw dɛmɛ ani k’u lakana. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | A balimaw y’a fɔ a ye ko: “Yala i bɛna masaya kɛ an kun na wa? Yala i bɛna an mara tiɲɛ na wa? U y'a koniya ka t'a fɛ a ka sugo ni a ka kuma fɔlenw kosɔn. (Jenɛse 37:8) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Yakuba tun bɛ a denkɛ tan ni fila kanu, nka a tun bɛ Yusufu kanu ka tɛmɛ tɔw kan. Yakuba ye fini kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ dilan Yusufu ye. O bɔrɔ in tun cɛ ka ɲi ani a ɲɛw tun ka bon fo masakɛ tun bɛ se k’a don. Yusufu balimakɛw dimina sabu u fa tun bɛ Yusufu kanu ka tɛmɛ olu kan. U keleyara kosɛbɛ, u tun b’a fɛ ka Yusufu faga. Don dɔ la, Yusufu taara foro la ka taa a balimaw ɲini. A sera yen tuma min na, a balimakɛw y’a minɛ, k’a ka bɔrɔ tigɛ, k’a fili kɔlɔn dɔ kɔnɔ. Yusufu balimakɛ Juda ye tɔw lasun u ka Yusufu feere sanni u k’a faga. Madiyankaw tɛmɛtɔ dɔw ye Yusufu san ka taa n’a ye Misira. Balimaw ye Yusufu ka fini ta, k’a datugu ni bakɔrɔn joli ye, ka taa n’a ye so.  fa. U y’a to Yakuba ka da a la ko bagan fariman dɔ de ye Yusufu faga. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Yusufu** tun ye a fa ye, Yakuba denkɛ tun ka di a ye kosɛbɛ. Ala kumana Yusufu fɛ sugo fɛ. 2. **Fini cɛɲi** . Yakuba y’a jira bɛɛ la cogo dɔ la ko Yusufu de ka di a ye kosɛbɛ, o ye ka fini cɛɲi dɔ di a ma, min sɔngɔ ka gɛlɛn. 3. **Balimaw.** Yusufu tun ye 11nan ye Yakuba denkɛ 12 la, ani kɔrɔkɛ 10 bɛɛ tun bɛ Yusufu kɔniya. U y’a koniya katuguni Yakuba tun b’a kanu ka tɛmɛ olu kan, wa u y’a koniya fana katuguni a y’a ka sugo fɔ u ye, u bɛɛ bɛna u biri a ɲɛ kɔrɔ cogo min na don dɔ. 4. **Kɔsɛbɛ.** Don dɔ la, Yusufu nana balimaw fɛ tuma min na, u y’a ye k’u ye sababu sɔrɔ ka Yusufu bɔ a bolo. U y'a ka fini bɔ k'a bila kɔlɔn dɔ kɔnɔ walisa a ka sa. Kɔfɛ, u y’a latigɛ ka Yusufu feere jɔnya la sanni k’a to a ka sa kɔlɔn kɔnɔ. U ye bagan joli don o fini masirilen fan bɛɛ la, ka taa n’a ye Yakuba fɛ, k’a fɔ a ye ko kungosogo dɔ ye Yusufu faga . Nka, Ala ye Yusufu lakana ani don dɔ a tun bɛna a ka sugo kɛ tiɲɛ ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ala ka layidu talenw bɛ taa ɲɛ Ibrahima bɔnsɔnw sababu fɛ, k’a ta Yakuba ka bɔnsɔn na ka taa a bila bɔnsɔn nataw la. Nka, a b’a jira siɲɛ wɛrɛ ko Ala tɛna t’a fɛ layidu layidu talenw na denkɛ fɔlɔ sababu fɛ, nka a bɛna tɛmɛ denkɛ wɛrɛ fɛ. Nin tɛmɛsira kɔnɔ, denkɛ tan ni kelennan , Yusufu, Ala bɛ sugo di min ma, a tɛ den fɔlɔ ye. O sugow ye taamasyɛn di Yusufu ni mɔgɔ wɛrɛw ma ko a bɛna kɛ mɔgɔba ye ani ko hali a fa Yakuba bɛna a biri a ɲɛ kɔrɔ.  A tɛ bari an na k’a ye ko a balimaw keleyara kosɛbɛ Yusufu la, wa u ye jɛkafɔ kɛ walisa a ka sugo kana kɛ tiɲɛ ye. Janfa sababu fɛ, u ye Yusufu feere jɔnya la, ka u fa lafili k’a fɔ a ye ko kungosogo dɔ de ye Yusufu faga.  Denkɛw bɛɛ ma nisɔndiya o yiriwali in na. Kabako don, Rueben, den fɔlɔ, y’a ɲini ka Yusufu kisi.  **Layidu kura sɛbɛn:** I n’a fɔ Layidu Kɔrɔ Yusufu, Ala fana kumana Layidu Kura Yusufu fɛ sugo dɔ fɛ. Yusufu fila labanna ka taa Misira. Layidu kr Yusufu k a sababu k a balimaw ka koniya ye. Layidu kura Yusufu ka sababu kɛ masakɛ Hɛrɔde ka koniya ye. Nka, o ko fila bɛɛ la, Ala bɛ baara la, ka hadamaden jurumutɔw ka laɲiniw tiɲɛ, walisa ka layidu talenw tiimɛ. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Title: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Jatigɛwalekɛlaw tɛ nin tɛmɛsira in kɔnɔ. A jɛlen don ko balimaw tun man kan ka Yusufu wala Yakuba minɛ i n’a fɔ u y’a kɛ cogo min na. Yakuba tun man kan ka diya a denkɛw ye, k’a jira bɛɛ la foroba la ko a bɛ denkɛ kelen kanu ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan. N’a sɔrɔ Yusufu tun ka kan k’a ka sugo to a yɛrɛ la. Tɛmɛsira nataw la, Yusufu bɛna kɛ cɛfarin ye, nka sisan, nin Bibulu tɛmɛsira falen bɛ jurumukɛlaw la, fa min tɛ fɛn dɔn, ani denkɛ nalonma. Nka, fɛn dɔ bɛ yen min ka fisa ni nin ye, o bɛna kɛ.   * **Tiɲɛni sugu jumɛnw bɛ kɛ ni bangebagaw bɛ den kelen fɛ ka tɛmɛ tɔ kelen kan ani ni balimakɛw y’a to keleya ka bonya?** * **Ala ye sugo minnu kɛ Yusufu la, yala Yusufu tun ka kan ka da mɔgɔw ɲɛ na ten wa?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Nin ye misali wɛrɛ ye min b’a jira cogo min na kɔnɔna jurumu miiriliw ni dusukunnataw bɛ u yɛrɛ jira jurumu kɛwalew la. Hali ni a bɛ se ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ko balimakɛw ni ɲɔgɔn cɛ sɔsɔli hakɛ dɔ ka kɛ, Yusufu balimakɛw y’a to jurumu ka bonya u dusukun na fo u ye jɛkafɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jurumu juguw kɛ.   * **E fɛ, mun na Rubɛn, denkɛ fɔlɔ, y’a ɲini ka Yusufu kisi, nka a y’a to balima tɔw ka Yusufu fili kɔlɔn kɔnɔ dɔrɔn?** * **Jurumu ka kuntaalajan nɔ jumɛnw bɛ bɔ bɔnsɔn dɔ la ka taa bɔnsɔn wɛrɛ la?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Yakuba tun man kan k’o ɲɛmajɔ sugu jira Yusufu la. Yusufu tun ka kan k’a janto kosɛbɛ a y’a ka sugo fɔ mɔgɔ minnu ye. Balimaw tun ka kan ka sɔn kosɛbɛ k’a faamu ko Ala man teli k’a ka layidu talenw tiimɛ denkɛ fɔlɔ sababu fɛ.   * **Bangebagaw bɛ se ka mun kɛ walisa u kana ɲɛnatɔmɔ ani o cogo la ka gɛlɛyaw lase balimakɛw ni ɲɔgɔn cɛ?** * **Balimaw bɛ se ka mun kɛ walisa u kana keleya ani k’a to koniya ka don u dusukun na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** Filimu Waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yusufu donna kaso la** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Jenɛse 40nan na** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\8-Joseph in Prison-sm.jpg |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Romɛkaw 5:1-11** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Ka tugu Ala kɔ ani ka ɲɛnamaya kɛ ni tilennenya ye, o bɛna gɛlɛyaw lase nin ɲɛnamaya kɔnɔ, nka o gɛlɛyaw tɛna suma ni Yesu ka nɛɛma ni a ka nɔɔrɔ bonya ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ. * **Dusukun** : Ka Krecɛn dannaya kɔgɔlen sɔrɔ, o bɛ kɔrɔbɔliw ni kɔrɔbɔliw muɲu de wajibiya minnu bɛna saniya lase an dusukun, an hakili ani an ni ma. * **Bolo** : Sanni an ka an yɛrɛ mabɔ mɔgɔ wɛrɛw la n’an bɛ gɛlɛyaw muɲu, tuma dɔw la, jaabi ɲuman ye ka an bolo kɔrɔta ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ k’an to tɔɔrɔ la. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | Sabu an ka gɛlɛya nɔgɔmanw ni waati dɔɔnin dɔrɔn de bɛ nɔɔrɔ banbali lase an ma min ka bon n’u ye kosɛbɛ. (2 Kɔrɛntekaw 4:17) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Yakuba tun b’a denkɛ kelen Yusufu kanu ka tɛmɛ tɔw kan. A balimakɛw keleyara o jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kosɔn, ka fara Yusufu ka sugo kan ko don dɔ a balimakɛw bɛɛ n’a fa bɛna u biri a kɔrɔ. Yusufu feerela a balimaw fɛ ka kɛ jɔnya ye yɔrɔ min na u y’a jalaki cogo jugu la ko a ye kojugu kɛ, o kɔfɛ, u y’a bila kaso la Misira. Nka, Ala ye sugo faamuyali nilifɛn min di Yusufu ma, a labanna ka bɔ kaso la, ka bila jɔyɔrɔ la, a bɛ se ka dugawu kɛ Misirakaw ye yɔrɔ min na. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Yusufu ye** . Yakuba ye denkɛ 12 sɔrɔ, 11nan tɔgɔ ye ko Yusufu, Ala ye nilifɛn di min ma, n’o ye ka se ka sugo kɔrɔ fɔ. 2. **Kaso** . Yusufu balimakɛw keleyara a la, u y’a feere jɔnya la. Yusufu labanna ka don kaso la Misira. 3. **Échanson ni Boulanger ye ɲɔgɔn sɔrɔ.** Kaso kɔnɔ, a ye Faraon ka dɔlɔminna ni buru dilanbaga kunbɛn, Faraon dimina o kɔrɔ. U fila bɛɛ ye sugo dɔw kɛ u tun tɛ se ka minnu kɔrɔ fɔ, o de la Yusufu y’a fɔ ko a bɛna dɛmɛ don. 4. **Sugo kɔrɔ jiralen.** Ala ka dɛmɛ fɛ, Yusufu y’a jira minfɛntigi la ko a ka sugo kɔrɔ ye ko Faraon bɛna a hɔrɔnya sɔɔni. Nka, Yusufu y’a jira buru dilanbaga la ko a ka sugo kɔrɔ ye ko Faraon tun bɛna a faga sɔɔni. A laban na, Faraon ye sugo dɔw kɛ minnu ye u jɔrɔ. Minfɛntigi min tun labɛnna kokura, o hakili jigira Yusufu la kaso la, wa a y’a to u ka na n’a ye Faraon ɲɛ kɔrɔ. Yusufu sera ka Faraon ka sugo kɔrɔ fɔ, a bɔra kaso la ka bila fanga belebeleba dɔ la Misira k’a sababu kɛ a ka seko ye Ala ye min di a ma. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ala ye layidu min ta ni Ibrahima ye, o sera sisan mɔgɔw bɔnsɔn naaninan ma, Yakuba denkɛ tan ni fila sababu fɛ (a tɔgɔ jiginna ko Israɛl). Kɛlɛba kɛra Esawu ni Yakuba cɛ, Isaka denkɛw cɛ cogo min na, kɛlɛba fana kɛra Yakuba denkɛw cɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, Yakuba denkɛ tan ni kelennan , Yusufu, ye tɔɔrɔba muɲu a balimakɛw bolo minnu tun bɛ keleya Yakuba ka ɲɛmajɔli la Yusufu la. A ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ, Yusufu ye tɔɔrɔba sɔrɔ, nka o bɛɛ kɔnɔna na, Ala ye baara kɛ walisa ka layidu minnu ta Israɛl ka denbaya lakanani na, a ye olu mara.  Ala ye sugo di Yusufu ma ani sugo kɔrɔ fɔli nilifɛn. A ka sugo fɔlɔw (Jenɛse 37: 1-11) y’a jira ko ale bɛna kɛ a balimaw bɛɛ la belebele ye. A balimakɛw ye o sugo ninnu fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye tuma min na, keleya donna u la ani u ye Yusufu feere jɔnya la.  K’a to kaso la Misira, Yusufu ye Faraon ka kasoden fila ka sugo kɔrɔ fɔ (Jenɛse 40). A laban na, k’a sɔrɔ Faraon tun bɛ ka sugo juguw kɛ, o kasodenw dɔ la kelen, Yusufu tun ye u bilali kofɔ, o ye Yusufu ko fɔ Faraon ye (Jenɛse 41). Faraon ye Yusufu bɔ kaso la, k’a ɲini a fɛ a k’a ka sugo gɛlɛnw kɔrɔ fɔ. Yusufu sera ka sugo kɔrɔ fɔ Ala ka hakilitigiya sababu fɛ. O de kosɔn, Faraon ye Yusufu hɔrɔnya ani k’a kɛ masakɛba filanan ye Misira jamana na.  **Layidu kura sɛbɛn:** Yesu Krisita ka tɔɔrɔ ni a lakununni barika la, hadamadenw ye kisili sɔrɔ. Ka fara o kan, i ko Yesu tun ka kan ka tɔɔrɔ cogo min na walisa ka kisili lase an ma, o cogo kelen na, a ka kalandenw ka kan k’a jira ko u bɛna tɔɔrɔ muɲu. Nka o tɔɔrɔ tɛ gɛlɛya ye min nafa tɛ foyi la. O nɔ na, Ala bɛ baara kɛ ni tɔɔrɔ ye walisa k’an kɛ i ko Yesu.  **Cikan 10 sira** : Jenɛse 39 bɛ kun di min na Yusufu labanna kaso la Jenɛse 40. A balimakɛw y’a feere jɔnya la kɔfɛ, Faraon ka faama dɔ, n’o ye Potifar ye, o y’a san. Sanni a ka maloya a ka gɛlɛyaw la, Yusufu y’a yɛrɛ danfara iko baarakɛla ŋana ani Ala ka dɛmɛ fɛ, a ye fɛn o fɛn kɛ, a sera o bɛɛ la. Potifar muso tun ye muso jugu ye ani a y’a ɲini ka Yusufu lafili. Nka, Yusufu tora barika la kɔrɔbɔli ɲɛkɔrɔ, a ye ci min fɔ ko a kana jatɔya kɛ, o bonya. Sanni a ka maloya Yusufu ka kantigiya kosɔn, Potifar muso dimina ani a ye Yusufu jalaki ko a b’a fɛ k’a lafili. Potifar dalen tun b’a muso la, a y’a to u ka Yusufu bila kaso la.   * **Kuntigi:** Mun na mɔgɔ dɔw t’u janto mɔgɔ wɛrɛw dusukunnataw la, nka u b’u sinsin dɔrɔn u sago sɔrɔli kan hali ni o kɛra cogo o cogo? * **Dusukun:** Hali ni kun b’a la ka Yusufu dimi ani ka dusukasi a ka ko kɛlenw na Misira, e fɛ, mun na a ye baara kɛ ni timinandiya ye Potifar ye? * **Bolo:** Krecɛnw bɛ se k’u jija cogo di ka baara kɛ ni kantigiya ye, hali n’u ka patɔrɔnw tɛ bonya da Krecɛn nafaw kan? |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Niyɔrɔ** | * **Title: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ye layidu minnu ta Ibrahima n’a ka mɔgɔ salenw ye, olu tɛmɛna Yusufu fɛ fo ka se bɔnsɔn naaninan ma. Yusufu ye sugo kɛ ka bɔ Ala yɔrɔ ani Ala ye se di a ma ka mɔgɔ wɛrɛw ka sugo kɔrɔ fɔ. Hali ni kantigiya ɲɛnamaya ye Yusufu bila tɔɔrɔba la, a ka kantigiya min kɛra ka baara kɛ ni Ala ka nilifɛnw ye, o labanna k’a bila jɔyɔrɔ la, a bɛ se ka kɛ dugawuba ye mɔgɔ wɛrɛw bolo yɔrɔ min na. O la, ka kɛ fɛnba ye min b’a to Ala ka layidu talenw bɛ taa fo bɔnsɔn duurunan na.   * **An bɛ se k’an yɛrɛ tanga tɔɔrɔ sugu dɔw ma ni an bɛ ɲɛnamaya kɛ ni danbe ye, nka tɔɔrɔ sugu jumɛnw bɛ se ka Krecɛnw kunbɛn ni u bɛ ɲɛnamaya kɛ cogo dafalen na?** * **Nafolo jumɛnw bɛ Krecɛnw bolo walisa ka to kantigiya la Ala fɛ tɔɔrɔw cɛma?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Hali ni an b’a fɛ tuma bɛɛ k’an yɛrɛ tanga dimi ni tɔɔrɔ ma, Bibulu b’a jira tuma bɛɛ ko walisa ka kɛ kantigi ye Ala ye tuma caman na, an ka kan ka gɛlɛyaw muɲu tuma caman na. Nka, Ala bɛ se ka baara kɛ ni o gɛlɛyaw ye walisa k’an kɔgɔ Krecɛnw ye. O de kosɔn an ka kan ka kɛlɛ kɛ ni kɔrɔbɔli ye ka an yɛrɛ yɔrɔ janya Krisita la ni tɔɔrɔ bɛ na, ani ka kɛlɛ kɛ ni dusukasi ye min bɛ se ka bɔ tɔɔrɔ la. O nɔ na, an ka kan k’a to Ala ka baara kɛ ni o tɔɔrɔw ye walasa ka Krecɛn jogo ɲumanw lase an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.   * **I y’a ye cogo jumɛnw na ko tɔɔrɔ labanna ka na ni Krecɛn jogo ɲuman dɔw ye, Pol bɛ kuma minnu kan Romɛkaw 5:3-4 kɔnɔ?** * **An dusukun bɛna yɛlɛma cogo di ni an dalen t’a la ko Ala bɛ se ka ko ɲuman lase an ka tɔɔrɔw ma?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Yusufu ye sugo minnu sɔrɔ ani a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ mɔgɔ wɛrɛw ka sugo kan, olu tun bɛ na ni dugawu ye tuma dɔw la, nka tuma dɔw la, o tun bɛ na ni tɔɔrɔ ye. Tuma caman na, an bɛ kɔrɔbɔ an kana an bolo da mɔgɔ wɛrɛw kan ani k’u dɛmɛ, ka da a kan an bɛ siran tɔɔrɔ ɲɛ fana. Nka, an kɛtɔ k’an yɔrɔ janya mɔgɔ wɛrɛw la, o tɛ kɛ sababu ye Krisita ka Kibaru Duman bɛ jɛnsɛn magojirabagaw ma. O nɔ na, mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛni de fɛ u ka dimi fɛ, Yesu b’a ka kanuya ni a ka kɛnɛya jira mɔgɔ minnu mago bɛ kanuya ni kɛnɛya la kosɛbɛ.   * **An bɛ se k’a dɔn cogo di tuma min na Ala b’an wele ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ?** * **Ala b’an wele ka tɔɔrɔ min muɲu, an bɛ se k’o faamu cogo di, sanni an k’an yɛrɛ bila farati la ni hakilintanya ye kun ɲuman tɛ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yusufu kɛra masakɛ ye Misira** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Jenɛse 41nan na** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\9-Joseph Egypt-Grain-sm.jpg |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Romɛkaw 8:26-39** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A dɔn ko Ala bɛ Yusufu balimaw ka keleya kɛ ka Yusufu bila ka taa Misira walisa ka fɛɛrɛ dɔ di a ma, Ala bɛna a ka denbaya kisi kɔngɔ nata ma min fɛ. * **Dusukun** : Aw k’a faamu ko Ala bɛ se ka baara kɛ ni dimi ni gɛlɛyaw ye an bɛ minnu muɲu walasa ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, nka ni an bɛ an dusukunw da wuli Yesu ka kɛnɛya baara kama dɔrɔn. * **Bolo** : Waati gɛlɛnw na, aw kana ban ka fari faga, katuguni tuma caman na Ala b’an bila ko minnu na, an tun t’a miiri abada ko an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ minnu na, walasa ka nɛɛma lase mɔgɔw ma minnu t’a makɔnɔ. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | Ala ye ne ci ka kɔn aw ɲɛ ka tolen dɔ mara aw ye dugukolo kan ani ka aw ni kisi ni kisiliba ye. (Jenɛse 45:7) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Don dɔ su fɛ, Misira farauna ye sugo kabakoma dɔ kɛ. O tun bɛ misi wolonwula ɲɔgɔn bɔ minnu tun bɛ misi fatɔ wolonwula dun. Faraon tun b’a fɛ k’a dɔn a ka sugo kɔrɔ ye min ye. O kɔ, a ka dɔlɔminna hakili jigira kaso la cɛ dɔ la min tun bɛ se ka sugo kɔrɔ fɔ. A tɔgɔ tun ye ko Yusufu. Faraon ye Yusufu wele ka o sugo fɔ a ye. Yusufu y’a fɔ ko san wolonwula kɔnɔ, Misira bɛna sɛnɛfɛn kabakomaw bɔ. San wolonwula nataw kɔnɔ, kɔngɔ juguba dɔ tun bɛna masaya kɛ. Faraon dara Yusufu la ka a kɛ kuntigi ye Misira. Yusufu ka baara tun ye k’a lajɛ Misirakaw ye dumuni caman mara o san wolonwula ɲuman kɔnɔ. U tun ka kan ka dumuni bɛrɛ sɔrɔ kɔngɔ san wolonwula kɔnɔna na. Kɔngɔ waati la, Yusufu somɔgɔw taara Misira ka dumuni san. Yusufu nisɔndiyara k’a ka denbaya ye kokura iko a tun ma u ye kabini san caman. Ala tun ye kantigi ye Yusufu fɛ. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Yusufu** tun ye Ibrahima bɔnsɔn dɔ ye. Hali ni a balimaw tun keleyara a la, k’a feere jɔnya la, Ala ye nilifɛn minnu di a ma, Yusufu sera ka kɛ mɔgɔ filanan ye min fanga ka bon kosɛbɛ Misira. 2. **Faama min tun bɛ Misira jamana na.** Ala ye nilifɛn min di a ma, n’o ye ka se ka sugo kɔrɔ fɔ, o sababu la, Yusufu sera ka Faraon lasɔmi ko kɔngɔba bɛna na. O kama, Faraon ye baara di Yusufu ma ka Misira labɛn walisa ka suman mara sisan walisa u ka se ka kisi kɔngɔ ma. Yusufu ye cɛsiri ɲɛminɛ ka boon belebelebaw jɔ walisa suman bɛɛ ka sigi. 3. **Silow ye** . Kɔngɔ sera tiɲɛ na i n’a fɔ Yusufu y’a jira cogo min na. Nka, Yusufu ka labɛnw kosɔn, dumuni bɛrɛ tun bɛ Misirakaw bolo. A laban na, Yusufu balimakɛw tun bɛna na Misira dumuniko gɛlɛnba la, wa Ala tun bɛna dumuni di u ma Yusufu sababu fɛ. O de kosɔn, balimaw tun b’a fɛ ka min kɛ kojugu kama, Ala sera k’o wuli ka baara kɛ ni o ye koɲuman na, Misirakaw ni a ka layidu talenw marali ye bɔnsɔn kura ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Kabako don, Yusufu balimakɛw ka kɛwale juguw kosɔn, Potifar muso, ani Faraon ka dɔlɔminna kuntigi ɲinɛni kɔ, Yusufu y’a yɛrɛ sɔrɔ hali bi yɔrɔ bɛnnen na tigitigi ani waati bɛnnen tigitigi la walasa ka Misira n’a fa ka denbaya kisi kɔngɔ nata ma.  Ala sago tun tɛ Yusufu balimaw k’a feere jɔnya la, wa Potifar muso fana k’a ɲini k’a lafili. Nka, Ala sera ka o jurumu kɛwalew ɲɛnabɔ ani ka baara kɛ ni sugo kɔrɔfɔli nilifɛn ye walasa ka Yusufu bila cogo la, a bɛ se ka kɛ dugawuba ye min na mɔgɔ wɛrɛw bolo.  **Layidu Kura Kitabu:** Mɔgɔ si tun t’a miiri kisiliba min bɛ se ka sɔrɔ Masiya ka saya fɛ. Nka, Ala ye baara k mg tw ka jurumu sugandiliw f walisa ka o kisiliba lase. Sabu ni Ala bɛ baara la, foyi, foyi tɛ se ka kerecɛnw faranfasi ka bɔ Ala kanuya la.  **Ni Senu den track:6. Ka ɲumanya kɛ.** Kerecɛnw ka kan ka u ka dannaya kɛ Ala la u ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ. Nin kumasen “ɲumanya” kɔrɔ ye ka kɛ ni jogoɲumanya jogo ɲuman ye, ka kɛ mɔgɔ ye min ka bon. Krecɛnw bɛ kɔrɔbɔ ka kɛɲɛ ni u sigilen bɛ sigida min ka jogoɲumanya sariyakolow ye, nka Sɛbɛnniw bɛ Krecɛnw wele u ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni jogoɲumanya sariyakolo kɔrɔtalenw ye, Ala ye minnu jira Sɛbɛnniw kɔnɔ. Tuma dɔw la, i n’a fɔ a kɛra cogo min na Yusufu ta la, ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni jogoɲumanya sariyakolo kɔrɔlenw ye, o bɛ na ni tɔɔrɔ ye, a tɛ kɛ ni tanuli ye. Nka, Krecɛn min bɛ ɲɛnamaya kɛ walisa ka bonya da Ala kan, hali ni gɛlɛya dɔw bɛ a la waati dɔɔnin kɔnɔ, o bɛna saraba sɔrɔ Ala fɛ. Yusufu fɛ, o sara nana nin ɲɛnamaya kɔnɔ ani ɲɛnamaya nata la. Dɔ wɛrɛw fɛ, sara bɛna na saya fan dɔ dɔrɔn de la, ni an ye Krisita ye ɲɛ ni ɲɛ.   * **Kuntigi: Farati jumɛnw bɛ ka sɔn Krisita ma i ka Kisibaa ye, ka sɔrɔ ka nin jɛɲɔgɔnya in kɛ ni timinandiya ye i ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **Dusukun: Cogo jumɛnw na ka ɲɛnamaya kɛ ni jogoɲumanya sariyakolo kɔrɔlenw ye, o bɛ se ka Krecɛn kisi jɛɲɔgɔnya tiɲɛnenw ni dusukasi sugu bɛɛ ma?** * **Bolo: Ɲɛnamaya ɲuman bɛna kɛ cogo di aw ka sigida la dɔgɔkun nata la?**   **Bibulu tilali silamɛw cɛ ɲɛmɔgɔya:** Yusufu, walima Yusufu, ye kira lakodɔnnen ye silamɛya la. Kuranɛ sura tan ni flanan bɛɛ (min bɛ Weele ko Yusufu ­) ɲɛsinnen bɛ a ka maana lakali ma kosɛbɛ. A ye kira Ibrahima denkɛ denkɛ ye.  Ala ye mɔgɔw ka kow kuntigi ye. Mɔgɔ juguw ka juguya tɛ se ka Ala sagonataw tiimɛ.  Ala bɛ baara kɛ n’a sagokɛlaw ka tɔɔrɔ ye walisa ka nɔ ɲumanw sɔrɔ. I ko Yusufu y’a fɔ cogo min na Jenɛse ­50:20 la, “Aw tun b’a fɛ ka kojugu kɛ ne la, nka Ala tun b’a fɛ ka o kɛ ne ka nafa kama.” » Nin tɛ kiraya kuma ye ka bɔ Yusufu fɛ, nka a bɛ tali kɛ diinɛko la: nin kalan in ye labɛn wajibiyalen ye silamɛ fɛ walasa a k’a faamu cogo min na Ala bɛ se ka a to Yesu ka tɔɔrɔ ani ka sa gengenjiri kan ani k’a to nin kana kɛ dɛsɛ sugu dɔ ye. Jama tun b'a fɛ ka kojugu kɛ Krisita la, nka Ala tun b'a fɛ ka o kɛ mɔgɔ caman kisili kama: Nin cɛ donna aw bolo Ala ka laɲini ni a ka dɔnni fɔlɔ fɛ; Aw fana ni mɔgɔ juguw ka dɛmɛ ye, aw y'a faga k'a gengen gengenjiri la. (Kɛwalew 2:23)   * **Jenɛse 37 kalan.Mun na kira Yusufu balimaw y’a kɔniya?** * **Jenɛse 45:4-8 ani 50:20 kalan. Mun na Ala y’a to kira Yusufu ka feere Misira?** * **Yala a bɛ se ka kɛ ko hadamadenw ka kɛwale juguw bɛ na ni Ala sago ye k’a sɔrɔ u ma a dɔn wa?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Title: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ye layidu min ta ni Ibrahima ye, o bɛ sen na sisan fo ka se bɔnsɔn naaninan ma, cogo la min bɛ mɔgɔ kabakoya kosɛbɛ. Ala ye baara kɛ ni dugawuw ye a ye minnu di Yusufu ma, ani a ye baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ka jurumu sugandiliw ye, walisa ka lakana lase Ibrahima denw ni Misirakaw ma. A ye san tan ni kɔ kɛ walisa Yusufu ka bɔ jɔnya ni kaso la ani k’a dɔn cogo min na Ala sera ka fɛn juguw ta k’u tigɛli kɛ fɛn ɲumanw ye.   * **Yusufu ka ɲɛnamaya ni Yesu ka ɲɛnamaya bɛ ɲɔgɔn ta cogo jumɛn na, k’a sɔrɔ Ala ye baara kɛ u sababu fɛ walisa ka mɔgɔ wɛrɛw kisi?** * **E fɛ, mun na Yusufu tora ka ɲɛnamaya kɛ kantigiya la, hali k’a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw tora k’a janfa?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   O ye fɛn kelen ye k’a dɔn an hakili la ko Ala bɛ se ka ɲumanya bɔ tɔɔrɔ la. Nka, ka o ko ɲumanw makɔnɔ ni kantigiya ye, o ye ko wɛrɛ ye. Tɔɔrɔ bɛ daminɛ waati ni Ala bɛ na ni ɲumanya min ye o la, an bɛ o ye waati cɛ, an ka kan ka baara kɛ walasa an dusukunw ka saniya ani ka da Ala ka kɛnɛyali baara kama.   * **Ala ye nafolo jumɛnw di Krecɛnw ma walisa k’an dɛmɛ k’an dusukunw tanga gɛlɛya ma, n’an bɛ tɔɔrɔw kunbɛn?** * **An bɛ tɔɔrɔ minnu sɔrɔ, Ala bɛ se ka baara kɛ ni olu ye cogo jumɛnw na walisa k’an dɛmɛ k’an janto mɔgɔ wɛrɛw la minnu bɛ tɔɔrɔ la?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   A ka c’a la, ɲɛnamaya nafama tɛ ɲɛnamaya nɔgɔn ye abada. O kɔfɛ, tɔɔrɔw ka bɔgɔdaga sababu fɛ, jogo barikama bɛ sɔrɔ mɔgɔ la. Yusufu b’a jira a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko a y’a yɛrɛ di Ala ma, hali k’a sɔrɔ a ma se k’a ye walima k’a faamu cogo min na Ala tun bɛna a kisi a ka gɛlɛya caman ma. K’a sɔrɔ Yusufu tun bɛ Ala makɔnɔ a ka ko ɲuman bɔ a ka gɛlɛyaw la, a tun bɛ ɲɛnamaya kɛ hali bi min tun ye dugawu ye mɔgɔ wɛrɛw bolo.   * **An bɛ se ka delinako ɲuman jumɛnw de kɛ walisa k’an yɛrɛ tanga dusukasi ma walima ka yɔrɔ janya Ala la ni tɔɔrɔw nana?** * **An ye hakilitigiya ni hakilitigiya dɔw fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye cogo di, an ye minnu kalan tuma min na Ala y’an bɔ tɔɔrɔ la, ka don ɲumanya la min bɛ bɔ o la?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Denmisɛn Musa Kisira** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Ekisode 2:1-10** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\10-Moses as Baby-sm.jpg |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Matiyu 2:13-23** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Aw ka ɲagali ko Ala bɛ se ka an jigin da Ala kan, katuguni Ala bɛ taa a fɛ ka kantigiya kɛ layidu talenw na, a kɛtɔ ka kisibaga di Israɛldenw ma tuma min na u kulela ka bɔ u ka jɔnya la Misira. * **Dusukun** : A jira ko siyawoloma ye kojugu ye. Ala ye siyaw bɛɛ da ani Yesu sara ka siyaw bɛɛ kisi. * **Bolo** : Aw ka dannaya bila baara la ko an ka baara ye ka jɔ, ka mɔgɔ minnu degun na, k’u lakana, hali n’u ni an tɛ kelen ye cogo o cogo la. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Den kɔrɔbayara tuma min na, a taara n’a ye Faraon denmuso fɛ, a kɛra a denkɛ ye. A y’a tɔgɔ da Musa, k’a fɔ ko: “Ne y’a sama ka bɔ ji la.” (Ekisode 2:10) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalan yɔrɔ bakurujba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Misira faraon kura tun b’a miiri ko Heburukaw ka ca kojugu a ka jamana kɔnɔ. Israɛldenw tun bɛ wele fana ko Heburuw. O la sa, Faraon ye yamaruya di ko Heburu den cɛmanninw bɛɛ ka faga. Musa wolola tuma min na, a ba tun b'a fɛ k'a dogo walisa a kana faga. Musa tun bɛ ka bonya tuma min na, a tun ka gɛlɛn a ba ma k’a dogo. A tun ka kan ka teliya ka miiri cogo wɛrɛ la walisa k’a denkɛ fitinin kisi. A ye sigilan fitinin dɔ dilan walisa ka Musa don a kɔnɔ ka o don Nili baji kɔnɔ. A denmuso Miriam tun bɛ segi kɔlɔsi walisa k’a dɔn ko foyi ma kɛ den na. Faraon denmuso jiginna baji la ka taa a ko tuma min na, a ye sigilan fitinin sɔrɔ. O kɔnɔ, a ye Heburu den fitinin dɔ sɔrɔ. Faraon denmuso y’a latigɛ ka den cɛman to yen. Musa ma lamɔ n’a ka denbaya sɛbɛ ye, nka a tun lafiyalen don. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Nili baji.** Yusufu salen kɔ, Faraon kura nana fanga la min ma bonya da Ala ye Misira kisi cogo min na Yusufu sababu fɛ. Yusufu ka somɔgɔw tun nana sigi Misira, ani u tun bɛ ka kɛ jamaba ye kosɛbɛ, u tun bɛ wele ko Heburuw. Faraon siranna Heburuw tun bɛ ka bonya cogo min na, ani a ye yamaruya di ko cɛdenw bɛɛ ka su Nil baji la. 2. **Denmisɛn Musa.** Heburu denba dɔ y’a latigɛ ko a tɛna a den su ji la, nka a y’a bila segi dɔ kɔnɔ Nili baji kɔnɔ. Den tɔgɔ tun ye Musa ye. 3. **segi.** O sigilan tun bɛ ka jigin Nili baji la fo ka se Faraon denmuso tun bɛ ka ko yɔrɔ min na. A ye segi ye, a hinɛ donna Heburu den na, ka a ka baarakɛlaw bila ka den ta. 4. **Faraon Denmuso.** Musa kɔrɔ muso tun bɛ ka nin bɛɛ kɔlɔsi ka bɔ yɔrɔ jan, ka Faraon denmuso ɲininka n’a ka kan ka Heburu denba dɔ sɔrɔ ka den di den ma ani k’a ladon. Faraon denmuso sɔnna o ma. 5. **Musa balimamuso.** O kosɔn, Musa balimamuso taara n’a ye so ani a ba y’a ladon fo ka se a kɔrɔbayali ma. 6. **Ji.** Ala ye Nuhun ka denbaya kisi sanjiba ma kurun kɔnɔ, Ala ye Musa kisi Nili baji la segi kɔnɔ. Ala tun bɛna Musa kɛ ka Heburuw hɔrɔnya ka bɔ u ka jɔnya la, a kɛtɔ k’u bila ka tɛmɛ Kɔgɔji Bilen fɛ. Batiseli ye kerecɛn sakramenti ye, o bɛ taamasyɛn kɛ ka kisi ka bɔ u ka jurumuw la Ala fɛ ni u su ji la. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ala tora ka kɛ kantigi ye layidu min tara ni Ibrahima ye, a kɛtɔ ka Israɛldenw lakana. Ala ka mɔgɔw bɔnsɔn caman ye sigi Misira Yusufu kɔfɛ; nka, Ala ka mɔgɔw tɛ balo hɔrɔnya ni dugawu la tugun, nka jɔnya de don. U ka kulekan wulila ka taa sankolo la, wa Ala y’a daminɛ ka hɔrɔnya sira di u ma, a kɛtɔ ka denmisɛnnin Musa kisi saya ma.  Faraon siranna kosɛbɛ ko Israɛldenw tun bɛ ka caya ka taa a fɛ Misira, o de y’a to a y’a ɲini Israɛl den cɛmanw bɛɛ fɛ minnu wolola kokura u bange waati. Denba dɔ banna o yamaruya in na, a y’a den mara so kɔnɔ kalo saba kɔnɔ. Tuma min na a tun tɛ se ka den dogo tugun, a y’a bila segi dɔ kɔnɔ Nili baji kɔnɔ k’a jigi da ko a bɛna kisi. Heburukan daɲɛ min fɔra yan ka ɲɛsin “segi” ma, o ye kuma kelen ye min bɛ fɔ Nuhun ka maana kɔnɔ Jenɛse 6 kɔnɔ, a tun bɛ kurun min jɔ. O maana fila bɛɛ kɔnɔ, Ala ye fɛɛrɛ di walisa ka Ala ka mɔgɔw kisi halakili ma.  Faraon denmuso ye den ye, ka hinɛ a la, ka den ta ka kɛ a yɛrɛ ta ye. O cogo la, Ala ye Musa kisi saya ma walisa a ka se ka bonya ka Israɛldenw kisi jɔnya ma Misira.  **Tɛmɛsira faralen ɲɔgɔn kan:** I n’a fɔ Musa, Ala ye lakana fɛɛrɛ di den Yesu ma, min ka ɲɛnamaya bɛ farati la faama wɛrɛ fɛ, i n’a fɔ Faraon, min tun sirannen don ko fanga tɛna bɔ a la. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli ka delili kɛ** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen bakuruba ɲɛfɔli la. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ ta wala tila i mɔgɔ wɛrɛ cɛ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Israɛldenw lakana , ka kɛ tiɲɛtigi ye ka kɛɲɛ ni layidu ye min ni Ibrahima ye. K’a sɔrɔ Ala ye Israɛldenw ci Misira Yusufu ka waati la walisa k’u kisi kɔngɔ ma, sisan, bɔnsɔn caman kɔfɛ, Faraon bɛ ka u degun ani ka baara kɛ n’u ye jɔnw ye Misira. Ala y’u ka tɔɔrɔw ye ani a y’a daminɛ ka Ibrahima bɔnsɔn dɔ lakunun min bɛna Israɛldenw kisi u ka jɔnya ma.   * **Mun na bɛnbaliya ka ca mɔgɔw kuluw ni ɲɔgɔn cɛ Bibulu waati la ani bi?** * **Yesu Krisita ka Kibaru Duman, ani Krecɛnw bɛɛ ka jɔyɔrɔ min ye Ala ka Mɔgɔw ye, o b’a jira cogo di ko siyawoloma ye jurumu ye?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   An bɛ se ka kojuguba kɛ mɔgɔ wɛrɛw la n’an b’a ɲini k’an yɛrɛ tanga ni an b’a to an dusukunw ka fa siran na. O bɛ kɛ jamana kɔnɔ ni siya kelen bɛ siya wɛrɛ degun, nka a bɛ kɛ fana an yɛrɛ ka jɛɲɔgɔnya hakɛ la ni mɔgɔw y’a to siran ka siyawoloma bange u dusukun na.   * **An bɛ se ka a la cogo di ko danfara minnu bɛ an ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ, olu kana kɛ bali ye an ka u kanu Krisita la?** * **An bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walasa ka mɔgɔw sen don a la minnu ni an tɛ kelen ye, ani k’a ɲini k’u ka nafaw n’u ka fɔlɔfɔlɔ kow faamu?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Faraon ka Heburu den cɛdenw fagali ɲini cɛma, Ala bɛ se ka baara kɛ ni Faraon denmuso ye walisa a ka kɛ Ala ka jama Israɛl ka kisili tariku dɔ ye. An ka kan k’an hakili to a la ko tuma dɔw la, Ala ka dubaw ni a ka lakanani bɛna woyo an ka ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔw fɛ minnu tɛ tugu Ala kɔ walima minnu t’a ɲini ka bonya da Ala kan n’u ka ɲɛnamaya ye. Ka fara o kan, ko Ala bɛna baara kɛ n’an ye walasa ka mɔgɔ minnu mago bɛ lakanani na, k’u lakana ani ka duba u ye, a kɛra Krecɛnw ye wo, a kɛra Krecɛnw ye wo.   * **Ni Ala bɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔw ye minnu dalen tɛ a la walasa ka duba ani ka mɔgɔ wɛrɛw lakana, o tuma na fɛ, i min ye Yesu Krisita nɔfɛmɔgɔ ye, i bɛ se ka dugawu kɛ ani k’u lakana cogo di, minnu t’a fɔ ko u bɛ tugu Ala kɔ?** * **I bɛ se ka jɔ i ka sigida la, mɔgɔ minnu bɛ degun, hali n’u ni i tɛ kelen ye kosɛbɛ, i bɛ se ka olu jɔ cogo di?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Jirinin jenitɔ ko** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Ekisode 3:1-4:18** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\11-Moses-Burning Bush-sm.jpg |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Kɛwalew 7:17-37** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A Faamu ko Ala ye a ka mɔgɔw ka kulekan mɛn minnu tun bɛ ka tɔɔrɔ Misira, a ye ci bila Musa ma a ka Faraon kunbɛn, ka Israɛldenw bila ka bɔ Misira, ka taa layidu jamana na. * **Dusukun** : A dɔn ko kerecɛnw bɛ se k’a ye ko Ala ka welekan bɛ u ka ɲɛnamaya kan iko bagabagali. Ala tun b’a wele ka min kɛ, Musa tun bɛ siran o ɲɛ. * **Bolo** : I ka i yɛrɛ bila ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka ci fɔlenw ye walasa i ka se ka dannaya sɔrɔ ka da i la ni Ala ka welekan bɛ i ka ɲɛnamaya kan i n’a fɔ farati bɛ min na. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Matigi ko : «Tiɲɛ na, ne ye ne ka mɔgɔw ka tɔɔrɔ ye Misira. Ne y’u kulekan mɛn u ka jɔnw bolo , wa ne haminanko ye u ka tɔɔrɔw ye.” (Ekisode 3:7) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalansen bakuruba ɲɛfɔli(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Musa kɔrɔbayara tuma min na, a bɔra Misira ani Faraon ka masaso la ka taa sigi Madiyan. Don dɔ la, Musa tun bɛ kɛnɛ kan k’a ka sagakulu kɔlɔsi tuma min na, a ye jirinin dɔ ye min bɛ ka tasuma. Musa taara a lajɛ kosɛbɛ. A tun ma deli ka jirinin ye tasuma na min ma jeni. Ala ye Musa wele ka bɔ jirisun jenilen na ko: “Musa! Musa!” Musa siranna ka Ala filɛ nka a ko: “Ne filɛ nin ye.” Ala y’a fɔ Musa ye ko a ka taa Misira k’a fɔ Faraon ye ko a ka Israɛldenw hɔrɔnya, a tun bɛ minnu mara jɔnw ye. Musa siranna, ka ɲininkali caman kɛ Ala la. “Ne tɛ mɔgɔ nafama ye, o la sa, mun na Faraon tun bɛna ne lamɛn? Yala Israɛldenw bɛna da a la ko Ala ye ne ci ka taa u bɔ jɔnya la wa?” Ala y’a fɔ Musa ye ko a kana siran sabu a bɛna kɛ a fɛ. Musa y’a jigi da Ala kan. Ala ye min ɲini, a y’o kɛ, hali k’a sɔrɔ a siranna. |
| **kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Musa** tun ye Israɛlden ye, hali ni a lamɔna Misira, sisan a bɛ sagaw ladon yɔrɔ jan Misira la. Misirakaw bɛ ka Israɛldenw kɛ jɔnw ye. 2. **Jirinin jenitɔ.** Ala bɛ kɛ sababu ye ka tasuma don jirinin dɔ la, nka o jirinin ma jeni. 3. **Tasuma b‘o kan, nka a tɛ ka jeni.** Musa kabakoyara o yelen in na, a gɛrɛla ka yelifɛn kabakoma dɔ ye. 4. **A kabakoyara Ala kuma kan fɛ.** Ala ye Musa wele ka bɔ tasuma kɔnɔ. A ye Musa wele a ka segin Misira ka Israɛldenw hɔrɔnya ka bɔ u ka tɔɔrɔw ni u ka jɔnya la. Ala ye ci min fɔ a ye, Musa siranna o ɲɛ. Ala ye Musa hakili sigi kosɛbɛ, ka kabako wɛrɛw kɛ minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don ka tɛmɛ jirisun jenilen kan min ma jeni. A laban na, Musa sɔnna ka Ala welekan minɛ. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Misirakaw ye Israɛldenw kɛ jɔnw ye, Ala ka mɔgɔw. Israɛldenw pɛrɛnna Ala ma walisa a ka u kisi. Ala ye Israɛlden ka kisi kulekan mɛn ani a y’a labɛn k’u kisi Musa sababu fɛ.Ala ye Musa kisi saya ma a denmisɛnman tuma min na a ba y’a bila segi dɔ kɔnɔ k’o bila Nili baji kan. A y’o kɛ sanni a k’a fililen to Nili baji kan, tuma nina Faraon tun ye yamaruya di Israɛldenw bɛɛ ma cogo min na k’u denkɛ bangenen kuraw bɛɛfaga. Faraon denmuso y’a ye ko a bɛ ka panpan segi kɔnɔ, k’a kisi. A y’a lamɔ i n’a fɔ Misirakaw.Nka, hali ni Musa lamɔna Misiraka ye, a tun b’a dɔn ko a ye Israɛlka fana ye. Don dɔ la, Musa ye Misiraka dɔ ye a bɛ ka Israɛlden dɔ bugɔ ani Musa y’a sen don o ko la ka Misiraka faga. Kuma bɔra o fagali la tuma min na, Musa bolila Misira ka kɛ sagagɛnna ye Madiyan.Ala ye tasuma don jirinin dɔ la, nka a ma jeni. Musa taara o kabako ye, ka bɔ kungo kɔnɔ, Ala ye Musa wele. Ala ye Musa wele a ka segin Misira ka Faraon ɲini a ka Israɛldenw bila. Hali ni jirinin jenilen tun ye kabako ye, Musa tun bɛ sigasiga ko a bɛna ɲɛ sɔrɔ. Musa ye sɔsɔli caman lawuli a ni Ala cɛ. Musa ka sɔsɔli kelen-kelen bɛɛ kosɔn, Ala y‘a hakili sigi, ani ka kabako caman wɛrɛw kɛ yɛrɛ walasa ka dɔ fara Musa ka dannaya kan.A laban na, Musa sɔnna ka Ala ka welekan labato a ka ɲɛnamaya kɔnɔ.  **Layidu kura sɛbɛn:** Etiɛni tun ye kerecɛn dannaya martiri fɔlɔ ye. Kɛwalew 7 bɛ Etiɛni ka lafasali sɛbɛn tuma min na a y’a ka waajuli lafasa Yesu ko la Sanhedrin ɲɛkɔrɔ, o min ye Israɛl jamana kuntigiw ye. A ka lafasali la, Etiɛni b’a fɔ cogo min na ko Yesu de ye layidu minnu tara Ala fɛ Layidu Kɔrɔ kɔnɔ Musa fɛ, a y’a fɔ ko Ala bɛna kira wɛrɛ lawuli i n’a fɔ Musa olu tiimɛni ye nin de ye. Etiɛni y’a jira ko kira Musa kumana min kan, o tun ye Yesu Nazarɛtika ye. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka delili** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, aw o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen bakuruba ɲɛfɔli kɛ * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Misira bɛ ka Ala ka mɔgɔw kɛ jɔnw ye, ani Israɛldenw kulela Ala fɛ. Ala y’a latigɛ k’u hɔrɔnya ka bɔ jɔnya la, ka taa n’u ye jamana dubatigi dɔ la, u bɛ se ka sigi yɔrɔ min na, ka bato kɛ hɔrɔnya la. Ala ye Musa sugandi walisa a ka kɛ mɔgɔ ye min bɛna Israɛldenw hɔrɔnya ani k’u bila ka taa layidu jamana la. Nka, Musa siranna Ala ka weleli ɲɛ a ka ɲɛnamaya kan. Ala tun ka kan ka Musa hakili sigi ko Ala ye a wele ka min kɛ, Ala tun bɛna fanga di a ma a ka o kɛ. Ala bɛ o layiduw labato, wa a laban na, Musa tun bɛna Israɛldenw bila ka taa layidu jamana la.   * **Mun na Musa tun bɛ cogo la min ɲɔgɔn tɛ yen walisa ka se ka kɛ Israɛldenw ɲɛmɔgɔ ye ani ka fɛn dɔw ɲini Faraon fɛ?** * **E fɛ, mun na Musa mago bɛ Ala la walisa ka kabako caman kɛ sani Musa ka sɔn ka Ala kan minɛ?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   I ko Musa, Krecɛn caman bɛ siran tuma dɔw la ka Ala ka ci fɔlenw labato. Hali ni cikanw man teli ka kɛ jagɛlɛya ye i n’a fɔ k’a fɔ fangatigi ye ko a ka jamana jɔnyalen hɔrɔnya, tuma caman na, Krecɛnw bɛ farati la hali bi tɔɔrɔ la. I n’a fɔ nin jɛɲɔgɔnya min bɛ Musa ni Ala cɛ, o b’a jira cogo min na, Ala bɛ sɔn ka baara kɛ ni an ka sigasiga ye, wa a tɛ ban kerecɛnw na dɔrɔn katuguni dannaya bɛ se ka kɛ u la.   * **Ka kɛ kantigi ye Ala ka welekan na ka ɲɛsin Krecɛn ka ɲɛnamaya ma, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ sɔrɔ cogo minnu na, olu misali dɔw ye jumɛnw ye?** * **Layidu jumɛnw bɛ Krecɛnw fɛ minnu bɛ se ka dusu don u kɔnɔ ni u bɛ tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ muɲu u ka kantigiya kosɔn Ala ɲɛkɔrɔ?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ala bɛ tɔɔrɔ kulekan mɛn hali bi ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ, wa hali bi a bɛ kerecɛnw ci ka na dɛmɛ don u ka tɔɔrɔw lajɔli la. Nka, walisa ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ, tuma caman na, Krecɛnw bɛna a ɲini k’u yɛrɛ ka lakana walima u ka ɲɛnamaya lafiyalen bila farati la. Nka, i ko Krisita tɔɔrɔla farisogo la cogo min na, Ala fana bɛ krecɛnw wele tuma dɔw la, u kana da u dusukunw na dɔrɔn, nka u ka u ka dannayakow fana kɛ wale la.   * **I bɛ se k’i yɛrɛ labɛn cogo di walisa ka Ala ka welekan lamɛn i ka ɲɛnamaya kan?** * **I bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walasa ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ minnu bɛ tɔɔrɔ la?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Tɔɔrɔ tan ye Misira jamana sɔrɔ** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Ekisode 7:1-13** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\12-Plagues-sm.jpg |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Luka 12:4-12 la** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kungolo:** I dusukun sɛgɛsɛgɛ ka i ka jagɛlɛ hakɛ lajɛ. Kerecɛnw mago bɛ jagɛlɛya la walisa ka Ala sago kɛ. Ala ka kɛ yen ani a ka sebaaya bɛna barika don i ka jagɛlɛya la. * **Dusukun:** I ka da a la ko Ala tɛna i bila abada wala ka i kɛlɛ abada, o la ni siran ye i dusukun minɛ, i kana i fari faga. * **Bolo:** I ka jagɛlɛya sɔrɔ nin dɔgɔkun in na, hali kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw cɛma. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | Ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ o mɔgɔ mana jɔ a la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ ko a ye ne ta ye , Mɔgɔ Denkɛ fana na a fɔ Ala ka mɛlɛkɛw ɲɛ kɔrɔ ko o tigi ale ta ye. (Luka 12:8) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Misirakaw ye Israɛldenw wajibiya ka kɛ jɔnw ye. Israɛldenw pɛrɛnna Ala ma k’a ɲini a fɛ a k’u kisi jɔnya ma. Ala ye u ka kulekan mɛn ka Musa ni Aron bila ka taa Misira. U tun ka kan k’a fɔ Faraon ye ko a ka Israɛldenw bila. Ni a ma sɔn, Ala tun bɛna tɔɔrɔ lase Misira jamana ma. Musa ni Aron taara Faraon fɛ siɲɛ caman k’a fɔ a ye ko a ka Israɛldenw hɔrɔnya. U taara tuma o tuma, Faraon tun tɛ sɔn k’a fɔ ko: “Ayi! Ala tun ye kantigiya kɛ a ka Kuma la. Faraon ma sɔn ka Israɛldenw hɔrɔnya siɲɛ kɔnɔntɔn, o de la Ala ye nin tɔɔrɔ kɔnɔntɔn ci Misira: ji jiginna ka kɛ joli ye; wuluw; sosow; wuluw; baganw ka saya; tobiw bɛ kɛ; sanbɛlɛ min bɛ mɔgɔ faga; ntumuw; Dibiba donna Misira jamana na, su ni tile . O bɛɛ kɔfɛ, Faraon ma Israɛldenw bila ka taa hali bi. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Musa** seginna Misira walisa k’a fɔ Faraon ye ko a ka kan ka Israɛldenw hɔrɔnya, Faraon ye minnu kɛ jɔnw ye Misira. Musa y’a ka bere sɔrɔ, i n’a fɔ Ala y’a fɔ cogo min na, a labɛnnen don ka baara kɛ n’o ye walasa k’a ka kabako fɔlɔ kɛ, a kɛtɔ k’a yɛlɛma ka kɛ sa ye. 2. **Masaso.** Musa ye jagɛlɛyaba wele, a jɔlen tora Misira kuntigi ɲɛkɔrɔ, k’a lasɔmi ko ni Faraon ma Israɛldenw bila ka taa u yɛrɛ ma, o tuma na, Ala bɛna tɔɔrɔw lase Misira ma. 3. **Faraon** ma sɔn ka Ala bonya, nka a y’a jateminɛ ko a mago t’a la ka Musa ka Ala kan minɛ. 4. **Sɔgɔsɔgɔninjɛw** . Tɔɔrɔ filanan ye wuluw ta ye, tuma min na wuluw tun bɛ dugukolo fa. Tɔɔrɔ kelen-kelen bɛɛ la, Faraon y’a fɔ ko a bɛna Israɛldenw hɔrɔnya, nka Musa ye delili kɛ tuma min na, ka tɔɔrɔ dabila, Faraon y’a dusukun gɛlɛya ani ka segin a ka kuma kan. |
| **Sɛbɛn kɔnɔkow kɔnɔkow** | Musa seginna Misira Ala ka ci fɔlen fɛ, walisa ka Israɛldenw bɔ jɔnya la, ka taa n’u ye layidu jamana la. Ala ye se sɔrɔ Musa ka siran kan a kɛtɔ ka kabakow kɛ Musa ye. Sisan, Musa bɛ kabakow kɛ Ala tɔgɔ la walisa ka Ala ka sebaayaba jira Faraon na. Faraon tun dalen bɛ ala caman na, a yɛrɛ tun dalen b’a la ko ala dɔ b’a fɛ. O kosɔn, a tun dalen t’a la ko a ka kan ka Musa ka “ala” kan minɛ. Nka, i ko Musa y’a jira cogo min na Ala ka tɔɔrɔw bɛɛ la Misira jamana na, Musa ka Ala kelenpe de ye Ala lakika ye min fanga bɛ danfɛnw bɛɛ kan.  Sɔsɔli bɛ Bibulu dɔnbagaw cɛ ka ɲɛsin Faraon dusukun gɛlɛn kofɔlenw ma. Tuma dɔw la, Bibulu b’a fɔ ko Ala ye Faraon dusukun gɛlɛya (Ekisode 9:12), tuma dɔw la, a b’a fɔ ko Faraon ye a dusukun gɛlɛya (Ekisode 8:15), ani laban na, waati dɔw bɛ yen Bibulu bɛ Faraon kibaruya sɛbɛn. dusukun tun ka gɛlɛn (Ekisode 7:13), a tun tɛ ɲɛnajɛla si dɔn min ye o wale in lawuli. A ka c’a la, kunnafoniw bɛ sɔrɔ Ala ka Faraon dusukun gɛlɛyali ko la tɔɔrɔ naani labanw waati la, o kɔfɛ, Faraon y’a dusukun gɛlɛya tɔɔrɔ tɛmɛnenw na. O ko kɔrɔ dɔ ye ko Faraon tora ka jurumu kɛ kɔfɛ, Ala ye Faraon hɔrɔnya ka bɔ a ka jurumu la. (Romɛkaw 1:18-32 lajɛ)  A daminɛ na, Faraon ma sɔn ka Ala ka cikan labato Musa sababu fɛ. O kama, waati dɔ tɛmɛnen kɔ, Ala ye tɔɔrɔ tan caman ci Misira jamana ma. Farafi labanna ka sɔn o ma tɔɔrɔ 10nan kɔfɛ.  **Tɛmɛsira wɛrɛ:** Yesu y’a ka kalandenw lasɔmi ko u ka kan ka labɛn ka kuma Ala tɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ. Ka kɛ Yesu nɔfɛmɔgɔ ye, o bɛ se ka tɔɔrɔ ni dimi lase mɔgɔ ma, nka a ka fisa ka tɔɔrɔ Yesu kosɔn, ka tɛmɛn ka ban Yesu ka ci fɔlenw na, o de kosɔn Yesu ka ban i la.  **Dɔnkili min bɛ Bibulu tila silamɛw cɛ:** Ala ye Israɛl hɔrɔnya ni fanga ye ka bɔ jɔnya la Misira a ka baarakɛla Musa sababu fɛ. Ala y’a ka mɔgɔw kisi saya ma tuma min na, kantigiya ni kanminɛli la nin Kuma la, a ye mɔgɔ jalakibali dɔ joli bɔn den fɔlɔ joginni saya la.  Musa ye silamɛya kira tɔgɔba dɔ ye, a bɛ fɔ a ma ko Musa. Faraon fana bɛ dɔn kosɛbɛ ka ɲɛsin Musa ma, nka, "Faraon" (Faraon) bɛ jate Misira masakɛ tɔgɔ ye wa a tɛ tɔgɔ ye. Bibulu maana caman minnu bɛ Musa, Faraon ani bɔli Misira kan, olu bɛ fɔ Kuranɛ ni silamɛya laada kɔnɔ, ni fɛn dɔw bɛ ɲɔgɔn falen.   * **Ekisode 12:1-13, 21-23 kalan. Jogo jumɛnw de ɲininen bɛ saraka bagan dɔ fɛ?** * **Israɛlkaw tun ka kan ka mun kɛ ni o bagan joli ye?** * **Ni cɛ dɔ ye saraka lamba joli kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka cikanw ye, a tun dalen bɛ mun na tiɲɛ na Ala ko la?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Title: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ye Israɛlden jɔnw ka kulekan mɛn, ka Musa ci ka taa u kisi Misira ni taamashyɛnbaw ni kabakobaw ye. Ala ka kuma min fɔra Musa sababu fɛ, Faraon ma o bonya, ani Misirakaw tɔɔrɔla o kanminɛbaliya kosɔn. Ala ye tɔɔrɔ 10 minnu ci Misira jamana na, u tɔɔrɔla. Nka, Ala ye jaabi min di Israɛldenw ka kulekan na, o tɛ kɛ ni musaka tɛ Musa bolo. Musa ka kan ka da a la ko Ala bɛna a lakana ani ka layidu minnu ta Musa ye, a bɛna olu tiimɛ.   * **Jurumu kɔlɔlɔ dɔw ye jumɛnw ye minnu bɛ nɔ bila ka tɛmɛ jurumu kɛbaga dɔrɔn kan?** * **Kuncɛbaya bɛ se ka kɛ cogo di ka mɔgɔ dɔ bila ka sigasiga Ala ka kuma la a ye, walima k’a miiri ko Ala sago ka fisa ni a yɛrɛ sago ye?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   An ka kan k’an dusukunw kɔlɔsi. Ka taama ka bɔ Ala la, o man teli ka kɛ desizɔn ye min bɛ kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn. O nɔ na, tuma caman na, mɔgɔw bɛ kanminɛbaliya desizɔn fitininw ta waati tɛmɛnen kɔfɛ minnu bɛ na ni sebaliya ye pewu ka Ala kan mɛn. O desizɔn kanbilabaliw bɛ kɛ ni an bɛ an jigi da an yɛrɛ ka hakilitigiya ni an ka fanga kan ka tɛmɛ Ala ka hakilitigiya, a ka fanga ani a ka ɲɛminɛli kan. An dusukun kɔlɔsili kun ye ka da a la ko Ala tɛna an to yen abada wala k’an bila.   * **Krecɛn bɛ se k’a dusukun bali ka da Sitanɛ ka nkalon na cogo di ko Ala t’a fɛ an ka nisɔndiya? (Jenɛse 3:1-7 lajɛ)** * **Krecɛn bɛ jagɛlɛya sɔrɔ cogo di ka Ala haminankow ɲɛnabɔ hali ni o nɔ bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Waati dɔw la, Yesu b’an wele an ka jagɛlɛya sɔrɔ ani ka kuma Ala haminankow kan, walima ka magojirabagaw mago ɲɛ. I n’a fɔ Israɛldenw minnu tun bɛ Misira, Ala bɛ tɔɔrɔbagaw ka kulekan mɛn tuma bɛɛ, wa a bɛ kerecɛnw ci tuma bɛɛ walisa k’u hɔrɔnya ka bɔ u ka degun na.   * **Mɔgɔ sugu jumɛnw de bɛ i ka dugu kɔnɔ farikolo walima hakili ta fan fɛ degun kɔrɔ?** * **Ala ye nilifɛn jumɛnw, seko jumɛnw ani/walima seko jumɛnw di i ma, i bɛ se ka baara kɛ ni minnu ye walasa ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ minnu mago bɛ dɛmɛ na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Tɛmɛnkan seli fɔlɔ** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Ekisode 11:1-12:13** | A person and person painting two people  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Luka 22:1-23 la** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Ala ka kisili labɛn seli kɛ mɔgɔ bɛɛ ye minnu bɛ tugu Ala ka cikanw kɔ ni kantigiya ye. * **Dusukun** : I ka i yɛrɛ bila ka dusukun dususumanin da wuli Ala ka cikanw kama, i kana dusukun gɛlɛn sɔrɔ i n’a fɔ Faraon ta. * **Bolo** : Aw ka Matigi ka surɔfana seli kɛ ni bonya ni nisɔndiya ye, katuguni o ye kerecɛn ka Tɛmɛnkan seli ye ka an ka kisili seli kɛ Yesu Krisita barika la. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | I bɛna a dun cogo min na: i ka fini donna i cɛsirilan kɔnɔ, i ka sanbaraw bɛ i senw na ani i ka berew bɛ i bolo. Aw k’a dun joona; o ye Matigi ka Tɛmɛnkan seli ye. (Ekisode 12:11) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Ala tun ye tɔɔrɔ kɔnɔntɔn ci Misira jamana ma sabu Faraon tun ma sɔn ka Israɛldenw hɔrɔnya ka bɔ jɔnya la. Ala y’a latigɛ ka tɔɔrɔ wɛrɛ lase Misira jamana ma. Ala y’a ɲini Musa fɛ a k’a fɔ Faraon ni Israɛldenw ye ko su tilancɛ la, a bɛna tɛmɛ jamana kɔnɔ. Denbaya kelen-kelen bɛɛ denkɛ fɔlɔ tun bɛna sa Misira. Ala ye cikanw di Israɛldenw ma minnu tun sigilen bɛ Misira. Israɛl denbaya kelen-kelen bɛɛ tun ka kan ka sagaden walima bakɔrɔn saraka. U tun ka kan k’o joli ta k’a bila u ka da la sanfɛ ani a kɛrɛw la. Ala tɛmɛna so kelen kelen bɛɛ fɛ tuma min na, a ye joli ɲini. Ni a ye  ye joli ye , a tun bɛ tɛmɛ so kan ani denkɛ fɔlɔ tun bɛna kisi . Ni A tun ma joli ye, denkɛ fɔlɔ tun bɛna sa. Faraon y’a faamu tuma min na ko a denkɛ fagara, a laban na, a tun labɛnnen don ka Israɛldenw hɔrɔnya. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Israɛldenw.** Ala ye cikanw di Israɛldenw ma, u bɛ se k’u yɛrɛ tanga cogo min na ka bɔ tɔɔrɔ 10 labanw na minnu ye Misira sɔrɔ, o min ye den fɔlɔw ka tɔɔrɔ ye. 2. **Joli.** Du kelen-kelen bɛɛ tun ka kan ka saga walima bakɔrɔn saraka. U tun ka kan ka bagan joli ta, ka baara kɛ ni hizop ye, ka taamasiyɛn kɛ u ka sow da la. U tun ka kan fana ka bagan tobi k’a dun. 3. **So taamasiyɛn.** Ni Israɛldenw tun bɛ Tɛmɛnkan seli cikanw labato ani ka taamasiyɛn kɛ u ka so da la, u tun tɛna tɔɔrɔ den fɔlɔw ka tɔɔrɔ fɛ. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Tɔɔrɔ kɔnɔntɔn kosɔn, Faraon banna Ala ka ci fɔlen ma Musa sababu fɛ ko a ka Israɛldenw bila ka bɔ Misira. Ala ye cikanw di Musa ma, min tun bɛna kɛ tɔɔrɔ laban ye, n’o ye den fɔlɔw ka tɔɔrɔ ye. O tɔɔrɔ in na, Misira denkɛ kɔrɔbaw bɛɛ tun bɛna sa, bagan wo, hadamadenw wo. O tɔɔrɔ kɔfɛ, Faraon labanna k’a dabila ani ka Israɛldenw bila ka bɔ Misira.  Ala ye cikanw di Musa ma fana a ka tɛmɛ Israɛldenw kan walisa k’u tanga den fɔlɔw ka tɔɔrɔ ma, ani ka labɛn ka bɔ Misira. Walisa k’u yɛrɛ tanga tɔɔrɔ laban ma, Israɛldenw ka kan ka saga walima bakɔrɔn dɔ saraka, k’a labɛn dumuni kama, k’a joli taamasiyɛnw don u ka so da la. Tɛmɛnkan seli bɛna kɛ seli ye min bɛ segin-ka-bɔ, Israɛldenw bɛna min kɛ san o san.  Tɛmɛnkan seli waati la, Ala tora ka kɛ kantigi ye layidu minnu tara ni Israɛl facɛw ye. Ala ye kisili di Israɛldenw ma Misira walisa u ka se ka taa layidu jamana la, ka Alabatoso jɔ, ka Ala bato u yɛrɛ ma.  **Layidu Kura Kitabu:** Yesu ye Tɛmɛnkan seli kura dɔ sigi sen kan a ka kalandenw ye a janfa su fɛ. Tɛmɛnkan seli fɔlɔ la Ala ye hɔrɔnya di Misira ma ka bɔ jɔnya la, Tɛmɛnkan seli filanan na Ala ye hɔrɔnya di jurumu ka jɔnya ma. Matigi ka surɔfana, Layidu Kura ani Komini ye tɔgɔ dɔw ye minnu bɛ fɔ ka nin Paki dumuni kura in jira. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ye cikanw di Musa ma ɲɛnamaya ni saya ko la. Cikan minnu dira Faraon ma, olu bɛna tɔɔrɔ laban fɔ, wa u bɛna kɛ sababu ye ka cɛ fɔlɔw faga Misira, k’a sababu kɛ Faraon banna ka Ala ka ci fɔlenw labato. Nka, Ala bɛ cikanw fana di ɲɛnamaya ko la, walisa ka kisi jɔnya ma. Bi, mɔgɔ minnu bɛ tugu Ala ka cikanw kɔ ɲɛnamaya ko la, olu hɔrɔnyalen don jurumu ma.   * **Tuma caman na, mɔgɔw b’a dɔn u ka kan ka min kɛ, nka aw kana o kɛ. Mun de b’a to mɔgɔw ka muruti Ala ka ci fɔlenw ma?** * **Mun na an ye jurumu minnu k, olu b k, hali ni an ye jurumuw yafali deli?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Misira jamana bɛɛ ye Faraon ka kuncɛbaya kɔlɔlɔw sɔrɔ min y’a dusukun gɛlɛya ani a banna ka ko ɲuman kɛ Misirakaw ye. O cogo kelen na, bi mɔgɔw dusukunw ka gɛlɛn jurumu ni a nɔfɛkow fɛ. Hali kerecɛnw, n’u t’u janto k’u dusukunw da Ala ɲɛ, u bɛ se ka bin kɔrɔbɔliw la minnu bɛna u dusukunw gɛlɛya.   * **Mɔgɔ minnu dusukun ka gɛlɛn, olu bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo di?** * **Hali Krecɛnw bɛ se k’u dusukun gɛlɛya sɔrɔ cogo jumɛn na?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Kerecɛn dannaya tɛ dannakow dɔrɔn de ye; o ye dannaya ye min bɛ ɲɛnamaya kerecɛnw ka kɛwalew fɛ. Ka Matigi ka surɔfana seli kɛ, o ye wale dɔ ye, Ala bɛ Krecɛnw wele u ka minnu kɛ. Surɔfana laban na, kerecɛnw bɛ hɔrɔnya seli kɛ, Ala ye min lase u ma Ala ka Sagaden dafalen ka saraka sababu fɛ, Yesu Krisita. Matigi ka surɔfana ye waati ye an bɛ miiri tiɲɛ na an ka Krecɛn dannaya jogo la ani Yesu ye kisili min di Krecɛnw ma, an bɛ o seli kɛ ni nisɔndiya ye.   * **I bɛ se ka mun kɛ walisa k’i dusukun labɛn walisa ka Matigi ka surɔfana dun?** * **Matigi ka surɔfana seli kɛli tuma bɛɛ, o bɛ se ka kɛ barika ni dusudon sababu ye cogo di Krecɛnw bolo?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Kɔgɔji Bilen tigɛli** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Ekisode 13:17-14:31** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\14-Crossing Red Sea-sm.jpg |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Romɛkaw 6:1-14** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo** :A Faamu Ala ye Israɛldenw kisi ka bɔ jɔnya la Misira Musa sababu fɛ, o kɔfɛ Ala ye hadamadenw bɛɛ kisi ka bɔ jɔnya la ka ta jurumu la Yesu barika la. * **Dusukun** : Batiseli la, Krecɛnw bɛ seereya kɛ kɔnɔna nɛɛma dɔ kan, Ala ye min di. Kerecɛnw sara jurumu ta fan fɛ ani u ye ɲɛnamaya sɔrɔ Krisita la. Ala bɛ kerecɛnw wele u ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni o fɛn caman yɛlɛmani ye, u kɛtɔ k’u dusukun di Ala ma walisa a ka se ka kɛnɛya ni senuya lase u ma. * **Bolo** : Kerecɛnw ka kan ka batise, ani u ka kan ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni u ka batiseli ye, u kɛtɔ ka tugu Yesu kɔ ni kantigiya ye. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | O de kosɔn an su donna ni Krisita Yesu ye batɛmu fɛ saya la walisa Krisita kununna ka bɔ suw cɛma Fa nɔɔrɔ barika la cogo min na, an fana ka ɲɛnamaya kura kɛ. (Romɛkaw 6:4) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Faraon labanna ka Israɛldenw bila ka hɔrɔnya. Nka, u taalen kɔ, Faraon y’a faamu ko a ka baarakɛlaw fanba tun tɛ yen tugun. Faraon y’a hakilina yɛlɛma ka Israɛldenw bila ka hɔrɔnya. A y’a ka kɛlɛbolo bɛɛ bila ka taa Israɛldenw wajibiya ka segin Misira. Israɛldenw tun taamana ka se Kɔgɔji Bilen da la. U ye u kɔ filɛ, u y’a ye ko Misira kɛlɛbolo tugura u kɔ. Musa y’a fɔ Israɛldenw ye ko u kana siran. Matigi tun bɛna u kisi. Musa y’a ka bere kɔrɔta k’a bolo kɔrɔta Kɔgɔji Bilen kan. O yɔrɔnin bɛɛ, ji seginna ka segin kɔ ani kɔgɔji tilalen don. Israɛldenw teliyara ka dugukolo jalen tigɛ. U kabakoyara ka ji kogow ye u fan fila bɛɛ la. Misirakaw ye Israɛldenw gɛn ka don kɔgɔji la. Tuma min na Israɛldenw bɛɛ tun ye o cɛ tigɛ,  Musa y' a bolo kɔrɔta ka ji bɛɛ segin a nɔ na . Misirakaw si ma kisi. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Israɛldenw.** Ala ye Israɛldenw hɔrɔnya ka bɔ jɔnya la Misira a ka baarakɛla Musa sababu fɛ. 2. **Misirakaw** y’u hakilina yɛlɛma ka Israɛldenw bila ka taa, ka tugu u nɔfɛ. 3. **Musa.** Ala y’a fɔ Musa ye ko a k’a bolow kɔrɔta Kɔgɔji Bilen kan, ji bɛna fara. 4. **Jiw.** Ji farala, dugukolo jalen bɔra, Israɛldenw taamana ka taa yɔrɔ lafiyalen na. 5. **Misirakaw Degunna.** Misirakaw tugura Israɛldenw kɔ baji fɛ. Ala y’a fɔ Musa ye ko a ka a bolow kɔrɔta kokura, ji seginna ka woyo, ani Misirakaw kan. Misirakaw bɛɛ sara. 6. **Israɛldenw** tun lakananen don sisan Misirakaw ma. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ala ye Israɛldenw kisi ka ban u ka jɔnya la Misira, u ka Kɔgɔji Bilen tigɛli fɛ. Den fɔlɔw ka tɔɔrɔ kɔfɛ, Faraon ye yamaruya di Israɛldenw ma u ka bɔ Misira. Nka, u bɔlen kɔ dɔrɔn, Faraon y’a hakilina yɛlɛman ani k’a ka kɛlɛbolo ci ka taa Israɛldenw wajibiya u ka segin u ka jɔnya la Misira.  Israɛldenw ye Misirakaw ka kɛlɛbolo ye min tun bɛ ka surunya, u y‘u kule Musa ma , k’a fɔ ko u bɛna sa. Musa y’a fɔ Israɛldenw ye ko u ka jagɛlɛya sɔrɔ ani u ka jɔ. Ala ye kabako wɛrɛ kɛ, an jigi tun b’a la ko o bɛna jagɛlɛya di Israɛldenw ma, u mago tun bɛ min na, walisa u kana siga Ala walima Musa la tugun abada. A fɔ man di nka, Israɛldenw tun bɛ to ka ŋunan Musa la hali bi. Kabako don, u tun bɛ to k’a fɔ k’u b’a fɛ ka segin Misira.  **Sɛbɛnni wɛrɛ:** Layidu kura sɛbɛnbagaw ye batɛmu faamu iko kisili sugu dɔ i n’a fɔ Israɛldenw ye min sɔrɔ Kɔgɔji Bilen na. Batiseli ye kɛnɛma taamashyɛn ye min b’a jira ko an bɛ kisili nɛɛma kɔnɔna na ka bɔ an ka jurumuw la Yesu Krisita lakununni barika la. I ko Ala ye Israɛldenw kisi ka bɔ jɔnya la Misira, i n‘a fɔ Musa fɛ, o cogo kelen na, Ala bɛ kerecɛnw bɔ jurumu jɔnya la, Yesu barika la. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * Kalansen yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli kɛ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ta bɛ ka taa a fɛ ka kɛ tiɲɛtigi ye ka kɛɲɛ ni layidu minnu tara Ibrahima, Isaka ani Yakuba ye. Ala bɛ Ala ka Mɔgɔw kisi ka bɔ u ka jɔnya la Misira. Ala kɛtɔ ka Musa kɛ cɛmancɛla ye, ka Israɛldenw bilasira ka bɔ Misira ka taa layidu jamana na. O kisili min kɛra Kɔgɔji Bilen ji fɛ, o ye Yesu Krisita bɛna kisili min lase batiseli ji fɛ, o jiracogo ye.   * **Mun na Israɛldenw kisira ka bɔ jɔnya la dɔrɔn, k’a fɔ u ye ko u bɛ taa layidu jamana dɔ la, u y’a daminɛ ka ŋunan Musa la?** * **Nilifɛn ni seko minnu tun bɛ Musa bolo walisa ka Ala ka welekan kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ, olu dɔw tun ye jumɛnw ye?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   San kɛmɛ caman jɔnya kɔfɛ Misira, Israɛldenw t’a dɔn u bɛ se k’u ka hɔrɔnya kura minɛ cogo min na ni kantigiya ye. Ni u y’a ye ko Misira kɛlɛbolo bɛ ka tugu u nɔfɛ, u siranna kosɛbɛ. Hali Ala y’a ka sebaayaba jira Musa sababu fɛ ka na ni tɔɔrɔ ye tɔɔrɔ kɔfɛ, u falen bɛ siran na, u y’a daminɛ ka ŋunan Musa la. Musa y’a jira ko Israɛldenw ka kan ka jɔ dannaya la ani ka Ala ka kisili makɔnɔ. Kerecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ fana, fɛn caman bɛ kisili la ka tɛmɛn an ka jurumu yafa dɔrɔn kan. Ala b’a fɛ fana ka an kisi jurumu fanga ma min bɛ baara kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ walisa an ka se ka ɲɛnamaya kɛ ni yɛrɛdi dafalen ye Ala ma.   * **Mun na Krecɛnw bɛ kɔrɔbɔ ka jurumu kɛ, hali ni u kɛra kerecɛnw ye?** * **Krecɛnw bɛ kɔrɔbɔ bi cogo jumɛnw na ka siran ani ka sigasiga, hali ni Ala y’u kisi ka bɔ u ka jurumuw la?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Batiseli ye Egilisi ka sakramenti ye. O ye kɛnɛma nɛɛma ye, Ala ye min lase dannaba ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Hali ni kerecɛnw ka kan ka batise ji la siɲɛ kelen dɔrɔn, kerecɛnw ka kan k’u hakili to u ka batiseli la ni u bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka batiseli kɔlɔsi. Hakililajigin na, u b seli kɛ tuma min na Ala ye u hɔrɔnya ka bɔ u ka jurumuw jalaki la, ani a y’a daminɛ ka na ni hakili ta fan fɛ fanga ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔ.   * **Krecɛn ka ɲɛnamaya ka kan ka kɛ cogo wɛrɛ la cogo jumɛnw na a ka batiseli kɔfɛ?** * **I ye misali dɔw ye jumɛnw ye minnu b’a jira ko Ala bɛ mɔgɔw hɔrɔnya ka bɔ jurumu ka jɔnya la?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** Filimu Waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Manɛ dunni kungokolo kɔnɔ** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Ekisode 16nan na** | A group of people working on a field  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Yuhana 6:25-59** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Ala ka fɛɛrɛ waleɲumandɔn min kɛra walasa ka Israɛldenw kisi jɔnya dɔrɔn ma, nka ka don o don balo fana di u ma, u mago tun bɛ min na. * **Dusukun** : I ka i dusukun sɛgɛsɛgɛ tuma bɛɛ ani k’a dɔn ni i ka ɲɛnamaya yɔrɔ dɔ tɛ bɛn Ala sago ma i ka ɲɛnamaya ko la. * **Bolo** : Ala ka welekan sinsin Ala ka Mɔgɔw ma u ka baara kɛ ni u ka nilifɛnw n’u ka sekow ye. Ala b’an magow ɲɛ, nka Ala ye nilifɛnw ni seko minnu di an ma, an ka baara kɛ ni olu ye, ani ka nɔɔrɔ lase Ala ka Masaya ma. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | O kɔ, Yesu y’a fɔ ko: “Ne ye ɲɛnamaya nbuuru ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na ne ma, kɔngɔ tɛna kɛ o la abada, ni min dalen bɛ ne la, minnɔgɔ tɛna kɛ o la abada. (Yuhana 6:35) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Israɛldenw bɔlen kɔ Misira, u ye taama kɛ kungokolon kɔnɔ kalo kelen ni kɔ kɔnɔ. Kɔngɔ tun bɛ Israɛldenw na kosɛbɛ. U taara Musa fɛ k'a fɔ a ye ko u  u tun na fisaya ni u tun seginna Misira. A dɔgɔyalenba la, u mago tun bɛ dumuni ni ji min na, o bɛɛ tun b’u bolo. U tun bɛna kɔngɔ  kungo kɔnɔ. Ala y’a fɔ Musa ye ko a bɛna buru san walisa Israɛldenw ka se k’o dun. Israɛldenw tun b’o nbuuru wele ko “mana.” Ala y’a fɔ jama ye ko sɔgɔma o sɔgɔma, u ka kan ka manɛ caman lajɛ o don kama. Israɛldenw fanba ye kan minɛ, nka dɔw ye manɛ sɔrɔ ka tɛmɛ u mago tun bɛ min na. Minnu ye fɛn caman dalajɛ kojugu, olu ye kɔnɔw sɔrɔ u ka manɛ kɔnɔ o dugujɛ. A fɔra Israɛldenw ye ko Ala bɛna u magow ɲɛ ani ko u ka kan ka tugu a ka cikanw kɔ. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **kungo kɔnɔ mara** . Ala ye Israɛldenw kisi jɔnya ma Misira ani Israɛldenw bɛ ka taama kungokolon kɔnɔ kabini kalo fila. 2. **Israɛldenw** y’a daminɛ ka ŋunan Musa la u ka dumuni dɛsɛ kosɔn. U bɛ kungo kɔnɔ, u tɛ se ka dumuni bɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ ye. U bɛ siran saya ɲɛ, u ɲinɛna kabako barikamaw bɛɛ kɔ, Ala ye minnu kɛ walisa k’u lase yan. U ɲinɛna joona fana u ka tɔɔrɔw kɔ Misira jamana kɔnɔ jɔnw na, wa u b’a fɔ ko u ka ɲɛnamaya tun ka fisa o waati la jɔnya la ka tɛmɛ bi kan iko Ala denw. 3. **Manna** . Ala y’u ka ŋunuŋunukan mɛn, ka manɛ ni wuluw ci u ma walisa u ka dumuni kɛ. Manɛ tun bɛ i ko fɛn finmanw minnu tun bɛ bɔ duguma i n’a fɔ fɛn dɔ sɔgɔma . Ala tun bɛ wulu fana di don o don i n’a fɔ sogo. U ka san 40 kɔnɔna na kungokolon kɔnɔ, Ala ye manɛ ni wulu di u ma tile wɔɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ. A tun ɲininen bɛ Israɛldenw fɛ u ka dumuni caman lajɛ siɲɛ fila jumadon walisa u kana baara kɛ sibiridon, n’o ye lafiɲɛ don ye. Manɛ ni wulu si ma na lafiɲɛ don na. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Israɛldenw ka taama ka bɔ Misira ka taa layidu jamana na, o ma taa ɲɛ joona. Kalo fila bɔlen kɔ jɔnya la, u tun bɛ taama kungo kɔnɔ hali bi ani u ka dumuni ni u ji tun bɛ ɲini ka ban.  U y’a daminɛ ka siran u ka ɲɛnamaya ɲɛ, k’a miiri ko kɔngɔ bɛna u faga kungokolon kɔnɔ. Hali ni u tun ye Ala ka fangaba ye tɔɔrɔw la, Ala tun ye minnu ci Misira ani u ye Kɔgɔji Bilen tigɛ ka taa dugukolo jalen kan, u ka kɔngɔ tun bɛ siran bila u la hali bi. U y’a daminɛ ka ŋunan.  Ala ye Musa ɲininka a ka kan ka min fɔ jama ye. Tiɲɛ na, Ala tun bɛna dumuni di u ma, nka u ka kan ka laadilikan dɔw labato. Israɛldenw bɛɛ ma o cikanw labato. A fɔ man di nka, o tun tɛna kɛ siɲɛ laban ye Israɛldenw ka ŋunan Musa ni Ala ma, wa o tun tɛna kɛ siɲɛ laban ye fana u ka Ala ka ci fɔlenw tiɲɛ. Nka, Ala tora kantigiya la layidu ta fan fɛ, wa hali ni Israɛldenw tun bɛ kɔlɔlɔw sɔrɔ tuma dɔw la u ka jurumuw kosɔn, Ala tun b’u magoɲɛfɛn jɔnjɔnw di tuma bɛɛ.  **Layidu kura sɛbɛn:** Yesu ye buru ja kɛ ka jama kalan ko a ye fɛn o fɛn di u ma u mago bɛ fɛn o fɛn na. A daminɛ na, jama ma Yesu kɔrɔ faamu, u tun b’a miiri ko Yesu bɛ se ka manɛ di ka bɔ sankolo la i n’a fɔ Musa y’a kɛ cogo min na. Diinan ɲɛmɔgɔw fana m’a faamu cogo min na Yesu bɛ se k’a fɔ ko a bɛ buru di mɔgɔw ma ka bɔ sankolo la; u tun tɛ se k’a faamu cogo min na mɔgɔ min wolola dugukolo kan, o bɛ se k’a fɔ ko a bɔra sankolo la. I n’a fɔ Musa ka waati la Israɛldenw, Yesu ka waati diinɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ ŋunan Ala ka baarakɛla ko la.  **Cikan 10 ninnu taamacogo:** Cikan naaninan, i n’a fɔ sariya fɔlɔ fila, o bɛ Israɛl danfara bɔ a sigiɲɔgɔnw bɛɛ la. Israɛl, ka da Dali maana la, a ka kan ka tugu Ala ka baara kɛcogo la danfɛnw na: ka tile wɔɔrɔ kɛ ka lafiɲɛ kelen. Israɛlkaw bɛɛ ka kan ka lafiɲɛ don lafiɲɛ don na, du kuntigi dɔrɔn tɛ, nka furuɲɔgɔnma, denw, baarakɛlaw, baganw ani dunanw fana ka kan ka lafiɲɛ jamana kɔnɔ. Ni an bɛ lafiɲɛ waatiw da, an bɛ bonya da Ala kan.   * **Kuntigi: Kerecɛnw ka kan ka lafiɲɛ don cikan faamu ani k’a kɛ cogo di bi?** * **Dusukun: Lafiɲɛ donw lafiɲɛ waatiw bɛ se ka dugawu lase tile wɔɔrɔ tɔw ma cogo di?** * **Bolo: Ni i ye lafiɲɛ kɛ baara la nin dɔgɔkun in na, i bɛna o waati fa ni mun ye min bɛna i dɛmɛ k’i ka kanuya ni i ka waleɲumandɔn jira Ala la?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ka da Ala la, o man nɔgɔn, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni i ka ɲɛnamaya bɛ sira kan.Israɛldenw tun ye kule Ala ye walisa u ka kisi jɔnya ma, ani Ala ye u kisi a ka sebaayaba fɛ. Ala tun b’a fɛ Israɛldenw ka da a la ko a tɛna baara kɛ n’a ka sebaaya ye walasa k’u kisi dɔrɔn, nka a bɛna baara kɛ n’u ye fana. Nka, Israɛldenw ye ŋunan u ka siran n’u ka dannayabaliya kosɔn Ala ka labɛnw na. Waati jan tun bɛna kɛ sani Israɛldenw ka da Ala la dege.   * **Krecɛn minnu tɛ se ka Ala ye walima ka Ala ka kuma mɛn cogo di, olu ka kan ka da Ala la walisa k’u magow bɛɛ di u ma?** * **Ka fara dannaya dɛsɛ kan, gɛlɛya wɛrɛ jumɛnw bɛ se ka kɛ sababu ye ka Krecɛn ka ŋunan Ala ma?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Ala tɛ kerecɛnw wele u ka da a la fiyentɔya la. Ala ye baara kɛ kerecɛn kelen-kelen bɛɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ, hali sanni u ka kɛ kerecɛn ye. Ala bɛ Krecɛnw wele u ka da u la katuguni Ala y’a jira ko a ka kan ni dannaya ye. Nka tuma caman na, gɛlɛyaw bonya kosɔn u ka ɲɛnamaya kɔnɔ, Krecɛnw bɛ kɔrɔbɔ k’u sinsin u ka gɛlɛyaw kan ka tɛmɛ Ala kan, ale min b’a fɛ k’u dɛmɛ k’u ka gɛlɛyaw ɲɛnabɔ.   * **Yala i ka ɲɛnamaya yɔrɔ dɔ bɛ yen min tɛ bɛn Ala sago ma i ko la wa?** * **I ka miiri i ka ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ dɔw la minnu dalen bɛ Ala la kosɛbɛ, e fɛ, u ye o dannaya yiriwa cogo di?** * **Bolo: An bɛ se ka kumaw kɛ wale ye cogo di?**   Hali ni Ala ye manɛ di, Israɛldenw tun ka kan ka fɛɛrɛw tigɛ hali bi walisa ka manɛ lajɛ ani ka tugu laadilikanw kɔ minnu ɲɛsinnen bɛ manɛ lajɛ waati ni hakɛ min ma. U tun man kan ka kɛ yɛrɛɲininaw ye ka fɛnw dalajɛ kojugu, ani u tun man kan ka siran k’a ɲini ka ɲɔgɔn lajɛn lafiɲɛ don na. Ala bɛ dugawuw di, nka tuma caman na, Ala bɛ laadilikanw di fana o dugaw ko la walisa Krecɛnw kana baara kɛ n’u ye u yɛrɛ sago la.   * **Ala bɛ u magow ɲɛ cogo minnu na, Krecɛnw bɛ se ka olu sɛbɛn cogo jumɛnw na?** * **I ka miiri i ka ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔw la minnu dalen bɛ Ala la kosɛbɛ, i ka labɛn kɛ ka kuma u fɛ nin dɔgɔkun in na ani k’u ɲininka u ye o dannaya jugu sugu sɔrɔ cogo min na.** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Musa ye farakurun gosi** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Ekisode 17:1-7** | A group of men in robes  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Yakuba 4:1-10** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A faamu ko ka tugu Ala kɔ, o bɛ dannaya de wajibiya. Ala b’i magow dɔn, wa a bɛna u magow ɲɛ. * **Dusukun** : I dalen bɛ Ala la fo ka se hakɛ min ma, a k’i magow ɲɛ, i k’o dɔn. Yala i ni mɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ k’a sababu kɛ i yɛrɛ negew ye wa? * **Bolo** : I ka i yɛrɛ bila ka Ala ka sebaaya ni a ka fanga ɲini walisa k’i magow ɲɛ, ani ka ban sɔsɔli si la i ni kerecɛn tɔw cɛ. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | O kɔ, u ye sɔsɔli kɛ ni Musa ye k’a fɔ ko: “I ka ji di an ma an ka min.” » Musa y'a jaabi ko: «Mun na i bɛ sɔsɔli kɛ ni ne ye? Mun na i bɛ Matigi kɔrɔbɔ? ( Ekisode 17:2 ) | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Musa ni Israɛldenw tun bɛ yaala-yaala kungokolon kɔnɔ, Ala tun bɛ u bila yɔrɔ o yɔrɔ. Tile caman taama kɔfɛ, Israɛldenw ye u sigi yɔrɔ dɔ la min tɔgɔ ye ko Refidim. Minnɔgɔ tun b’u la kosɛbɛ, u ma se ka ji sɔrɔ ka min. Israɛlden dɔw dimina ani u y’a fɔ Musa ye ko a ka ji di u ma u ka min. Musa ye Ala ɲininka a ka kan ka min kɛ. Israɛldenw dimina kosɛbɛ ani Musa siranna ko u bɛna a faga. Ala y’a fɔ Musa ye ko a ka taa jama ɲɛ ka taa ni ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔw ye. O kɔ, Ala ko a ka kan ka bere minɛ a bolo  tun bɛ kɛ ka Nil baji gosi. Ala y’a fɔ Musa ye ko a bɛna jɔ a ɲɛkɔrɔ farakurun dɔ da la Sinayi kulu la. Musa tun ka kan ka farakurun gosi ni bere ye. Tuma min na Musa  gosi fara la , ji bɔra . Ji caman tun bɛ Israɛldenw bolo ka min. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Kungo kɔnɔ fɛnɲɛnamaw.** Musa ye Israɛldenw ɲɛminɛ ka bɔ Misira ka taa layidu jamana la. U bɛ tɛmɛ kungokolon min fɛ, o tɛ dumuni di mɔgɔw ma, o de la Ala ye dumuni di u ma. 2. **Israɛldenw** y’a daminɛ ka sɔsɔli kɛ ni Musa ye sabu u ma ji sɔrɔ. U sɛgɛnnen don u ka taama na, wa u bɛ siran ka sa minnɔgɔ fɛ kungo kɔnɔ. U mago bɛ dannaya ni dannaya min na Ala la, u ma o sɔrɔ fɔlɔ. 3. **Musa** bɛ taa Ala fɛ delili la, ka bagabagali min sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la, o lakali u ka dimi ni minnɔgɔ fɛ. Ala y’a fɔ Musa ye ko a ka farakurun gosi ni bere kelen ye a ye min kɛ ka Kɔgɔji Bilen tila, ji bɛna bɔ fara la. Musa y’a kɛ i ko Ala y’a ɲini a fɛ cogo min na, ji bɔra farakurun kɔnɔ. Musa dimina jamanadenw ka dannayabaliya kosɔn, a ye sɔsɔli kɛ n’a ye yɔrɔ min na, a y’o wele ko Masa ni Meriba , o kɔrɔ ye ko “kɔrɔbɔli” ani “kɛlɛ”. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ɲɛnamaya tun ka gɛlɛn Israɛldenw ma u ka Misira jɔnya la. U pɛrɛnna Ala ma ani Ala ye u dɛmɛ ni bolo barikama ye. Israɛldenw tun ka kan ka o baara barikamaw ye ani ka da a la ko Ala min y’u ka kulekan mɛn ka u kisi, o tun bɛna kɛ Ala kelen ye min bɛna u magow ɲɛ u ka taama na ka taa Layidu jamana na. Nka, Israɛldenw tun ma da Ala la fɔlɔ. O nɔ na, u dimina Musa kɔrɔ dumuni dɛsɛ kosɔn. Hali k’a sɔrɔ u tun ma da Ala la fɔlɔ i n’a fɔ u tun ka kan ka kɛ cogo min na, Ala ye manɛ ni wulu di u ma tile wɔɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ.  Israɛldenw ye sɔsɔli kɛ ni Musa ye tugun, nin sen in na, u bɛ kasi ji ko la. U dalen tun b’a la k’u bɛɛ bɛna sa kungo kɔnɔ katuguni ji tun man ca u ye. I n’a fɔ a kɛra cogo min na dumuniko ko la, Musa y’a ɲɛsin Ala ma n’a ka ŋunankow ye, wa Ala y’a jaabi a kɛtɔ ka mɔgɔw mago ɲɛ. Ala y’a fɔ Musa ye ko a ka ji di jama ma, a kɛtɔ ka farakurun dɔ gosi ni bere kelen ye, a ye Kɔgɔji Bilen tila ni min ye. Mɔgɔw tun ka kan k’a faamu ko Ala kelen min y’u tanga Misirakaw ma, k’a kɛ Kɔgɔji Bilen farali ye ɲɔgɔn kan, o Ala kelen de tun bɛ se ka ji di u ma – hali ka bɔ fara la ! U t'a sɔrɔ.  A fɔ man di nka, o sɔsɔli ni ŋunan min tun bɛ Musa la ko ɲɛnamaya tun ka fisa u ma u ka jɔnya waati la Misira, o tun bɛna kɛ Israɛldenw ka ko ye tuma bɛɛ hali bi.  **Layidu Kura tɛmɛsira:** Yakuba y’a jira k’a jɛya ko sɔsɔli ni bɛnbaliya donna kerecɛnw cɛ, katuguni kerecɛnw tun dalen tɛ Ala la ko a bɛna u magow ɲɛ. Musa ka waati la, Israɛldenw de tun bɛ sɔsɔli kɛ ni Musa ye, Yakuba ka waati la, kerecɛnw de tun bɛ sɔsɔli kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. O ko fila bɛɛ la, Ala ka Mɔgɔw tun ka kan k’a dege k’u negew mara ani ka da a la ko Ala bɛna u magow bɛɛ di u ma. U ka kan ka dege ka da Ala la. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ka da a la, o tɛ ko nɔgɔn ye, wa o tɛ ko ye min bɛ kɛ mɔgɔ si bolo. Walasa ka da mɔgɔ la, mɔgɔ kelen ka kan ka farati ta, tɔ kelen ka kan ka da a la. Walisa ka da Ala la, Krecɛn ka kan ka da a la ko Ala bɛ se ka da a la. Hali ni Krecɛn caman bɛna teliya k’a fɔ ko u dalen bɛ Ala la fɛn bɛɛ la, ni gɛlɛyaw bɛ na, ni dumuni walima wari dɛsɛ bɛ yen, walima ni bɛnbaliya donna mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ, tuma caman na, a bɛ kɛ ko kerecɛnw tɛ kolo Ala ye. O nɔ na, u bɛna wale kɛ cogo juguw la walasa u hakili la ko u mago bɛ fɛn min na, u bɛna o sɔrɔ. Tuma caman na, Krecɛnw tun bɛ se k’u yɛrɛ tanga gɛlɛyaw ni bɛnbaliya caman ma u ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni u tun dalen bɛ u yɛrɛ la ani ni u tun bɛ muɲu, ka Ala ka waati dafalen makɔnɔ.   * **Mɔgɔ min b’a fɔ ko: “A ka gɛlɛn ka da Ala la k’a sɔrɔ ne kɔnɔbara bɛ ka sɔgɔsɔgɔ?” »** * **I ko Israɛldenw, mun na kerecɛnw tɛ u jigi da Ala kan tuma bɛɛ, hali ni Ala y’a ka kanuya jira u la cogo barikamanw na waati tɛmɛnenw na?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Ka da Ala la, o kɔrɔ ye ka i jigi da i magow kan alako ta fan fɛ ani farikolo ta fan fɛ. Ni kerecɛnw ma da Ala la o magow kosɔn, bɛnbaliya ni sɔsɔli bɛ bɔ o la, i n’a fɔ Bibulu tɛmɛsiraw b’a jira cogo min na. Hali ni Ala t’a ɲini Krecɛnw fɛ u ka dannaya dafalen sɔrɔ tuma bɛɛ, Ala t’a fɛ fana dannayabaliya ka kɛ sababu ye ka bɛnbaliya don u ni Krecɛn tɔw cɛ. Kerecɛnw bɛɛ ka kan ka bonya u ka kanminɛli la Ala ye ani u ka dannaya la Ala kan.   * **Minnɔgɔ kɔfɛ, kun wɛrɛ jumɛnw na a bɛna gɛlɛya Krecɛn ma ka da Ala la walisa k’a magow ɲɛ?** * **Krecɛn bɛ se k’a janto cogo di ko a b’a ka deliliw ɲɛsin Ala ma ni ŋaniya ɲumanw ye, k’a tɛ ni ŋaniya jugu ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ka da Ala la, o kɔrɔ tɛ ko Krecɛnw bɛ Ala makɔnɔ dɔrɔn a ka u mago bɛ fɛn o fɛn na. Ala bɛ Krecɛnw wele u k’u sen don u magow ni mɔgɔ wɛrɛw magow ɲɛnabɔli la. Hakilila ka kan ka kɛ walasa Krecɛnw ka danfara dɔn tuma min na u bɛ tugu Ala sago kɔ u ye ani ni u bɛ ka bɔ Ala sago la dannayabaliya fɛ.   * **Bibulukalan tuma bɛɛ bɛ se ka Krecɛn dɛmɛ cogo di ka dɔ fara a ka dannaya kan Ala kan?** * **O maana tun bɛ se ka kɛ cogo di ni Israɛldenw tun taara Ala fɛ delili la n’u magow ye sanni u ka taa Musa fɛ ka sɔsɔli kɛ n’a ye?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Sariya 10 tan ko** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Ekisode 20:1-20** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\15-10 Commandments-sm.jpg |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Luka 10:25-28 la** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : An ka an kunkanbaaraw wala an ka an joyɔrɔ dɔn i n’a fɔ kerecɛnw ka bonya da an Daba ni an Kisibaa kan ni an ka don o don ɲɛnamaya kɛ cogo ye. * **Dusukun** : A ɲini Ala fɛ a k’i dusukun sɛgɛsɛgɛ ani k’a dɔn ni fɛn dɔ bɛ yen i bɛ min bato walima ni i bɛ baara kɛ min ye ni Ala tɛ. * **Bolo** : Aw ye fɛɛrɛw ɲini nin dɔgɔkun in na walasa ka Ala kanu ani ka bonya da a kan, aw kɛtɔ ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | A y'a jaabi ko: «I ka Matigi i ka Ala kanu ni i dusukun bɛɛ ye ani ni i ni bɛɛ ye ani ni i fanga bɛɛ ye ani ni i hakili bɛɛ ye’. A fɔ ko: ‘I mɔgɔɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.’” (Luka 10:27) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Israɛldenw tun bɛ ka taama kungokolon kɔnɔ kabini kalo saba jan kɔnɔ. U labanna ka se yɔrɔ dɔ la min tɔgɔ ye ko Sinayi. Israɛldenw tun sɛgɛnnen don kosɛbɛ, u y’u ka sigiyɔrɔw sigi kulu dɔ da la min tɔgɔ ye ko Sinayi kulu. O kulu bɛ wele fana ko Ala ka kulu senuma. Ala y’a fɔ Musa ye ko a ka wuli ka taa Sinayi kulu kuncɛ yɛrɛ la. Sariya dɔw tun b’a bolo Israɛldenw ye minnu tun bɛna u dɛmɛ u k’a dɔn ko ɲuman ni ko jugu ye min ye. U bɛ wele ko Sariya tan. Ala ye o sariyaw sɛbɛn sɛbɛnfura fila kan minnu dilalen don ni kabakurun ye. Musa taara ni o sɛbɛnfura ye ka segin ka jigin  kulu la walisa a ka se k’u jira Israɛldenw na. Ninnu tun ye sariya dɔw ye: Aw kana ala wɛrɛ kɛ ne ɲɛ; Aw kana Ala tɔgɔ fɔ fu; Aw ye aw fa ni aw ba bonya; Aw kana mɔgɔ faga; Aw kana sonyali kɛ; Aw kana nkalon tigɛ. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Sanai kulu.** Israɛl kisilen kɔ jɔnya la Misira, Ala nana n’u ye Sanayi kulu la. 2. **Kuluw Sanfɛ.** Musa ye taama kɛ ka wuli Sanayi kulu kan, Ala ye sariya 10 di Musa ma yɔrɔ min na, sɛbɛnfura fila kan. 3. **walahaw.** O kɔ, Musa jiginna kulu kan ka ci fɔlenw kalan Israɛl ye. Sariya 10 ninnu ye nin ye: “Ala wɛrɛ si kana aw fɛ ne ɲɛ. I kana ja dɔ dilan i yɛrɛ ye sankolo la, walima dugukolo kan duguma walima duguma ji la. Aw kana baara jugu kɛ ni Matigi aw ka Ala tɔgɔ ye .Aw hakili to lafiɲɛ don na, aw kɛtɔ ka a senuma. I fa ni i ba bonya. Aw kana mɔgɔ faga. I kana jatɔya kɛ. Aw kana sonyali kɛ. I kana seereya nkalonma fɔ i mɔgɔɲɔgɔn ma. Aw kana nege don aw la.” 4. **Kulu min bɛ Sisi la** . Israɛldenw siranna tuma min na u y’a ye ko Sanai kulu dunna ni sisi ni sanpɛrɛn ani yeelen ye. Musa y’a fɔ u ye ko u kana siran, ko Ala b’a fɛ ka baara kɛ ni Ala ka sebaaya ye walisa k’u lakana. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | **Masala hukumu ani cikan 10 tɛmɛn siraw:**  Israɛldenw kisilen kɔ Misira ani u ye Kɔgɔji Bilen tigɛ, u ye u ka sigiyɔrɔw sigi Sinayi kulu da la. Sira kan, Ala ye dumuni di u ma, ka ji di u ma, ka se sɔrɔ Amalɛkiw kan kɛlɛ la. Sisan, Ala ye sariya 10 jusigilanw di, Ala ka Mɔgɔw tun ka kan ka u ka ɲɛnamaya kɛ Ala ɲɛkɔrɔ ani ɲɔgɔn fɛ minnu kan.  Mun na Israɛldenw ka kan ka kanminɛli kɛ nin sariya 10 ninnu na, o jusigilan ye Ala ye Israɛl kisi ni nɛɛma ye ka bɔ jɔnya la Misira. Israɛldenw tun man kan ka tugu sariya 10 la walisa Ala ka u kanu ani ka sɔn u ma, u tun bɛ kanu kaban ani ka sɔn u ma. Ala y’o kanuya jira a kɛtɔ k’u kisi ka bɔ jɔnya la Misira. Israɛldenw tun ka kan ka kanminɛli kɛ o ci fɔlenw na, k’a kɛ Ala ka kanuya ni a ka ladonni jaabi ye, o min tun jirala u la kaban.  O cikan jɔnjɔnw tun tɛ sariya suguya caman ye minnu ka kan ka labato, k’a sababu kɛ dɔrɔn Ala ye ci fɔ ko u ka labato. O nɔ na, u tun ye Ala ka kanuya jirali ye Israɛl ko la, k’a sababu kɛ ni u tugura u kɔ, u tun bɛna dugawubaw lase Israɛldenw ma u ni Ala cɛ ani ɲɔgɔn cɛ. Ala ye layidu ta ni Israɛl ye ani a tun bɛna kɛ kantigi ye layidu ta fan fɛ. Sariya 10 ni tugura o kɔ, o tun bɛna Israɛl bilasira ka kɛ kantigi ye layidu ta fan fɛ fana.  Tuma caman na, dɔnnikɛlaw bɛ Cikan 10 tila kulu fila ye, cikan minnu ɲɛsinnen bɛ an ni Ala cɛsira ma (naani fɔlɔw), ani minnu ɲɛsinnen bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya ma (wɔɔrɔ labanw). Ikomi hadamadenw bɛɛ dabɔra Ala ja la, Ala bato dɔrɔn tɛ bɔli kɛ, an ka kan ka an ka dannaya kɛ cogo la min bɛ se ka ye ani cogo la min bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye.  **Layidu kura sɛbɛnni:** Ni a ɲininkara ko ci min ka bon ni ciden tɔw bɛɛ ye, o ye mun ye, a ko ka Ala kanu ni i ka ɲɛnamaya bɛɛ ye ani i mɔgɔɲɔgɔn kanu i n’a fɔ i yɛrɛ. Sariya 10 ye o ci fɔlenba fila jusigilan ye. A nafa ka bon kosɛbɛ ko Ala bɛ o ci fɔ kanuya siratigɛ la. Nin sen in fana na, Ala ye ci minnu di Israɛl ma, olu tɛ doni suguya caman ye minnu ka kan ka labato walisa ka tugu dɔrɔn. O nɔ na, olu de ye fɛɛrɛ ye, Israɛl tun bɛ se ka Ala jaabi kanuya la, u ka ɲɛnamaya kɛcogo la Ala ɲɛkɔrɔ ani ɲɔgɔn fɛ.  **Bibulu tilali ni silamɛw ye fɛɛrɛ:** A ka c’a la, silamɛya bɛ mɔgɔw kalan ko gafe naani bɛ yen minnu bɛ yen hali bi, minnu cilen don ka bɔ Ala yɔrɔ ka taa hadamaden ­sugu ma: Taurat (Tawurata), Zabur (Zaburuw), Injil (Kibaru Duman), ani Kuranɛ.  Silamɛya fana b’a kalan ko sɛbɛn minnu tun bɛ Kuranɛ ɲɛfɛ, olu tiɲɛna Yahutuw ni kerecɛnw fɛ, o la, mɔgɔ dɔw bɛ taa fo k’a fɔ ko Taurat yɛrɛ tununna (aw ye kunnafoni wɛrɛw lajɛ). Nka, i sera nin yɔrɔ in na ni kalanden ye walasa nin ka kɛ i n’a fɔ sɔsɔli. Taurat daɲɛ ye Heburukan daɲɛ Torah bamanankan na, min bamanankanna laada la ko “Musa ka sariya” (Musa ta) tubabukan na .  Nin sariya tan ninnu bɛ kɛ sumanikɛlan sugu dɔ ye hadamadenw bolo caman na, ani anw (anw kelen-kelen bɛɛ) kɛrɛnkɛrɛnnenya la. N’an b’an ka ɲɛnamaya jateminɛ ni tiɲɛ ye ka kɛɲɛ ni o jogoɲumanya sariyakolow ye, bɛɛ bɛ dɛsɛ fo ka se hakɛ dɔ ma.   * **O sariyaw bɛ mun jira Ala ko la?** * **O sariyaw bɛ mun jira mɔgɔw ko la?** * **Ala ka sariya joli de tun ka kan ka tiɲɛ walisa mɔgɔ ka jalaki kojugu kɛli la—ka jurumu kɛ?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli wala ka Ala deli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kuma kun kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ tali** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   An bɛ se ka cikanw faamuya cogo jugu la: i n’a fɔ doni minnu bɛ da mɔgɔ kan. Ni o tɛ, an bɛ se ka cikanw faamu cogo ɲuman na: i n’a fɔ laadilikanw minnu bɛ kɛ ni nɛɛma ye, minnu bɛ ɲɛnamaya diyabɔ cogo min na kosɛbɛ. Ni Ala ye ci 10 di Israɛl ma, o ye nɛɛma nilifɛn ye, k’a jira Israɛl la cogo min na u bɛ se ka jɛɲɔgɔnya ɲuman kɛ ni Ala ye ani ɲɔgɔn cɛ.   * **Mun na mɔgɔw ka teli ka kɛwale juguw kɛ ni mɔgɔ dɔ b’a ɲini k’u bila ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni sariya dɔw ye?** * **I bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walasa ka mɔgɔw dɛmɛ u k’a faamu mun na sariya 10 ninnu ye sariyaw ye minnu bɛna dugawu kɛ u ye ni u tugura u kɔ?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Daŋaniya ye fɛnba ye min b’a to mɔgɔ bɛna sariyaw labato walima ni a tɛna tugu. Yala u dalen b’a la ko sariyaw ka ɲi wa? Yala u dalen b’a la ko sariyatigiw ka ɲi wa? Ala ma sariya 10 di yɔrɔ lankolon na; Ala ye u di Israɛl kisilen kɔ jɔnya la. Israɛl bɛ se ka da Ala ni ci fɔlenw na k’a sababu kɛ kanuya ye Ala ye min jira Bɔli la. Ka fara o kan, an bɛ se ka da Ala ni Ala ka ci fɔlenw na, o tɛ kɛ Kɔrɔbɔli dɔrɔn kosɔn, nka k’a sababu kɛ Yesu ka ɲɛnamaya, a ka saya ani a lakununni bɛ Ala ka kanuya jira an na.   * **Mɔgɔw b’u ka kanuya n’u ka bonya jira cogo minnu na i la, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Yala fɛn dɔ bɛ yen min b’i bali ka da Ala ka ci fɔlenw na, olu de ye i ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman ye wa?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka ci fɔlenw ye, o tɛ dan o ɲɛnamaya diyabɔcogo ɲuman ye an bolo, o ye Ala bato wale ye fana. Ni an dalen b Ala la fo ka se ka an ka namaya sigi ka k ni Ala ka ci flenw ye, o tuma na, an b surunya ka tmn ka ci fnba dafa, ka Ala kanu ni an dusukun b, an ni ani an hakili b.   * **Ni i bɛ to ka Bibulu kalan tuma bɛɛ, o bɛ se k’i dɛmɛ cogo di ka Ala ka ci fɔlenw dɔn ani ka fanga sɔrɔ ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka ci fɔlenw ye?** * **I bɛ se ka cikanba tilayɔrɔba filanan dafa cogo minnu na, nin dɔgɔkun in na, olu misali jumɛnw ye – ka i sigiɲɔgɔn kanu i n’a fɔ i yɛrɛ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Sanu misiden ko** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Ekisode 32** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\20-The Golden Calf-sm.jpg |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **1 Kɔrɛntekaw 10:1-14** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kungolo** : Aw k’a dɔn ko jurumu kɔrɔbɔli barika ka bon, hali mɔgɔ minnu kisira Ala fɛ fɔlɔ. * **Dusukun** : I yɛrɛ tanga an kana a to an ka kanuya n’an negew ka kɛ an sinsinnanw ye an yɛrɛ diyanyekow kan, sanni an k’an sinsin Ala bonyali kan. * **Bolo** : Aw ye aw janto aw delinakow ni aw ka miiriyaw la kosɛbɛ walasa u kana aw bila kɔrɔbɔli la. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Hali ni u tun bɛ Ala dɔn, u ma bonya da a kan i ko Ala, u ma barika da a ye fana, nka u ka miirili kɛra fu ye, u dusukun hakilintanw dibilen don. (Romɛkaw 1:21) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Musa tun wulila ka taa Sinayi kulu kuncɛ walisa ka sariya tan sɔrɔ. Ka a to yen, Musa y’a balimakɛ Aron to yen ka kɛ Israɛldenw kunna. Musa tun bɛ kulu kan kabini waati jan kosɛbɛ. Israɛlden dɔw tun sɛgɛnnen don makɔnɔni na ani u ma muɲuli kɛ kosɛbɛ. U tun b’a fɛ ka ala dɔ bato u tun bɛ se ka min ye. Walisa ka Israɛldenw nisɔndiya, Aron y’a fɔ jama ye k’u ka sanu fɛnw bɛɛ di a ma. Aron ye sanu wuli ka boli dɔ dilan min tun bɛ i ko misiden. Israɛldenw y’a daminɛ ka delili kɛ sanu misiden ye. U ye foli lase boli ma, Ala nɔ na, a kɛlen k’u bila ka bɔ Misira. Musa seginna ka jigin kulu kan tuma min na, a ye jama ye u bɛ ka nin sanu misiden deli. Musa dimina kosɛbɛ Israɛldenw kɔrɔ u ka kanminɛbaliya kosɔn, fo a ye o sɛbɛnfuraw fili duguma, u karikari la yɔrɔ caman na. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Musa.** Ala ye Musa wele ka taa Sanayi kulu kan walisa ka sariya 10 sɔrɔ. Musa taa bɛ tile 40 bɔ, ani sisan a seginna ka na Israɛldenw sɔrɔ u bɛ ka jurumu kɛ. 2. **Bolow batoli.** A cilen kɔ ko a kana ala wɛrɛ bato ci fɔlen fɔlɔ la, Musa y’a ye ko Israɛldenw bɛ ka boli dɔ bato. 3. **Sanu misiden.** A cilen kɔfɛ ko a kana ala ja si dilan walasa ka batoli kɛ cikan filanan na, Musa y’a sɔrɔ Israɛldenw bɛ ka ala dɔ ja bato – Sanu Misiden. A cilen kɔ ko a kana baara jugu kɛ ni Matigi tɔgɔ ye ci sabanan kɔnɔ, Musa y’a ye ko Israɛldenw bɛ ka Misiden Sanuman wele u ka Ala. A cilen kɔ ko a kana jatɔya kɛ ci fɔlen wolonwulanan kɔnɔ, Musa y’a ye ko Israɛldenw tun bɛ “ɲɛnajɛ” la, a n’a sɔrɔ o tun bɛ kɛ ni cɛnimusoya jurumu ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Israɛldenw sera Sanai kulu sen na kalo saba ɲɔgɔn u bɔlen kɔ Misira, ka sigiyɔrɔw sigi. U ka waati la Sanai kulu kan Ala ye sariya 10 di u ma. Musa ye taama caman kɛ ka taa ka jigin kulu kan walisa ka cikanw sɔrɔ ka bɔ Ala yɔrɔ.  A ka taama laban na ka taa Sanai kulu kan, Musa ye tile 40 ni su 40 kɛ kulu kan, ka kabakurun sɛbɛnnenw sɔrɔ, Ala ye Cikan 10 sɛbɛn minnu kan.  Musa tun tɛ yen tuma min na, Israɛldenw ye Aron lamini, Musa ye min to u kun na. U siranna ko Musa tɛ yen fo abada, wa u b’a ɲini Aron fɛ a ka boliw kɛ u ye minnu bɛna u bila ka bɔ Sanayi kulu la ka taa layidu jamana na. Aron y’a yɛrɛ di u ka ɲininiw ma, k’u ka sanu bɛɛ lajɛ walisa ka boli dɔ dilan misiden cogo la.  O kɔfɛ, Ala tun ye sariya 10 minnu di u ma sisan, Israɛldenw ye saba tiɲɛ tuma min na u y’u kɔdon Ala la ani ka boli dɔ batoli daminɛ.  Ala ye sariya 10 minnu sɛbɛn sɛbɛnfura minnu kan, Ala ye olu sɔrɔ, Ala ye Musa ladɔnniya ko Israɛldenw y’u kɔdon Ala la, ka boli dɔ bato. Ala y’a jira ko a bɛna Israɛldenw bɛɛ faga, ka tila ka jama kura daminɛ Musa sababu fɛ walasa k’a ka Layidu talenw diyabɔ. Nka, Musa y’a deli ko a ka makari u la, Ala y’a dabila.  Musa jigira ka bɔ kulu kan, ka Israɛldenw sɔrɔ u bɛ ka jurumu kɛ, ka a kunbɛn.  **Sɛbɛnni wɛrɛ:** A kɛlen ka Yahutu kerecɛnw hakili jigin Israɛldenw ka jurumuw la Sanai kulu kan, Ciden Pol ye u deli ko u kana bin kɔrɔbɔli la. Ni kerecɛnw bɛ u kɔdon Ala la ka segin u ka jurumu ɲɛnamaya la, o kɔlɔlɔ juguw ni banbali bɛ na.  **Cikan 10 sira:** Cikan fila fɔlɔw bɛ Israɛl ka diinɛ sigi sen kan iko Ala kelenpe dannaya. O ye Israɛl ka dannaya danfara ye, diinɛ wɛrɛ si tun dalen bɛ Ala kelenpe de la. Israɛl tɛ i n’a fɔ u sigiɲɔgɔn minnu ye Ala caman ye, olu ka kan ka da a la ko Ala kelenpe de bɛ yen min ye fɛn bɛɛ da, ani min donna layidu la ni Israɛl ye. Ikomi nin Ala kelenpe de ye fɛn bɛɛ da, Israɛl tɛ boliw dilan. Ala tɛ se ka jira bagan walima danfɛn si fɛ, o la sa, Israɛl man kan ka Ala jira cogo si kɛ walisa ka bato.   * **Kunkolo: An bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walasa ka mɔgɔw dɛmɛ u k’a faamu mun na sariya 10 ninnu ye sariyaw ye minnu bɛna dugawu kɛ u ye ni u tugura u kɔ?** * **Dusukun: Mɔgɔw b’u ka kanuya n’u ka bonya jira cogo minnu na, olu dɔw ye jumɛnw ye** * **Bolo: I bɛ se k’a dɔn cogo di ni fɛn walima nege dɔ kɛra boli ye i bolo?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli wala ka Ala deli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ yɔrɔ kalanta la. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ tali ko** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Israɛldenw murutira tuma min na Musa tora Sanayi kulu kan tile 40 ni sun 40 kɔnɔ. A N’a sɔrɔ siran tun b’u la k’a fɔ ko Musa sara wala k’u to yen dɔrɔn. A N’a sɔrɔ u tun bɛ jɔrɔ k’u bɛna sa kungo kɔnɔ ni ɲɛmɔgɔ tɛ. A N’a sɔrɔ u kɔsegira dɔrɔn, wa u tun b’a fɛ ka kɛ i n’a fɔ Misirakaw – ala caman ka jamana. O kun mana kɛ fɛn o fɛn ye, Ala tun ye sariya 10 minnu di u ma, u ye olu bila joona, ka ɲɛnamaya daminɛ u yɛrɛ ye. K’a sɔrɔ Ala bɛ ka bagabagali kɛ ko a bɛna jurumukɛla dɔ halaki siɲɛ kelen kokura (i n’a fɔ Nuhun ka waati mɔgɔw, ani Sodɔmɛ ni Gomɔri mɔgɔw), Musa bɛ delili kɛ Israɛldenw tɔgɔ la ani Ala y’a hakilina yɛlɛman.   * **E fɛ, mun na Israɛldenw tun bɛ teliya ka sariya 10 caman tiɲɛ?** * **Mun na a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka kɔnɔni kɛ ni dannaya ye ko Ala ka deliliw jaabi?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ciden Pol b’an hakili jigin Krecɛnw na ko u mana bonya cogo o cogo u ka dannaya la, kɔrɔbɔli tɛ yɔrɔ jan ko abada. Tuma o tuma ni Krecɛnw bɛ u sinsin u negew dafali kan sanni ka Ala sago dafa, kɔrɔbɔli bɛ yiriwa. Ni hali Israɛldenw, minnu tun ye Ala ka sebaaya barikama sɔrɔ sisan cogo caman na, ni olu tun bɛna bin kɔrɔbɔli la, a ka kan ka nɔgɔya cogo di Krecɛnw fana ka bin? Nka, Yesu Krisita lakununni kosɔn, kerecɛnw tɛ i ko o Israɛldenw, o nɔ na, Ala bɛ baara kɛ an dusukunw ni an hakili la Ni Senu ka sebaaya fɛ.   * **Kɔrɔbɔli y’i jira Hawa la sa cogo la, Israɛldenw na i n’a fɔ misiden. Kɔrɔbɔli bɛ bɔ mɔgɔw la cogo jumɛnw na bi?** * **Mun bɛ siran ni lakanabaliya ko la min b’a to mɔgɔw bɛ u da wuli kosɛbɛ jurumu kɛli kɔrɔbɔli la?** * **Bolo: An bɛ se ka kuma bila baara la cogo di?**   Jurumu bɛ sɔrɔ tuma o tuma ni an bɛ an dusukunw ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma ni Ala tɛ. Ni an ma ɲɛnamaya kɛ ni hakilitigiya ye, an negew ni an negew bɛ se k’an bila jurumu la. Hali diinɛ baaraw ni kɛwalew bɛ se ka kɛ jurumu ye ni an ka sinsinnanw ni an negew sinsinnen bɛ fɛn wɛrɛ kan min tɛ Ala lakika ye.   * **Krecɛnw bɛ se ka bin jaan kɔnɔ cogo di, n’o ye ka fɛn wɛrɛ bato walima ka baara kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ Ala ye?** * **Krecɛnw bɛ se k’a dɔn cogo di ni u negew bɛ Ala bonya walima ni u bɛ u yɛrɛ bonya?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 23

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Finiso dilanni ko** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Ekisode 39:32-43** | A painting of a person in a red robe  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Heburuw 8** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo** : A jira ko Ala b’a fɛ ka jɛɲɔgɔnya ɲuman kɛ ni hadamadenw ye, wa a ye fɛɛrɛw da, o bɛ se ka kɛ minnu fɛ. * **Dusukun** : Aw ye waatiw ni yɔrɔw bila Ala bato kama walisa ka to jɛɲɔgɔnya gɛlɛn na ni Ala ye. * **Bolo** : I jija ka to ka fara Krecɛnw kan bato la, ka tanuli dɔnkiliw kɔrɔta, ka delili kɛ, ani ka Bibulu kalan. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | O cogo la, ɲɔgɔn kunbɛn finiso baara bɛɛ dafara. Israɛldenw ye fɛn bɛɛ kɛ i ko Matigi y’a fɔ Musa ye cogo min na. (Ekisode 39:32) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Ala y’a fɔ Musa ye ko a b’a fɛ Israɛldenw ka finiso jɔ. Finiso tun ye Ala batoyɔrɔ ye. Ala ye cikan kɛrɛnkɛrɛnnenw di Musa ma, a tun b’a fɛ Finiso ka kɛ cogo min na. Ala ye Bezalɛli ni Oholiab sugandi ka kɛ Finiso jɔli kuntigiw ye. U tun ye bololabaarakɛlaw ye minnu bɛ se kosɛbɛ ani nilifɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ tun b’u bolo, n’o ye ka fɛn dumanba dilan. Ala tun b’a fɛ a ka Finiso ka cɛɲi ka tɛmɛ bo tɔw bɛɛ kan. So kɛrɛnkɛrɛnnen fila tun be Finiso kɔnɔ. O sow tun tilalen don ni rido cɛɲumanba dɔ ye. So fɔlɔ tun bɛ wele ko Yɔrɔ senuma. Sarakalasebagaw dɔrɔn de  tun bɛ se ka don nin so in kɔnɔ. U tun be tulumafɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ jeni sarakabɔlan la k’u to delili la. So filanan tun bɛ wele ko Yɔrɔ Senuman Kɔrɔtalenba. Sarakalasebaa kuntigi dɔrɔn de tun bɛ don o so kɔnɔ siɲɛ kelen san kɔnɔ. Layidu wagande tun bɛ o so kɔnɔ. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Finiso** tun ye boon ye Ala ye Israɛldenw bila ka min da walisa u ka batoyɔrɔ sɔrɔ Ala ye. Israɛldenw ye fɛnw di, Finiso jɔra ni minnu ye. So fila tun be Finiso kɔnɔ, Yɔrɔ Senuman ani Yɔrɔ Senuman Kɔrɔtalenba. Finiso fani tun be ni rido bulu, bilenman ani bilenman ye. 2. **Yɔrɔ senuma.** Yɔrɔ senuma kɔnɔ, Ala y’a to Israɛldenw ye fɛn dɔw da, i n’a fɔ wusulan sarakabɔlan (min bɛ ye Aron kɔfɛ). 3. **Layidu wagande.** Yɔrɔ Senuman Kɔrɔtalenba la, Layidu wagande tun bɛ yen, min kɔnɔ, Cikan 10, Manna misaliw ani fɛn wɛrɛw tun bɛ yen. 4. **Aron** , iko sarakalasebaa, a ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw da a ka fini kama. Olu dɔw ye Efod ye, o min tun bɛ don fini kan, ka dilan ni jiri cɛɲiw ye. O fana tun bɛ o kɔnɔ, Disi yɔrɔ min bilala a disi kan, kabakurun sɔngɔ gɛlɛn 12 tun bɛ min kɔnɔ, kelen tun bɛ Israɛl kabila 12 kelen-kelen bɛɛ ta. 5. **Saraka minnu bɛ kɛ Sarakabɔlan kan.** Sarakaw tun bɛ bɔ o finiso kɔnɔ, batoli dama dɔrɔn kama tɛ, nka u tun bɛ bɔ jurumu yafa sɔrɔli fana kama. Saraka bagan tun bɛ sa ka kɛ o tigi ka jurumu kafari nɔnabila ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Israɛldenw tun ma Ala bato yɔrɔ sɔrɔ tuma min na u tun ye jɔnw ye Misira. Sisan, ikomi u kɛra ye siya hɔrɔn ye, Ala tun bɛ min mara, ni Faraon tun tɛ min mara, u tun bɛ se ka Ala bato yɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye.  Ala ma sariya 10 dɔrɔn di Musa ma Saini kulu la, Ala ye cikanw fana di Finiso jɔli ma. Ala ye fɛnw fana ɲɛfɔ minnu ka kan ka kɛ so jɔli la, ani fɛn minnu ka kan ka kɛ Finiso kɔnɔ. Finiso tun bɛna kɛ Israɛl ka batoyɔrɔ ye min tun bɛ taa-ka-segin, k’a sɔrɔ Ala tun b’u bila ka taa layidu jamana na. Finiso la, sarakalasebagaw tun be sarakaw ɲɛminɛ jama ye ani ka Ala bato ɲɛminɛ. Nafa min b a la, o ye ko Layidu waga, min tun bɛ sariya 10 bon, o tun bɛna Ala ka kanbaliya jira, wa a tun bɛna kɛ Yɔrɔ senumaw la.  **Layidu Kura sɛbɛn:** Finiso tun ye tiɲɛ ye min tun ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ o kan yɛrɛ. Finiso kɔnɔ Ala ka kɛta tun sigilen bɛ Layidu Kɔrɔlen kɔnɔ. Nka, Yesu Krisita la, Ala ka kɛta tun sigilen bɛ hadamaden cogo la. O cogo kelen na fana, Finiso la, mɔgɔw tun ka kan ka to ka sarakaw lase u ma san o san walisa ka u ka jurumuw kafari. Ikomi Krisita kɛra Tɛmɛnkan seli Sagaden ye kerecɛnw fɛ, u mago t’a la ka taa boon dɔ kɔnɔ walisa ka nimisa u ka jurumuw la, nka sisan, u bɛ se ka yafa ɲini ani ka kɛnɛya sɔrɔ Ala fɛ.  **Ka Bibulu tila ni silamɛw ye fɛɛrɛ:**Tawurata senuma kɔnɔ, Ala ye cikan kɛrɛnkɛrɛnnenw di Israɛl mɔgɔw ma batoyɔrɔ jɔli kan, Ala bato cogo min na saraka fɛ, ani jurumu yafa ɲini cogo min na.  Finiso tun ye Ala ka batoyɔrɔ ye ani sarakabɔyɔrɔ ye Yahutuw ka mɔgɔw ye. Mus ­lims tɛna kɛ finiso dɔnbali ye. Kafarili min bɛ kɛ fɛn wɛrɛw nɔ na, o hakilina donna saraka jɛni saraka fɛ Levitike 1 kɔnɔ.   * **Ekisode 25:1-2, 8-9 kalan. Finiso tun ye yɔrɔ ye min tun bɛ se ka ta ka taa Israɛl mɔgɔw bolo ka bato kɛ ani ka saraka kɛ. Jɔn hakilina tun ye ka finiso jɔ?** * **Sarakaw tun b b bn finiso la, batoli dama t, nka u tun b b jurumu yafa sr fana. Saraka bagan tun bɛna sa ka kɛ o tigi ka jurumu kafari nɔnabila ye. Levitike 1:1-4 ani 1:10-14 kalan. Taabolo min kɛra, o fɔ ka surunya.** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli ka delili kɛ** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ tali ko** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Israɛl sigili jamana dɔ ye ka diinɛ kɛcogo dɔw da u ye. Ala ye cikanw di Musa ma, Israɛldenw tun bɛ se k’a dɔn cogo min na, u bɛ se k’a dɔn ko o ye u ka diinɛ ɲɛnamaya cɛmancɛ ye, n’o ye Finiso ye. Ikomi Ala ye o Ala ɲuman ye, Israɛldenw y’u bolofɛn nafamabaw di Finiso jɔli kama. Krisita barika la Ala ye fɛɛrɛ ɲuman di an ma walisa an ka gɛrɛ Ala la.   * **Israɛldenw tun bɛna kɛlɛ minnu sɔrɔ tuma min na u tun bɛ ka bɔ sigili la ni Misirakaw ye, olu minnu tun bɛ ala caman bato, ka taa kungokolon kɔnɔ min welera ka Ala lakika kelenpe bato?** * **E fɛ, mun na a tun nafa ka bon ka yɔrɔ farikoloma dɔ sɔrɔ walasa Israɛldenw k’a dɔn ko Ala ka kɛta bɛ o yɔrɔ la?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Tiɲɛ don, Ala tun t’a fɛ abada ko Israɛldenw ka da a la ko Ala ka kɛta kelenpe tun bɛ Finiso la. Nka, a nafa ka bon mɔgɔw k’a faamu ko waati ni yɔrɔ “senumaw” bɛ yen. O bɛ Krecɛnw dɛmɛ u ka Ala bato tuma min na u bɛ waatiw ni yɔrɔw bila o kun dɔrɔn de kama.   * **I n’a fɔ Israɛl y’u bolofɛn bɛɛ la ɲuman di cogo min na walisa ka Finiso da, fɛn jumɛn de ka fisa ni fɛn bɛɛ la ɲuman ye kerecɛnw bɛ se ka min di Ala ma i n’a fɔ bato kɛcogo?** * **Yala a ka nɔgɔn i bolo ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni Ala ye bato baara la ni mɔgɔ wɛrɛw ye, walima i kelen na i yɛrɛ ka delili waati la wa? E fɛ, mun na o bɛ se ka kɛ?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ka sarakaw di Ala ma, o ye wale nafama ye kerecɛnw bolo. Ikomi kerecɛnw dalen b’a la ko Ala de ye nilifɛn ɲumanw bɛɛ dibaga ye, u bɛ o nilifɛn dɔw segin u ma ni nisɔndiya ye walisa ka baara kɛ ni u ye walasa ka Ala ka Masaya ɲɛ u ka sigida la ani diɲɛ fan bɛɛ la. Israɛldenw ye fɛn bɛɛ la ɲuman di u ma ni diyanye ye walisa ka Finiso cɛɲi dɔ jɔ Ala ye.   * **Ni i ye saraka di i ka egilisi ma, o bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ cogo di ka Krisita dɔn?** * **Ka na ni kantigiya ye bato lajɛw la, o bɛ Krecɛnw dɛmɛ cogo di ka dɔ fara u ka ɲɛnamaya kan alako ta fan fɛ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Solajɛbaaw tan ni fila taara Kanan** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Nonburuw 13-14** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\21-Twelve Spies-sm.jpg |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Efesekaw 6:10-18** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi:** I ka da a la ko Ala ka sebaaya ka bon ni hadamadenw ka sebaaya bɛɛ ye, o de kosɔn an bɛ se ka baara o baara kɛ, Ala b‘ an wele ka min kɛ. * **Dusukun:** I ka da a la ko Ala b’a fɛ ka fɛn bɛɛ la ɲuman dɔrɔn de kɛ kerecɛnw ye, wa a labɛnnen don ka fanga di Krecɛnw ma ani k’u lakana, n’u bɛ taa ɲɛfɛ ni dannaya ye walasa ka Ala ka welekan jaabi u ka ɲɛnamaya kan. * **Bolo:** Tuma caman na, Ala bɛ krecɛn kuraw wele u ka dannaya senna-tɛgɛrɛ fitininw kɛ walisa u ka se ka Ala ka dannayako daminɛ. Ala b’i wele ka mun kɛ ani i bɛ se ka dannaya senna-tɛgɛrɛ fitininw ta cogo di walasa k’o weleli jaabi? |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | Aw ka Ala ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ don, walisa aw ka se ka aw jɔ Sitanɛ ka nanbaraw kama. (Efesekaw 6:11) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Musa ni Israɛldenw sera Kadɛsi tuma min na, Musa ye cɛ tan ni fila ci Kanan ka taa o jamana sɛgɛsɛgɛ. Musa y’a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye u k’a lajɛ mɔgɔ sugu minnu bɛ yen  tun sigilen bɛ yen. Yala u tun ka bon i n’a fɔ cɛba wala u tun ka dɔgɔ wa? U tùn bɛ dugu sugu jumɛnw de la? Yala kogow tun b’u ka duguw lamini wa? U ye dumuni suguya jumɛnw sɛnɛ? Sɛgɛsɛgɛlikɛla tan ni fila donna Kanan jamana kɔnɔ ka a sɛgɛsɛgɛ tile binaani kɔnɔ. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw seginna tuma min na, u nana ni jiridenw ye ka bɔ jamana kɔnɔ. U tun ye rezɛn kuru dɔ tigɛ ka bonya fo a ye cɛ fila de ta ka na n’a ye. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw seginna ka na u ye min ye, u y’o fɔ Musa ye. Sɛgɛsɛgɛlikɛla tan siranna kojugu fo u ma se ka segin Kanan. U tun b’a miiri ko cɛw ka ca kojugu fo u tɛ se ka kɛlɛ kɛ. Nka Josue  Kaleb tun b'a fɛ ka segin o yɔrɔnin bɛɛ ka jamana minɛ Kanankaw bolo. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw.** Musa ye sɛgɛsɛgɛlikɛla 12 ci ka don layidu jamana kɔnɔ walisa ka duguw, mɔgɔw ani dugukolo sɛgɛsɛgɛ ani ka kunnafoniw di. 2. **Jiriden belebelebaw** . Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y’a fɔ ko jamana yiriwara kosɛbɛ, a falen bɛ fɛn caman na, nka dugu barikamaw ni jamana fangatigiw fana tun bɛ yen. 3. **Seereya jugukelaw** (ɲɛnama jiridentigi).Sɛgɛsɛgɛlikɛla tan ye siga ni siran danna Israɛldenw cɛma, k’u lasɔmi ko u kana don layidu jamana kɔnɔ. 4. **Ka yɛlɛ** . (jiridenw bɛ kɔsegin). Nka sɛgɛsɛgɛlikɛla fila tun ye kantigiya kɛ Ala ye ani u ye jama wele u ka dannaya kɛ ko Ala min ye layidu ta ko a bɛna layidu jamana di u ma, o bɛna kɛlɛ kɛ u tɔgɔ la, ka layidu jamana di u ma tiɲɛ na. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Israɛldenw bɔra Sanayi kulu la, u ye ci fɔlen 10 sɔrɔ yɔrɔ min na, ka taa layidu jamana saheli fan fɛ. Hali ni Ala ye Israɛldenw kisi ka bɔ jɔnya la Misira ni fangaba ye, Israɛldenw tora ka sigasiga, ka ŋunan, ani u yɛrɛ tun b’a fɛ ka segin Misira. Musa tun sigilen bɛ Layidu jamana dankan na, a ye sɛgɛsɛgɛlikɛla 12 ci ka taa o jamana sɛgɛsɛgɛ. U taara worodugu fɛ dɔgɔkun saba ɲɔgɔn kɔnɔ, ka se layidu jamana kuncɛ la, ka tila ka segin.  U seginna ni jamana dɔ lakali ye, sɛnɛfɛn caman bɛ min na. Nka, u seginna fana ni dugu kogolenw ni duguden belebelebaw ka kunnafoni ye. Sɛgɛsɛgɛlikɛla tan ye Israɛldenw lasɔmi ko a bɛna kɛ hakilintanya ye ka bin o mɔgɔw kan. Sɛgɛsɛgɛlikɛla fila, Aron ni Kaleb, ye mɔgɔw wele u ka da Ala la ani ka da a la ko Ala min ye nin jamana layidu ta u ye, o bɛna nin jamana di u ma tiɲɛ na. Mɔgɔw tun falen bɛ siran ni sigasiga la fo u ma sɔn ka Ala kan minɛ. U yɛrɛ kumana Musa fagali kan.  Ala ye bagabagali kɛ ko a bɛna Israɛldenw halaki, nka Musa ye delili kɛ u tɔgɔ la. Ala y’a dabila ani a y’a latigɛ ko sanni a k’u halaki, a bɛna u bila ka yaala kungo kɔnɔ san 40 kɔnɔ, fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sigasiga a la, o bɛɛ ka sa. O kɔ, Israɛl bɔnsɔn kura, kantigiya tun bena don layidu jamana kɔnɔ.  **Layidu Kura tɛmɛsira:** Kerecɛnw ka kan k’a dɔn ko u bɛ diɲɛ kɔnɔ alako ta fan fɛ kɛlɛw. O la sa, Krecɛnw ka kan ka baara kɛ ni Ala ka nilifɛnw ye walisa ka jɔ. Kerecɛn ka ɲɛnamaya tɛ ɲɛnamaya ye min tɛ kɛ, nka a ye ɲɛnamaya ye min bɛ kɛ ni cɛsiri ye ka Sitanɛ ka fanga kɛlɛ. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Israɛldenw tun bɛna don layidu jamana kɔnɔ. U tun ka kan ka min kɛ dɔrɔn, o tun ye ka dannaya kɛ ko Ala min ye u labɔ Misira a ka fanga barikama na, o bɛna u dɛmɛ ka don layidu jamana kɔnɔ ni o fanga barikama kelen ye. Nka, sɛgɛsɛgɛlikɛla tan tun dalen tɛ a la ko Ala bɛ se ka u dɛmɛ, wa u ye siran ni sigasiga dan jama cɛma. Sɛgɛsɛgɛlikɛla fila dɔrɔn de tun dalen b’a la ko Ala bɛna ɲɛtaa di u ma. Kerecɛnw ka kan ka da a la ko Ala bɛ se ka fanga di u ma walisa u ka Ala ka weleli jaabi u ka ɲɛnamaya kan. Ala b’u wele ka min kɛ, n’u bɛ sigasiga ani n’u banna k’o kɛ, o bɛ murutili la Ala ma, wa u bɛ faratiba la.   * **Mun na a ka gɛlɛn mɔgɔ dɔw ma ka da a la ko Ala bɛna kɛ kantigi ye a ye layidu minnu ta u ye?** * **Mɔgɔ dɔw ka sigasiga (i n’a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla 10) bɛ se ka tiɲɛniba kɛ Ala ka mɔgɔw ka dannaya la cogo di?**   **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**  Ala min b Krecɛnw kisi ka bɔ u ka jurumu tɛmɛnenw ka jalaki ni u ka sebaaya la, o bɛna taa a fɛ k’u kɔlɔsi ani k’u lakana don nataw la. Kerecɛnw ka kan ka dege ka da Ala la, sabu Ala t’u kisi o ka jurumuw ma dɔrɔn, Ala b’a fɛ ka baara kɛ ni kerecɛnw ye ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye. O la sa, Ala bɛna Krecɛnw degun u ka bɔ dannaya la ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye. Krecɛnw ka kan k’u labɛn ni nilifɛnw ye Ala bɛ minnu di u ma walisa u ka se ka kɛlɛ kɛ k’a sɔrɔ u bɛ Ala sago dafa.   * **I delila ka baara kɛ ni Ala ka kɛlɛkɛminɛn jumɛnw ye walisa k’i yɛrɛ tanga farati ma alako ta fan fɛ?** * **I ka kan ka kɛlɛkɛminɛn jumɛnw de labɛn i ka ɲɛnamaya kɔnɔ walasa k’i yɛrɛ tanga?**   **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**  Ala ka mɔgɔw ka kan ka Ala ka nilifɛnw sɔrɔ k’u bila baara la. A man kan ka dugawuw deli Ala la dɔrɔn, kerecɛnw fana ka kan ka delinankow ni kɛwalew kɛ minnu b’u dɛmɛ ka Ala ka dugawuw kɛ baara la walisa u ka se ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye ni o nilifɛnw ye. A bɛ se ka kɛ ko farati b’a la ka Ala ka nilifɛnw waleya, nka Ala bɛ se ka da a la, wa baara ɲuman min daminɛna i la, a bɛna o dafa.   * **I bɛ se ka baara kɛ ni kɛlɛkɛminɛn jumɛn ye nin dɔgɔkun in na walasa ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye?** * **Mɔgɔ minnu bɛ sigasiga Ala ka kanuya walima a ka sebaaya la, i bɛ se ka olu dɛmɛ cogo di, u k’a ye cogo min na Ala ka kanuya ni a ka sebaaya ye baara kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 25

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Sa min bɛ wele ko tasumana** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Nɔnburuw 21:4-9** | A group of people around a cross  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Yuhana 3:1-21** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A dɔn ko Ala ka waati ni a ka fɔlɔfɔlɔ kow tɛ kelen ye tuma caman na ni an ta ye k’a sababu kɛ an ka muɲunbaliya ye ani ko minnu bɛ bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la waati kunkurunnin kɔnɔ. * **Dusukun** : Aw k’a faamu ko muɲunbaliya ni dusukasi dusukun na tuma caman na, o bɛ na ni hakilitigiya ye ka desizɔnw ta minnu bɛ kɛ ni kɔnɔnafili ye ani minnu bɛ kɛ ni kɔrɔtɔ ye. * **Bolo** : I ka waleɲumandɔn ɲɛnamaya yiriwa min bɛ se ka Ala tanu ani ka barika da Ala ye, hali k’a sɔrɔ i bɛ Ala makɔnɔ a ka i ka deliliw jaabi. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | O la, Musa ye sa dɔ dilan ni nɛgɛ ye, k'a bila bere kan. O kɔ, ni sa ye mɔgɔ o mɔgɔ kin, ka nɛgɛ sa filɛ, u ɲɛnama don. (Nɔnburuw 21:9) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Sɛgɛsɛgɛlikɛla tan tun ye kibaru jugu min fɔ Kanan ko la, Israɛldenw tun dalen bɛ o la, o la sa, Ala m’a to u ka don layidu jamana kɔnɔ. O nɔ na, u tun ka kan ka to ka yaala-yaala kungo kɔnɔ. Israɛldenw dusu tiɲɛna ani u y’a daminɛ ka ŋunan. U ye Musa ɲininka mun na a ye u labɔ Misira. Buru ni ji caman tun tɛ u bolo, wa Ala tun ye manɛ min di u ma, o tun man di u ye. Ala tun sɛgɛnnen don k’a ka mɔgɔw ka ŋunankan mɛn, o de la a ye sa bagajiw ci ka tɛmɛ Israɛlkaw ka sigiyɔrɔ fɛ. Saw ye jama kin ani Israɛlden caman sara. Mɔgɔw nimisara u ka ŋunanko la, u tun b’a fɛ Musa ka delili kɛ ka Ala deli a ka saw ta. Ala y’a fɔ Musa ye ko a ka sa dɔ dilan ni nɛgɛ ye k’a dulon jiribolo la. O kɔ, ni sa ye mɔgɔ o mɔgɔ kin, a tun bɛ se k’a ɲɛ kɔrɔta ka nɛgɛ sa in lajɛ ka ɲɛnamaya. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Israɛldenw** dimina ko u tun bɛ yaala-yaala kungokolon kɔnɔ hali bi. Siɲɛ wɛrɛ, u ye ŋunankan fɔ Musa la, k’a fɔ a ye ko u ka ɲɛnamaya tun bɛna fisaya ni u tun ma bɔ Misira abada. U ko Ala tun bɛ dumuni min di u ma, o man di u ye tugun. 2. **Sa bagalenw.** U ka ŋunuŋununi ni u ka waleɲumandɔnbaliya kosɔn, Ala ye sa bagajiw ci u ma. Israɛlden caman tun bɛ ka sa, o de kosɔn u nana Musa fɛ k’a ɲini a fɛ a ka Ala deli u tɔgɔ la walisa Ala ka saw ta. 3. **Nɛgɛso Sa.** Ala y’a fɔ Musa ye ko a ka nɛgɛ sa dɔ da k’a bila bere dɔ kan. O tuma na fɛ, mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ Ala kan minɛ ni nɛgɛ sa filɛli ye, o tun bɛna ɲɛnamaya. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Israɛldenw ma sɔn ka da kibaru duman la, sɛgɛsɛgɛlikɛla fila ye min lasegin ka bɔ u ka taama la Layidu jamana kɔnɔ. Dannaya tun t’u la ko Ala bɛna u bila ka se sɔrɔ mɔgɔw kan minnu sigilen bɛ layidu jamana kɔnɔ kaban. O kama, Ala y’a fɔ ko Israɛlden minnu tun bɛ sigasiga, olu si tɛna don layidu jamana kɔnɔ. O nɔ na, u tun bɛna yaala-yaala kungokolon kɔnɔ fo bɔnsɔn kura ka wuli min tun dalen bɛ Ala la.  Tuma min na Israɛldenw tun bɛ yaala-yaala kungokolon kɔnɔ, u dimina kosɛbɛ, u ma muɲu, ka kuma Ala ni Musa kan. Siɲɛ wɛrɛ, u y’a fɔ k’u tun ka fisa u ka to jɔnya la Misira sanni ka yaala-yaala kungo kɔnɔ. O jaabi la, Ala y’u ɲangi u ka waleɲumandɔnbaliya kosɔn, a kɛtɔ ka sa bagajiw ci u cɛma. Israɛldenw y’a daminɛ k’u ka jurumu kɔlɔlɔw dɔn.  Tuma min na Israɛldenw kulela ka kɛnɛya, Ala ye u tanga saw ma. Ni jama tun bna Ala ka cikan labato, min dira Musa barika la, ka nɛgɛso sa filɛ, o tun bɛna kɛ lafiya la.  **Layidu kura tɛmɛsira:** I ko Musa ye dannabaliya sɔrɔ cogo min na Israɛldenw cɛma, Yesu fana ye o cogo kelen na. Israɛl ɲɛmɔgɔw tun dalen t’a la ko Ala bɛna na iko Masiya i n’a fɔ Yesu, min tun ye faantan ye ani min tun tɛ Jerusalɛm diinɛ ni sarakalasebagaw ka jɛkulu kɔnɔmɔgɔ dɔ ye. Yesu ye Nikodemu wele, ani Israɛldenw bɛɛ, u ka da a ka cikan la ka bɔ Ala yɔrɔ, ani ko ale de ye Masiya ye, Ala ye layidu ta min ye. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Muɲunbaliya ni waleɲumandɔnbaliya ye hakilinaw ye minnu bɛ tiɲɛni kɛ. Mɔgɔ minnu ma dege ka da Ala la kosɛbɛ, olu b’a ɲini Ala fɛ a k’u ka deliliw jaabi joona. U b’a ɲini fana ko Ala k’u ka deliliw jaabi tigitigi i n’a fɔ u b’a fɛ u ka jaabi cogo min na. Nka, an mago bɛ fɛn minnu na ani an mago bɛ o la waati min na, Ala b’o dɔn ka tɛmɛ an kan. O la sa, ni u bɛ tɛmɛsira kalan, ka delili ɲɛnamaya jugu yiriwa, ani ka dege ka da Ala ka hakilitigiya la, Krecɛnw bɛ se ka se sɔrɔ u ka muɲubaliya ni waleɲumandɔnbaliya kan, ani ka dege ka Ala ka waati dafalen makɔnɔ ani ka delili jaabi dafalenw makɔnɔ.   * **Desizɔn jugu sugu jumɛnw bɛ se ka sɔrɔ ni an bɛ wale kɛ muɲubaliya ni waleɲumandɔnbaliya kosɔn?** * **I n’a fɔ Israɛldenw ka miiriya tun bɛ cogo min na manɛ ko la, Ala bɛ dugawu dɔw di Krecɛnw ma bi, n’a sɔrɔ u tɛna diya u ye i n’a fɔ u ka kan ka kɛ cogo min na?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Waleɲumandɔnbaliya ni muɲunbaliya ye jurumu cogoya jɔnjɔn jiracogo fila ye, o min ye yɛrɛɲini ye. Ka kololi dege Ala sago kɔrɔ ani ka muɲuli Ala ka waati la, o ye fɛn fila ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka bonya ka kɛ Krecɛn kɔgɔ ye. O fana ye fɛnw ye minnu b’a to jurumu kana i dusukun mara.   * **E fɛ, mun na Ala ta bɛ waati ye cogo wɛrɛ la ka tɛmɛ mɔgɔw kan?** * **Krecɛnw bɛ se ka kalan jumɛnw sɔrɔ n’u bɛ baara gɛlɛn kɛ, n’o ye ka muɲuli ni barika dali dege?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   A bɛ kɛ fɛn ye min bɛ mɔgɔ kabakoya, n’a sɔrɔla ka ban ka fɛɛrɛ tigɛ, o de ye nin kalan in kɛcogo ɲuman ye farikolo ta fan fɛ. O nɔ na, ka sigi ka sigi delili ni hakilijakabɔ la, tuma caman na, o de ye jaabi ɲuman ye min bɛ kɛ ni dusukasi ni muɲunbaliya ye. Ni kerecɛnw y’u ka ɲɛnamaya bɛɛ di Yesu ma, u bɛ hɛrɛ sɔrɔ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye.   * **Yɔrɔ ni waati bɛ min don o don, i bɛ se ka taa Ala makɔnɔ yɔrɔ min na i makuntɔ?** * **I bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ ni i y’a daminɛ k’a ye ko waleɲumandɔnbaliya walima muɲunbaliya hakilina dɔ y’a daminɛ ka sinsin i dusukun na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 26

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Balam ka Fali Kumana a fɛ** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Nɔnburuw 22:21-41** | A person leading a horse  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Marka 9:38-40 la** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kungolo** : Aw k’a waleɲumandɔn ko Ala bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ, wa tiɲɛ yɛrɛ la, tuma dɔw la a bɛ baara kɛ mɔgɔw fɛ minnu tun ma deli ka kɛ (ani hali baganw fana fɛ). * **Dusukun** : I k’a dɔn ko kɔrɔbɔli bɛ Krecɛnw fɛ, u b’a fɛ ka min mɛn Ala dɔrɔn fɛ. Ni kerecɛnw y’u kolo Ala ye pewu, u bɛna Ala ka cikan faamu u ma, hali ni o tɛ cikan ye u b’a fɛ ka min mɛn. * **Bolo** : Aw ye waati bila nin dɔgɔkun in na walasa ka aw yɛrɛ bɔ aw ka kɛwalew ni aw ka kɛwalew la minnu bɛ kɛ tuma bɛɛ walasa ka waati ta ka Ala kan lamɛn. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Ayiwa, ne nana i fɛ sisan,” Balam y’a jaabi. “Nka, fɛn o fɛn ka di ne ye, ne tɛ se k’o fɔ. Ala bɛ min don ne da la, ne ka kan ka o dɔrɔn de fɔ.” (Nɔnburuw 22:38) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Tuma min na Israɛldenw tun bɛ yaala-yaala kungokolon kɔnɔ, Mowabu masakɛ siranna ko u bɛna bin a ka jamana kan. Masakɛ ye ciden dɔw ci ka taa kuma cɛ dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko Balam. Cidenw y’a fɔ Balam ye ko masakɛ bɛna wari caman di a ma ni a ye danga da Israɛldenw kan. Ala y’a fɔ Balam ye ko a kana danga da a ka mɔgɔw kan. O dugusagwɛ, Balam donna a ka fali kan ka taama daminɛ Mowabu. I n'a fɔ  Balam ye taama kɛ, n’a sɔrɔ a tun bɛ miiri wari bɛɛ la a tun bɛna min sɔrɔ ni a ye Israɛldenw danga. A hakili la tuma min na, a ka fali y’i yɛrɛyɛrɛ, a barika banna ka bɔ sira kan. O kɔ, Ala ye Balam kabakoya. A ye fali bila ka a kunkolo wuli ka kuma Balam fɛ tiɲɛ na. Ala ka mɛlɛkɛ dɔ taamana ka taa Balam fɛ ka kuma a fɛ. Balam y’a hakilina yɛlɛma ani a y’a latigɛ ko a tɛna danga da Israɛldenw kan. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Balam** tun ye kira ye, nka a tun tɛ Israɛl kira ye. Nka, a dalen tun b Ala la, ka Ala kan lamn. Israɛldenw tun bɛ Mowabu gɛrɛfɛ tuma min na, Mowabu masakɛ siranna u ɲɛ. A ye ci bila ka Balam wele walisa Balam ka danga da Israɛl kan. Balam tun bɛ a ka fali kan walisa ka kuma Mowabu masakɛ fɛ. 2. **Balam ka Fali** . Ala tun b’a fɛ ka Balam kunbɛn sanni a ka Mowabu masakɛ kunbɛn. Ala ye mɛlɛkɛ dɔ ci ni npan ye ka jɔ Balam ka sira kan. Balam ma se ka mɛlɛkɛ ye, nka a ka fali tun bɛ se ka o ye. Siɲɛ saba mɛlɛkɛ y’i jira, siɲɛ saba fali ye Balam lakana a kɛtɔ ka gɛrɛ mɛlɛkɛ la. 3. **Balam ye kɛlɛ kɛ n'a ka Fali ye.** Balam min ma se ka mɛlɛkɛ ye ni npan ye, o dimina a ka fali kɔrɔ, ka fali bugɔ. O kɔ, Ala ye fali da yɛlɛ, fali y’a ɲɛfɔ mun na a tora ka jɔ. O kɔ, Balam sera ka mɛlɛkɛ ye ani a ye waleɲumandɔn jira a ka fali la. Ala y’a fɔ Balam ye ko a k’a janto a ka kuma dɔrɔn de fɔ Mowabu masakɛ ye Ala bɛna min di a ma. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Israɛldenw bɛ ka gɛrɛ layidu jamana la. U bɛ taama ka taa layidu jamana fan fɛ tuma min na u bɛ siran bila u lamini jamana caman na katuguni u ka bon kosɛbɛ, ani ka da a kan jamanaw tun y’a mɛn cogo min na Ala y’u bila ka bɔ Misira ni bolo barikama ye.  Balak , Mowabu masakɛ, tun ye masakɛ dɔ ye min tun bɛ siran Israɛldenw ɲɛ. Walisa k’a ka mɔgɔw lakana, a ye kira dɔ wele min tɔgɔ ye ko Balam. A tun b’a fɛ Balam ka danga da Israɛldenw kan, k’a miiri ko o bɛna Mowabu lakana Israɛldenw ma. Balam tun tɛ Israɛlden ye, nka a tun dalen bɛ Ala la.  Ala tun ye labɛnw kɛ Mowabu masakɛ ye. Walisa Balam ka la a la ko Ala tun b’a fɛ a ka min fɔ, Ala ye Balam n’a ka fali kunbɛn ni mɛlɛkɛ marifatigi ye. Nin tɛmɛsira kɔnɔ, hali ni Balam dalen tun bɛ Ala la kaban, Ala ka sebaaya tun bɛ a dusukun na ka tɛmɛn fɔlɔ kan, walisa k’a jira ko Ala ye kuma minnu di a ma, a bɛna olu dɔrɔn de fɔ.  Sapitiri fila nataw kɔnɔ, Ala ye Mowabu masakɛ Balak , ka laɲiniw tiɲɛ, a kɛtɔ ka yamaruya di Balam ma a ka dugawu kumaw fɔ Israɛl kan, danga nɔ na. Balak dimina kosɛbɛ Balam kɔrɔ, nka Balam sɔnna a ma ko Ala ye kuma minnu di a ma, a ka olu dɔrɔn de fɔ.  **Layidu kura tɛmɛsira:** Yesu ka kalandenw dusu tiɲɛna ko mɔgɔ dɔ min tun tɛ Yesu ka kalanden 12 dɔ ye, o tun bɛ ka kabakow kɛ Yesu tɔgɔ la. Kalandenw y’a miiri ko olu dɔrɔn de ka kan ka se k’o kɛ, o de kosɔn u ye yamaruya di cɛ ma ko a ka dabila. Nka, Yesu b’a fɔ ko Ala tɛ Ala ka sebaaya ni a ka mɔgɔw kɛnɛyali dan Yesu ka kalandenw dɔrɔn ma. O nɔ na, kalandenw ka kan k’a dɔn ko mɔgɔ o mɔgɔ tɛ Ala kɛlɛ, o bɛ Ala ta fan fɛ. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Text Contexte” kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Tuma dɔw la, Ala bɛ baara kɛ mɔgɔw sababu fɛ minnu tɛ deli ka kɛ, ani nin ko in na, bagan dɔ fɛ. Hali ni Balam tun ye kira ye min ye Ala lamɛn, a ye nkalon ala fana lamɛn. Tuma min na Mowabu masakɛ ye ci bila ka Balam wele ka danga da Israɛldenw kan, Ala y’a latigɛ ka Balam to a ka taa, nka a ka dugawuw fɔ u kan danga nɔ na. Nka sira kan, Ala tun b’a fɛ k’a lajɛ ko Balam bɛ Ala ka cikan dɔrɔn de fɔ. O de kosɔn, Ala ye nin ko in da ni Balam ka fali ni a ka mɛlɛkɛ ye walisa Balam ka Ala ka sebaaya barikama ni Ala sago faamu Balam ye.   * **Yala Ala delila ka duba i ye, walima ka kuma i fɛ, mɔgɔ dɔ sababu fɛ min tɛ Krecɛn ye wa?** * **Ala ye i hakili sama cogo minnu na, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   O ye kɔrɔbɔli ye kerecɛnw bolo k’a miiri k’u ka kan ka fɛn o fɛn dɔn Ala ko la, walima k’u b’a dɔn tigitigi Ala bɛ min miiri ko bɛɛ la. Nka, tuma o tuma ni Krecɛnw b’a miiri k’u b’a dɔn Ala b’a fɛ min na, gɛlɛyaba bɛ se ka sɔrɔ. Hali ni kerecɛnw ka kan k’u jija tuma bɛɛ ka Ala ka Kuma ni Ala sago dɔn, u ka kan fana k’u hakili to a la tuma bɛɛ ko Ala ka bon kosɛbɛ, a ka hakili ka bon, a fanga ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ u bɛna min faamu. Ka kɛ kerecɛn ye min bɛ ka bonya, o kɔrɔ ye ko Krecɛn bɛna da wuli tuma bɛɛ ka cikan kura mɛn ka bɔ Ala yɔrɔ.   * **Mun na fili don k’a miiri ko an b’a dɔn tuma bɛɛ Ala bɛ miiri cogo min na ani Ala b’a fɛ min na?** * **Krecɛn ka kan ka mun kɛ ni a dalen b’a la ko Ala bɛ ka cikan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fɔ u ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ka Ala ka cikan dɔn, o ye Krecɛn ye, o yɔrɔ nafamaba dɔ ye. Krecɛnw bɛ se ka Ala ka cikan dɔn cogo fɔlɔ minnu fɛ u ma, o ye Bibulu kalanni ye, ka Ala deli, ani ka laadilikan hakilitigiw faamu minnu bɛ bɔ Krecɛn kɔgɔlenw yɔrɔ. Tuma dɔw la, Ala bɛna kuma Krecɛn dɔ fɛ cogo la min bɛ mɔgɔ kabakoya kosɛbɛ, i n’a fɔ a kɛra cogo min na Balam na. Nka, tuma caman na, Ala bɛ kuma Bibulu fɛ, delili fɛ, ani balimakɛw ni balimamusow fɛ Krisita la. A ka nɔgɔn kosɛbɛ kerecɛnw bolo ka Ala ka cikan mɛn u ma ni u bɛ Bibulu kalan ni kantigiya ye ani ka waati kɛ delili la.   * **Mun na Bibulukalan, delili ani laadilikan minnu bɛ bɔ Krecɛn kɔgɔlenw yɔrɔ, olu bɛɛ ka kan ka kɛ Krecɛn ka baara ye tuma bɛɛ? Mun na Krecɛn tɛ se ka o baara ninnu dɔ la kelen sugandi dɔrɔn?** * **I ka kan ka i hakili bɔ fɛn minnu na, n’i b’a ɲini ka Ala ka cikan mɛn i ma, olu dɔw ye jumɛnw ye?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 27

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Ka Jurdɛn baji tigɛ** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Josue 3-4 la** | C:\Users\bkirkemo\Desktop\104 Lessons\OT Images\22-Crossing the Jordon-sm.jpg |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Matiyu 3nan na** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : I ka da a la ko Ala ka layiduw ye tiɲɛ ye. I n’a fɔ Ala ye Kɔgɔji Bilen tila cogo min na Israɛl ka boli Misira ani Ala ye Jurdɛn tila Israɛl ka don layidu jamana kɔnɔ lafiya la cogo min na, o cogo kelen na, i bɛ se ka da a la ko Ala bɛna Ala ka layidu ta i ye. * **Dusukun** : Aw ka seli kɛ ko Ala ye kelen ye kunun, bi, ani sini. Kerecɛnw bɛ se ka da Ala la katuguni tariku b’a jira ko Ala b’a ka layiduw tiimɛ. * **Bolo** : Aw ka seereya fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. O kɛli fɛ, i bɛ ka seereya kɛ diɲɛ ye ko Ala bɛ baara la hali bi nin diɲɛ in kɔnɔ, ka nisɔndiya ni kisili lase mɔgɔ ma. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Josue y’a fɔ jama ye ko: “A’ ye aw yɛrɛw saniya, katuguni sini Matigi na kabakow kɛ aw cɛma.” (Josue 3:5) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Musa salen kɔ, Ala ye Josue kɛ Israɛldenw kuntigi kura ye. Israɛldenw nisɔndiyara ko Ala ye Josue sugandi walisa k’u ɲɛminɛ. U kɛlen kɔ ka yaala-yaala kungo kɔnɔ san caman kɔnɔ, a laban na, waati sera Israɛldenw ma u ka cogo wɛrɛ sɔrɔ ka don layidu jamana kɔnɔ. Gɛlɛya kelen tun be yen: Israɛldenw tun ka kan ka Jurdɛn baji tigɛ. Baji tun falen don, o de la u tun tɛ se k’a tigɛ nɔgɔya la. Ala y’a fɔ Josue ye ko a ka sarakalasebagaw bila ka layidu wagande ta ka taama Israɛldenw ɲɛkɔrɔ. Sarakalasebagaw sera ba la tuma min na, u tun ka kan ka sen don o kɔnɔ. U senw magara ji la tuma min na, ji ye woyo dabila, a y’a daminɛ ka dalajɛ a fan fila bɛɛ la. Israɛldenw sera ka Jurdɛn baji tigɛ dugukolo jalen kan. Bɛɛ tɛmɛnnen kɔ, ji y’a daminɛ ka woyo tugun. Israɛldenw tun labanna ka don layidu jamana kɔnɔ. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Layidu jamana** . San 40 kɛlen kɔ kungokolon kɔnɔ, Israɛldenw labanna ka don layidu jamana kɔnɔ 2. **Zurdɛn baji.** Fɛn kelen min tun jɔlen bɛ Israɛldenw ni layidu jamana cɛ, o tun ye Zurudɛn baji ye. Jurdɛn tun bɛ sanjiba kɔnɔ, o la sa, cogo si tun tɛ yen Israɛldenw tun bɛ se ka baji tigɛ lafiya la. 3. **Layidu wagande.** Layidu wagande kɔnɔ, Sariya tan sɛbɛnfura fila tun bɛ yen, ani fɛn wɛrɛw fana. O tun ka kan ka Ala ka kɛta yɛrɛ jira Israɛldenw na. 4. **Sarakalasebagaw ye** . Ala y’a fɔ sarakalasebagaw ye ko u ka Layidu wagande ta ani ka taama ka don Jurdɛn baji kɔnɔ. 5. **Tɛmɛsira.** Sarakalasebaaw senw magara Jurdɛn baji la dɔrɔn, ji farala. O kɔ, Sarakalasebaaw ye Layidu wagande ta ka don ba cɛmancɛ la. I n’a fɔ Kɔgɔji Bilen tigɛcogo, Israɛldenw sera sisan ka baji tigɛ dugukolo jalen kan. Israɛldenw bɛɛ donna layidu jamana kɔnɔ Jurdɛn baji fɛ hɛrɛ la. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | San binaani ɲɔgɔn tɛmɛna kabini Sɛgɛsɛgɛlikɛla 12 ye Layidu Jamana sɛgɛsɛgɛ. Israɛldenw tun dalen tɛ Ala la ko a bɛna kɛlɛ kɛ u ye o waati la. Denmisɛn kura wulila Israɛl kɔnɔ, wa u tun labɛnnen don ka da Ala la ani ka tugu u ɲɛmɔgɔ kura Josue kɔ ka don layidu jamana kɔnɔ.  Ala ka kɛta, min tun bɛ ye tasuma fɛ su fɛ ani sankaba fɛ tile fɛ, sisan o bɛ taa Israɛl ɲɛfɛ ni Layidu Kɔrɔlen ye. Ala y’a fɔ Musa ye cogo min na ko a ka Kɔgɔji Bilen tila, o cogo kelen na, Ala ye Josue bila ka Jurdɛn baji tila. Josue ye Sarakalasebaaw bila ka don baji la ni wagaden ye, baji farala.  Ala ye cikan di Israɛldenw ma ko u ka kabakurun 12 lajɛ ka bɔ Jurdɛn baji cɛmancɛ la, ani ka Hakilijigin dɔ jɔ o ko la Layidu jamana fan fɛ baji fan fɛ.  **Layidu kura sɛbɛn:** Ala ye Yuhana Batiselikla lakunun walisa ka Israɛldenw labɛn Masiya nata kama. Yuhana y’o kɛ cogo minnu na, olu dɔ la kelen tun ye ka mɔgɔw batise Jurdɛn baji la. Israɛlden minnu y’u ka jurumu dɔn ani k’u mago bɛ Ala la, olu nana ani Yuhana ye u batise. Ala ye Yesu ci Yuhana ma Jurdn baji la walisa a ka batise walisa Yesu ka se ka a yɛrɛ dɔn kosɛbɛ ni hadamadenw ye. Yesu tun t jurumut ye, a tun man kan ka nimisa ani ka batise. Nka, walisa ka an ka dusukasi bɛɛ ta a yɛrɛ kan, Yesu y’a yɛrɛ majigin batiseli ma, Ala bɛ Krecɛnw bɛɛ wele ka min sɔrɔ. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Israɛldenw jɔlen tun bɛ Layidu jamana dancɛ la a bɛ se san 40 ma ka kɔn o ko ɲɛ. Ikomi u tun dalen tɛ Ala ka sebaaya la o waati la, u tun ka kan ka yaala-yaala kungokolon kɔnɔ san 40 kɔnɔ. O cogo kelen na fana, n’an banna ka da Ala la, n’an bɛ balo murutili la, an bɛ kɔtigɛw ni kɔlɔlɔw sɔrɔ. Ka taama siniko la ni Ala ye, o bɛ dannaya ni jagɛlɛya de wajibiya. Nka, kerecɛnw tɛ taama siniko la u kelen na, nka ni Ni Senu ka sebaaya bɛ baara kɛ u kɔnɔ ani u lamini na. Bibulu ka maanaw ani mɔgɔ wɛrɛw ka seereya bɛ kerecɛnw dɛmɛ i n’a fɔ “hakilijiginfɛnw”, walasa ka jagɛlɛya di u ma ko Ala min bɛ u wele ka taama sini na ni dannaya ye, o ye Ala kelen ye min taamana ni Israɛldenw ye Jurdɛn baji fɛ.   * **I n’a fɔ a tɛ nafa caman lase mɔgɔ ma cogo min na k’a fɔ mɔgɔ ye ko” i kana siran dɔrɔn,” o cogo kelen na, i fana man kan k’a fɔ mɔgɔ ye ko a ka “dannaya kɛ dɔrɔn.” O nɔ na, Krecɛnw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo jumɛnw na ka dannaya ni dannaya sɔrɔ Ala la?** * **A b mun f i ye kanuya ko la Yesu ko a tun bna batise ani ka gengen jiri la walisa ka kisili lase i ma?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ka da Ala la, o de ye dannaya ye min bɛ ka bonya Ala la. Ikomi an tɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka da Ala la, an bɛ se ka Bibulu kalan k’a ye cogo min na mɔgɔ wɛrɛw dɛsɛra ani u sera ka da Ala la. A laban na, an bɛ se ka da Ala la katuguni Ala tɛ yɛlɛma abada. Ala ye senuma ye tuma bɛɛ, a ka ɲi, a bɛ kanuya jira.   * **Mun na kɔrɔbɔli bɛ kɛ tuma bɛɛ mɔgɔw fɛ u ka bɔ Ala la, i n’a fɔ Israɛldenw tun b’a kɛ cogo min na tuma bɛɛ, hali Yesu ka waati la?** * **E fɛ, mun na mɔgɔ dɔw minnu bɛ nimisali welekan mɛn, olu da b’a la kosɛbɛ ka Ala ka yafa sɔrɔ, k’a sɔrɔ dɔw bɛ ban Ala ka yafa la?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Batiseli ni Matigi ka surɔfana ye sakramenti fila ye, Ala ka nɛɛma kɔnɔna baara kɔnɔna taamasyɛn fila ye Krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Kerecɛnw ka kan ka kɛ ni dannaya ye min bɛ se ka kɛ kosɛbɛ, dannaya min bɛ ɲɛnamaya cogo nafamaw la don o don, ka kɛ Yesu ka ɲɛnamaya misali ye. Ni an bɛ Ala ka kanuya jira an ka kɛwalew ni an ka kumaw fɛ, Ala ka Masaya bɛ bonya.   * **Ka fara nin sakramenti fila kan, kerecɛnw bɛ se ka Ala ka baara seereya kɛ cogo wɛrɛ jumɛnw na u ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **Jɔn ka kan ka i ka Krecɛn seereya lamɛn i ka ɲɛnamaya kɔnɔ nin dɔgɔkun in na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 28

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Jeriko dugu binna** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Josue 6** | A group of men in robes holding a shofar  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Efesekaw 2:1-10** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Aw ka Ala tanu layidu tiimɛni kosɔn. Sisan, Israɛldenw dalen bɛ Ala la walisa ka Ala ye layidu minnu ta, u bɛ olu dafa, u bɛ Ala ka sebaaya barikama ye. * **Dusukun** : Aw ka ɲagali k’a dɔn ko o bɛ kɛ Ala ka sebaaya ni a ka nɛɛma de fɛ Krecɛnw bɛ kisili ni se sɔrɔ jurumu kan. * **Bolo** : Ka Ala bato ani k’a tanu, o ka kan ka kɛ delinako ye tuma bɛɛ kerecɛnw bolo. Ni bato ma kɛ tuma bɛɛ, Krecɛnw bɛna gɛlɛyabaw sɔrɔ alako ta fan fɛ. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Sabu aw ye kisili sɔrɔ nɛɛma de barika la, dannaya barika la—wa o tɛ bɔ aw yɛrɛw la, Ala ka nilifɛn don—A kana kɛ kɛwalew fɛ, walisa mɔgɔ si kana waso. (Efesekaw 2:8-9) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Ala ye layidu ta Israɛldenw ye ko Kanan jamana ye u ta ye. Nka Kanankaw tun sigilen bɛ yen kaban. O kɔrɔ tun ye ko Israɛldenw tun ka kan k’u ka jamana kɛlɛ. Ala tun bɛ Israɛldenw fan fɛ, o la sa, u tun b’a dɔn ko u bɛna se sɔrɔ. Israɛldenw tun ka kan ka dugu fɔlɔ min minɛ, o tun ye Jeriko ye. O dugu kogow tun ka bon kosɛbɛ k’a lamini. U janya tun bɛ se mɛtɛrɛ mugan ma. Ala y’a fɔ Josue ye ko Israɛldenw bɛɛ ka taama ka dugu lamini. Don o don, tile wɔɔrɔ kɔnɔ, Israɛldenw tun bɛ taama ka dugu lamini siɲɛ kelen. Tile wolonwulanan na, u ye taama kɛ ka dugu lamini siɲɛ wolonwula. O kɔ, sarakalasebagaw y’u ka burufiyɛw fiyɛ, ani Israɛldenw ye kɛlɛkanba pɛrɛn. U pɛrɛnna tuma min na, Ala y’a to dugu kogow y’a daminɛ ka yɛrɛyɛrɛ ani ka kari. Bɛɛ ka kɛ  siɲɛ kelen , kogow nana ka bin duguma . |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Jeriko** tun ye dugu barikaman fɔlɔ ye Israɛldenw ye min sɔrɔ u donlen kɔ Layidu jamana kɔnɔ. Ala ye ciden dɔ ci Josue ma walisa k’a fɔ a ye ko Ala bɛna nin dugu in don Israɛldenw bolo 2. **Sarakalasebagaw.** Ala ye sarakalasebagaw wele u ka taama ka Jeriko lamini tile wɔɔrɔ kɔnɔ u makuntɔ. 3. **Layidu wagande.** Sarakalasebagaw tun bɛ Layidu Kɔrɔbɔlan ta tuma min na u tun bɛ taamaw kɛ ka dugu kogow lamini. Layidu wagande tun bɛ Ala ka kɛta jira. 4. **Burupuw.** Tile wolonwulanan na, sarakalasebagaw y’u ka burufiyɛw ni u ka burufiyɛw fɔ. 5. **Jeriko dugu kogow.** Dugu lamini taama tile wolonwulanan na, sarakalasebaaw y'u ka burufiyɛkanw fɔ ka pɛrɛn kosɛbɛ ani Ala ye dugu kogow bin . O kɛra sebaayaba fɔlɔ ye Ala ye min di Israɛldenw ma tuma min na u ye layidu jamana minɛ. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Dɔɔni Israɛldenw ye Zurudɛn baji tigɛ ka don layidu jamana kɔnɔ, u sera Jeriko dugu fɔlɔ la, Ala tun bɛna u dɛmɛ ka se sɔrɔ o kan. Josue gɛrɛla dugu la tuma min na, ciden dɔ cilen bɔra Ala yɔrɔ, o y’a fɔ a ye ko a jɔlen bɛ dugukolo senuma kan.  Ikomi Ala tun b’a fɛ k’a dɔn ko Israɛldenw k’a dɔn ko Ala de ye se sɔrɔ kɛlɛw la, Ala ye cikan kabakomaw di Israɛldenw ma nin kɛlɛ fɔlɔ in na. Sanni u ka dugu kɛlɛ n’u ka kɛlɛkɛminɛnw ye, u tun ka kan ka taama dugu lamini ni Layidu wagande ye, o min ye Ala ka kɛta jira n’u ye.  Jeriko tun be yɔrɔ ɲumanba dɔ la. O tun ye fɛɛrɛ fɔlɔ nafama ye Israɛldenw bolo, k’a sɔrɔ u ye layidu jamana minɛcogo daminɛ, Ala tun ye min wele ka kɛ a ta ye.  **Layidu kura sɛbɛn:** A nafa ka bon kerecɛnw ka hakili to a la ko Ala ka nɛɛma ni a ka sebaaya de bɛ baara kɛ u kɔnɔ, o tɛ u yɛrɛ ka Ala ɲɛsiran ye min bɛ nɔɔrɔ lase Ala ma. A nafa ka bon Krecɛnw ma u kana kuncɛbaya kɛ, nka u ka to majigilenya la ni Ala bɛ baara kɛ u sababu fɛ cogo barikamaw la. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Text Contexte” kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   A nafa ka bon Krecɛnw bolo ka da Ala ka kumaw la. Ala bɛ ɲɛminɛli di kerecɛnw ma cogo caman fɛ, i n’a fɔ Bibulu, delili ani Krecɛn wɛrɛw. Tuma dɔw la, Krecɛnw tɛ se k’a faamu mun na Ala b’u wele ka na kɛwale dɔw la, nka kerecɛnw ka kan ka da a la ko hakilitigiya fanga bɛ Ala la walisa ka kobaw kɛ u sababu fɛ ni u bɛna kanminɛli kɛ.   * **Sarakalasebagaw tun bɛ se ka kun minnu fɔ, olu dɔw ye jumɛnw ye, minnu b’a to u tun man kan ka dugu kogow lamini ni Layidu Kɔrɔlen ye?** * **Kun dɔw ye jumɛnw ye minnu y’a to Josue dalen tun bɛ Ala ka ci fɔlenw na ani k’u labato, hali k’a sɔrɔ a tun bɛ iko fɛn caman tun tɛ o ci fɔlenw na?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ka kan minɛ Ala ye, o ye jogo nafamaba ye Krecɛnw bolo. Waati caman bɛ yen Ala bɛna kerecɛnw wele ka bɔ fɛn lafiyalenw na, ka a ɲini u fɛ u ka farati ta walisa ka Ala ka kanuya walima a ka hinɛ jira. O de kosɔn kerecɛnw ka kan ka Ala kanuya ni dannaya da u dusukunw na, u hakili dɔrɔn tɛ. Sabu Krecɛnw bɛ wale kɛ ka bɔ u dusukun na.   * **E fɛ, nin Israɛl bɔnsɔn filanan tun ye mun dege ka bɔ bɔnsɔn fɔlɔ la Ala ka ci fɔlenw kanminɛli ko la?** * **Kerecɛnw bɛ se ka Ala ka weleli dɔn cogo di u ka ɲɛnamaya kɔnɔ, u bɛ se k’a dɔn cogo di tuma min na Ala kan de bɛ u wele ka taa wale dɔ la?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ka tugu Ala kɔ, o tɛ an ka desizɔn ye alako ta fan fɛ dɔrɔn, nka a bɛ na ni farikolo ta fan fɛ fana ye. Ikomi Ala ka mgw dm, Ala b kerecEnya wele ka k Yesu bolow ni a senw ye. Tuma dɔw la, o kɔrɔ ye ka delili kɛ ni dususuma ye, tuma wɛrɛw la, o kɔrɔ ye ka jɔyɔrɔ ta foroba la Ala tɔgɔ la. Ka Ala bato ni Krecɛn tɔw ye, o ye farikolo wale nafama dɔ ye Krecɛnw bɛ se ka min kɛ.   * **Kerecɛnw bɛ se ka dannaya senna-tɛgɛrɛ fitinin minnu kɛ, ni u bɛ ka bonya u ka dannaya la, ani ka dannaya ni kanminɛli dege minnu bɛna a to u ka dannaya senna-tɛgɛrɛbaw ta?** * **Krecɛn kɔgɔlenw bɛ se ka Krecɛn kamalenninw dɛmɛ cogo di ka Ala ka baara faamu walima k’a dɔn nin diɲɛ in kɔnɔ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 29

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Akan ka jurumu ni a ka ɲangili** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Josue 7. Ɲɛjirali dɔw** | A person kneeling on the ground with a knife  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Matiyu 6:19-34** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kungolo** : Aw k’a faamu ko jurumu min b dusukun na, o t se ka mara adamaden ka sebaaya f, nka a bna jirali sr kerecɛn ka kɛwalew, a ka miiriyaw ani a ka jɛɲɔgɔnyaw la * **Dusukun** : I ka da a la ko adamaden dusukun t se ka baara k jurumu ni Ala fila ye; a bɛ se ka kɛ ni faama kelen dɔrɔn ye. * **Bolo** : Mɔgɔ wɛrɛw kanu, katuguni ni kerecɛnw y’u ka dannaya kɛ wale la, u fila bɛɛ bɛ Ala ka nɛɛma tila diɲɛ kɔnɔ, ka u yɛrɛ ka dannaya barika bonya. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | I ka nafolo bɛ yɔrɔ min na, i dusukun fana na kɛ yen. (Matiyu 6:21) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Sanni Israɛldenw ka Jeriko minɛ, Ala ye yamaruya di u ma ko u kana fɛn nafama si ta dugu kɔnɔ walisa k’a mara u yɛrɛ ye. U tun bɛ fɛn o fɛn nafama min sɔrɔ, u tun ka kan k’o don Ala ka nafolo marayɔrɔ la. Israɛldenw ye Jeriko minɛ kɔfɛ, u taara Ayi dugu minɛ. Israɛldenw dɛsɛra kɛlɛ la Ayi ani cɛ caman sara. Josue ye Ala ɲininka mun na a y’a to Amɔrikaw k’u halaki. Ala y’a fɔ a ye ko Israɛldenw ye kanminɛbaliya kɛ u kɛtɔ ka fɛn nafama dɔw ta ka bɔ Jeriko. Josue taara kuma jama fɛ. A kumana ni Akan ye tuma min na , Akan sɔnna a ma ko a ye sanu ni warijɛ ani fini cɛɲi dɔ ta. Cɛ dɔw seginna ka taa Akan ka fanibugu kɔnɔ, ka o fɛn nafamaw dogolen sɔrɔ dingɛ dɔ kɔnɔ, bɔgɔdaga jukɔrɔ. Akan ye ɲangili sɔrɔ a ka kanminɛbaliya kosɔn. Jama ye Akan , a somɔgɔw ani a ka baganw ta ka kabakurunw ci u ma fo ka sa. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Akan** tun ye Israɛlden dɔ ye min y’a sen don Israɛl ka layidu jamana minɛcogo la. 2. **Wari ni Babilonɛ ka fini dɔ.** Tuma min na Israɛldenw binna Jeriko kan, Ala tun y’a fɔ u ye ko u ye wari ni nafolo nafama minnu sɔrɔ, u k’olu bɛɛ lajɛ k’u bila Ala ka nafolo marayɔrɔ la. Akan ye Ala ka cikan labato ani a ye wari dɔw mara ani ka fini nafama dɔ mara a yɛrɛ ye. A ye ninnu dogo dingɛ dɔ kɔnɔ a ye min sɔgɔ a ka fanibugu kɔnɔ. 3. **A ye fɛn minnu sonya , k' olu dogo** . Ikomi Akan tun ye namaratɔ ye ani a tun tɛ Ala kan minɛ, Ala ye ɲangili lase Akan somɔgɔw ni Israɛl fila bɛɛ ma. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Israɛl labanna ka don layidu jamana kɔnɔ, ani Ala bolo barikama fɛ, u ye u ka dugu fɔlɔ minɛ Layidu jamana kɔnɔ. Ala tun b’a fɛ Israɛl ka da Ala kelenpe la ani k’u hakili to a la tuma bɛɛ ko u ka se sɔrɔli ni u ka fanga bɛ bɔ Ala de la, u tɛ bɔ u yɛrɛ la. Ala ye ci minnu di Israɛl ma sani Jeriko Ala ka Jeriko halaki, olu dɔ la kelen tun ye ko u ye wari walima bolofɛn si mara, nka u ka o wari bɛɛ di Ala ka nafolo marayɔrɔ la.  Akan tun ye cɛ ye min tun tɛ Ala ka ci fɔlenw labato. Ikomi jurumu fitinin kelen bɛ se ka bonya joona ka kɛ jurumu caman wɛrɛw ye ani jurumu minnu ka bon kosɛbɛ, Ala m’a to o jurumu kelen ka to ka ɲangi. Tuma min na Israɛldenw y’a latigɛ ka taa kɛlɛ la u yɛrɛ ma, Ala ye se sɔrɔ u kan. O dɛsɛ ye Israɛldenw bila ka jɔ dɔɔnin ani k’a ɲini k’a ɲini kun min na Ala tun tɛ se sɔrɔ tugun.  Akan ka jurumu jira , Ala ye laadilikanw di Josue ma, a ka jurumuw kɔlɔlɔw bɛ se ka jɔ cogo min na. Israɛl tun ka kan ka o murutili in kunbɛn Ala ma walisa o murutili kana bonya, ani Israɛl ka halaki ka bɔ u kɔnɔ.  **Layidu kura sɛbɛn:** Yesu b mgw kalan ko adamaden dusukun t se ka baara k matigi fila ye. O la, kerecɛn man kan ka Yesu wele dɔrɔn ka don u dusukunw na, nka a ka kan fana k’a to Yesu ka kɛ u dusukun kuntigi kelenpe ye, ka o dusukun saniya ka bɔ jurumu la. Walisa k’a to Yesu ka masaya kɛ an dusukun na, an ka kan ka dege ka da Ala la walisa k’an magow bɛɛ ɲɛ.  **Cikan 10 siraw:** Ikomi Ala ye nilifɛn ɲumanw bɛɛ dibaga ye, Ala ye nilifɛn minnu di an ma ani a ye nilifɛn minnu di mɔgɔ wɛrɛw ma, an ka kan ka olu bonya. Layidu Kɔrɔ kɔnɔ, o dankarili min bɛ kɛ ka sonyali kɛ, o ye fɛn bɛɛ ye kosɛbɛ. Fɛnw ni mɔgɔw minɛni ani sara minɛni baarakɛlaw ma, o sen bɛ o la.  Hali ni sonyali ye kojugu ye, Bibulu b’a dɔn ko danfara bɛ sonyali ni nafantanw ni sonyali ni magoɲɛfɛnw cɛ walasa ka dumuni di mɔgɔ ma walisa ka kisi (Talenw 6:30-31 lajɛ). Nka, hali ni sonyali kɛra walisa ka kisi dɔrɔn, son ka kan ka wari segin a ma.   * **Kuntigi: Mun na namara ye dusudonba ye mɔgɔw ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **Dusukun: Mun na an bɛ se k’a faamu ko nafantan min bɛ Krecɛn dusukun na, o ye wasabaliya jirali ye Ala la?** * **Bolo: Krecɛn ka kan ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walisa ka namara fanga tiɲɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Kerecɛnw bɛ min miiri, u bɛ min miiri, ani u nege bɛ min na, o bɛ jira u ka kɛwalew n’u ka jɛɲɔgɔnyaw la. Hali ni miirili ni dusukunnata minnu bɛ dantɛmɛ, i n’a fɔ mɔgɔfaga, olu tɛ se ka jira, o dusukunnataw bɛ jira cogo wɛrɛw la hali bi. Akan ta fan fɛ , a dalen tun b’a la ko a bɛ se k’a ka nafantan ni a ka murutili Ala ma dogo gundo la. Nka, i ko Yesu b mɔgɔw kalan cogo min na Layidu Kura sɛbɛn kɔnɔ, kuntigi kelenpe de bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Akan y’a to jurumu ka kɛ a kuntigi ye, wa a ye o kɛwalew kɔlɔlɔw sara.   * **E fɛ, mun na Sitanɛ tɛ wasa sɔrɔ dɔrɔn ka kɛ mɔgɔ dɔ dusukun na, nka a b’a fɛ k’a jira a ka kɛwalew n’a ka jɛɲɔgɔnyaw la?** * **Krecɛnw bɛ se k’u dusukunw tanga cogo jumɛnw na walasa u kana dusukunnataw, miiriliw ani negew mara minnu bɛna kojugu kɛ u ni mɔgɔ wɛrɛw la?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Kerecɛnw ka kan k’u yɛrɛ di Ala ma kosɛbɛ. Hali ni Krecɛnw bɛna kɔrɔbɔliw sɔrɔ tuma bɛɛ walisa ka bɛnkan fitininw kɛ, u ka kan ka to u yɛrɛ di Ala ma kosɛbɛ walisa o bɛnkan fitininw kana sinsin u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Sitanɛ tɛ wasa abada ni kerecɛn dusukun yɔrɔ dɔ dɔrɔn ye, a b’a ɲini ka banakisɛ don Krecɛn ka ɲɛnamaya bɛɛ la. O de y’a to a nafa ka bon kosɛbɛ k’a dɔn ko Ala de ye an dusukunw kuntigi ye.   * **I n’a fɔ namara min kɛra sababu ye ka sonyali kɛ, an bɛ min ye Akan ka ɲɛnamaya kɔnɔ, jurumu minnu bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ dusukun na, olu kɛnɛman jiracogo wɛrɛ jumɛnw bɛ yen?** * **Mun na Krecɛnw bɛ se ka kɔrɔbɔ ka da a la ko Ala tɛna u magow bɛɛ ɲɛ?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   I n’a fɔ jurumu min bɛ mɔgɔ dɔ dusukun na, o bɛna a jira kɛnɛma cogo min na, o cogo kelen na, Krecɛn ka kɛnɛma walew minnu tɛ a yɛrɛ ta ye, olu fana bɛ se ka Krecɛn dusukun dɛmɛ ka Ala kanu ani mɔgɔ wɛrɛw ka kanuya bonya. A nafa ka bon Krecɛnw ka delinankow ni kɛwalew dege, i n’a fɔ Bibulu kalanni ani hinɛ walew, minnu bɛna u dɛmɛ k’u dusukunw ni u farikolo bɛɛ dege walisa u ka kan minɛ Ala ye.   * **Krecɛnw bɛɛ ka kan ka delinanko dɔw ye jumɛnw ye?** * **Krecɛn minnu kɔgɔlen don, u dalen bɛ minnu na, olu bɛ se ka Krecɛn fitinin dɛmɛ cogo di a ka delinankow ni kɛwalew kɛ minnu bɛ u dɛmɛ u ka Krecɛn limaniya la?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** Filimu Waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #30

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ** | **Jedeɔn ani Madiyankaw** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Kiritigɛlaw 7:1-22** | A group of men holding torches  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Heburuw 11:32-40** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kunkolo :**Aw ka da a la ko Ala ka sebaaya ni a ka hakilitigiya ka bon ni hadamaden ka sebaaya ni a ka hakilitigiya ye. * **dusukun :**A faamu ko ka da Ala la, o kɔrɔ ye ka a ka ci fɔlenw labato, hali ni a bɛ iko kɔrɔ tɛ u la. * **Bolo.**Aw ka to ka fɛɛrɛw ɲini Ala bɛna a sago ni a ka ɲɛminɛli sabati an ka ɲɛnamaya kan mɔgɔ wɛrɛw sababu fɛ. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | O su in na, Matigi y'a fɔ Jedeɔn ye ko: «Bɔ ka jigin ka taa kɛlɛbolo kɛlɛ, katuguni ne na o don i bolo.» » ( Kiiritigɛlaw 7 : 9 ) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Ala dimina Israɛldenw kɔrɔ tuma min na u y’a daminɛ ka Kanankaw ka ala bato. O kama, Ala y’a to Madiyankaw ka Israɛldenw minɛ. Israɛldenw nimisara u ka jurumuw la. U ye Ala deli a ka yafa u ma, ka u kisi Madiyankaw bolo. Ala ye Israɛldenw lamɛn ani a ye Jedeɔn sugandi walisa a ka kɛlɛ ɲɛminɛ Madiyankaw ka sigiyɔrɔ kama. Jedeɔn siranna Ala ɲɛ tuma min na a y’a wele ka taa kɛlɛbolo dɔ ɲɛminɛ, cɛ 300 tun bɛ min kɔnɔ. Nka a tun b’a dɔn ko Ala bɛna kɛ a fɛ. Madiyankaw ka kɛlɛbolo tun ka ca fo Jedeɔn y’a labɛn ka bin u ka sigiyɔrɔ kan su fɛ. Jedeɔn ye burufiyɛ ni daga , ani fitinɛ di a ka cɛdenw kelen-kelen bɛɛ ma. Jedeɔn ka kɛlɛbolo sera kaburu la tuma min na, u y’u ka dagaw fili duguma, k’u ka burufiyɛw fiyɛ, ka u ka fitinɛw kɔrɔta. Madiyankaw siranna kosɛbɛ fo u hakili ɲagamina ani u labanna ka ɲɔgɔn faga. Kɔfɛ, Jedeɔn kɛra Israɛl ka kiritigɛlaw dɔ ye. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Madiyankaw tun bɛ yenKanpaɲi .**Ala ye Israɛldenw bila layidu jamana kɔnɔ. Nka, kɔfɛ Israɛldenw ma tugu Ala kɔ iko Ala lakika kelenpe, nka u ye baara kɛ nkalon ala fana ye. O la, Ala ye Israɛldenw don Madiyankaw bolo. Madiyankaw ka kɛlɛbolo tun sigilen bɛ Layidu jamana kɔnɔ. 2. **Israɛldenw** kulela Ala ye katuguni Madiyankaw tun b’u degun. Ala kumana cɛ dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko Jedeɔn, k’a wele ka na Israɛldenw ɲɛminɛ ka Madiyankaw kɛlɛ. Ala y’a to Jedeɔn ka cɛ 300 dɔrɔn ta kɛlɛ la. Su cɛmancɛ la, u ye binkanni kɛ, nka a ma kɛ cogo min na mɔgɔ bɛ se k’a jira ko kɛlɛbolo bɛna binkanni kɛ. Ala tun y’a jira Jedeɔn na ko Madiyankaw tun bɛ siran Israɛldenw ɲɛ kaban. 3. **buru.** Jedeɔn ye sɔrɔdasi 300 tila kulu saba ye k’u bila Madiyankaw ka sigiyɔrɔ da la. O yɔrɔnin bɛɛ la, u y’u ka burufiyɛw fiyɛ ka pɛrɛn , ko: “Matigi ni Jedeɔn kosɔn!” » 4. **bogodaw karilenw.** Jedeɔn y’a fɔ a ka mɔgɔw ye fana ko u ka dagaw kari duguma, ka mankanba bɔ. 5. **Fitinɛw yeelen .** Cɛw ye fitinɛw minɛ, u pɛrɛnna ko: “Npan Matigi ni Jedeɔn ye!” 6. **Madiyankaw bɛɛ** siranna, u kununna burufiyɛkanw ni kulekanw ni dagaw karilenw fɛ. Madiyankaw ye ɲɔgɔn kɛlɛ n’u ka kɛlɛkɛminɛnw ye, ka boli ka bɔ kaburu kɔnɔ. O la sa, Ala ye Israɛldenw kisi Madiyan ka kɛlɛboloba dɔ ma, cɛ 300 dɔrɔn de tun bɛ min kɔnɔ. |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Ala ye Israɛldenw sigi kosɛbɛ Layidu jamana kɔnɔ a sagokɛla Josue sababu fɛ. Josue salen kɔ, Ala ye Israɛl kuntigiw di u ma minnu welera ko kiritigɛlaw, walisa u ka u bilasira Ala ka siraw la. Nka, Israɛldenw ni kititigɛlaw caaman murutira Ala ma ani u ye nkalon ala bato. Ikomi u ma kɛ kantigiya la u ni Ala ka layidu ta fan fɛ, Ala y’a to jamana wɛrɛw ka fanga ka u tɔɔrɔ ani ka gɛlɛyaw lase Israɛldenw ma. O kɔ, Israɛldenw tun be pɛrɛn Ala ma walisa a k’u kisi, ani Ala tun be kititigɛla kura lawuli walisa ka Israɛldenw mara.  Jedeɔn tun ye o kiritigɛlaw dɔ ye. Ala ye Jedeɔn wele walisa ka Israɛldenw kisi Madiyankaw ma, hali ni Jedeɔn tun tɛ Israɛl ka kabila barikamaw dɔ ye, wa a tun tɛ a ka denbaya kɔnɔmɔgɔ barikamaw dɔ ye. Nka, Ala ye mɛlɛkɛ dɔ ci Jedeɔn ma walisa ka Ala ka weleli sinsin a ka ɲɛnamaya kan.  O kama, Jedeɔn y’a daminɛ ka Israɛldenw lasegin Ala ma, a kɛtɔ ka nkalon ala ka sarakabɔlanw halaki. Hali ni a tun bɛ sigasiga tuma dɔw la ni Ala bɛna ɲɛtaa di a ma walima ni a tɛna ɲɛ sɔrɔ, Ala tun bɛ to ka taamasyɛnw ci Jedeɔn ma minnu b’a jira ko a bɛ se k’a cɛsiri walisa k’a ka cɛsiri barika bonya.  Waati min na Israɛldenw tun bɛ ka tɔɔrɔ Madiyankaw fɛ, Ala ye Jedeɔn ci ka taa u kɛlɛ cogo la min b’a to Israɛldenw k’a dɔn ko Ala kelenpe de y’u kisi, ko Ala kelenpe de y’u kisi, u yɛrɛ ka fanga walima u ka sebaaya tɛ.  **Layidu kura sɛbɛn:** Heburuw sɛbɛnbaga ye Jedeɔn kofɔ iko dannabaaw ni musow la minnu tun bɛ Ala ka ci fɔlenw labato. Jedeɔn ye Israɛldenw ɲɛminɛ ka se sɔrɔ jamana wɛrɛw ka kɛlɛbolo kan k’a sɔrɔ u ma npan yɛrɛ kɔrɔta, “u ka barikantanya jiginna ka kɛ fanga ye.” (Heburuw 11:32) |
| **Bibulukalan​** | |
| **Ka seli** | * Ala deli kunko ninikali kɛ . * Barika da Ala ye o ko la . * Kalansen sanfɛ kumasen bakuruba ɲɛfɔli kɛ . * Ka ɲini Ala nisenu fɛ a ka aw dusuw da yɛlɛ walisa a bɛ na kalan min sɔrɔ Ala fɛ aw se ka o faamu. |
| **Ka mɛn** | * Bibile yɔrɔ kalantaw fila bɛɛ kalan jɛkulu la. * I ka kuma laban ni bakuruba ɲɛfɔli ye kalansen in na * Ka aw ka kalan kuncɛ ni Matigi ka kalandenw ka delili ye. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kungolo : sɛbɛnnin kɔrɔ mun ye?**   Ala b’i wele ka min kɛ, o tɛ kojugu ye wala a tɛ deli ka kɛ ko siga bɛ i la. Ala b’a dɔn ko nin weleli ninnu ka teli ka kɛ i n’a fɔ siranfɛn walima hakilintan (i n’a fɔ ka taa kɛlɛ la ni sɔrɔdasi 300 dɔrɔn ye!). Jedeɔn ka masaya min kɛra kiritigɛla ye, o barokun dɔ ye ko Jedeɔn ye Ala deli a ka taamasyɛnw jira minnu b’a jira ko a bɛ a ka dannaya jira. Ala ma kiri tigɛ Jedeɔn kan wala k’a kɔrɔfɔ o deliliw kosɔn, tiɲɛ yɛrɛ la, Ala y’a jaabi ni taamasiyɛnw ci ye minnu b’a jira. Tuma caman na, kerecɛnw mago bɛ taamashyɛnw na minnu bɛ se ka tiɲɛ ka bɔ Ala yɔrɔ, katuguni Ala ka labɛnw ni a ka hakilitigiya ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ hadamadenw ka labɛnw ni u ka hakilitigiya kan.   * **N’a sɔrɔ u tun tɛ kabako ye i n’a fɔ Jedeɔn ka taamasiyɛnw, nka Ala ye cikanw ci i ma cogo di minnu bɛ i sinsin, ka Ala ka kanuya ni a ka ɲɛminɛli sinsin i ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **Mun na Krecɛnw bɛ se ka kɔrɔbɔ ka da a la ko u ka sebaaya de bɛ na ni se sɔrɔli ye, Ala ta tɛ?** * **Dusukun: Sɛbɛnniw b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Tuma caman na, Ala bɛ Krecɛnw wele u ka kɛwalew kɛ minnu bɛ iko kojuguba. A bɛ se ka kɛ ko o tɛ kɛlɛbolo dɔ bilali ye kɛlɛ la, nka ka baara caman Changer, ka bɛnkan ɲini ni mɔgɔ dɔ ye i ni min ye kɛlɛ kɛ, walima ka jɔyɔrɔ ɲini cidenyabaara kɔnɔ. Krecɛn ka kerecɛn hakilila bɛɛ tɛ weleli ye min bɔra Ala yɔrɔ. Ni Krecɛnw bɛ desizɔnbaw ta, u ka kan ka baara kɛ ni hakilitigiya ye ani ka dannaya ɲini Ala fɛ walisa k’a dɔn ko u bɛ min na, o bɔra Ala yɔrɔ. A laban na, kerecɛn ka kan ka kanminɛli kɛ a dafalen kɔfɛ, hali ni Ala ka weleli bɛ iko siranfɛn.   * **Mun na Ala bɛ Krecɛnw wele u ka bɔ u ka sigida lafiyalenw na ka don cogoyaw la, u t’a miiri ko u ka minɛnw bɛɛ tɛ se ka kɛ?** * **Mun bɛna kɛ kojugu ye ni Ala ye mɔgɔw wele dɔrɔn ka kɛwalew kɛ minnu bɛ u yɛrɛ lafiya?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka kuma waleya cogo di ?**   Waati dɔw la, Ala bɛ kerecɛnw wele u ka taa ɲɛ dannaya la. Wajibi tɛ u ka limaniya jira fiyentɔya la wala ni kɔnɔnafili ye. Ala na daliluw ci u ma. Krecɛnw fana bɛ ni Bibulu ye walisa k’a jira u la cogo min na Ala ye mɔgɔ wɛrɛw wele ka kɔn u ɲɛ. O bɛ se k’u dɛmɛ k’a dɔn ni weleli min bɛ u hakili la, o bɔra Ala yɔrɔ tiɲɛ na walima ni o tɛ.   * **I ka kan ka kɛ ni delinanko jumɛnw ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ walisa ka Ala ka cikanw lamɛn i ma?** * **Ni i b’a miiri ko i bɛ Ala ka cikan mɛn i ye, i bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walisa k’a dɔn ni o tun ye Ala ka cikan ye tiɲɛ na i ye walima ni o tun tɛ i ye?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ** | **Dalila ye Samson lafili** | **Ja** |
| **Kalansenw Sɛbɛnni** | **Kiritigɛlaw 16:4-31** | A person in a skirt and purple skirt  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Yakuba 4:1-10** |
| **Kalansenw kuntilenna** | * **Kunkolo :** . Aw ye aw jija, hali ni kerecɛn murutilen don kosɛbɛ ani ka kantigiya kɛ Ala ye, ni u bɛ kule Ala ma ni nimisali dusukun ye, Ala bɛna yafa u ma. * **Ale :**Aw k'aw janto, hadamaden bèè bè kòrò tuma bèè ka nin diɲè layiduw kanu ka tèmèn Ala ka layiduw kan. * **: 1 .**Aw ka kɛ hakilitigi ye, Ala ye waati, seko ni nafolo di bɛɛ ma. Ala b’a ɲini Krecɛnw fɛ u ka kɛ nilifɛnw bɛɛ marabaga ɲumanw ye minnu kalifara u ma. |
| **Kalansen min bɛ Sɛbɛn kɔnɔ:** | I majigin Matigi ɲɛ kɔrɔ, a na i kɔrɔta. (Yakuba 4:10) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta kunmabaaw ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Samsɔn tun ye Israɛlden ye ani a barika tun ka bon ni mɔgɔ tɔw bɛɛ ye. Ala tun ye fanga di a ma. Filisitikaw tun ye Israɛldenw juguw ye, wa Samsɔn tun man di u caman ye. Filisitikaw tun b’a dɔn ko Samsɔn tun bɛ muso dɔ kanu min tɔgɔ ye ko Dalila. O la sa, u y’a fɔ Delila ye k’u bɛna wari di a ma ni a bɛ se ka Samsɔn lafili k’a fɔ a ye mun na a barika ka bon ten. Delila ye Samsɔn deli ko a k’a ka gundo fɔ a ye. A laban na , a ko ni mɔgɔ dɔ y'a kunsigi tigɛ, o tuma na, a fanga bɛna ban. Delila y'o fɔ Filisitikaw ye, o su fɛ, u ye Samsɔn kunsigi tigɛ. O kɔ, u y’a ɲɛw bɔ ka taa n’a ye u ka batoso la. Baarakɛla dɔ ye Samsɔn bila ka taa Alabatosoba jɔlanw na. Samsɔn y’a ɲini Ala fɛ a k’a fanga segin a ma a siɲɛ laban na. O kɔ, Samsɔn ye o jɔlanw gɛrɛntɛ fo Alabatosoba binna. Samsɔn ni Filisitika caman fagara. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Samsɔn** tun ye Israɛl kuntigi ye, ani a tun ye fangatigiba ye diɲɛ kɔnɔ. Ala ye fanga di a ma, ka ci bila a ma ko a kana a kunsigi tigɛ abada. Ni mɔgɔ dɔ y'a kunsigi tigɛ, a fanga caman tun bɛ ban. Ala ye duba Samsɔn ye, nka Samsɔn murutira Ala ma tuma caman na. 2. **Filisitikaw** tun ye Israɛl juguw ye. U ye Samsɔn minɛ k’a sababu kɛ a ye a kunsigi tigɛ k’a to sunɔgɔ la. U y’a minɛ kɔfɛ, u y’a ɲɛw bɔ k’a tulo geren. 3. **Dagon ka batoso.** Filisitikaw y’u lajɛ ka saraka bɔ u ka Alabatosoba kɔnɔ, ka yamaruya di ko u ka na ni Samsɔn ye u fɛ walisa u ka se ka a tulo geren. 4. **Pilari (Pilari) ye.** Samsɔn ye sira ɲini ka lafiɲɛ Alabatosoba jɔlanw kan. O kɔ, a y’a ɲini Ala fɛ a k’a ka fanga belebele di a ma siɲɛ kelen kokura walisa ka Filisitikaw ɲangi. Ala y’a ka deliliw jaabi ani Samsɔn sera ka Dagon ka Alabatosoba ni Filisitika caman halaki. |
| **(sɛbɛnni kɔnɔko).** | Josue kɛlen kɔ ka Israɛldenw ɲɛminɛ ka layidu jamana minɛ, kiritigɛlaw ye Israɛl mara. Kiiritigɛla dɔw tun be Ala bonya , dɔw tun t’o bonya. Ikomi Israɛldenw tun ye kiritigɛlaw ye, tuma dɔw la, u tun ye kantigiya kɛ Ala ye, tuma dɔw la, u tun tɛ kantigiya kɛ. Ni u wala u ka kiritigɛla tun tɛ kantigi ye, Ala tun b’u di u juguw ma. O kɔ, Israɛl tun bɛna pɛrɛn Ala fɛ ni nimisa ye, ka kisili deli. Ala tun bɛna u lasegin, wa waati dɔ kɔnɔ, u tun bɛna kantigiya kɛ Ala ye siɲɛ kelen kokura. O kɛra siɲɛ caman.  Kiiritigɛlaw minnu kofɔlen bɛ Kiritigɛlaw ka kitabu kɔnɔ, Samsɔn tun ye kiritigɛla laban ye, sanni masakɛw ka Israɛl mara daminɛ. Hali ni Samsɔn wolola bangebagaw fɛ minnu tun ye kantigiya kɛ Ala ye, Samsɔn tun tɛ kantigiya kɛ Ala ye. Ala ye fanga caman di Samson ma, nka Samson ma bonya da Ala kan ni a ka ɲɛnamaya ye. A ka jurumu caman ma kojugu kɛ a la dɔrɔn; u ye Filisitikaw dusu tiɲɛ kosɛbɛ Samsɔn kɔrɔ.  Hali ni Samsɔn barika tun ka bon farikolo ta fan fɛ, Filisitikaw sera ka nafa sɔrɔ Samsɔn ka jogo barikantan na. Muso dɔ ka dɛmɛ fɛ, Samsɔn tun bɛ min kanu, n’o tɔgɔ ye ko Delila, u ye Samsɔn ka fanga gundo dɔn. O kɔ, u ye Samsɔn kunsigi tigɛ k’a to sunɔgɔ la ani o y’a to fanga tɛ a la. Fanga tun t’a la, Samsɔn kɛra Filisitikaw ka baarakɛla ye, u y’a tulo geren. Don dɔ la, Filisitikaw tun bɛ ka Samsɔn tulo geren Alabatosoba kɔnɔ u ka ala nkalonma kosɔn, Samsɔn y’a ɲini Ala fɛ a ka fanga di a ma walisa a ka se ka a yɛrɛ sara Filisitikaw la, ka bonya lase Ala ma.  **Layidu Kura Sɛbɛnniw:** K’a masɔrɔ i kɛra kerecɛn ye, o kɔrɔ tɛ ko i kɛra mɔgɔ dafalenw ye. O nɔ na, Ala bɛ Krecɛn wele ka taa ɲɛnamaya la min bɛ taa ɲɛ alako ta fan fɛ ani ka majigin. Krecɛn ɲɛnamaya sariyakolo dɔ ye ka se ka bɛn mɔgɔ wɛrɛw ma. U ka jɛɲɔgɔnyaw bɛ tɔɔrɔ ani u bɛ kɛ ni bɛnbaliya ni dimi ye ni Krecɛnw seginna jurumu kɛwalew ni miiriliw la. Hali ni bɛnbaliya bɛna kɛ kerecɛnw ni ɲɔgɔn cɛ, u ka kan ka mɔgɔw minɛ ni kanuya ni nɛɛma ye, wa u kana a to o kɛlɛw ka kɛ sababu ye ka jɛɲɔgɔnya tiɲɛ.  **Sariyasen 10 Track**Hali ni sariya kɔnɔntɔnnan ka fɛɛrɛkan bɔra sariya siratigɛ la, o cikan bɛ baara kɛ ka caya ka tɛmɛ kiritigɛso dɔrɔn kan. Kerecɛnw bɛ baara kɛ Ala ye min ye tiɲɛtigi ye fɛn bɛɛ la, o la sa, kerecɛnw fana ka kan ka fa tiɲɛ na.  Bibulu tɛmɛsira nin kɔnɔ, Dalila ni Samsɔn fila bɛɛ ye nkalon tigɛ. Delila ye nkalon tigɛ walisa ka Samsɔn lasiran, k’a sɔrɔ a ye tiɲɛ fɔ a ye. Samsɔn bɛ nkalon tigɛ a kɛtɔ ka jaabi nkalonmaw di a ka ɲininkaliw ma. An bɛ jɛɲɔgɔnya juguba ye yan, yɔrɔ min na mɔgɔ fila bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn lafili!  Nkalon bɛ se ka kɛ cogo caman na. A bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ desizɔn min ta ni hakili ye walasa ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye min tɛ tiɲɛ ye. Nka, nkalon bɛ se ka kɛ fana ni mɔgɔ bɛ kumajugu fɔ, wa a t’a janto a ka kuma fɔlen na walima n’a tɛ tiɲɛ ye. Ka fara o kan, nkalon bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ dɔ ye tiɲɛ kisɛ dɔ ta k’a masiri walisa a kana kɛ tiɲɛ ye tugun.   * **Kuntigi : I b’a ye cogo jumɛnw na nkalon bɛ jira i ka sigida mɔgɔw fɛ?** * **Dusukun: Mun de bɛ mɔgɔw bila ka nkalon seereya kɛ u ka kan ka mɔgɔ minnu kanu?** * **Bolo: Krecɛn min dalen bɛ a la ani min kɔgɔlen don, o bɛ se ka balimakɛ walima balimamuso dɛmɛ cogo jumɛnw na walasa a ka kɛ tiɲɛtigi ye a ka kuma kɔnɔ?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   K’a masɔrɔ Ala bɛ dugawu, nilifɛnw ani seko caman di mɔgɔw ma, o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔw bɛna baara kɛ n’u ye ni hakilitigiya ye. Samsɔn ye mɔgɔ dɔ ka misali ye min bɔnɛna Ala ka dugawu caman na a kɛtɔ ka baara kɛ n’u ye ni yɛrɛɲini ye. A ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ, o yɛrɛɲini ye dimiba lase ale ni mɔgɔ wɛrɛw ma. Nka, Filisitikaw y’a majigin tuma min na, Ala y’a ka nimisa deliliw jaabi a kɛtɔ k’a fanga segin a ma. Ni Samsɔn tun ye majigin ɲɛnamaya kɛ Ala ni mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ, a ye saya ni tiɲɛni min kɛ, o tun bɛna dɔgɔya kosɛbɛ. Nka, tuma min na Samsɔn y’a faamu ko a ka siraw fililen don, ka Ala deli, Ala y’a lamɛn ani k’a ka delili jaabi.   * **Krecɛnw bɛ kɔrɔbɔ cogo jumɛn na ka baara kɛ ni nilifɛnw ni seko minnu ye Ala bɛ minnu di u ma u yɛrɛ sago la?** * **Hakilina jɔnjɔn jumɛnw de bɛ yen, n’u maralen bɛ, minnu bɛna Krecɛnw tanga u yɛrɛ ma, u bɛ baara kɛ ni Ala ka nilifɛnw ni a ka sekow ye cogo minnu na?** * **Dusukun: Sɛbɛnniw b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Mɔgɔw bɛ se k’u ka ɲɛnamaya kɛ k’u yɛrɛ sago ɲini u ka ɲɛnamaya kama walima ka tugu Ala sago kɔ u ka ɲɛnamaya kama. Kerecɛnw man kan ka Ala deli dɔrɔn a ka u ka jurumuw yafa, nka u ka kan ka Ala deli fana a ka u dusukunw ni u hakiliw saniya walisa u ka se ka kɛ i ko Yesu. Don o don, kerecEnya bE se ka sugandili ke ni u bna tugu Ala ka layiduw la, wala ka tugu nin di ka layidu nkalonmaw la.   * **jumɛnw na k’a to a ka fanga belebelebaw ka kɛ kuncɛbaya sababu ye?** * **Ni jurumukɛlaw ɲɛmɔgɔw (kerecɛnw ni minnu tɛ kerecɛnw ye) ka teli ka bin sugu jumɛnw na ka tɛmɛ tɔw kan?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di ?**   Krecɛnw bɛ se ka u yɛrɛ tanga kuncɛbaya ma cogo ɲuman minnu na, olu dɔ la kelen ye ka fɛɛrɛw ɲini ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye. Ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, o bɛ se ka kɛ ni waati dili ye, ka baara kɛ ni seko ye, walima ka nafolo di. Hali ni, i n’a fɔ mɔgɔw bɛɛ, Krecɛnw bɛ se ka bolo degun, a nafa ka bon u ka kɛ ni laɲini ye ka waatiw dabɔ walasa ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye. Ala ka nilifɛnw bɛɛ bɛ di ni jigiya ye ko Krecɛn bɛna baara kɛ n’u ye walasa ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye   * **Krecɛnw bɛ se ka baara kɛ aw ka sigida mɔgɔw ye cogo minnu na, olu misali dɔw ye jumɛnw ye?** * **E ni nin Bibulukalan kɔnɔmɔgɔ tɔw bɛ se ka mun kɛ ɲɔgɔn fɛ walisa ka baara kɛ aw ka sigida mɔgɔw ye?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 32

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Ruti ni Naomi** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Ruti 1** | A group of women wearing colorful robes  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Matiyu 2:1-8** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : I hakili to a la ko tuma dɔw la, Ala bɛ mɔgɔw sugandi minnu ma deli ka kɛ kosɛbɛ, walisa u ka kɛ yɔrɔ nafamaw ye layidu talenw tiimɛni na. * **Dusukun** : A dɔn ko tuma dɔw la Ala tɛ bilasirali kɛrɛnkɛrɛnnen di an ma ko kɛrɛnkɛrɛnnenw kama. Nka, n’an bɛ ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Krecɛn jogo ɲumanw ye i n’a fɔ kanuya ni hinɛ, an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ Ala sago kɔnɔ tuma bɛɛ. * **Bolo** : Ka kɛ timinandiya ye, ka kɛ kerecɛn ye, o kɔrɔ ye ka kɛ kantigi ye ani baarakɛla ŋana ye, a kɛra Egilisi kɔnɔ wo, so kɔnɔ wo, walima i ka baara la wo. Mɔgɔw bɛ se ka fɛn caman fɔ an ka Krecɛn dannaya ko la ni u bɛ an kɔlɔsi, wa tuma caman na, an tɛna a dɔn tuma min na u bɛ ka an kɔlɔsi. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | «Nka e, Bɛtilɛhɛm, Juda jamana na, . u tɛ dɔgɔya abada Juda kuntigiw cɛma;Sabu kuntigi dɔ na bɔ aw la.» min na ne ka jamana Israɛl ladon.’” (Mise 5:2,4 / Matiyu 2:6) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta kunmabaaw ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Naomi n’a cɛ ye denkɛ fila sɔrɔ, Mahalon ni Kilion . Nawomi ka somɔgɔw tun ka kan ka taa Mowabu jamana na, katuguni dumuni si tun tɛ u ka dugu Bɛtilɛhɛm. Nawomi denkɛw kɔrɔbayara tuma min na, u ye Ruti ni Ɔripa furu , olu minnu tun bɛ bɔ Mowabu. Naomi diyara Ruti ni Ɔripa ye , wa u y’a bonya kosɛbɛ. San caman o kɔfɛ, Naomi cɛ n’a denkɛ fila sara. Nawomi, Ruti ani Ɔripa tora u kelen na. Nawomi y’a latigɛ ka segin so Bɛtilɛhɛm. A ye Ruti ni Ɔripa deli ko u ka segin u ka denbayaw kɔnɔ. Nka, ikomi u tun bɛ Naomi kanu kosɛbɛ, u si tun t’a fɛ ka Naomi bila. Delili caman kɛlen kɔ, Nawomi labanna ka Ɔripa lasun a ka segin a ka denbaya fɛ. Nka Ruti tora Naomi fɛ, u taara Bɛtilɛhɛm. Kɔfɛ, Ruti ye cɛ dɔ furu min tɔgɔ ye ko Boaz. Yala i b’a dɔn Ruti denkɛ denkɛ tun ye jɔni ye wa? Masakɛ Dawuda! |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Naomi (min tun ye bulama ye)** tun ye Israɛlden ye min tun sigilen bɛ Mowabu jamana wɛrɛ la. A cɛ sara, a ma mɛn, a denkɛ fila fana sara. Cogo si tun t’a fɛ k’a janto a yɛrɛ la wala a denmuso la. O kama, a y’a latigɛ ka kɔsegi Bɛtilɛhɛm Israɛl jamana na, a faso dugu la, k’a lajɛ ni denbaya dɔw bɛna hinɛ a la yen. A y’a denmuso musocɛ salenw jija u ka segin u ka denbayaba la Mowabu, ka ɲɛnamaya kura daminɛ yen. 2. **Ɔripa (min ɲɛ ye bulama ye)** y’a kɛ i n’a fɔ Naomi y’a ɲini cogo min na, ka taa a ka denbaya fɛ Mowabu. 3. **Ruti (min ɲɛ jɛman don)** , a tun bɛ Naomi kanu kosɛbɛ, wa a tun b’a fɛ k’a janto a la, Naomi mana taa yɔrɔ o yɔrɔ. O kama, sanni a ka segin a ka denbayaba fɛ Mowabu dugu kɔnɔ, a taara Bɛtilɛhɛm ni Naomi ye. Bɛtilɛhɛm dugu kɔnɔ, Ala ye baara kɛ walisa ka furu kɛ Ruti ye walisa a ka se ka denw sɔrɔ ani ka Nawomi ladon. Ruti ye den min bange, o kɛra Israɛl masakɛba Dawuda ni an Kisibaa Yesu Krisita ka denbaya kɔnɔmɔgɔ dɔ ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ruti ka kitabu fitinin bɛ Kiritigɛlaw ka kitabuw ni 1 Samuɛl cɛ. Kiiritigɛlaw bɛ kuncɛ ni nin kibaru dusukasilen ye, “O waatiw la, masakɛ tun tɛ Israɛl fɛ; bɛɛ y’a ye cogo min na.” 1 Samuɛl ka kitabu kɔnɔ, Israɛl masakɛw y’a daminɛ ka mun. Ruti ka ko kɛlenw bɛ kɛ o ɲagami waati la, sanni masakɛ ka kɛ.  Kɔngɔba cɛma Israɛl jamana na, denbaya dɔ bɔra Bɛtilɛhɛm ka boli ka taa Mowabu walisa ka kisi. K’u to yen, hali ni o tun bɛ Israɛl ka sariya sɔsɔ, o denbaya denkɛ fila ye Mowabu muso fila furu. O kɔfɛ, waati tɛmɛnen kɔ, Israɛl facɛ ni denkɛ fila sara, cɛ si ma to a ka ba ni musow ladon. O ye nin muso saba ninnu bila ko gɛlɛnba dɔ la, mɔgɔ si tun t’u lakana walima k’u mago ɲɛ.  Ba Naomi y’a latigɛ ka segin Jerusalɛm, k’a lajɛ n’a bɛ se ka denbayaba kɔnɔmɔgɔ dɔw sɔrɔ minnu bɛna dɛmɛ don a ladonni na. Denmuso dɔ min tɔgɔ ye ko Ruti, o taara n’a ye. Ko minnu kɛra ka tugu ɲɔgɔn na, Naomi ye minnu labɛn kɛnɛma, nka Ala de ye olu labɛn kɔfɛ, Ruti ye furusiri kɛ Naomi ka denbayaba dɔ fɛ. O kosɔn, Nawomi ni Ruti lakananen don ani u ye dugawu sɔrɔ. Ruti ye denkɛ wolo, Ruti kɛra denbaya jiri dɔ ye min tun bɛna masakɛ Dawuda ni Yesu Krisita fila bɛɛ bange.  Ko minnu sɛbɛnnen bɛ Ruti ka kitabu kɔnɔ, olu bɛ seereya kɛ Ala ka baara kan walasa ka layidu talenw mara. Hali n’a bɛ iko nin ye maana nɔgɔman ye min bɛ musocɛ salen fila kan minnu b’a ɲini ka kisi, i n’a fɔ an b’a kalan cogo min na Matiyu 1:5 kɔnɔ, Ruti, Mowabuka, dɔrɔn tɛ don Israɛl tariku kɔnɔ, a kɛtɔ ka kɛ masakɛ Dawuda ka denbaya cakɛda kɔnɔ, nka a donna fana Yesu Krisita ka denbaya bɔnsɔn. Hali ni Ala t kuma Ruti ka kitabu in kɔnɔ, ani kabako si tɛ yen, Ala bɛ kuma hali bi ani ka baara kɛ, cogo la min tɛ ɲɛ, nin maana cɛɲi in sababu fɛ.  **Layidu kura sɛbɛn:** Bɛtilɛhɛm ye dugu ye min nafa ka bon kosɛbɛ Israɛl jamana na, hali n’u tun t’o dɔn o waati la. Israɛl masakɛba, masakɛ Dawuda ani Yesu Krisita fila bɛɛ bɔra Bɛtilɛhɛm.  **Sariya 10 sira: Cikan** duurunan b’a miiri ko bangebagaw ye Ala ɲɛsiranbagaw ye, wa u ka baara ye ka denw kalan Ala dɔnniya ni a ka ci fɔlenw na. Ka muruti, ka bangebagaw mafiɲɛya o kɔrɔ la, o ye ka muruti Ala ma ani ka a bonya. O la sa, o cikan tɛna ɲɛsin bangebaga juguw ma walima bangebaga minnu yɛrɛ bɛ ka muruti Ala ka ci fɔlenw ma. Layidu dɔ bɛ tali kɛ nin cikan in na, layidu min ye ɲɛnamaya jan ye layidu jamana kɔnɔ, o bɛ sinsin ka taa a fɛ o cikan nafa kan.   * **Kuntigi: Danfara jumɛn bɛ funankɛnin min bɛ ɲininkali kɛ fanga la, ani funankɛ min bɛ balo murutili la u bangebagaw ma?** * **Dusukun: Bangebaga si tɛ dafalen ye, o la sa, bangebaga ka kan ka degun hakɛ jumɛn bila a la walisa k’u denw lamɔ k’a sɔrɔ a ma fili foyi kɛ?** * **Bolo: Ni kerecɛn bangebagaw tɛ kerecɛnw ye, Krecɛn ka kan k’u bonya ani k’u bonya cogo jumɛnw na?**   **Nisenu den sira :Dajirali.** Kerecɛn minnu falen bɛ Ni Senu la, olu bɛna u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye. U ka ɲɛnamaya na den min bɛ bɔ dannabaaw ye minnu falen bɛ Ni Senu la. O den bɛ na ni Ala bonya ye, ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ ka Krisita ye u kɔnɔ, ani ka Krisita Farikolo jɔ. Galasikaw 5:22-23 la, Ciden Pol ye jogo ɲuman kɔnɔntɔn ɲɛfɔ minnu bɛna kɛ mɔgɔ walima egilisi dɔ taamasyɛn ye minnu bɛ ka seereya kɛ Ni Senu den ko la.  **Nisenu den siraw :1. Kanu.** Kerecɛn minnu falen bɛ hakili la, ani egilisiw bɛna Ala kanu ani mɔgɔ wɛrɛw kanu jira. Kerecɛn kanuya, i n’a fɔ a misali kɛra Yesu Krisita la cogo min na, o ye saraka kanuya ye min bɛ mɔgɔ wɛrɛw magow bila an yɛrɛ magow sanfɛ. Kanuya, kantigiya ani kantigiya bɛɛ bɛ Krecɛn kanuya sugu jira min bɛ Yesu dusukun jira mɔgɔ wɛrɛw la. O kanuya sugu tɛ na nɔgɔya la, wa a tɛ yiriwa joona. O nɔ na, kerecɛn kanuya ye jɛɲɔgɔnya de nɔ ye ni Ala ye, kerecɛn bɛ Ala ka kanuya sɔrɔ min kɔnɔ, ka tila ka a kɔ tigɛli kɛ ka o kanuya tila mɔgɔ wɛrɛw cɛ. Ni Krecɛn bɛ taama ni Ala ye ka mɛn, u ka kanuya ka kan ka bonya ka taa a fɛ ka ɲɛsin Ala ni mɔgɔ wɛrɛw ma. 1 Kɔrɛntekaw 13 lajɛ walasa ka ɲɛfɔli wɛrɛ kɛ Krecɛnw ka kanuya kan.   * **Kuntigi: Ruti ye saraka kanuya jira cogo minnu na Nawomi ko la, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Dusukun: Farati ni sara dɔw ye jumɛnw ye ka mɔgɔ wɛrɛw kanu saraka la?** * **Bolo: I bɛ se ka Ala ka kanuya jira mɔgɔ wɛrɛw la cogo nafama minnu na nin dɔgɔkun in na, olu dɔw ye jumɛnw ye?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Tuma caman na, Ala bɛ baara kɛ gundo siraw la. O tiɲɛ misali dɔ ye ni Ala bɛ baara kɛ ni mɔgɔw ye minnu ka teli ka kɛ Ala ka kunmabɔli labɛn yɔrɔ nafamaw ye. Nin maana kɔnɔ, an b’a ye cogo min na Ruti, min tɛ Israɛlka ye, o kɛra fɛn nafamaba ye Ala b’a ka layidu talenw tiimɛ cogo min na. Ruti ka hinɛ ani a tun cɛsirilen don k’a ka Israɛldenw bamuso ladon, a ye furu kɛ Israɛl siya kɔnɔ. Kerecɛnw ka kan ka kɔrɔtɔ, ani ka Ala ɲini min bɛ baara kɛ u lamini na, u tun bɛna a jira ko Ala ka baara kɛ mɔgɔ minnu fɛ, nka u tun tɛna miiri abada ko Ala bɛna baara kɛ ni minnu ye, olu fana sababu fɛ.   * **Mɔgɔ dɔw ye jɔnw ye minnu ye dugawu kɛ i ka ɲɛnamaya la k’a sababu kɛ u ka hinɛ n’u ka cɛsiri ye?** * **Yala mɔgɔ dɔw bɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ minnu mago bɛ i la ka hinɛ ni cɛsiri jira u la wa?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Nin gafe in kalansen dɔ ye ko, k’a sɔrɔ Israɛldenw murutira Ala ma, Ala ye tiɲɛtigi ye hali bi a ka layidu ta fan fɛ. A ye tiɲɛtigi ye a ka layidu talenw na, hali ni a y’a sugandi ka baara kɛ Mowabu mɔgɔ dɔ sababu fɛ walisa ka don Israɛl ka maana kɔnɔ.   * **Dusukunna jogo jumɛnw de wajibiyalen don walasa Ala ka baara kɛ ni mɔgɔ ye?** * **“Kɛnɛmamɔgɔw” ye jɔnw ye aw ka sigida la, ani aw bɛ u minɛ cogo di?** * **Bolo: An bɛ se ka kuma bila baara la cogo di?**   Aw minnu ye Krecɛnw ye, aw ye Ala ka Masaya kɔnɔmɔgɔw ye, Masaya min ka bon kosɛbɛ ani min nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ dugukolo kan jamanaw, jamanaw walima jamanaw bɛɛ kan. O kosɔn, kerecɛnw welelen don ka kerecɛnw bɛɛ kanu, ka Ala ka hinɛ jira, ani fana ka an ka jɛɲɔgɔnya jira ni Ala ka mɔgɔw bɛɛ ye. An welelen don fana ka mɔgɔw kanu minnu tɛ kerecɛnw ye, katuguni Ala b’u kanu, a bɛ baara kɛ u sababu fɛ, ani katuguni a bɛ se ka kɛ olu de ye Ala bɛna dugawu kɛ minnu sababu fɛ.   * **I bɛ se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛnw tigɛ walisa ka Ala ka kanuya jira mɔgɔ dɔ la nin dɔgɔkun in na min ni i tɛ kelen ye kosɛbɛ?** * **Miiri mɔgɔ dɔ la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ min ka kan ka hinɛ wale dɔ sɔrɔ nin dɔgɔkun in na, o kɔfɛ, i ka fɛɛrɛ tigɛ i bɛ se ka hinɛ jira u la cogo min na.** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #33

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Ala bɛ samuyɛli wele** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **1 Samuɛl 3** | A person and child sitting on a bed  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Kɛwalew 9:1-19** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A dɔn ko Ala bɛ mɔgɔw wele ka na kunmabli baara la. * **Dusukun** : Ka da Ala ka ɲɛminɛli kama an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o kɔrɔ ye ko kerecɛnw bɛna kɛ hakilitigiw ye ani u labɛnnen don k’o sɔrɔ, tuma o tuma ni Ala ka ɲɛminɛli nana. * **Bolo** : Aw bɛ hakilisigi ni lafiya waatiw bila kɛrɛfɛ walasa ka Ala kan mɛn. |
| **Kalansen min bɛ kumasen kelen kɔnɔ:** | O kɔ, Samuyɛli ko: “Kuma, katuguni i ka jɔnkɛ bɛ i lamɛn.” » (1 Samuɛl 3:10b) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Anɛ ye Ala deli k’a deli a ka denkɛ dɔ di a ma. Ala ye Anɛ ka delili jaabi ani a y’a denkɛ tɔgɔ da ko Samuɛl. Samuyɛli tun ka dɔgɔ kosɛbɛ tuma min na, a ba taara n’a ye sarakalasebaa Eli fɛ. Samuɛl lamɔna ka Eli dɛmɛ Alabatosoba kɔnɔ. Don dɔ su fɛ, Samuɛl ni Eli tun be sunɔgɔ la Alabatosoba kɔnɔ, Samuyɛli ye mɔgɔ dɔ mɛn min y’a tɔgɔ wele. “Samuɛl! » A bolila ka taa Eli fɛ k'a fɔ a ye ko: «Ne filɛ nin ye. » Eli ko: «Ne ma wele; ka taa  segin ka na ka taa i da . » Samuɛl ye mɔgɔ dɔ wele siɲɛ saba. Eli y’a faamu ko Ala de ye Samuɛl wele. Eli y’a fɔ Samuɛl ye ko ni a ye a tɔgɔ mɛn siɲɛ wɛrɛ, a ka kan k’a fɔ ko: “Matigi, kuma, katuguni i ka baaraden bɛ ka i lamɛn” (NIV). Ala ye Samuɛl wele tugun, Samuɛl kumana a fɛ. Samuɛl kɔrɔla tuma min na, Ala y’a kɛ Israɛl ka kira, sarakalasebaa ani kiritigɛla ye. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Eli** tun ye Israɛl ka sarakalasebaa kuntigi ye. Denkɛ jugu fila tun b’a fɛ minnu ye bonya da Ala ni Eli kan. O kosɔn, Ala tun tɛna sɔn u si ka kɛ Sarakalasebaa kuntigi ye tuma min na Eli sara. 2. **Samuɛl** tun ye cɛnin dɔ ye min tun bɛ baara kɛ Alabatosoba kɔnɔ. A ba tun ye den sɔrɔn ye, a tun bɛ Ala deli a ka den sɔrɔ. Eli sababu fɛ, Ala y’a fɔ a ye ko a bɛna den sɔrɔ. Denmisɛn Samuɛl bɔlen kɔ sin na, a nana n’a ye Alabatosoba kɔnɔ walisa a ka se ka baara kɛ Ala ye yen. 3. **Samuyɛli bɛ taa Eli ka so su fɛ** . Don dɔ su fɛ, Samuɛl ye kumakan dɔ mɛn min tun b’a wele, a y’a miiri ko Eli de don. Eli y'a fɔ a ye ko ale tɛ ani ko a ka segin ka taa a da. O kɛra siɲɛ fila wɛrɛ, o kɔ, Eli y’a faamu ko Ala kan de tun bɛ ka Samuyɛli wele. A y’a fɔ Samuɛl ye ko a k’a fɔ Ala ye ko: “I ka kuma, katuguni i ka jɔnkɛ bɛ i lamɛn.” » Ala y’a daminɛ ka Ala ka laɲiniw jira Samuyɛli la siniko la. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Eli ni Samuɛl tun ye Israɛl ka kiritigɛla laban fila ye. Samuyɛli tun bɛna tugu Ala sago kɔ, a kɛtɔ ka Israɛl masakɛ fila nataw mun, n’olu ye Saul ni Dawuda ye.  Hali ni Eli tun ye kiritigɛla kantigi ye, a denkɛ fila tun ye mɔgɔ juguw ye. U ye nafa sɔrɔ u ka sarakalasebaaya jɔyɔrɔ la. Eli y’u kunbɛn ani k’a ɲini k’u bila u ka kɛwalew yɛlɛma, nka u ma sɔn. Ala ye Eli lasɔmi ko a denkɛw ka jurumuw kosɔn, u fila bɛɛ bɛna sa don kelen na.  Muso dɔ tɔgɔ ko Anɛ tun ye bangebali ye ani a dusu tiɲɛna kosɛbɛ katuguni den tun t’a fɛ. Don dɔ wula fɛ, tuma min na a y’a dusukun da Ala ye Alabatosoba kɔnɔ, a ye layidu ta Ala ye ko ni denkɛ dɔ b’a bolo, a bɛna a yɛrɛ di Ala ka baara ma Alabatosoba kɔnɔ. Eli y’a sɔrɔ a bɛ ka delili kɛ o su in na. Eli y’a ka dusukasi ni dusukasiba dɔn tuma min na, a ye layidu ta a ye ko Ala bɛna a ka deliliw jaabi. Anɛ seginna so, kɔnɔ ta ka denkɛ dɔ bange, a y’o tɔgɔ da ko Samuɛl.  Anɛ ye Samuyɛli bɔ sin na kɔfɛ, a y’a ka layidu tiimɛ ani k’a di Eli ma walisa a ka baara kɛ ni a ye Ala ka baara la. Samuyɛli tɛ i ko Eli denkɛw, a bonyalen don “Matigi ni jama ɲɛkɔrɔ.” (1 Samuɛl 2:26)  O tɛmɛsira kɔnɔ, Ala kumana Samuyɛli fɛ k’a ɲɛsin Samuɛl ma, k’a jira ko Samuɛl de bɛna Eli ka sarakalasebaa kuntigi jɔyɔrɔ ciyɛn ta, Eli denkɛ si tɛna kɛ. Tiɲɛ na, Samuyɛli ye jirali min sɔrɔ, o kɛra dantigɛli ye ko kiritigɛlaw ka layini tɛna tɛmɛ Eli ka denbaya kɔnɔ tugun.  Samuyɛli kɛra mɔgɔ nafamaba ye Israɛl ka tariku kɔnɔ, i n’a fɔ a jiralen bɛ cogo min na 1 Samuɛl ka kitabu tilayɔrɔba 24 fɔlɔw la. Kalansen fila nataw la an bɛna a ye ko a ye Israɛl masakɛ fɔlɔ fila mun, n’olu ye Saul ni Dawuda ye.  **Layidu kura tɛmɛsira:** Paul, min ye ciden ŋana ye Bibulu kɔnɔ, ale ye weleli tilennen sɔrɔ ka bɔ Ala yɔrɔ. Nka, a tɛ i ko Samuɛl, min tun bɛ baara kɛ Ala ye, Saul (o kɔfɛ a welera ko Paul) tun b’a ɲini tiɲɛ na ka Krecɛn Egilisi fɔlɔ halaki. A tun b’a miiri ko a bɛ Ala sago kɛ, nka Damasi sira kan, Ala ye Saul kunbɛn ani k’a latilen. Yesu y’a jira a la ko ale min Saul tun b’a miiri ko a ye diinɛ nkalontigɛla ye, tiɲɛ yɛrɛ la, ale de tun ye Masiya ye. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **a kunkolo : Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Eli ni Samuyɛli ye tɛmɛsira mɔgɔw ye i n’a fɔ kiritigɛla laban fila, k’a sɔrɔ Israɛl bɛ ka bɔ kiritigɛla la ka taa masakɛ wɛrɛ la i n’a fɔ ɲɛmɔgɔw. Hali ni Eli denkɛw ma bonya da Ala kan wala u ka weleli kan, cɛnin Samuɛl y’o kɛ. Ala ka weleli sera kamalennin Samuɛl ma a denmisɛnman. O welekan min bɔra Ala yɔrɔ, o tun bɛ kumakan mɛnta dɔ la, Samuɛl ye min mɛn tuma min na a tun b’a fɛ ka sunɔgɔ. Samuyɛli hakili ɲagaminen dɔ y’a fɔ a ye kɔfɛ ko a bɛ to ka kumakan dɔ mɛn, Eli labanna k’a dɔn ko Ala kan de tun bɛ ka kuma Samuyɛli fɛ. A ye cikanw di Samuyɛli ma Ala ka cikan sɔrɔcogo kan. Ala ye cikan min ci Samuɛl ma, o tun tɛ cikan duman ye; o y’a jira ko sarakalasebaaya tɛna tɛmɛ Eli ka denbaya kɔnɔ tugun. Hali ni Ala ma Samuyɛli wele k’a jɛya walisa a ka kɛ sarakalasebaa kuntigi kura ye, wa a ma ɲɛminɛli di Samuyɛli ma a ka kan ka min kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ, k’a sɔrɔ Ala kumana Samuyɛli fɛ k’a ɲɛsin o cogo ma, o dɔrɔn de y’a jira ko Ala bɛna baara kɛ ni Samuɛl ye ka baara kɛ. Israɛl. O kɛra tuma min na Samuyɛli tun ka dɔgɔ kosɛbɛ.   * **Ala kan mɛnta man teli kosɛbɛ, hali Bibulu kɔnɔ. Ala bɛ ɲɛminɛli di Krecɛnw ma cogo jumɛnw na ka caya?** * **Eli denkɛw tun ye murutilenw ye (an b’a dɔn kɔfɛ ko Samuɛl denkɛw fana tun ye murutilenw ye – 1 Samuɛl 8:1-3). Mun de b’a to denmisɛnw b’u mabɔ u bangebagaw ka kalansiraw la?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Nisɔndiya ni hɛrɛ ɲɛnamaya kun ye ka dusukun da wuli Ala ye, an Dabaga ani an Kisibaa. Prevenient grace ye Ala ka dugawu baara ye kerecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ sani a ka Ala dɔn iko Kisibaa. An b’o nɛɛma balilen ye min bɛ baara kɛ Samuɛl ka ɲɛnamaya kɔnɔ kabini a denmisɛnman, iko Ala kumana a fɛ cogo min na sanni a yɛrɛ ka Ala kan dɔn. Krecɛnw kɛlen kɔ Krecɛn ye, u ka kan k’a janto k’u da wulilen to Ala kan mɛnni na.   * **Cogo jumɛnw na Ala ye i sɔrɔ, ka i sama ka taa kisili la, sani i yɛrɛ k’a dɔn ko jurumu gɛlɛya bɛ i la?** * **Saul ka mɔgɔw ladɔnniyalen don kosɛbɛ, nka o ye misali ye min b’a jira ko Ala ye mɔgɔw kunbɛn ni u ka jurumu gɛlɛya ye. Cogo jumɛnw na Ala ye i ɲɛsin i ma ni i ka kan ka nimisa?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Samuyɛli ka ɲɛnamaya tun sinsinnen bɛ Ala ka baara kan hali sanni a yɛrɛ ka Ala dɔn. Samuyɛli tun bɛ ka bonya tuma min na, Ala y’a yɛrɛ jira Samuyɛli la ka taa a fɛ. Kerecɛnw ka kan ka yɔrɔw ni waatiw da, u bɛ se ka Ala ka jirali kɛ min bɛ taa a fɛ.   * **Krecɛnw bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walisa u ka da mɔgɔw ɲɛ na ani u labɛnnen don ka Ala kan mɛn?** * **Cogo jumɛnw na i bɛ Ala dɔn ka ɲɛ sisan ka tɛmɛ i kɛra Krecɛn ye tuma min na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 34

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Samuɛl ye Saul mun** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **1 Samuɛl 10** | A painting of a person in a robe  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Tite 3:1-8 la** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A faamu ko Ala bɛna yɛrɛɲini deliliw jaabi tuma dɔw la, hali ni o jaabi man fisa Krecɛn ma. * **Dusukun** : I jija ka delili waatiw sɔrɔ minnu taamasiyɛn tɛ kɛ k’a ɲini ka fɛn sɔrɔ Ala fɛ an hakili la ko an mago bɛ min na, nka k’a ɲini Ala fɛ a ka an mago bɛ fɛn min na tiɲɛ na, a k’o di an ma. * **Bolo** : Aw ye aw yɛrɛ dege aw ka deliliw sɛbɛnni na walasa aw k’a ye aw bɛ aw ka delili waati hakɛ min kɛ ka Ala tanu ani aw bɛ waati hakɛ min kɛ ka Ala deli. A ɲini k’a dɔn fɛn min bɛna kɛ balansi ɲuman ye tanuli ni ɲinini cɛ. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Wa ne b’a fɛ aw ka sinsin o kow kan, walisa mɔgɔ minnu y’u jigi da Ala kan, olu k’u janto u yɛrɛ la ka ko ɲuman kɛ. (Tite 3:8) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Samuyɛli tun ye Israɛl ka kiritigɛla ye kabini san caman. A tun bɛ ka kɔrɔbaya kosɛbɛ, wa a tun tɛna kɛ kiritigɛla ye ka mɛn. Samuɛl tun labɛnnen don ka mɔgɔ dɔ sugandi min bɛna a nɔ bila. Israɛldenw y’a fɔ Samuɛl ye ko u t’a fɛ kiritigɛla wɛrɛ ka kɛ. U tun b’a fɛ ka masakɛ sɔrɔ katuguni u lamini jamanaw bɛɛ tun bɛ ni masakɛ ye. Ala jigi tigɛra Israɛldenw kɔrɔ, nka a y’a fɔ Samuɛl ye ko a ka mɔgɔw ka kuma lamɛn. Kamalennin dɔ tun bɛ yen, o tɔgɔ ko Saul; a kunkolo tun ka jan ni Israɛl cɛ tɔw bɛɛ ye. Ala y’a fɔ Samuɛl ye ko Saul tun ye cɛ min sugandi ka kɛ Israɛl masakɛ ye. Samuɛl taara Saul fɛ ka tulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɔn a kun na. O bɛ wele ko “munni.” Samuɛl ye Saul ta ka segin Israɛldenw fɛ, k’a fɔ u ye ko Sayuli bɛna kɛ u ka masakɛ ye. O diyara Israɛldenw ye kosɛbɛ. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Samuyɛli** tun ye kiritigɛla laban ye min ye baara kɛ Israɛldenw ye. Israɛldenw y’a fɔ k’u b’a fɛ ka kɛ i n’a fɔ siya tɔw bɛɛ, masakɛw bɛ minnu bolo. Jama ka o delili ye Samuyɛli dusukasi sabu a tun b’a dɔn ko o bɛna kɛ sababu ye ka tɔɔrɔba lase jama ma, katuguni Ala tun b’a fɛ min ye Israɛldenw ye, o tɛ o ye. 2. **Saul** tun ka jan ani a tun cɛ ka ɲi. O kow diyara Israɛldenw ye; u tun b'a fɛ masakɛ dɔ ka sɔrɔ min bɛna u mara u bɛ se ka min ɲɛnajɛ. Nka, kɛnɛma filɛli tɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman sumanikɛlan ye, i n’a fɔ Israɛldenw y’a ye cogo min na joona tuma min na Saul tun bɛ u kun na. 3. **Israɛldenw** tun tɛ Ala bonya wala ka bonya da a kan n’u ka ɲininiw ye Ala ka masakɛ di u ma kiritigɛlaw nɔ na. Ala tun ka kan ka kɛ u ka masakɛ ye ani kiritigɛlaw tun ka kan ka kɛ Ala ka kumalasela ye. Nka, Israɛldenw tun b’a fɛ ka kɛ i n’a fɔ siya tɔw bɛɛ, masakɛw bɛɛ tun bɛ minnu na. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Samuyɛli ye kiritigɛla laban ye min ye baara kɛ Israɛl jamana na. A fɔ man di nka, i n’a fɔ a ɲɛfɛ denkɛw, Samuɛl denkɛw ma bonya da Ala kan. U tun bɛ baara kɛ n’u ka jɔyɔrɔ ye walisa ka nafa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw la. O de kosɔn, Israɛldenw ye ɲɛmɔgɔya kura ɲini, u tun b’a fɛ masakɛ ka sɔrɔ i n’a fɔ siya tɔw. Nin ye barokun ye min bɛ sɔrɔ siɲɛ caman Israɛl tariku kɔnɔ – Israɛl b’a fɛ ka kɛ i n’a fɔ u lamini jamana tɔw bɛɛ. O b Ala ka layidu ta ni Israɛl ye, Ala tun b’a fɛ Israɛl ka kɛ danfaralen ye, i n’a fɔ yeelen min bɛ dibi la.  Tuma dɔw la, Ala bɛ an ka deliliw jaabiw di an ma, hali ni Ala b’a dɔn ko o jaabiw man fisa an ma. Ala b’o kɛ walisa k’an kalan yɛrɛɲini delili faratiw la. Ala ye Samuɛl bila ka mɔgɔw lasɔmi masakɛ sɔrɔli kɔlɔlɔw la (1 Samuɛl 8:10-21 lajɛ). Israɛldenw ma sɔn ka Ala ka lasɔmini lamɛn, ani u tora ka masakɛ dɔ ɲini. O kosɔn, Ala ye Saul sugandi ka kɛ u ka masakɛ ye.  K’a sɔrɔ Saul y’a ka masaya daminɛ ka ɲɛ, kalow ni sanw tɛmɛnen kɔ, a kɛra masakɛ juguba ye. A ka kɛwalew n’a ka latigɛw sababu fɛ, a y’a jira ko a b’a janto mɔgɔw diyabɔli la ka tɛmɛ Ala diyabɔli kan.  **Layidu kura sɛbɛn:** Ni Senu min nana masakɛ Saul kan a ka masaya daminɛ na, o fana bɛ sɔrɔ Krecɛnw fɛ. Ni Ni Senu bɛ u kɔnɔ, kerecɛnw bɛ se ka kanuya ni senuya ɲɛnamaya kɛ. An ka kan k’an janto an kana bin Ala la i ko masakɛ Saul y’a kɛ cogo min na, nka an ka to ka kanminɛli kɛ Ala ye. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   A bɛ se ka kɛ kalan gɛlɛn ye walasa k’an sago sɔrɔ, dɔrɔn k’a faamu ko o tɛ wasa. Krecɛnw bɛna fa nisɔndiya ni kanuya la cogo kelen min na, o ye n’an dusukunw ni an hakiliw bɛ Ala ma kosɛbɛ. O kɛcogo dɔ ye ka Yesu ka kuma deli, “ne sago tɛ, nka i sago.” .   * **Krecɛn bɛ se k’a dɔn cogo di n’u ka delili ɲininiw ye yɛrɛɲini ye, wa ni jaabi dira u ma, u b’a miiri ko o bɛna nisɔndiya ni hɛrɛ lase u ma ni o jaabi ye?** * **Hali ni Saul tun ye masakɛ jugu ye, a y’a ka masaya daminɛ kosɛbɛ. Mun de b’a to mɔgɔw bɛ bin ka Ala bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la u ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Hakilila ye jogo ye min nafa ka bon kosɛbɛ Krecɛn bolo. Mɔgɔ min bɛ ka faamuyali yiriwa, o tɛ i n’a fɔ Israɛldenw minnu banna ka Samuyɛli ka lasɔmini lamɛn, o tigi b’a dege ko a kana a jigi da a yɛrɛ ka hakilitigiya walima a yɛrɛ ka hakilitigiya kan. Krecɛn hakilitigi bɛna Ala sago ɲini, ka laadilikan ɲini Krecɛn kɔgɔlenw fɛ, ani k’a ɲini ka yɛrɛɲini bɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. U bɛna u jija ka delili ɲɛnamaya kɛ min sinsinnen bɛ u mago bɛ fɛn minnu na ka bɔ Ala yɔrɔ, u tɛna u sago sɔrɔ.   * **Mun na mɔgɔw bɛ kɔrɔbɔ ka mɔgɔ wɛrɛw kiri tigɛ u yecogo fɛ, ani u tɛ kɔnɔni kɛ walasa k’u jogo dɔn?** * **Mun de ka kan ka kɛ Krecɛn fɛ walisa ka tugu Ala sago kɔ, hali k’a sɔrɔ o kɛcogo bɛna a ɲini u fɛ u ka ban u yɛrɛ la?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ka a latigɛ ka Yesu ka delili “ne sago tɛ, nka i b’a fɛ” don a la, o ye fɛɛrɛ ɲumanba ye min b’an yɛrɛ dege walisa ka Ala sago bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la an ka deliliw kɔnɔ. O bɛna an dɛmɛ fana an kana fili ka delili kɛ negew kama minnu bɛ Ala sago sɔsɔ. Ka fara o kan, ka deliliw sɛbɛn, o bɛ se ka kerecɛnw dɛmɛ u k’a dɔn u ka delili waati hakɛ bɛ sinsin u b’a fɛ min na Ala fɛ tɛmɛsira minnu bɛ Ala tanu.   * **I ye laadilikan ɲuman minnu mɛn delili kɛcogo kan, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **I ye laadilikan jugu minnu mɛn delili kɛcogo kan, olu dɔw ye jumɛnw ye?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #35

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Samuɛl ye Dawuda mun** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **1 Samuɛl 15-16** | A group of people standing in a row  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Efesekaw 3** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : I ka dusu don i kɔnɔ, ni Ala ka sebaaya ye, hali sagagɛnnama kamalennin bɛ se ka kɛ masakɛba ye! * **Dusukun** : Matigi b’i kanu sisan, wa a ye labɛn ɲuman kɛ i ka ɲɛnamaya kama. A sugandi ka da a la ko Ala b i kanu kosɛbɛ fo Ala ye Yesu ci ka na sa i ka jurumuw kosɔn. * **Bolo** : I ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini walasa ka mɔgɔ wɛrɛw kanu ni hinɛ ye, k’u kanu, o tɛ kɛ k’a sababu kɛ u bɛ se ka min kɛ i ye, nka k’a sababu kɛ Ala b’u kanu. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | Mɔgɔw bɛ kɛnɛma yecogo filɛ, nka Matigi bɛ dusukun filɛ. (1 Samuɛl 16:7) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Ala ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ di Israɛl masakɛ Saul ma. Nka Saul tun ye kanminɛbali ye ani a ma tugu Ala ka cikanw kɔ. Ala dimina kosɛbɛ Saul kɔrɔ ani a y’a fɔ a ye ko a tɛ se ka kɛ Israɛl masakɛ ye tun. Ala y’a fɔ Samuɛl ye ko a ka taa Bɛtilɛhɛm, cɛ dɔ tun sigilen bɛ yen min tɔgɔ ye ko Jese. Ala tun ye Jese dɔ sugandi  denkɛ 8 ka kɛ Israɛl masakɛ nata ye. Samuɛl tun ka kan ka taa Bɛtilɛhɛm ka masakɛ kura mun. Samuɛl ye Zase denkɛ wolonwula kunbɛn, nka u si tun tɛ nin ye.  ko Ala tun ye o sugandi. Samuɛl ye Jese ɲininka ni denkɛ wɛrɛw b’a fɛ. Jese ko a denkɛ dɔgɔkɛ Dawuda tun bɛ kɛnɛ kan ka sagaw ladon. Waati  Dawuda seginna ka bɔ forow la, Samuɛl ye tulu ta ka Dawuda mun ka kɛ Israɛl masakɛ kura ye. Nka Saul m’a ka masaya bila ka mɛn. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Samuyɛli** . Ala banna Saul ka kɛ masakɛ ye sabu Saul dusukun tun yɔrɔ ka jan Ala la. O de y’a to Ala ye Samuɛl ci Bɛtilɛhɛm walisa ka masakɛ kura mun. 2. **Jese n' a denkɛw** . Ala ye Samuyɛli bila ka taa cɛ dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko Jese, k’a fɔ a ye ko Jese denkɛ dɔ bɛna mun. Ala ma denkɛ kɔrɔba, denkɛba, walima denkɛ fangatigi sugandi. O nɔ na, Ala ye Dawuda sugandi, a fa tun t’a miiri k’a wele ka na dumuni kɛ ni Samuɛl ye, katuguni ale tun ye denkɛ fitinin ye. Jesse y’a miiri ko Ala tɛna foyi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ denkɛ fitinin sababu fɛ. Dawuda tun bɛ kɛnɛma ka sagaw ladon tuma min na, a fa y’a wele ka na Samuyɛli kunbɛn. 3. **Dawuda** . Dawuda tɛ i ko Saul, Dawuda tun tɛ mɔgɔba wala fangatigi ye tuma min na a sugandira ka kɛ masakɛ ye. Hali ni Israɛldenw tun bɛ o de ɲini masakɛ dɔ fɛ, Ala tun b’a dɔn ko u mago bɛ min na, o ye mɔgɔ ye min jogo barika ka bon ani min dusukun ka di Ala ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ala tun b’a fɛ Israɛl k’a dɔn ko ale ye u ka masakɛ ye. Ala y’a ka kanuya ni a ka sebaayaba jira Israɛl la, a kɛtɔ k’u kisi ka bɔ jɔnya la Misira ani ka layidu jamana di u ma walisa u ka sigi min kɔnɔ. Ala tun b’a fɛ Israɛl ka kɛ yeelen ye siyaw bolo, k’a jira mɔgɔ wɛrɛw la ko Israɛl ka Ala kelenpe de ye Ala lakika ye.  Nka, Israɛldenw murutira Ala ma, u kɛtɔ k’a ɲini Ala fɛ a ka hadamaden masakɛ di u ma walisa u ka se ka kɛ i n’a fɔ u lamini siya tɔw bɛɛ (1 Samuɛl 8 lajɛ). O de kosɔn, Ala ye masakɛ Saul di u ma, masakɛ min tun bɛ i ko siya tɔw bɛɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la, masakɛ Saul kɛra i ko masakɛ tɔw bɛɛ.   * a tun bɛ a yɛrɛ kanu ka tɛmɛ Ala kan . * a tun b'a fɛ fanga ka tɛmɛ Ala dɔnni kan . * mɔgɔw bɛ min miiri a ko la, a tun b’a janto o la ka tɛmɛ Ala bɛ min miiri a ko la.   O kosɔn, Ala banna masakɛ Saul la ani a ye Dawuda sugandi ka kɛ Israɛl masakɛ nata ye. Dawuda tun bɛna kɛ mɔgɔ ye min dusukun tun bɛ bonya da Ala kan, a tun tɛ bonya da a yɛrɛ kan. A ka masaya waati fanba la, Dawuda tun bɛna kɛ masakɛ ye min tun bɛna Israɛldenw ɲɛminɛ Ala tun b’a fɛ u ka ɲɛminɛ cogo min na, ka kɛ jama ye min tun dalen bɛ Ala la, min tun bɛ Ala kanu, ani min tun bɛ mɔgɔ wɛrɛw kanu. Dawuda tun tɛ masakɛ dafalen ye ani a ye fili juguw kɛ. Nka a bɛɛ lajɛlen na, a tun ye masakɛ ɲuman ye.  **Layidu Kura Sɛbɛnni:** I n’a fɔ Dawuda, Ala ye Saul ka ɲɛnamaya Changé kosɛbɛ tuma min na a ye Saul (a wele kɔfɛ ko Paul) sugandi ka kɛ Ala ka nɛɛma minɛn ye. N’a ma fɔ ko sanni a ka a ka cidenyabaara sinsin Israɛl dɔrɔn de kan, i n’a fɔ Dawuda, Saul welera ka Ala ka kisili cikan lase siya wɛrɛw ma fana. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   An minnu ye kerecɛnw ye, an ka kan k’an yɛrɛ ye i ko Ala b’an ye cogo min na. Ala b an dusukunw lajɛ ani ka an ye an ye mɔgɔ minnu ye ani an bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu ye, ni Ala ka sebaaya ye. Tuma min na Ala ye Dawuda sugandi, a tun bɛ iko Dawuda tun tɛ se ka kɛ masakɛba ye. Dawuda tun ye denmisɛn ye, a tun ka dɔgɔ a balimaw bɛɛ la, wa a y’a ka waati kɛ ka sagagɛnnaw dege, a tun tɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔba ye walima kɛlɛcɛ barikama ye. O cogo kelen na, an caman bɛ se ka kɛ denmisɛnninw ye farikolo ta fan fɛ, nka Ala b’a ye an bɛ se ka kɛ mɔgɔ min ye. Ka fara o kan, an bɛ se ka kɛ denmisɛnninw ye alako ta fan fɛ, nka Ala b’a ye an bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu ye hakili ta fan fɛ ɲɛmɔgɔw ye.   * **Mun na Ala banna masakɛ Saul la?** * **Ala tun b’a fɛ Dawuda ka kɛ masakɛ sugu jumɛn ye?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Walisa ka Ala ka kanuya faamu ka dafa an ye, ka fara Ala ka labɛn kan an ka ɲɛnamaya kama, an ka kan ka a sugandi ka an yɛrɛ ye Ala ɲɛw fɛ sanni ka an yɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na. An minnu ye kerecɛnw ye, an bɛ balo Ala ka Masaya la, Krisita ye an ka Masakɛ ye ani an ye a ka baarakɛlaw ye. N’a sɔrɔ an tɛna kɛ masakɛba ye jamanaba dɔ kan, nka an bɛ se ka kɛ hakili ta fan fɛ ɲɛmɔgɔw ye an ka so kɔnɔ, an ka egilisiw kɔnɔ, ani an ka sigidaw la.   * **E fɛ, Ala ye mun ye Dawuda dusukun na min y’a to a y’a sugandi ka kɛ Israɛl masakɛ nata ye?** * **Ala bɛ ka i dusukun yɛlɛma cogo di?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ikomi Ala b’an kanu, an ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw kanu i ko Yesu b’u kanu cogo min na. O kɔrɔ ko an b’u kanu, o tɛ kɛ k’a sababu kɛ u bɛ se ka min kɛ an ye kɔsegin, nka k’a sababu kɛ Yesu b’u kanu dɔrɔn.   * **I bɛ se ka filɛli kɛ cogo di ka tɛmɛ kɛnɛma yecogo kan, walima ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka min kɛ i ye, ani ka mɔgɔ wɛrɛw kanu i n’a fɔ Ala b’u kanu cogo min na nin dɔgɔkun in na?** * **Ala b’u kanu cogo jumɛn na, i bɛ se k’a jira mɔgɔ wɛrɛw la cogo jumɛnw na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #36

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Dawuda ye Goliyati faga** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **1 Samuɛl 17:20-51** | A person in a gold armor holding a pole  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura sɛbɛnw:** | **Luka 12:1-12 la**  **Efesekaw 6:10-17** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A faamu ko Ala tɛ mɔgɔw filɛ ka da u kɛnɛma cogoya walima u ka kɛwalew kan. Ala bɛ dusukun filɛ ani a bɛ se ka kɛwalebaw kɛ mɔgɔ minnu y’u yɛrɛ di Ala ma. * **Dusukun** : I ka Ala tanuli kɛ ko Ala b’i dusukun dɔn ani ko a b’i kanu. Hali ni Ala b’an wele ka bonya tuma bɛɛ nɛɛma la, an mago t’a la ka kɛ mɔgɔ ɲumanw ye walisa Ala k’an kanu. A b’an kanu cogo kelen na an ka hakili ta fan fɛ taama bɛɛ la katuguni Ala ye kanuya ye. * **Bolo** : Aw k’a dɔn ko kerecɛn dannaya bɛ kuma dusukun ni farikolo fila bɛɛ fɛ. Fɛɛrɛw ɲini walisa k’i ka limaniya waleya ni jagɛlɛya ye. |
| **Kalansen min bɛ kumasen kelen kɔnɔ:** | Mɔgɔw bɛ kɛnɛma yecogo filɛ, nka Matigi bɛ dusukun filɛ. (1 Samuɛl 16:7) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Don dɔ la, Dawuda nana ni dumuni ye a balimaw ye minnu tun bɛ Israɛlkaw ka sigiyɔrɔ la. Ka Dawuda to yen, a ye Filisitika dɔ mɛn min tɔgɔ ye ko Goliyati, a tun bɛ kuma jugu fɔ Ala ka kɛlɛbolo kan. Goliyati pɛrɛnna ka taa Israɛlkaw ka sigiyɔrɔ fan fɛ. A y’a fɔ u ye ko u ka mɔgɔ dɔ ci ka na a kɛlɛ. Ni mɔgɔ dɔ tun bɛ se ka na faga  a ko Filisitikaw bɛna u yɛrɛ di ka kɛ Israɛldenw ka jɔnw ye. Israɛldenw siranna Goliyati ɲɛ sabu a janya tun ka ca ni mɛtɛrɛ kɔnɔntɔn ye! Nka Dawuda  tun b’a fɛ k’a jira ko Ala ka kɛlɛbolo bɛ se ka se sɔrɔ Goliyati kan. Dawuda ye kabakurun duuru ta ka bɔ baji dɔ la. A ye kabakurunw n’a ka bɔgɔdaga ta ka boli joona ka taa Goliyati fan fɛ. Goliyati ye ŋɛɲɛ kɛ dɔrɔn. Dawuda ye o kabakurun dɔ ta, k’o don a ka bɔgɔdaga kɔnɔ k’a fili fiɲɛ na. Kabakurun ye Goliyati gosi a ɲɛda la, a y’a ɲɛda bin duguma. Goliyati tun sara. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Goliyati** tun ye Filisitika kɛlɛcɛ barikama ye min tun bɛ Israɛldenw tulo geren tuma min na u tun bɛ ka u labɛn kɛlɛ kama. A y’u Gɛlɛya k’u ka sɔrɔdasi dɔ Sɔrɔ k’a Kὲlɛ, wa sɔrɔdasi min Dɛsɛra, u ka kὲlɛbolo bɛna Kɛ sɔrɔdasi setigi ka kɛlɛbolo ka mara kɔnɔ. 2. **Israɛl sɔrɔdasiw** siranna kosɛbɛ Goliyati ɲɛ ani u si tun tɛ sɔn k’u ka ɲɛnamaya bila farati la o sɔngɔba la ni u bɔnɛna. Siranya jɛnsɛnna kaburu fan bɛɛ la, hali masakɛ Saul siranna kosɛbɛ. 3. **Dawuda** tun ye cɛnin dɔrɔn de ye. Nka, tuma min na a y’a mɛn ko Goliyati ka tulo geren ani ko Israɛlden si ma sɔn ka Goliyati ka gɛlɛya kunbɛn, a y’a yɛrɛ di ka Goliyati kɛlɛ. Dawuda tun b’a dɔn ko Ala tun bɛna ɲɛtaa di a ma katuguni a tun dalen bɛ Ala la ani ko a tun bɛ Ala ka kɛlɛbolo lafasa. 4. **Ntanfura ni fara, k‘asɔrɔ kɛlɛkɛminɛn si tɛ yen.** Ikomi Dawuda tun ye sagagɛnnaw ye, a tun bɛ warabilenw ni ursi kɛlɛcogo dɔn ni bɔgɔdaga ni kabakurun dɔrɔn ye. O la sa, sanni Dawuda ka kɛlɛkɛminɛn girinmanw don ani ka npan kɛ sɔrɔdasi ye, a bɔra dɔrɔn ka kɛlɛ kɛ i n’a fɔ a tun bɛ kɛ cogo min na tuma min na a tun ye sagagɛnna ye. Dimi ye Goliyati fa tuma min na a y’a ye ko Israɛldenw tun bɛ ka denmisɛnnin dɔ ci ka taa a kɛlɛ. Nka, kabakurun min bɔra Dawuda ka bɔgɔdaga kɔnɔ, o ye Goliyati gosi a ɲɛda la k’a faga. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ikomi Samuyɛli ye Dawuda mun kɛ masakɛ ye, o kɔrɔ tɛ ko Dawuda ma masaya kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la. O nɔ na, a tora k’a fa ka sagaw lamɔ ani k’u ladon. A balimakɛw taara Filisitikaw kɛlɛ. Saul tun bɛ masaya kɛ Israɛl masakɛ ye jama ɲɛ na hali bi ani a tun bɛ Israɛl ka kɛlɛbolo ɲɛminɛ ka Filisitikaw kɛlɛ.  Goliyati, min tun ye Filisitikaw ka kɛlɛcɛba ye, o ye Israɛl ka kɛlɛbolo degun u ka sɔrɔdasi dɔ ci ka taa kɛlɛ kɛ kelen-kelen. Goliyati y’a jira ko mɔgɔ o mɔgɔ ye se sɔrɔ kɛlɛ la, a ka kɛlɛbolo bɛna se sɔrɔ bɔnɛbaga ka kɛlɛbolo kan. Min ye bɔnɛ sɔrɔ, o ka kɛlɛbolo tun bɛna bila setigi ka kɛlɛbolo kɔrɔ. Israɛl sɔrɔdasiw siranna kosɛbɛ Goliyati bonya n’a ka seko kosɔn. Nka, Dawuda y’a faamu ko o gɛlɛya tun tɛ sɔrɔdasi fila dɔrɔn de kɛlɛ. A y’a dɔn ko o tun ye alako ta fan fɛ kɛlɛ fana ye. Ka fara o kan, ikomi o tun ye Ala ka kɛlɛbolo ye, ni dannaya ni dannaya tun bɛ Israɛl sɔrɔdasi dɔ la, Ala tun bɛna se sɔrɔ. Dawuda ye kɛlɛ kɛ ni marifa ye min tun tɛ deli ka kɛ ani ni Ala lakika kelenpe ka dugawu ye, ka se sɔrɔ o kɛlɛ la.  **Layidu Kura Kitabu:** Yesu b mɔgɔw kalan ko fɛn caman bɛ ɲɛnamaya la ka tɛmɛ farikolo kan. Mɔgɔ bɛɛ ni bɛ ni Ala ye min da. O la sa, jugu bɛ se ka min kɛ a farikolo la, siran man kan ka se sɔrɔ Krecɛn kan, nka a ka kan ka hami min bɛ se ka kɛ a ni la. Farikolo ye waati dɔɔnin dɔrɔn de ye, nka ni ye banbali ye. Ni Krecɛn hakili tora o la, ka fara Ala ka kanuya juguman kan a ye, a bɛna se k’a ka dannaya ɲɛnamaya k’a sɔrɔ siran tɛ a la. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Nin diɲɛ in kɔnɔ, Krecɛnw bɛna gɛlɛyaw sɔrɔ. Nka, u ka kan k’u hakili to a la ko u ka kɛlɛw tɛ “fasogo ni joli” kɛlɛ fɔlɔ, nka u bɛ kɛ alako diɲɛ kuntigiw ni fangatigiw de kama. (Efesekaw 6:12) Dawuda y’a dɔn ko Ala bɛ se ka se sɔrɔ o kɛlɛ la nɔgɔya la ni Goliyati ye; Ala mako tun bɛ sɔrɔdasi dɔrɔn de la min bɛ ni limaniya ye walisa k’o dannaya waleya. Dawuda kelenpe de tun bɛ Israɛlkaw ka sigiyɔrɔ la, o dannaya sugu tun bɛ o la.   * **Krecɛn bɛ se ka taama dannaya fɛ cogo di, a tɛ se ka taama ni yeli ye?** * **E fɛ, dannaya min y’a to a ye jagɛlɛya ni dannaya min sɔrɔ Ala la, o min tun tɛ mɔgɔ wɛrɛ la Israɛlkaw ka sigiyɔrɔ la, Dawuda ye o sɔrɔ min?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Ka ɲɛnamaya kɛ dannaya fɛ, ka ɲɛnamaya kɛ ni yeli ye, o man nɔgɔn. Hali n’an man kan ka tɛmɛ ɲɛnamaya kɔnɔ fiyentɔya la k’an janto alako fanga minnu bɛ baara la nin diɲɛ in kɔnɔ, an man kan ka da a la fana ko an bɛ se ka taa kɛlɛ o kɛlɛ la an b’a fɛ k’a miiri ko Ala bɛna se sɔrɔ. Kerecɛn min dalen bɛ Ala ka kanuya la a ye, a dalen bɛ Ala ka sebaaya la, wa a bɛ taa kɛlɛ la dɔrɔn ni Ala y’a ɲini, o bɛna se sɔrɔ.   * **Krecɛn bɛ se ka dannayaba don Ala ka sebaaya la cogo di?** * **Krecɛn bɛ se k’a dɔn cogo di ko Ala b’a fɛ a ka kɛlɛ minnu kɛ, ani kɛlɛ jumɛnw (i n’a fɔ kɔrɔbɔli kɛlɛ) Ala b’a fɛ a ka boli?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Tuma caman na, kerecɛnw b’a ye ko Ala b’a ɲini u fɛ u ka kɛlɛbaw kɛ ka tɛmɛ u hakili la ko u bɛ se ka se sɔrɔ. Tiɲɛ don, ni Ala sago de bɛ u ɲɛminɛ, o bɛna kɛ Ala ka fanga ye min bɛ se sɔrɔ kɛlɛ la. Ala bɛ Krecɛn ka limaniya barika bonya ni a b’a ka limaniya waleya ni kantigiya ye.   * **Krecɛn bɛ se ka labɛn jumɛnw kɛ walisa k’a yɛrɛ labɛn ɲɛnamaya kɔnɔ gɛlɛyaw kama? (Efesekaw 6:10-17 lajɛ)** * **An bɛ mɔgɔba jumɛnw de kunbɛn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 37

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Dawuda ye Saul ka ɲɛnamaya kisi** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **1 Samuyɛli 26** | A person lying on the ground with a person holding a spear  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Matiyu 5:43-48 la** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kungolo** : A dn ko hali ni jurumutw b yen minnu b ko juguw k, a man kan ka kerecnw ka waleɲumandɔn ɲini. * **Dusukun** : I k’a dɔn ni dusukasi walima koniya bɛ i dusukun na. Hali ni mɔgɔ wɛrɛw ye kojugu kɛ an na, tiɲɛni bɛ juguya ka taa a fɛ n’an y’a to dusukasi walima dimi ka bonya an kɔnɔ. * **Bolo** : I bolo kɔrɔta ka ɲumanya walima hinɛ dɔ kɛ mɔgɔ la min dusu tiɲɛna i la. A ɲini ka Ala ka kanuya jira u la cogo sɛbɛ la ani cogo la min bɛ se ka ye. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Matigi bɛ bɛɛ sara u ka tilennenya ni u ka kantigiya la. Matigi ye aw don ne bolo bi, nka ne tun t'a fɛ ka bolo da Matigi ka mɔgɔ mɔnen kan. (1 Samuɛl 26:23) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tɛmɛsira bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Masakɛ Saul tun bɛ keleya Dawuda la katuguni Dawuda ye ɲɛtaa sɔrɔ kosɛbɛ a ka ko bɛɛ la. Saul ye Dawuda gɛn jamana fan bɛɛ la walisa k’a ɲini k’a faga. Dawuda tun b’a dɔn ko Saul tun b’a fɛ k’a faga, o de la a tun ka kan ka dogo Saul la tuma bɛɛ. Ala ye a tanga  Dawuda ka a kɔlɔsi. Don dɔ la, Dawuda y’a dɔn Saul ka kɛlɛbolo tun sigilen bɛ yɔrɔ min na. O su in na, Dawuda n’a terikɛ Abisayi , jiginna u makuntɔ ka taa sigiyɔrɔ la, Saul tun bɛ sunɔgɔ yɔrɔ min na. Mɔgɔ si ma u ka donso kɔnɔ. U taara Saul fɛ tuma min na, Abisayi y’a ka tama bɔ joona. Abisayi tun bɛna Saul faga tuma min na dɔrɔn , Dawuda y’a bali. O nɔ na, u ye tama ni jifilen ta, minnu tun bɛ Saul kunkolo gɛrɛfɛ. O dugusagwɛ, Saul y’a dɔn Dawuda ye min kɛ. A tun b’a dɔn ko Dawuda tun bɛ se k’a faga. Nka, Dawuda tun y’a ka ɲɛnamaya kisi. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Masakɛ Saul** .Masakɛ Saul ye keleya Dawuda la, o y’a to a y’a ɲini k’a faga. Don dɔ su fɛ, Saul n’a ka sɔrɔdasiw tun bɛ sunɔgɔ la, Dawuda ni Abisai donna ka don kaburu kɔnɔ. 2. **Saul ka tama ni jibɔlan** . Hali ni Saul tun b’a fɛ ka Dawuda faga, Dawuda tun t’a fɛ ka kojugu kɛ Saul la, katuguni Saul tun ye Ala ka masakɛ munnen ye. Walisa k’a jira ko a t’a fɛ ka kojugu kɛ Saul la, Dawuda ye Saul ka tama ni jifilen ta, walisa k’a jira a la kɔfɛ ko a tun bɛ se k’a faga nka a ma o kɛ. 3. **Abisayi** , Dawuda ka sɔrɔdasi dɔ, ma sɔn Dawuda ka dannaya ma ko a tɛ se ka Ala ka masakɛ munnen faga. Abisayi tun b’a fɛ ka Saul faga tuma min na u ye sababu sɔrɔ. 4. **Dawuda** tun t’a to Abisai ka masakɛ Saul faga. O nɔ na, u y’u dogo ka bɔ kaburu kɔnɔ, ka tila ka Saul kunbɛn ka bɔ yɔrɔ jan. Dawuda y’a jira Saul la ko a t’a fɛ ka kojugu kɛ a la, a kɛtɔ k’a yɛrɛ ka tama ni jifilen jira Saul la, Dawuda ye min ta. Saul y’a yɛrɛ majigin ani a ye layidu ta ko a bɛna Dawuda fagali dabila. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Hali ni kira Samuɛl tun ye Dawuda mun ka kɛ Israɛl masakɛ ye, Saul tun ye Israɛl masakɛ ye hali bi. Saul tun tɛ mɔgɔ ye min bɛ tugu Ala dusukun na, wa a ma Israɛldenw ɲɛminɛ cogo la min bɛ Ala bonya. O de y’a to Ala tun bɛna Saul bila Dawuda nɔ na. Waati tun ma se fɔlɔ ka Saul bila a nɔ na.  Ala ye dugawu kɛ Dawuda la cogo caman na, wa o kosɔn, Saul keleyara a la kosɛbɛ. Siɲɛ caman na, Saul y’a ɲini ka Dawuda faga sabu a y’a ye ko Dawuda bɛ ka bagabaga. Nka, Ala ye Dawuda lakana. Nin sɛbɛn in ye maana fila dɔ ye minnu kɔnɔ, Dawuda ye sababu sɔrɔ ka Saul faga (1 Samuɛl 24 fana lajɛ), nka o bɛɛ n’a ta, a banna. Hali ni Saul tun tɛ bonya da Ala kan, a tun ye Ala ka munnen ye. O de kosɔn, k’a sɔrɔ Dawuda tun b’a dɔn ko Saul tun bɛ min kɛ, o tun man ɲi, ani ko don dɔ a tun bɛna kɛ Israɛl masakɛ ye, a tun b’a dɔn ko jo tun t’a bolo ka Saul yɛrɛ faga.  **Layidu kura sEbE:** Yesu y'a kalan ko a ka nɔgɔn ka i kanubagaw kanu ani ka i koniyabagaw kɔniya. Nka, Ala sago ye kerecɛnw ye, o ye ka mɔgɔ bɛɛ kanu, hali mɔgɔ minnu b’u kɔniya. O ka gɛlɛn, nka an sankolola Fa bɛ se ka fanga ni muɲuli di an ma walisa ka mɔgɔ gɛlɛnw kanu.  **Fruit de la Spirit Track:4. Muɲuli.** A kɔrɔ yɛrɛ la, Pol tun bɛ sɛbɛnni kɛ Gɛrɛkikan min na, muɲuli kɔrɔ ye “muɲuli” ye. Muɲuli ye se ye Krecɛn ka se ka ko gɛlɛnw muɲu k’a sɔrɔ a ma sɛgɛn walima k’a jigi tigɛ. Mɔgɔ fanba ka sariyasun dafalenw ye muɲubaliya ye. U t’a fɛ ka kɔnɔni kɛ, a kɛra gɛlɛya dɔ ɲɛnabɔli ye wo, walima fɛn kura sɔrɔli ye wo. Tuma dɔw la, kerecɛnw yɛrɛ bɛna muɲuli tiɲɛ Ala kɔrɔ walisa ka dugawu lase walima ka delili jaabi, ani ka wale kɛ u yɛrɛ ka setigiya kɔrɔ walisa k’a ɲini ka dugawu sɔrɔ walima ka jaabi di u yɛrɛ ma. Ni kerecɛn bɛ muɲuli kɛ, o kɔrɔ tɛ ko u tɛ fɛn kɛ, nka u bɛ baara kɛ kosɛbɛ u ka deliliw la, u ka makɔnɔni na, u ka Ala tanuli la.  Muɲuli ɲɛfɔli minnu kɛra Gɛrɛkiw ka laadalakow la, olu dɔ la kelen tun ye mɔgɔ ye min tun bɛ se ka a yɛrɛ hakɛ ta, nka a ma o kɛ. Nin kalansen kɔnɔ, Dawuda ye muɲuli kɛ Saul kɔrɔ, a kɛtɔ ka Ala makɔnɔ a ka tilennenya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka waati ye.   * **Kuntigi: Mun bɛ an ka hadamadenya cogoya la min b’a to a ka gɛlɛn an ma ka muɲuli dege?** * **Dusukun: Krecɛn ka kan ka da Ala la kosɛbɛ ani ka da a la kosɛbɛ walisa ka muɲuli kɛ. Jogo ɲuman wɛrɛ jumɛnw bɛ Krecɛn dɛmɛ a ka muɲuli kɛ?** * **Bolo: Ka waati caman bila delili ni Bibulukalan makunnen na, o nafa ka bon walisa ka muɲuli ɲɛnamaya sabati. I bɛ se ka waati jumɛn bila nin dɔgɔkun in na walasa ka Matigi makɔnɔ?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Dawuda ye sababu sɔrɔ ka Saul ɲangi a ka kɛwale juguw bɛɛ la, ani ka Saul ka a ɲini ka a faga. Abisayi y’o sababu ye tuma min na Ala ye Saul kalifa Dawuda ma. Nka, Dawuda y’a dɔn ko a jɔyɔrɔ tɛ ka kɛ mɔgɔ ye min bɛna Saul ɲangi. Dawuda ni Abisayi fila bɛɛ tun b’a miiri k’u bɛ Ala sago dɔn, nka u hakilinaw tun tɛ kelen ye Ala sago ye min ye. Kerecɛnw mago bɛ faamuyali la walisa k’a dɔn tuma min na Ala b’u wele ka na wale kɛ ani waati min na Ala b’u wele ka kɔnɔni kɛ. Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko fanga bɛ kanuya la ka tɛmɛ waleɲumandɔn kan.   * **E fɛ, mun na Abisai ni Dawuda ye Ala sago faamu cogo wɛrɛ la nin ko in na?** * **Krecɛnw bɛ se ka mun kalan nin tɛmɛsira in na, u bɛ se ka kow ɲɛnabɔ cogo min na, k’a sɔrɔ u tɛ Ala sago faamuya cogo wɛrɛ la?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ala tun b’a fɛ min na ka bɔ Dawuda la, o faamuyali jɛlen tun bɛ Dawuda dusukun na. A tun b’a dɔn ko Ala y’a kɛ masakɛ ye Israɛl kun na, nka a tun tɛna baara kɛ ni hadamadenw ka sebaaya ye ka kojugu kɛ Saul la, ale min tun tɛ Ala ka cikan lamɛn. Dannaya barikama tun bɛ Dawuda kɔnɔ min y’a da a la ko Ala bɛna a lakana k’a sɔrɔ a ma Saul faga. Nin ye a siɲɛ filanan ye Dawuda ye sababu sɔrɔ ka Saul faga, nka a banna. Nka, Dawuda ma sɔn k’a to dusukasi ni koniya ka don a dusukun na Saul ka jurumuw kosɔn.   * **E fɛ, mun kɛra Saul dusukun na min y’a to a bɔra Ala Ni la a kan (1 Samuɛl 10) ka taa a fɛ ka Dawuda faga?** * **Ko jumɛnw bɛ se ka Krecɛn kɔrɔbɔ a k’a ka yɛrɛdi dabila Ala ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Yesu tun bɛna kalan min di kɔfɛ, ka i juguw kanu ani ka delili kɛ i tɔɔrɔbagaw ye, Dawuda ye o dafa. Minnu b’i koniya, i k’o kanu, a tɛ kɛ cogo la; o bɛ dusukun yɛlɛma de wajibiya ka bɔ Ala yɔrɔ. O bɛ kanminɛli de wajibiya fana. Ka fara o kan, hali ni a ka kan ka fn fila b ka bn ka bn walasa bnkan ka se ka k, a b fn kelen d de f ka kanuya ni yafa jira Ala ka kanuya ka jira. Yesu ye kerecɛnw wele u ka sen fɔlɔ ta bɛnkan taabolo la.   * **Krecɛn bɛ se ka wale ɲuman jumɛnw kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ ma min diminnen don a kɔrɔ?** * **E fɛ, a bɛna kɛ siɲɛ joli ye Krecɛn ka delili kɛ a jugu ye sanni u k’a daminɛ tiɲɛ na k’u jugu kanu?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 38

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Layidu wagande Seginna** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **2 Samuyɛli 6** | A group of men in purple robes  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Romɛkaw 12:1-9** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A dɔn ko a nafa ka bon ka Ala ni Ala ka ci fɔlenw minɛ ni bonya ni bonya ye. * **Dusukun** : A dɔn ni Ala ka nɛɛma ni a ka makari bɛ maga i ka dɔgɔkun don o don ani i ni jɛɲɔgɔnya bɛɛ la. * **Bolo** : Aw k’a waleɲumandɔn ko Ala bonya tɛ dan ŋaniya ɲuman dɔrɔn ma. Krecɛnw ka kan k’o ŋaniya ɲumanw bɛn ni kɛwale senumaw ye. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | O de kosɔn, ne b’aw deli, balimaw, Ala ka makari kosɔn, ko aw ka aw farikolow di i n’a fɔ saraka ɲɛnama, min senuma ani min ka di Ala ye—o ye aw ka bato lakika ye min bɛnnen don. (Romɛkaw 12:1) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta kunmabaaw ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Saul sara tuma min na, Dawuda labanna ka kɛ Israɛl masakɛ ye. Layidu wagande tun bɔra Israɛldenw bolo Filisitikaw fɛ, wa Dawuda tun b’a fɛ a ka segin Jerusalɛm. O layidu wagande tun kɛrɛnkɛrɛnnen don Israɛldenw bolo, wa u tun b’a fɛ k’a sɔrɔ kokura. Ala y’a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ layidu wagande lamaga, o tigi ka kan k’a ta ni berew ye, wa a ma maga a la abada. Dawuda ma lamɛnni kɛ. A ye layidu wagande bila wotoro dɔ kan ani  min bɛ sama misi dɔw fɛ. Kurun y’a daminɛ ka bin tuma min na, cɛ dɔ tɔgɔ ko Uza y’a bolo kɔrɔta k’a minɛ. A y’o kɛ tuma min na, Uza sara o yɔrɔ yɛrɛ la sabu a magara layidu wagande kɔnɔ. Dawuda taara layidu wagande labɛn tuguni, nka nin sen in na, a y’o kɛ cogo bɛnnen na. Cɛ minnu tun bɛ layidu wagande ta, olu ye sen wɔɔrɔ kɛ tuma min na, Dawuda ye misiden ni misiden kelen saraka. Dawuda nisɔndiyara kosɛbɛ layidu wagande seginni na fo a ye dɔn kɛ nisɔndiya la! |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Layidu wagande.** Sani Saul ka kɛ masakɛ ye, Filisitikaw tun y’a ka Israɛl ka dannaya taamasyɛn nafama sonya. 2. **Masakɛ Dawuda** ye se sɔrɔ Filisitikaw kan, ani a y’a latigɛ ka layidu wagande lasegin Israɛl. A ye Sariyasun ka taama ɲɛminɛ ka segin Jerusalɛm. 3. **Sarakalasebagaw bɛ ka kɛsu ta ka ɲɛ** . Ikomi Layidu wagande tun senuman don, Israɛldenw tun ka kan k’u janto a minɛcogo n’a tacogo la. Ala y’a jira k’u bɛ se k’a ta berew dɔrɔn de fɛ; u tun tɛ se ka maga a yɔrɔ wɛrɛ la. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Saul sara, Dawuda kɛra Israɛl masakɛ ye. Ikomi Dawuda ye masakɛ ye, a ye Jerusalɛm hɔrɔnya ani ka se sɔrɔ Filisitikaw kan. Filisitikaw tun ye Layidu wagande minɛ san tan caman sanni Dawuda ka kɛ masakɛ ye. Dawuda nana ni Layidu wagande ye Jerusalɛm.  Nka, k’a lasegin Jerusalɛm, o tun tɛ gɛlɛyaw kɔ. Sanni u ka Sariyasun ta, u y’a don wotoro dɔ kan, misi dɔ tun b’a sama. Misi ye senna tigɛ ani cɛ dɔ tɔgɔ ko Uza y’a bolo kɔrɔta walisa kurun kana bin ka bɔ wotoro kɔnɔ. Ala ye Israɛldenw bali u kana maga layidu wagande kɔnɔ, fo a ka berew kan (Ekisode 25:14). O kosɔn, Uza sara o yɔrɔnin bɛɛ la. Dawuda siranna kosɛbɛ nin ko in kɛra. O kosɔn, Dawuda ye Sariyasun nali dabila Jerusalɛm, k’a bila Obed-Edɔmu ka so. Kalo damadɔw tɛmɛnen kɔ, Dawuda seginna ka na ni Sariyasun ye Jerusalɛm, nin sen in na, a ye Israɛlden naani bila k’a ta berew fɛ walisa a kana bin.  **Layidu kura sɛbɛn:** Krecɛnw bɛ min kɛ ni u farikolo ye, o nafa ka bon. Kerecɛnw tɛ niw dɔrɔn ye minnu bɛ balo farikolo la. Krecɛn farikolo ye mɔgɔ min ye, o yɔrɔ koloma dɔ don. O la, kerecɛn man kan k’u dusukun dɔrɔn di, nka a ka kan k’u farikolo fana di Krisita ma.  **Nisenu den sira filanan:2. Nisɔndiya.** Nisɔndiya ye lakana ni dugawu jugumanba ye min bɛ sɔrɔ k’a dɔn ko Ala b’i kanu. Mɔgɔ fanba tɛ nisɔndiya ɲini min bɛ bɔ u kɔnɔ, nka u bɛ “nisɔndiya” ɲini, o min bɛ bɔ kɛnɛma kow de la. U dalen b’a la ko n’u bɛ se k’u ka kɛnɛma diɲɛ cogoyaw n’a cogoyaw bɛɛ labɛn dɔrɔn, o tuma na, u bɛna nisɔndiya. Nka, kerecɛn b’a dɔn ko kɛlɛ bɛna kɛ tuma bɛɛ nin ɲɛnamaya kɔnɔ, wa nisɔndiya lakika dɔncogo kelenpe ye ka Ala ka kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Ka a sigilen to kaso la, Ciden Paul ye nisɔndiya min sɔrɔ, a ye o sɛbɛn sabu hali a ka kaso tun bɛ nɔɔrɔ lase Krisita ma (Filipekaw 4:10-20)  Nin kalansen in kɔnɔ, an bɛ Dawuda mɛn a bɛ nisɔndiya jira Matigi ɲɛkɔrɔ ani mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ, k’a sɔrɔ Layidu wagande bɛ segin Jerusalɛm. Dawuda ɲagalila sabu Ala tora ka kantigiya kɛ Israɛl ye ani layidu minnu tara Israɛl ye, a bɛ taa a fɛ k’olu tiimɛ.   * **Kuntigi: Cogo jumɛn na Krecɛnw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ kɔnɔna na ni tɔɔrɔw ni gɛlɛyaw bɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **Dusukun: E fɛ, miiriliw ni dusukunnata dɔw tun ye mun ye Dawuda ka ɲɛnamaya kɔnɔ tuma min na a tun bɛ dɔn kɛ Matigi ɲɛ kɔrɔ?** * **Bolo: I bɛ se ka nisɔndiya lase cogo di mɔgɔ tununnenw ni mɔgɔ tɔɔrɔlenw ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ nin dɔgɔkun in na?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Kerecɛnw ka kan ka Ala minɛ ni bonya ni bonya ye. Dawuda y’a yɛrɛ minɛ a ka sebaaya ni a ka se sɔrɔliba seli la fo a m’a janto a ka Sariyasun minɛ ka ɲɛ. Tuma dɔw la, kerecɛnw bɛ u ɲɛmajɔ Ala ye dugawu minnu di u ma, fo u tɛ waati ta k’a dɔn k’u bɛ baara kɛ n’o dugawuw ye i n’a fɔ Ala tun b’a fɛ cogo min na. Ikomi Krecɛnw ye Ala ka dubaw marabagaw ye, u ka kan k’u janto tuma bɛɛ walisa ka Ala ka nilifɛnw minɛ ni bonya ni bonya ye min ka kan ni u ye.   * **Mun na a bɛ se ka kɛ kɔrɔbɔliba ye Krecɛnw bolo ka u sinsin Ala ka dubaw kan fo u bɛ ɲinɛ ka bonya da Ala kan?** * **Krecɛnw bɛ se ka bonya ni bonya da Ala ni Ala ka ci fɔlenw kan bi?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ala batoli ka kan ka kɛ Krecɛn kelen-kelen bɛɛ dusukun kuntilenna ye. Ala batoli bɛ kɛ ni Krecɛnw bɛ ɲɔgɔn lajɛn bato kɛyɔrɔw la. Nka, bato fana bɛ kɛ dɔgɔkun tile fila o tile fila fana. Kerecɛnw ka kan k’u ka ɲɛnamaya bɛɛ ye i n’a fɔ sababu kelen min bɛ to ka Ala bato. Ala ka nɛɛma ni a ka makari ka kan ka maga u ka jɛɲɔgɔnyaw, u ka kɛwalew ani u dusukunnataw bɛɛ la.   * **Krecɛn ka kan ka mun kɛ ni u tɛ nɛɛma walima makari kɛ mɔgɔ dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la?** * **Krecɛn bɛ se k’u dusukun ni u farikolo labɛn cogo jumɛnw fɛ walisa ka Ala bato dɔgɔkun kɔnɔ don o don?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ka baara kɛ Ala ye, o tɛ dan ŋaniya ɲuman dɔrɔn ma. Kerecɛnw ka kan k’u janto u ka ɲɛnamaya kɛcogo la. Aw kana aw janto o kɔrɔ la ko aw bɛ siran tuma bɛɛ Ala bɛ se k’u ɲangi walima k’u bugɔ ka sa. Nka aw k’aw janto o kɔrɔ la k’a lajɛ k’u ka kumaw ni u ka kɛwalew bɛɛ ye Ala ka nɛɛma bɔli ye u kɔnɔ.   * **I bɛ se ka bonya jira Ala la cogo di i ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **I ka kan ka mun kɛ ni Ala y’a jira i la ko walew walima miirili dɔw bɛ i la minnu tɛ bonya da Ala kan?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 39

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Alabatoso jɔli ko** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **1 Masakɛw 6:1-22** | A person standing next to a person standing in front of a building  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Yuhana 2:13-24**  **1 Kɔrɛntekaw 6:18-20** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A dɔn ko Alabatosoba jɔli Jerusalɛm, o bɛ ka Ala ka layidu dɔw tiimɛ. * **Dusukun** : Danfɛnw bɛ Ala ka bonya n’a cɛɲa jira. Nka, hadamadenw ka seko ni dɔnko baaraw fana bɛ se ka Ala ka bonya n’a cɛɲa jira. * **Bolo** : An minnu ye kerecɛnw ye, an farikolo ye Ala ka Alabatosoba ye. An bɛ bonya da Ala kan an farikolo minɛcogo n’a baara cogo la. |
| **Kalansen min bɛ kumasen dɔ kɔnɔ:** | “I bɛ nin Alabatosoba in jɔ, ni i bɛ ne ka sariyaw labato, ka ne ka sariyaw labato, ka ne ka ci fɔlenw bɛɛ labato, ka u labato, ne ye layidu min ta i fa Dawuda ye, ne na o dafa i sababu fɛ.” (1 Masakɛw 6:12) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bibile tɛmɛsira bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Denkɛ dɔ tun bɛ masakɛ Dawuda fɛ min tɔgɔ ko Solomani. Ala y’a fɔ Dawuda ye ko Solomani bɛna Alabatosoba jɔ a ye. Solomani kɛra Israɛl masakɛ ye tuma min na, a ye Alabatosoba jɔ. O tun bɛ Ala de kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Nin Alabatoso in tun tɛ i ko egilisi an tun bɛna taa min na. Ni mɔgɔw tun bɛ taa Alabatosoba la, u tun bɛ jɔ kɛnɛbaw kɔnɔ ka bato kɛ. Solomani ka baarakɛlaw tun bɛ ka Alabatosoba jɔ tuma min na, a y’a ɲini u fɛ u kana marifa ci walima ka sɔgɔli mankan si bɔ so jɔli yɔrɔ la. Solomani tun b’a fɛ ka bonya da Ala kan, a kɛtɔ ka o mankanw kɛ Alabatosoba yɔrɔ la. Alabatosoba jɔlen kɔ, Solomani y’a to a ka baarakɛlaw y’a kɔnɔna bɛɛ datugu ni sanu gɛlɛn ye. A yɛrɛ ye duguma yɔrɔw datugu ni sanu ye! Alabatosoba dafara tuma min na, a  a tun bɛ iko masaso dɔ. Fɛn bɛɛ tun cɛ ka ɲi. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Solomani** (min ɲɛ ye bulama ye) tun ye Israɛl masakɛ filanan ye, masakɛ Dawuda denkɛ. Ala y’a fɔ masakɛ Dawuda ye ko Solomani de bɛna Alabatosoba belebeleba dɔ jɔ Ala ye Jerusalɛm. Alabatosoba tun tɛna Ala datugu, katuguni Ala ka bon kojugu hali sankolow ma. Nka, Alabatosoba tun bɛna kɛ yɔrɔ ye Israɛldenw tun bɛ se ka taa Ala bato yɔrɔ min na. 2. **Israɛldenw** . Israɛlden 30 000 ni kɔ y’u sen don Alabatosoba kɔnɔfɛnw tacogo la, ani Alabatosoba jɔli la. 3. **Alabatoso.** Israɛl ye Alabatosoba jɔ ka kɛɲɛ ni Ala ka ci fɔlenw ye. Alabatoso tun be ni sɛdiriw duguma, sanu kogow ani fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ye minnu tun jɔra Alabatosoba dɔrɔn de kama. Ni Alabatoso dafara, a kɛra yɔrɔ ye min tun bɛ mɔgɔ ninakili bɔ, Israɛldenw taara Ala bato yɔrɔ min na. 4. **Ala ka ci fɔlenw.** Ala ye cikanw di masakɛ Dawuda ma Alabatosoba jɔcogo kan. Dawuda ye o fɛnw di Solomani ma, Solomani ye Ala ka cikanw labato. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Israɛldenw y’u yɛrɛ sabati layidu jamana kɔnɔ. Masakɛ Dawuda ka fanga kɔrɔ, u ye se sɔrɔ u juguw kan, wa u y’a daminɛ ka hɛrɛ ni ɲɛtaa sɔrɔ Layidu jamana kɔnɔ. Dawuda tun b’a fɛ ka Alabatosoba dɔ jɔ Ala ye, o lakanani ni ɲɛtaa kura dɔ ye. Nka, Ala y’a fɔ Dawuda ye ko a tɛ se ka Alabatosoba jɔ, nka a denkɛ Solomani bɛna Alabatosoba jɔ. (2 Samuɛl 7). Nka, Ala ye Alabatosoba labɛnw di Dawuda ma, ani Dawuda y’a daminɛ ka fɛnw lajɛ minnu tun ka kan ka kɛ Alabatosoba jɔli kama walisa Solomani ka o fɛnw sɔrɔ ni a kɛra Masakɛ ye.  Dɔɔni Dawuda salen kɔ, Solomani y’a daminɛ ka Alabatosoba jɔ. A ye san wolonwula kɛ ka ban, wa Solomani ye baara kɛ ni Israɛlden 30 000 ye so jɔli baara la.  Alabatosoba tun ye Israɛl siya ka hakilimaya yɔrɔ ye. Alabatosoba tun ye yɔrɔ ye u Israɛldenw tun bɛ seliw kɛ yɔrɔ min na ani ka sarakaw kɛ. Ikomi Ala ka kɛta tun sigilen bɛ Alabatosoba kɔnɔ, Israɛldenw tun ka kan ka Alabatosoba minɛ ni bonya ni bonyaba ye. Tiɲɛ don, Ala tun ma dan Alabatosoba dɔrɔn ma, nka Israɛldenw y’a faamu ko yɔrɔ senuma don.  **Layidu kura tɛmɛsira:** Yesu ka waati la, Alabatosoba tun ma kɛ saraka bɔyɔrɔ dɔrɔn ye, nka a kɛra jagokɛyɔrɔ ye fana, Israɛldenw tun bɛ se ka fɛn minnu san ani ka u feere sarakaw kama. Yesu dusu tiɲɛna kosɛbɛ k’a ye ko o yɔrɔ senuma min bɛ bonya ni bonya da Ala kan, o kɛra suguba ye o nɔ na. Yesu y’a ka saya ni a lakununni fana fɔ. Tuma min Yesu kununna ka b suw cma, mgw tun na mago t tun ka taa Alabatosoba la ka saraka b yafali kama, sisan o yr farikolow tun bna k Ala ka Alabatosoba ye. (1 Kɔrɛntekaw 3:16-17) |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ye masakɛ Solomani bila ka Alabatosoba dɔ jɔ Jerusalɛm, Israɛldenw tun bɛ se ka na Ala bato yɔrɔ min na. Alabatosoba tun tɛna kɛ yɔrɔ kelenpe ye Israɛldenw tun bɛ se ka Ala bato yɔrɔ min na; u tun bɛna batosow fana kɛ dugu suguyaw la . Nka, Alabatosoba tun bena kɛ Israɛldenw ka hakilimaya ɲɛnamaya cɛmancɛ ye, Layidu wagande tun sigilen bɛ yɔrɔ min na, ani Israɛldenw tun bɛ saraka bɔ yɔrɔ min na. Alabatosoba fana na kɛ Ala ka layidu talenw tiimɛni jiracogo fɔlɔ ye. Fɛn min daminɛna ni layidu ye den tɛ min na, n’o tɔgɔ ye ko Abramu, a san kɛmɛ caman ye nin ye, o bɛ ye sisan Alabatosoba kɔnɔ.  Alabatoso tun nafa ka bon cogo min na, o tun ye ja ye dɔrɔn, Ala tun bɛna jɛɲɔgɔnya kɛ cogo min na ni Krecɛnw ye Yesu ka saya ni a kununni kɔfɛ. Sisan, kerecɛnw ye Ala ka Alabatosoba ye, wa sanni u ka na ni baganw saraka ye Ala ma, kerecɛnw ka u ka ɲɛnamaya di Ala ma ka kɛ saraka ye Ala ka cidenyabaara kama diɲɛ ma.   * **Ni Ala tɛ se ka sigi boon kelen kɔnɔ, nafa jumɛn bɛ Israɛldenw bolo ka Alabatosoba sɔrɔ?** * **Rapportw b’a jira ko Alabatoso tun ye boon cɛɲiw dɔ ye a waati la. Danfɛnw ni hadamadenw ka seko ni dɔnko baara fila bɛɛ cɛɲi bɛ se ka mɔgɔw sama cogo di ka taa Ala batocogo jugu la?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   I n’a fɔ Ala ka danfɛnw, Krecɛn ka ɲɛnamaya ka kan ka Ala bato ani ka barika da u Kisibaa ye. Dusukun minnu ɲɛsinnen bɛ Ala ma, olu bɛ o dafa. Sow, i n’a fɔ Solomani ka Alabatoso ani bi egilisiw, olu bɛ se ka dɛmɛ don ka dusukunw ɲɛsin o kuntilenna ma. Seko ni dɔnko baara minnu bɛ kɛ i n’a fɔ ja, olu fana bɛ se ka kɛ. A laban na, hadamadenw ka ɲɛnamaya ye seko ni dɔnko baara ye, katuguni u ye Ala ka danfɛnw ye, wa u ka kan ka Ala nɔɔrɔ jira. O bɛ se ka kɛ ni Krecɛnw bɛ kanuya, yafa, hinɛ ani jigiya di diɲɛ ma.   * **So walima seko ni dɔnko yɔrɔ dɔ tɛ mɔgɔw dusukunw ɲɛsin Ala ma a yɛrɛ la. O tuma na fɛ, mun de bɛ mɔgɔ dusukun sama ka taa Ala fɛ n’a ye fɛn dɔ ye, a dalen b’a la ko o cɛ ka ɲi?** * **Krecɛnw bɛ se k’u yɛrɛ labɛn cogo di don o don walisa ka Ala cɛɲi ye ani ka baara kɛ u lamini bɛɛ la?** * **Bolo: An bɛ se ka kuma bila baara la cogo di?**   Ala ma mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ da dɔrɔn, Ala ye nilifɛnw ni sekow di mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma, u bɛ se ka minnu yiriwa ani ka baara kɛ ni minnu ye walasa ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ ani ka nɔɔrɔ lase Ala ma. Ni kerecɛnw bɛ baara kɛ ni o nilifɛnw ni o sekow ye Ala nɔɔrɔ kama, u bɛ bonya da Ala kan ani ka dubaw kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.   * **Ala ye nilifɛn ni seko minnu di i ma, olu dɔw ye jumɛnw ye, ani i bɛ baara kɛ n’u ye cogo di Ala nɔɔrɔ kama?** * **Ni i t’a dɔn Ala ye nilifɛnw ni seko minnu di i ma, i bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walasa k’a dɔn o ye fɛn minnu ye ani k’u yiriwa cogo min na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU ka filimu waajuli yɔrɔ bibile*** Kalansen 40nan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Barokun tɔgɔ :** | **nkankan kɔnɔw bɛ Eli balo** | **Foto** |
| **Kalan in kɔnɔkow : 1 .** | **1 Masakɛw 17:1-6** | A person sitting on a rock feeding birds  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan** | **Luka 1:1-17 la** |
| **Kalansenw kuntilenna** | * **kunkolo:** A faamu ko Ala bɛ mɔgɔ kelen-kelen dɔw wele ka kɛ kiraw ye, weleweledala bɛ na ni murutili nɔ ye Ala ma. Tuma dɔw la, Ala ka weleli mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ma, o bɛ saraka de wajibiya, nka Ala bɛna u magow ɲɛ. * **Dusukun:** Krecɛnw ka kan ka sɔn ka fɛn minnu saraka walasa ka Ala ka weleli dafa u ka ɲɛnamaya kɔnɔ, i ka miiri o la. * **Bolo:** Aw labɛnnen don ka pastɛriw ni ɲɛmɔgɔw dɛmɛ Ala ye minnu wele ni u mago bɛ dumuni na walima dɛmɛ wɛrɛ la. |
| **Kalan min bɛ vɛrise dɔ kɔnɔ :** | " A na taa Matigi ɲɛ kɔrɔ, Eli ni ni a barika la, ka bangebagaw dusukunw wuli u denw ma , ka murutilenw dusukunw wuli ka taa mɔgɔ tilennenw ka hakilitigiya la, ka jama labɛnnenw labɛn Matigi ye."(Alimankan na) (Luka 1:17) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli** | San caman masakɛ Solomani salen kɔfɛ, cɛ dɔ tɔgɔ ko Akabu kɛra Israɛl masakɛ kura ye. A tun ye mɔgɔ jugu ye kosɛbɛ. Ala ye Eli ci ka taa ci bila masakɛ Akab ma , katuguni Eli tun ye kira ye. Kira ye mɔgɔ ye min bɛ kuma Ala tɔgɔ la. Eli y’a fɔ masakɛ Akabu ye ko sanji tɛna na a ka jamana kɔnɔ waati jan kɔnɔ. Sanji tun bɛna na dɔrɔn ni Eli y' a fɔ a ye . Ala tun b’a dɔn ko masakɛ bɛna dimi Eli kɔrɔ tuma min na a ye nin cikan di a ma. O kosɔn, Ala ye Eli ci kuluw la walisa a ka dogo kɔdingɛ kɔnɔ. Eli tun tɛ se ka bɔ ka taa dumuni ɲini k’a dogolen to. O nɔ na, Ala ye yamaruya di kɔnɔ dɔw ma minnu bɛ wele ko wuluwulu, u ka na ni dumuni ye Eli ye walisa a k’a dun . sɔgɔma o wulada o wulada , wuluw tun bɛ na ni sogo ni buru ye Eli fɛ a ka dumuni kɛ . Eli ye dumuni dun min nana ni wulu ye, ka ji min ka bɔ baji dɔ la min tun bɛ a kɛrɛfɛ. |
| **Ja b‘a kalan fɛ min na** | 1. **Eli** tun ye kira ye, Ala ye min ci ka taa Israɛl masakɛ Akabu lasɔmi ko kɔngɔ bɛna kɛ a ka jurumuw ɲangili ye. 2. **Kerithi ka baji kan .** Ikomi masakɛ Akab tun b’a fɛ ka kojugu kɛ Eli la k’a sababu kɛ o kiraya kuma ye, Ala ye Eli bila ka dogo Jurdɛn baji kɔrɔn fɛ. 3. **Kɔgɔjida dɔ.** Ala y’a ka kira mako jɔnjɔnw dafa a kɛtɔ k’a ci ka taa a dogo baji kɛrɛfɛ, Eli bɛ ji sɔrɔ yɔrɔ min na. 4. **Ka kasi.** Ala fana y’a ka kira magow ɲɛ cogo la min tun tɛ deli ka kɛ, a kɛtɔ ka kɔnɔw balo siɲɛ fila tile kɔnɔ. Sɔgɔma, kɔnɔw nana ni buru ni sogo ye, wula fɛ, sogo tun bɛ na. |
| **Masalabolo hukumu** | Israɛl ka Masaya Uni ma mɛn. A daminɛna koɲuman masakɛ Dawuda ka fanga kɔrɔ, ka bɔ kɛnɛma, a tun bɛ i n’a fɔ a bɛ taa ɲɛ Solomani ka fanga kɔrɔ. Nka, Solomani dusukun tilalen don kɔfɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ tuma min na a tɔgɔba ni a ka nafolo kɛra kuncɛbaya sababu ye a bolo sanni a ka majigin Ala ɲɛkɔrɔ. Solomani salen kɔfɛ, kɛlɛ kɛra Israɛl kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ, u tilalen don kulu fila ye, worodugu kabila 10 tun bɛ wele ko "Israɛl", ani saheli kabila 2 tɔw tun bɛ wele ko " Juda  Masaya fila bɛɛ ɲɛmɔgɔw tun tɛ kelen ye kosɛbɛ san kɛmɛ caman kɔnɔ u ka yɛrɛdi la Ala ma ka kɛɲɛ n'u ka cɛsiri ye u lamini jamanaw ka "ala" wɛrɛw ma . Masakɛ juguba dɔ, Israɛl masakɛ Akab , ma "ala" wɛrɛw bato dɔrɔn, nka a ye batoso dɔ jɔ o ala nkalonma dɔ tɔgɔ la layidu jamana kɔnɔ.  Ala tun t’a wasa k’a to Israɛldenw ka muruti dɔrɔn ani ka tɔɔrɔ u ka jurumuw nɔfɛkow la. O kosn, a ye mgw ci minnu b wele ko kiraw, olu ye kuntigiw ni Israɛldenw lasɔmi u ka nimisa u ka jurumuw la, ka segin ka Ala lakika kelenpe bato.  Eli tun ye o kiraw dɔ ye. Ala y' a ci ka taa masakɛ Akabu lasɔmi . Ka kɛ Ala ka kira ye, o tun ye farati ye, bawo masakɛw ni mɔgɔ minnu bɛ balo murutili la Ala ma, tuma caman na, olu t’a fɛ mɔgɔw k’u kunbɛn u ka jurumuw kosɔn, walima k’u lasɔmi u ka murutili kɔlɔlɔw la. Masakɛ Akab tun bɛ nin cogo la, o de la Ala y’a fɔ Eli ye ko a ka boli masakɛ Akabu ɲɛ ka taa a dogo Akabu ɲɛda kɔfɛ . Ala y’a janto Eli magow la k’a to dogo la.  **Layidu kura sɛbɛn:** Eli tun ye Israɛl ka kira nafama dɔ ye, i n’a fɔ a bɛ ye cogo min na ko a tɔgɔ bɛ sɔrɔ siɲɛ caman Layidu Kura kɔnɔ. Tuma caman na, Yuhana Batiselikɛla bɛ fɔ ko a ye Layidu Kura jiracogo ye min bɛ “Eli hakili ni a ka sebaaya” jira. I ko Eli, Yuhana Batiselikɛla ye Israɛl murutilenw ni kanminɛbaliw wele u ka nimisa ani ka segin ka Ala kelenpe bato. |
| **Bibulu kalanni** | |
| **Ka seli wala ka delili kɛ** | * Ninikali kɛ delili kunko ko la ani ka tanuli kɛ. * Aw ka barikada Ala ye balima ɲɔgɔnya kosɔn. * Delili kɛ delili magow kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da yɛlɛ walisa aw bɛ Ala ka kuma min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, aw ka o sɔrɔ ni nisɔndiya ye . |
| **Ka a lamɛn** | * Bibulu-kalan tɛmɛsira fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛn kɔnɔkow” lajɛ ka bɔ sanfɛ ka ɲɛsin kalanso ma. * Bibulu-kalan tɛmɛsira fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira koloma dɔ fɔ cogo wɛrɛ la. |
| **Aw k’a tila ɲɔgɔn fɛ** | * **kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ye hadamaden da ni kanuya ye. Tuma min na mgw ye jurumu k Ala kr, o klw tun b yen, nka Ala tun b baara k walisa ka fn d da mgw ye walisa u ka nimisa ani ka baara k ale kelenpe ye. Ka fara o kan , hali ni Ala ye mgw bila layidu jamana la, ani u murutira, Ala ye kiraw di u ma u ka segin Ala ma min tun b se ka dugawu ninama di u ma, a tun t se ka o ka jurumuw jaabiw sr. Ala fana b kiraw ci bi ka mgw lasɔmi o ka jurumuw kɔlɔlɔw la, ani ka u wele u ka nimisa ani ka kisili sɔrɔ Yesu Krisita barika la. Ka kɛ Ala ka kira dɔ ye tuma caman na, o tun ye ɲɛnamaya gɛlɛnba ye Israɛl jamana kɔnɔ.   * **ye mɔgɔ jumɛnw wele i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye Ala ye?** * **Mun na mg dw b nimisa ni u b u ka jurumuw k, nka mg d w b dimin walima ka fariya (i na f masakɛ Akab tun bna k cogo min na)?** * **Dusukun: MunSɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ mun ye?**   an bɛ jurumu minnu kɛ , kɔlɔlɔ bɛ olu la . O nɔfɛkow dɔ ye ka an ni Ala cɛsira tiɲɛ ani ka an ni mɔgɔ wɛrɛw cɛsira tiɲɛ. Ala ka makari barika la, a b mgw ci ka don an ka namaya la walisa u ka an kn o jurumuw ma ani ka an wele ka nimisa walisa an ka se ka jnɲɔgɔnya gbn ni Ala ye ani ka k dmba ye Ala ka Masaya la. A nafa ka bon an bolo ka an dusukunw ni an tulo da wuli ni nin Ala ka baaradenw b’a ɲini ka tiɲɛ fɔ an ye, walisa an kana ban ka Ala ka kuma mɛn min fɔra u sababu fɛ. Ni kerecɛnw bɛ ban u yɛrɛ la, ka u yɛrɛ saraka ni diyanye ye Yesu kosɔn, Ala ka Masaya bɛ yiriwa.   * **An bɛ se ka jurumu fitininw wele cogo di , o bɛ se ka kojugu kɛ an dusukunw na ani ka se ka Ala ka kuma mɛn?** * **Jurumu kɛli delinako bɛ a gɛlɛya ka taa a fɛ cogo di ka a dɔn ko an mago b’a la ka nimisa ani ka segin Ala ma?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Tuma dɔw la, mɔgɔ wɛrɛw tɛ, nka anw de don, Ala b’an wele ka taa ladili kumaw fɔ Krecɛn wɛrɛ ye. An ka kan k’an janto kosɛbɛ k’a dɔn ko o de ye Ala sago ye an bolo, ka gɛrɛ o tigi la ni kanuya ni hinɛba ye. An minnu ye kerecɛnw ye, an ka kan ka an ka pastɛriw ni egilisi ɲɛmɔgɔw kanu ani k’u dɛmɛ, ni u bɛ Ala ka weleli dafa u ka ɲɛnamaya kɔnɔ.   * **A bɛna kɛ cogo di ka gɛrɛ mɔgɔ la ni kanuya ni hinɛ ye, min faralen don Ala kan?** * **I bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walasa ka kɛ dugawu ye i ka pastɛri bolo?** |
| **Baarakɛ cogo waleyali** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen yɔrɔ koloma fɔ kokura . * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani ka bi kalan kɛ ni hakilitigiya ye. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 41

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Eli bɛ Karmel kulu kan** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **1 Masakɛw 18:16-46** | A person raising his hand to the fire  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Galasikaw 1:1-12** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : I bɛ sɔn fɛn min na ko tiɲɛ ye Ala ni nin diɲɛ in ko la, i ka kɛ hakilitigi ye. Yala i dalen b’a la tiɲɛ na Bibulu bɛ mɔgɔw kalan min na wa, walima i sɔnna kalansira nkalonmaw ma minnu bɛ Bibulu tɛmɛsiraw sɔsɔ wa? * **Dusukun** : I ka miiri i dusukun negew la. Sabu i b'a fɛ min na, o de ka di i ye. Aw ye aw jija aw negew ka bonya da Ala kan. * **Bolo** : I bɛ sosiyete ka kunnafonidilanw, ɲɛnajɛw ani mɔgɔ tɔgɔba minnu bila ka nɔ bila i la, i k’olu jateminɛ. I jija ka waati ta ka kɛ jurumukɛlaw ka nɔ bila i la. |
| **Kalansen min bɛ kumasen dɔ kɔnɔ:** | I ko an y’a fɔ cogo min na ka tɛmɛ, sisan ne b’a fɔ tugun ko: Ni mɔgɔ dɔ bɛ kibaru duman fɔ aw ye, ni aw sɔnna min ma, o ka kɛ Ala ka danga kɔrɔ! (Galasikaw 1:9) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Masakɛ jugu Akabu ye ala dɔ bato min tɔgɔ ye ko Baali. Eli tun ye Ala ka kira ye ani a tun b’a fɛ k’a jira masakɛ Akab la ko Baali tɛ mɔgɔ sɛbɛ ye. Eli tun ye Baali ka kiraw sɔrɔ  ka misiden dɔ bila u ka sarakabɔlan kan Baali ye. Eli ye misiden dɔ bila a ka sarakabɔlan kan Ala ye. Ala o Ala tun bɛna saraka yiri yeelen, o de tun bɛna kɛ Ala lakika ye. Kiraw ka...  Baali ye delili kɛ ka u ka ala deli. U ye dɔn kɛ ka dɔnkili da ka pɛrɛn tile bɛɛ. Nka foyi ma kɛ. Eli ye dingɛ dɔ sɔgɔ a ka sarakabɔlan lamini na, k’a fɔ cɛ dɔw ye ko u ka ji bɔn sarakabɔlan yɔrɔ bɛɛ la. U ye ji bɔn fo ka dingɛ fa. O kɔ, Eli ye Ala deli, k’a ɲini a fɛ a ka jiri yeelen walisa jama k’a dɔn ko ale de ye Ala sɛbɛ ye. Ala ye tasuma ci min ma yiri dɔrɔn mana, nka a ye saraka ni sarakabɔlan fana jeni. A yɛrɛ ye ji ja min tun bɛ kɔdingɛ kɔnɔ! Jama y’o ye tuma min na, u y’a dɔn ko Eli ka Ala de ye Ala lakika ye. |
| **Kaln min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Eli.** Ala y’a ka kira Eli ci ka taa masakɛ jugu Akabu kunbɛn n’a ka jurumuw ye. Masakɛ Akabu ni Israɛl tun bɛ ka saraka kɛ ala nkalonmaw ye ani k’u bato. Eli y’a fɔ masakɛ Akabu ye ko a ka ala nkalonma ka kiraw bɛɛ lajɛ Karmɛli kulu kan. 2. **Baali ka sarakalasebaa** . Eli ye Baali ka kira 450 sɔsɔ walisa u ka ɲɔgɔn sɔsɔ. U tun bena saraka dɔ kɛ u ka ala nkalonma ye, o kɔ, Eli tun be saraka dɔ kɛ Ala lakika ye. U tun bɛna a lajɛ min ye tasuma ci ka bɔ sankolo la walisa ka saraka jeni. Baali ka kiraw taara fɔlɔ, ka tile bɛɛ kɛ ka delili kɛ, ka dɔn kɛ, ka panpan, ka u yɛrɛ tigɛ yɛrɛ k’a ɲini k’u ka ala nkalonma bila ka tasuma ci ka bɔ sankolo la. Foyi ma kɛ. 3. **Jiko** . O kɔ, Eli y’a ka saraka labɛn Ala lakika ye. Nka, a ma misiden da sarakabɔlan kan dɔrɔn, a ye bɔgɔdaga dɔ fana sɔgɔ sarakabɔlan lamini na, ka tila ka jifilen 12 bɔn saraka san fɛ. Ji ye bɔgɔdaga fa. 4. **Tasuma ye.** Eli tun ka kan ka min kɛ, o tun ye ka delili surun kelen kɛ Ala lakika ye, tasuma nana ka bɔ sankolo la ka bin saraka kan. Tasuma tun ka jugu kosɛbɛ, a ma misiden dɔrɔn jeni, nka a ye yiriw bɛɛ jeni, ka kabakurunw fana jeni sarakabɔlan kan, ka ji bɛɛ labɔ kɔdingɛ kɔnɔ. Eli y’a jira o don na ko Ala lakika kelenpe ye Israɛl ka Ala ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ala ye Eli ci ka taa a fɔ masakɛ jugu Akabu ye ko ja bɛna na Israɛl kan, ka kɛ Akabu ka jurumuw ɲangili ye. Masakɛ Akabu tun tɛ ala nkalonmaw dɔrɔn bato, nka a ye sarakabɔlanw jɔ Israɛl jamana na walisa Israɛldenw fana ka ala nkalonmaw bato. O kɔfɛ, Ala ye Eli bila ka dogo, walisa k’a tanga masakɛ Akabu ma.  San fila jalen kɔfɛ, Ala ye Eli ci ka taa masakɛ Akabu kunbɛn, k’a lajɛ ni a labɛnnen don ka nimisa a ka jurumuw la. A tun tɛ ten, o la sa, Eli ye yamaruya di a ma ko a ka ala nkalonma Baali ka kiraw lajɛ ka taa a kunbɛn Karmɛli kulu kan. Gɛlɛyaba tun bɛ Ala lakika ni ala nkalonma cɛ.  **Layidu kura tɛmɛsira:** I ko Israɛldenw, o cogo kelen na, kerecɛnw fana bɛ se ka kɔrɔbɔ ka bin ka bɔ Ala lakika kelenpe batoli la. Ciden Pol y’a jira ko a kabakoyara kosɛbɛ ko Galasi Krecɛnw tun bɛ ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman bila, ka sɔn o nɔ na, u tun bɛ sɔn dannaya nkalonmaw ma. Pol y’a jira ka jɛya kosɛbɛ ko a nafa ka bon kosɛbɛ Krecɛnw bolo ka da tiɲɛ na Yesu Krisita ko la. Sabu ni kerecEnya b'a damin ka da nkalon ko la Yesu ko la, o bna bn ka b o ka kisili neema la Yesu la, ka bin jurumuba la.  **Cikan 10 sira:** Cikan sabanan, min b’a bali ka Matigi tɔgɔ ta fu, o bɛ kerecɛnw wele u ka Ala ta kosɛbɛ. Krecɛnw bɛ se ka Ala tɔgɔ tiɲɛ cogo caman na.  Fɛɛrɛ dɔ ye ka kɛ mɔgɔ ye min tɛ se ka baara kɛ ni Ala tɔgɔ ye. Sanni u ka Ala tɔgɔ minɛ ni bonya ni bonya ye, mɔgɔ caman bɛ baara kɛ n’a tɔgɔ ye i n’a fɔ danga kuma.  Eli ka waati la, mɔgɔ caman tun dalen b’a la ko i bɛ se ka ala dɔ mara n’i tun bɛ o ala tɔgɔ gundo dɔn. O la sa, mɔgɔw tun b’a ɲini k’o tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ walisa u ka se ka o ala nkalonmaw lafili walima k’u wajibiya ka walew kɛ u ka cikan kɔnɔ. Israɛldenw tun man kan ka kɛ nin cogo la. Kerecɛnw ka kan ka Ala tɔgɔ bonya, u man kan ka baara kɛ n’a ye ka mɔgɔw lafili. O b’a to Ala tɛ kelen ye kosɛbɛ ni Israɛl sigiɲɔgɔnw tun dalen bɛ min na u ka ala ko la.  Fɛɛrɛ sabanan min bɛ se ka Matigi tɔgɔ ta fu, o ye ka i yɛrɛ wele Krecɛn ka sɔrɔ ka jurumu ɲɛnamaya kɛ. Kerecɛn bɛ Yesu jogo jira. Ni mɔgɔ dɔ b’a fɔ ko ale ye Krecɛn ye, o bɛɛ n’a ta, a ye mɔgɔ jugu ye, a bɛ farinya, walima a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ, mɔgɔw bɛna a miiri ko Yesu ye mɔgɔ jugu ye, a ye fariyako ye, walima a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ. O cogo la, Krecɛn filankafo bɛ ka Ala kofɔ cogo jugu la.   * **Kuntigi: Mun na mɔgɔw bɛ Ala tɔgɔ minɛ bi i n’a fɔ nafa tɛ a la?** * **Dusukun: E fɛ, Krecɛn seere lakika joli de ka kan ka kɛ walasa ka se sɔrɔ Krecɛn filankafo kelen ka seereya kan?** * **Bolo: Nin dɔgɔkun in na, i bɛ se ka kuma Ala ko la cogo di mɔgɔ wɛrɛw ye cogoyaw la minnu bɛna bonya lase Ala ma?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Eli ka waati la, Israɛldenw kɔrɔbɔra ka ala nkalonmaw bato. Hali ni nkalon diinɛw bɛ yen hali bi, tuma caman na, Krecɛnw bɛ kɔrɔbɔli minnu sɔrɔ, olu ni saraka minnu bɛ kɛ nkalon ala ye, olu tɛ kelen ye. Tuma caman na, Krecɛnw bɛ kɔrɔbɔ ka namara, nege jugu, fanga ani fɛn caman wɛrɛw “bato”. U b’o fɛnw “bato” u kɛtɔ k’u kɛ u dusukun negew ye. U bɛ se k’a miiri ko u bɛ se ka kɛ kerecɛnw ye ani ka o jurumu negew bɛɛ mara u dusukun na, nka u tɛ se. I bɛ se ka baara kɛ matigi kelen dɔrɔn de ye, Ala lakika min jirala Yesu Krisita la, walima nin diɲɛ ala nkalonmaw.   * **Mun na kɔrɔbɔli barika ka bon kosɛbɛ Krecɛnw bolo ka u sen don farisogo negew la?** * **“Ala nkalonmaw” jumɛnw bɛ aw ka sigida la, minnu b’a ɲini ka Krecɛnw sama ka bɔ Yesu Krisita ka Kibaru Duman lakika la?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Kerecɛn dusukun b’a fɛ min na, o ye Krecɛn bɛna na min kanu. O de kosɔn a nafa ka bon kosɛbɛ kerecɛnw bolo ka a to Yesu Krisita k’u dusukunw saniya Ni Senu ka sebaaya fɛ. Ni kerecɛnw y’a to jurumu negew ka bonya ani ka bonya u dusukunw na, o negew bɛna fɛɛrɛw sɔrɔ ka jira Krecɛn ka kɛwalew ni a ka jɛɲɔgɔnyaw la.   * **Krecɛn caman minnu bɛ mɔgɔ kɔniya, olu tɛna a faga tiɲɛ na. Koniya bɛ jira kɛnɛma cogo wɛrɛ minnu na Krecɛnw ka ɲɛnamaya kɔnɔ, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Dusukun jurumuw b yr jira cogo min na Krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o misali wɛrɛw ye jumɛnw ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   An b’a fɛ fɛn min na an dusukun na, o bɛna jira an ka kɛwalew la. Nka, o cogo la fana, Krecɛnw bɛ se ka delina ɲuman dɔw dege minnu bɛna u dusukunw ni u hakili dege walisa u ka u sinsin Ala b’a fɛ fɛn minnu na u ye. Ni kerecɛnw y’a to jurumukɛlaw ka nɔ bila u yɛrɛ la, u bɛ delina juguw lase u yɛrɛ ma, minnu bɛ kojugu kɛ u yɛrɛ la ani mɔgɔ wɛrɛw la.   * **Delina jumɛnw bɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ minnu bɛ i dɛmɛ ka i dusukun ni i hakili dege walasa ka Yesu Krisita kɛ i ka ɲɛnamaya Matigi ye?** * **Ala ye delili minnu jaabi i kosɔn, olu dɔw ye jumɛnw ye? N’a sɔrɔ u tɛna kɛ kabako ye i n’a fɔ Eli ye jaabi min sɔrɔ a ka delili kɔnɔ, nka hali bi, a nafa ka bon ka Ala waleɲumandɔn o jaabiw kosɔn, ani k’a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye cogo min na Ala bɛ delili jaabi hali bi.** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #42

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Naaman kɛnɛyali** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **2 Masakɛw 5:1-16** | A person standing in water with his hands up  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Luka 4:16-30 la** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Ala ye fɛta min o waleɲumandɔn ka kɛnɛya ni kisili lase mɔgɔw bɛɛ ma, a ma kɛ Israɛldenw dɔrɔn ye. * **Dusukun** : A dɔn ni i dusukun da b’a la ka Ala ka baara ye “kɛnɛmamɔgɔw” la i ka sigida la. * **Bolo** : Aw ye aw dege ka mɔgɔw bila ka taa kisili la Krisita la. I ka fɛɛrɛw tigɛ walisa ka teriya ni jɛɲɔgɔnya don ni mɔgɔ minnu tɛ Krecɛnw ye, ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ se ka kɛ Ala ye walasa ka mɔgɔw lase Krisita ma. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | I ka kɛ hakilitigi ye i ka kɛwalew la ni dunanw ye; aw bɛ nafa sɔrɔ cogo bɛɛ la ɲuman na. (Kolosekaw 4:5) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Naaman tun ye kɛlɛbolo kuntigi ye Siri jamana na. A tun ye mɔgɔ ye min nafa ka bon kosɛbɛ. Nka bana dɔ tun b’a la min tɔgɔ ye ko kuna. Nin bana in bɛ fari toli, tuma dɔw la a bɛ na ni saya ye. Baarakɛla dɔ tun bɛ Naaman muso fɛ. A ko Naaman ka kan ka taa kira dɔ fɛ min sigilen bɛ Samari. A tun bɛ se ka Naaman kɛnɛya a ka kuna bana na. O kira tun ye Elisa ye. Naaman taara Samari walisa k’a lajɛ ni Elisa bɛna a kɛnɛya. Elisa y’a fɔ Naaman ye ko a ka taa Jurdɛn baji la ka a ko yen siɲɛ wolonwula. Ni Naaman tun y’o kɛ, a tun bɛna kɛnɛya. Naaman tun t'a fɛ ka don ba kɔnɔ,  sabu a tun nɔgɔlen don ani a tun ye bɔgɔ ye. Nka Naaman ka baarakɛlaw y’a lasun a ka Elisa y’a fɔ a ye cogo min na. U dalen tun b’a la ko Naaman bɛna kɛnɛya. Naaman taara  baji ka ko. A bɔra ji la a siɲɛ wolonwulanan na tuma min na, a kɛnɛyara pewu. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Naaman** tun ye Aram kɛlɛbolo kuntigi ye, jamana min tun bɛ Israɛl juguya tariku kɔnɔ. Faribana dɔ tun bɛ Naaman na, mɔgɔ si tun tɛ se ka min furakɛ Aram jamana na. Naaman ka jɔnmuso dɔ tun ye Israɛlden ye ani a ye kira dɔ ko fɔ a ye Israɛl jamana na min tun bɛ se k’a kɛnɛya. 2. **Jurdɛn baji.** Elisa tun ye o kira ye Israɛl ani a y’a fɔ Naaman ye ko a ka taa a ko siɲɛ wolonwula Jurdɛn baji la. 3. **Aw bɛ fari saniya.** A ko siɲɛ wolonwula kɔfɛ, Ala y’a kɛnɛya. O kɔ, a kɛra Ala nɔfɛmɔgɔ ye ani a tun tɛ nkalon ala bato tugun. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | A ka ɲɛnamaya laban surunyalen, Ala y’a fɔ Eli ye ko a ka Elisa mun ka kɛ kira ye walisa a ka kɛ a nɔnabila ye. Ala ye kabako barikama caman kɛ Elisa sababu fɛ. A nafa ka bon kosɛbɛ k’a ye ko o kabako dɔw, i n’a fɔ min ɲɛfɔra nin kalan in kɔnɔ, olu kɛra mɔgɔ minnu tɛ Israɛl ye. Elisa ka cidenyabaara sababu fɛ , Ala b’an hakili jigin a ka kanuya ni a ka hamiba la Israɛl kɔkan mɔgɔw la. Nka mɔgɔ minnu tɛ Israɛl kɔkan, olu dɔrɔn tɛ, minnu ye Israɛl juguw ye.  Masakɛw fɔlɔ kitabu kɔnɔ, kɛlɛ caman kɛra Israɛl ni Aram cɛ. O la sa, a tun bɛna nɔgɔya an k’a miiri ko Ala bɛna baara kɛ tuma bɛɛ Aram kama. Nka, 1 Masakɛw 5 tɛmɛsira fɔlɔ b’a jira ko Ala tun ye se sɔrɔ Aram kan u ka jenerali Naaman sababu fɛ. O tɛmɛsira t’a jira ni se sɔrɔli kɛra kɛlɛw ye minnu kɛra Israɛl kama walima ni jamana wɛrɛ ye.  Walasa ka juguya min bɛ Aram ni Israɛl cɛ, o sinsin ka taa a fɛ, tɛmɛsira 2nan b’a jira ko Aram ye binkannikɛlaw bila ka don Israɛl kɔnɔ, ka sungurunnin dɔ minɛ. O Israɛl sunguru minɛlen in kɛra Naaman muso ka baarakɛla ye ani a jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ Naaman ka kɛnɛyali ni a ka kisili la .  Naaman ye faribana dɔ minɛ. “Kunabana” tun ye faritanabana suguya caman sɛgɛsɛgɛli ye min tun bɛ kɛ tuma bɛɛ Bibulu ka waati la. O la sa, a bɛ se ka kɛ ko o tɛ an bɛ kuna wele bi. Tiɲɛ na, i n’a fɔ an b’a dɔn cogo min na ko Naaman tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ni mɔgɔ caman ye o waati la, n’a sɔrɔ o tɛ bi furakɛlikɛlaw bɛ min sɛgɛsɛgɛ ko kuna ye, o min bɛ mɔgɔw minɛ kosɛbɛ.  Israɛl ka jɔnkɛ bɛ kuma kira dɔ kan Israɛl jamana na min tun bɛ se ka Naaman kɛnɛya. O kɔfɛ, Bibulu tɛmɛsira bɛ nin ko ninnu ɲɛfɔ minnu kɛra sababu ye ka Naaman kɛnɛya . A nafa ka bon kosɛbɛ k’a ye ko Ala ye Naaman kɛnɛya katuguni Naaman tun “nɔgɔlen don.” A tun tɛ siya wɛrɛ dɔrɔn ye, nka a tun ye Israɛl jugu fana ye. Ka fara o kan, a tɛ Israɛl jugu dɔrɔn ye, nka faribana bɛ mɔgɔ min fana na, o kɔrɔ ye ko a dagalen don ka don Ala ka Alabatosoba kɔnɔ. Nka, Ala ye Naaman kɛnɛya, ka kɛɲɛ ni Musa ka sariya ye, a tun tɛ se ka don hali Alabatosoba kɔnɔ ka Ala bato.  **Layidu kura tɛmɛsira:** Yesu y’a ka cidenyabaara daminɛ kɔfɛ, a seginna a ka dugu la, Nazarɛti, ka jama kabakoya a ka hakilitigiya fɛ. Nka, a ye u kunbɛn tuma min na, u y’u hakilina Changé joona a ko la, k’a ɲini k’a faga. Mɔgɔw dusu tiɲɛna kosɛbɛ kun dɔ la kelen ye ko a ka cikan tun ye ko Ala tun ka kan ka bɔ Israɛl tuma caman na ka taa dannayakɛlaw ɲini. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, Yesu ye Naaman kofɔ, min tun ye “dunan” dɔ ye Israɛl jamana na, min kɛnɛyara kunatɔ fɛ k’a sɔrɔ Israɛl kɔnɔmɔgɔw tun ma kɛnɛya a ka waati la. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ye layidu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ ni Israɛl ye. Israɛl ye Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw ye, a ye minnu sigi layidu jamana kɔnɔ. Nka, k’a masɔrɔ Israɛl ye Ala ka jama ɲɛnatɔmɔlenw ye, o kɔrɔ tɛ ko Ala bɛ u kelenpe kanu ani a b’a fɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ min bɛ mɔgɔ kisi. Naaman ye “dunan” misali ye min ye fanga di Ala ma kɛlɛ la, ka kɛnɛya a ka bana na. Dan tɛ Ala ka kanuya wala Ala ka sebaaya la.   * **An ka teli k’a miiri ko Ala tɛna wale kɛ mɔgɔ sugu jumɛnw sababu fɛ?** * **E fɛ, mun na Ala ye se sɔrɔ Naaman kan kɛlɛ la, sanni Naaman yɛrɛ ka Ala dɔn iko a furakɛbaga?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Ka an sinsin an yɛrɛ kan, o ye kɔrɔbɔli ye tuma bɛɛ Krecɛnw bolo. Ikomi mɔgɔ minnu tɛ kerecɛnw ye, olu tɛ bonya da Ala lakika kan min jirala Yesu Krisita la, a ka nɔgɔn fana Krecɛnw bolo k’u mafiɲɛya. Nka, kerecɛnw ka kan k’u dusukun da wuli ka mɔgɔw kanu ani ka baara kɛ u ye minnu tɛ kerecɛnw ye fɔlɔ, katuguni Ala y’a dusukun da u ye. Ni Ala ka cidenyabaara bɛna taa a fɛ dugukolo kan, ka mɔgɔw bɛɛ wele ka na Ala ka Masaya la, Krecɛnw dusukun ka kan ka da mɔgɔw la ka Ala ka kanuya jira mɔgɔ minnu mago bɛ a la kosɛbɛ.   * **Mun na Krecɛnw bɛ kɔrɔbɔ k’a miiri ko faratiba don ka Ala ka kanuya fɔ mɔgɔw ye minnu tɛ Krecɛnw ye?** * **Krecɛnw bɛ se k’a dɔn cogo di waati min na ani yɔrɔ min na Ala b’a fɛ u ka u bolo di mɔgɔ wɛrɛw ma ani k’u janto u la?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   A bɛnnen don Krecɛnw ma k’a fɛ k’u ka waati kɛ ni mɔgɔw ye minnu bɛ miiri i n’a fɔ olu, minnu bɛ kɛ i n’a fɔ olu, ani minnu dalen bɛ u la. Nka, hali ni Krecɛn jɛɲɔgɔnya waati dɔw bɛ yen, kerecɛnw bɛ ɲinɛ Ala dusukun kɔ ni u bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn. Kerecɛnw ka kan ka teriya don ni Egilisi kɔkanmɔgɔw ye walisa u ka se ka Ala ka kanuya fɔ mɔgɔw ye minnu mago bɛ a la kosɛbɛ.   * **Mɔgɔ saba ye jɔnw ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ minnu ka kan ka Yesu dɔn iko u Matigi ni u Kisibaa?** * **I bɛna fɛɛrɛ minnu tigɛ walasa ka kɛ Krecɛn ye, i bɛna olu fɔ u ye cogo di?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

Yesu ka filimu waajuli yɔrɔ bibile Kalansen 43nan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Joasi – Denmisɛnnin Masakɛ** | **ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **2 Masakɛw 11** | A person and child standing next to two people  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnniw:** | **Matiyu 20:17-28 la** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **kunkolo:** I hakili to a la ko Ala kantigi bɛ yen tuma bɛɛ, hali ni a bɛ iko juguya ye se sɔrɔ kɔnɔ. * **Dusukun:** A faamu ko kerecɛnw ka kan k’u dusukunw kɔlɔsi walisa u kana u don wasabaliya la. * **Bolow:** Mɔgɔ si kana i mafiɲɛya sabu i ye denmisɛn ye, nka i ka kɛ misali ye dannabaaw ye, kuma ni kɛwalew la, ani kanuya ni dannaya ni saniya la. 1 Timote 4:12 |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise kɔnɔ:** | I kana a to mɔgɔ si ka i mafiɲɛya sabu i ye denmisɛn ye, nka i ka kɛ misali ye dannabaaw ye kuma, kɛwale, kanuya, dannaya ani saniya la. (1 Timote 4:12) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛcogo** | Joasii wolola tuma min na, a fa tun ye Israɛl masakɛ ye. Joasihi fakɛ barika banna, wa a bamuso jugu ye yamaruya di ko masakɛ ka denbaya kɔnɔmɔgɔw bɛɛ ka faga. A tun b’a fɛ ka kɛ Israɛl masamuso ye. Nka Joasihi kɔrɔmuso tun t' a fɛ a ka sa . A ye den Joasii n'a denmuso minɛ k'u dogo Alabatosoba kɔnɔ. Masamuso tun tɛna miiri k'u ɲini yen. Sarakalasebaa tun b’a dɔn ko Joasi bɛna kɛ Israɛl kuntigi ye. Joasi si tun ye san wolonwula sɔrɔ tuma min na, sarakalasebaa y’a ta ka taa a jira jama la. Sarakalasebaa ye tulu kɛ Joasi la, ka masafugulan don a kun na, ka a wele ko masakɛ. Bɛɛ ye bolonɔ bila ka pɛrɛn masakɛ kura ko la. Masamuso taara a lajɛ mun na mankan ka ca ten. O kɔ, a ye Joasi ye . A tun jɔlen bɛ Alabatosoba kɔnɔ ni masafugulan don. Kuntigiw ye masamuso jugu minɛ k'a faga. Joasi tun ye Israɛl masakɛ kura ye. |
| **Karamɔgɔya min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Joasi ye** ale de tun ye mɔgɔ fitinin ye min kɛra Israɛl masakɛ ye. A kɔrɔmuso y’a dogo san wɔɔrɔ kɔnɔ Alabatosoba kɔnɔ katuguni a bamuso tun b’a fɛ k’a faga. A bamuso tun y’a balimakɛ tɔw bɛɛ faga walisa a kana kɛ ni ɲɔgɔndankɛla si ye Israɛl masasigilan kan. A ye fɛnba caman ɲɛminɛ dannaya la a kɛlen kɔ ka kɛ masakɛ ye. 2. **Joyada** tun ye sarakalasebaa ye o wagati la ani a tun ye yamaruya di kɛlɛbolo dɔ ma walisa u ka Masakɛ kamalennin lakana ka bɔ a bamuso kɔrɔ. Joyada ye Joasi mun ka kɛ Israɛl masakɛ ye. |
| **sɛbɛnni kɔnɔko** | Fanga kanu bɛna mɔgɔ dɔw bila ka min kɛ, o ye kabako ye. Israɛl masakɛ Ataliya , Ahaziya ba, o y’a to a y’a ka denbaya bɛɛ ɲini k’u faga, Ahaziya sara tuma min na . Walasa dɔrɔn a ka se ka kɛ masamuso ye.  A tun b’a miiri ko a y’a ka denbaya bɛɛ faga, nka masakɛ Ahaziya balimamuso y’a denkɛ dɔ dogo Alabatosoba kɔnɔ. Joasihi tun bɛ san kelen dɔrɔn de la tuma min na a y’a dogo.  A tɛ bari an na k’a ye ko Joasi kɛra masakɛ ye tuma min na ani a kɔrɔbayara, a ye diinɛ caman caman cili ɲɛminɛ. A muso ye kojugu min kɛ fanga ɲinini na, ani a lamɔlen kɔ Alabatosoba kɔnɔ, Joasi y’a dɔn a ka kan ka kɛ kuntigi sugu min ye walisa ka bonya da Ala kan ani ka Israɛldenw ɲɛminɛ Ala bonya la.  **Layidu kura Sɛbɛnni:** Yesu ka kalanden fila ba b'a fE ka da a la ko a denw ye mg nafamaw ye gofErEneman kura la, Yesu b'a miiri ko a bna min da. A bɛ miiri fanga la tuma min na Yesu bɛ kuma saraka ni majigin ko la. ale n' a denkɛw t' a faamu fanga lakika bɛ cogo min na . Nka, ni Yesu kununna ka bɔ suw cɛma, u bɛna a daminɛ ka faamuyali sɔrɔ. |
| **Bibile kalanni** | |
| **Ka seli** | * Aw ka mɔgɔw ɲɩnika ni delili kun ko bɛ u fɛ ani aw ka Ala tanu. * Aw ka Ala deli delili kun ko kosɔn. * Delili kɛ delili magow kama. * NI Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da yɛlɛ walisa ka Ala ka kuma kan tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibile-kalan tɛmɛsira fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛn kɔnɔkow” lajɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibile-kalan tɛmɛsira fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibile tɛmɛsira koloma dɔ fɔ cogo wɛrɛ la . |
| **Niyɔrɔ** | * **kunkolo:Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Fanga ɲinini, ani nafolo ni bonya bɛɛ min bɛ na n’a ye, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman bila ka fɛn o fɛn kɛ, k’u ka kan ka mɔgɔ o mɔgɔ tɔɔrɔ, walasa k’a sɔrɔ, k’a mara. A fɔ man di nka, masakɛ juguw, ani nin ko in na, masamuso juguw, bɛ Israɛl ka tariku nɔgɔ. Hali ni hadamaden juguw bɛ se ka bagabagali kɛ hadamadenw ka gɔfɛrɛnamanw na tuma bɛɛ, an minnu ye Krecɛnw ye, an b’a dɔn ko fɔlɔ ni fɔlɔ ye Ala ka Masaya jamanadenw ye. An ka kan ka kɛ Ala tolenw ye, ka kantigiya kɛ tuma bɛɛ Ala sago ni Ala ka sariyaw la.   * **Mun bɛ fanga walima wariko la min bɛna a to mɔgɔ fanba ka fɛn o fɛn kɛ walasa ka caman sɔrɔ?** * **Dugukolo kan kuntigi ka kan ka mara cogo di walisa ka nɔɔrɔ ni bonya lase Ala ma?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Kerecɛnw ka kan k’u dusukunw kɔlɔsi u kana bɛnkanw kɛ. Kerecɛn mana kɛ denmisɛn ye wo, a kɛra mɔgɔkɔrɔba ye wo, Ala bɛ krecɛnw bɛɛ wele u ka Ala bonya ni u ka ɲɛnamaya ye. O bɛ daminɛ ni dusukun sɔrɔli ye min cɛsirilen don kosɛbɛ ka Ala kanu ani ka mɔgɔ wɛrɛw kanu.   * **Sanni Krecɛnw k’u dusukun bila nafolo fanga kan, u ka kan k’u dusukun bila mun na?** * **Kerecɛn ɲɛmɔgɔ walima kuntigi bɛ se ka mun kɛ walisa k’u dusukun saniya ani k’u sinsin Ala bonya kan?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Mɔgɔ dɔw b’a fɔ ko “ban bɛ jo di fɛɛrɛw ma.” Nka, kerecɛnw b’a dɔn ko o tɛ tiɲɛ ye. Kerecɛnw ka kan k’u jija k’u yɛrɛ minɛ cogo la min bɛ nɔɔrɔ ni bonya lase Ala ma, u kana nɔɔrɔ ni bonya lase u yɛrɛ ma. O kɔrɔ tɛ Krecɛn kɔrɔbaw dɔrɔn ye fanga jɔyɔrɔw la, nka o kɔrɔ fana ye Krecɛn fitininw ye. I n’a fɔ Joasii n' a fɔ a b' a jira cogo min na , I man dɔgɔ kojugu ka yɛlɛma don Ala ka Masaya kama.   * **Krecɛn ɲɛmɔgɔ walima faama bɛ se ka wale jumɛn kɛ tuma min na a ka kan ka desizɔn gɛlɛnw ta, a b’a dɔn ko o bɛna mɔgɔ dɔw dusu tiɲɛ?** * **Krecɛnw ka kan ka bonya ni bonya jira u ɲɛmɔgɔw ni u kuntigiw la cogo di, hali n’u bɛ sɔn o ɲɛmɔgɔw walima o kuntigiw ka fɔta ma walima u ma sɔn o ma?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibile kalansen yɔrɔ koloma fɔ kokura. * Jɛkulu min sen bɛ o la, o ɲininka u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani ka bi kalan kɛ ni hakilitigiya ye. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 44

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Jerusalɛm kogow jɔli kokura** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Nehemi 2:11-20** | A person working on a wall  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Luka 19:28-48 la** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A dɔn ko ban man kan ka kɛ kuma laban ye abada kerecɛn ni Ala cɛsira la. Dɛsɛ mana kɛ min o min ye, Ala bɛ sɔn tuma bɛɛ ka yafa ani ka dɛmɛ don ka Ala Den majiginlen lasegin a cogo kɔrɔ la. * **Dusukun** : I ka jagɛlɛya sɔrɔ, ka Ala sago kɛ, o bɛ jagɛlɛya ni timinandiya de wajibiya. Gɛlɛya caman bɛna kɛ yen ani mɔgɔ minnu b’a fɛ k’a ye ko Krecɛn dɛsɛra. * **Bolo** : I ka ɲɛnamaya kɛ ni jigiya ye, Ala t’a ɲini kerecɛn fɛ a ka baara bɛɛ kɛ ka Ala sago dafa u ka ɲɛnamaya kan. Ala bɛ baara kɛ ni Krecɛn ye walisa k’o sago lase. Kantigiya Ala ma tuma dɔw la, o kɔrɔ ye ka senna-tɛgɛrɛ kelen-kelen kɛ dɔrɔn ka da i la. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Ne y’u jaabi k’a fɔ ko: “Sankolo Ala na ɲɛtaa di an ma.” (Nehemi 2:20) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɔfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | A mɛnna, Yahutuw ye kogo dɔ jɔ Jerusalɛm lamini na walisa k’u ni Alabatosoba tanga u juguw ma. Nka, ikomi Yahutuw ma Ala kan minɛ, a y’a to Babilonɛ kɛlɛbolow ka kɛlɛ kɛ ka Jerusalɛm jeni. O kɔ, kɛlɛcɛw taara ni Yahutuw ye Babilonɛ ka kɛ kasodenw ye. San caaman o kɔ, Nehemi ye masakɛ Artakserkisi ɲininka n’a bɛ se ka segin Jerusalɛm ka dugu kogo jɔ kokura. Kuntigi dɔw y’a fɔ Nehemi ye k’u bɛna bin a kan n’a y’a ɲini ka dugu jɔ kokura. Nka, o ma Nehemi lasiran. A nisɔndiyara kosɛbɛ ka Jerusalɛm jɔ kokura, n’o ye “Dugu Senuman” ye. Nehemi taara ni denbaya caman ye Jerusalɛm. A y’a to denbaya kelen-kelen bɛɛ ka kogo yɔrɔ kelen jɔ kokura. Cɛ dɔw tun jɔlen tora kɔlɔsili la ni mɔgɔ dɔ y’a ɲini ka binkanni kɛ. Baara gɛlɛn caman kɛlen kɔ, kogo labanna ka ban! |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Jerusalɛm kogow.** U ye Jerusalɛm minɛ tuma min na, Asiri kɛlɛbolo ye dugu kogow ci ka Israɛldenw ta ka taa jɔnya la. Ala y’a to Asirikaw ka Jerusalɛm halaki sabu Israɛldenw tun bɛ jurumu kɛ tuma bɛɛ ani u tun tɛ sɔn ka kiraw lamɛn Ala ye minnu ci ka u wele ka nimisa. 2. **Kogow jɔli kokura** . San 70 jɔnya kɔfɛ, Ala y’a to Israɛldenw ka segin Jerusalɛm. Nehemi tun ye cɛ ye Ala ye min kɛ ka Israɛldenw labɛn ani k’u bila ka dugu kogow jɔ kokura. 3. **Ka baara kɛ kosɛbɛ.** Jama ye Nehemi lamɛn ani u y’a daminɛ ka baara kɛ kosɛbɛ walisa ka kogow jɔ kokura, hali ni jamana minnu tun sigilen bɛ u kɛrɛfɛ, olu tun bɛ o baara kɛlɛ. U tun t’a fɛ dugu kogow ka jɔ kokura, n’o tɛ, Israɛldenw tun bɛ se ka kɛ jamana fangatigi ye kokura. Nka, Ala ye ɲɛtaa di Israɛldenw ma, u ye kogow jɔ kokura. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Sanni u ka kɛ yeelen ye siyaw bolo, jamana minnu tun bɛ Ala kanu ani minnu tun bɛ ɲɔgɔn kanu, Israɛldenw tun bɛ to ka jurumu kɛ ani ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ. San tan caman kɛlen kɔ ka ban ka Ala ka lasɔmini kumaw lamɛn ko u ka nimisa kiraw sababu fɛ, Ala y’a to Asirikaw ka se ka layidu jamana minɛ.  Israɛldenw ye san 70 kɛ jɔnya la sanni Ala ka sɔn Babilonɛkaw ma u ka se sɔrɔ Asirikaw kan. Babilonɛkaw y’a to Israɛldenw ka segin layidu jamana kɔnɔ. U seginna tuma min na, ɲɛnamaya tun ka gɛlɛn. U tun ka kan ka so kura jɔ, ka forow turu kokura. Israɛldenw ye waati caman kɛ k’u ka so jɔ ani k’u ka forow turu, u ma u janto dugu kogo tiɲɛnenw ni Alabatosoba tiɲɛnen na. U tun t’a miiri ko ka Alabatosoba walima dugu kogow jɔ kokura, o nafa ka bon i n’a fɔ sow jɔli ani u ka forow sɛnɛni.  Nehemi tun tora Babilonɛ Mansamara kɔnɔ, jɔnya fɔlɔw seginnen kɔ layidu jamana kɔnɔ. K’a to Babilonɛ, a ye kunnafoniw mɛn ko Israɛldenw tun tɛ ka ɲɛ Layidu jamana kɔnɔ. O ye a dusu tiɲɛ kosɛbɛ. A tun ye Masakɛ ka baarakɛla ye. Don dɔ la, masakɛ y’a kɔlɔsi ko Nehemi dusu tiɲɛna kosɛbɛ ko min tun bɛ ka kɛ Layidu jamana kɔnɔ. Masakɛ y’a fɔ Nehemi ye ko a ka segin layidu jamana na, ka dusu don jama kɔnɔ u ka dugu kogow jɔ kokura.  Ala ye Nehemi ci, ani cɛ wɛrɛ Esdrasi, ka taa jama hakili jigin ko Ala ka kan ka kɛ u ɲɛnako fɔlɔ ye. Ni u ma Ala bonya tuma min na u ma u janto dugu kogow ni Alabatosoba tiɲɛnenw na. Ni u tun bɛ u sinsin u magow dɔrɔn de kan, o tuma na fɛ, Ala tun tɛna ɲɛtaa di u ma layidu jamana kɔnɔ. Jama ye Ala ka cikan labato a sagokɛlaw sababu fɛ, ka dugu kogow jɔ kokura.  **Layidu kura sɛbɛn:** Yesu ye Jerusalɛm dugu filɛ tile damadɔw ka kɔn a gengen jiri la. A dusu tiɲɛna katuguni siɲɛ wɛrɛ, Israɛldenw tun bɛ ka ban Ala la i n’a fɔ Nehemi bɛnbaw y’a kɛ cogo min na. Yesu ka waati la, Israɛldenw banna Ala la u kɛtɔ ka ban Yesu la. Yesu b’a dɔn ko siɲɛ wɛrɛ Ala tun bɛna a to jamana wɛrɛ ka kɛlɛbolo dɔ ka Jerusalɛm halaki. O kiraya kuma kɛra tiɲɛ ye san 70 Krisita tile la tuma min na Ala y’a to Romɛkaw ka Jerusalɛm minɛ. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansenkɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala nege tɛ ka mɔgɔw ɲangi. Nka, ni mgw ma Ala ka sariyaw ni Ala ka ci fɔlenw jate, i ko Israɛldenw, u tɛ se ka jate Ala ka lakanani na ka bɔ u ka jurumuw ni u ka murutili kɔlɔlɔw la. Nka, kɔlɔlɔw man kan abada ka kɛ kuma laban ye mɔgɔ ni Ala cɛsira la. Mɔgɔ minnu bɛ jurumu dabila ka taa Ala fan fɛ, Ala b’a fɛ tuma bɛɛ ka yafa u ma ani k’u lasegin u cogo kɔrɔ la.   * **Mɔgɔ min tɛ sɔn ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka sariyaw ni a ka ci fɔlenw ye, o kɔlɔlɔ dɔw ye jumɛnw ye?** * **Mun na mɔgɔ dɔw bɛ ban ka yafa ɲini Ala fɛ, hali ni u ye u ka jurumuw kɔlɔlɔ juguw sɔrɔ?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Kunkanbaaraba caman bɛ mɔgɔw bolo u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Ala b’a dɔn ko kerecɛnw ka kan k’u janto u ka so, u ka denbaya, u ka baara ani u ka egilisiw la. Nka, Ala ka kan ka kɛ fɔlɔ ye tuma bɛɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Tuma o tuma ni Krecɛn ka kunkanbaaraw ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma, o kɛra a ka ɲɛnamaya kɔnɔko fɔlɔ ye, u bɛna dusukasi ni gɛlɛyabaw sɔrɔ. Nka, ni Krecɛn nege fɔlɔ ye ka Ala kanu ani k’a bonya, o tuma na, Ala bɛna ɲɛtaa di u ma u ka mɔgɔ wɛrɛw kanuli n’u ka magoɲɛfɛnw ladonni na. Ka ɲɛnamaya kɛ ni nin nege fɔlɔ ye, o tɛna ɲɛnamaya nɔgɔya, nka ni i ye ɲɛnamaya kɛ ni jagɛlɛya ni timinandiya ye, Krecɛn ka ɲɛnamaya bɛna kɛ nisɔndiya ye, ka nafa caman lase Ala ka Masaya ma.   * **Mun na Krecɛn dɔw b’a ɲini ka da a la ko Ala bɛna u magow ɲɛ, ni u bɛ Ala bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la u dusukun na?** * **Krecɛn bɛ se ka danfara dɔn cogo di u b’a fɛ min na u yɛrɛ ye ani Ala b’a fɛ min na u ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ala b’a fɛ kerecɛnw ka baara kɛ kosɛbɛ walisa k’u yɛrɛw ni mɔgɔ wɛrɛw balo. Tuma o tuma ni kerecɛnw bɛ baara kɛ kosɛbɛ u yɛrɛw dɔrɔn ye, ani ni u t’u janto mɔgɔ wɛrɛw la, gɛlɛya ni dusukasi bɛna na u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Ala bɛ kerecɛnw wele u ka u ka dannaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka sebaaya ye, ka mɔgɔ wɛrɛw kanu cogo yetaw la.   * **I ye fɛn jumɛn kɛ nin dɔgɔkun tɛmɛnen na walasa ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ?** * **I bɛ se ka fɛɛrɛ kelen jumɛn kɛ nin dɔgɔkun in na walasa ka Ala ka kanuya jira mɔgɔ wɛrɛw la?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 45

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Ɛsitɛri y’a ka mɔgɔw kisi** | | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Ɛsitɛri 4** | | A person in a pink dress standing in front of a group of men  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **1 Piɛrɛ 2:9-17** | |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo** : Aw ye cogoya kɛrɛnkɛrɛnnenw ni faratiw waleɲumandɔn ka kɛ jɔnya la mɔgɔw cɛma minnu tɛ Ala bonya. * **Dusukun** : A dɔn ko jagɛlɛya nafa ka bon Krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ. * **Bolo** : Aw bɛ sun dɔ dege i n’a fɔ fɛɛrɛ min bɛ se ka aw dɛmɛ ka ban aw yɛrɛ la ani ka gɛrɛ Ala la. | |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Ni aw ma kuma nin waati la, lafiya ni kisili na bɔ Yahutuw ye ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la, nka aw ni aw fa somɔgɔw na halaki. Wa jɔn b’a dɔn ni ko in nana i ka masaya jɔyɔrɔ la nin waati in ɲɔgɔn na? (Ɛsitɛri 4:14) | | |
| **Kalansen bakuruba fɔ(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | | Zɛrsɛsi y’a sugandi ka kɛ a ka masamuso ye. Haman tun ye masakɛ ka kuntigiba ye, Yahutu minnu tun sigilen bɛ a ka jamana kɔnɔ, olu ko tun man di a ye. Haman tun ye labɛn kɛ ka mɔgɔw bɛɛ faga yahutuw kɔni. Ɛsitɛri jɔrɔla tuma min na a y’a ka laɲini dɔn. A tun ye Yahutu ye fana. Ɛsitɛri tun b’a fɛ ka Haman ka laɲini jugu fɔ masakɛ ye, nka a tun tɛ se ka taa masakɛ ye a ka yɔrɔ la. Ni a donna masakɛ k'a sɔrɔ masakɛ m'a wele, sariya tun b'a fɔ ko a bɛna faga. A tun bɛna ɲɛnamaya cogo kelen min na, o tun ye ni masakɛ tun bɛna a ka bere kɔrɔta a ye. Ɛsitɛri y’o sababu ta. A ye jagɛlɛya ta ka don yen yɛrɛ ka masakɛ ye. Bɛɛ kabakoyara! Masakɛ tun bɛna mun kɛ? A y’a ka bereba jigin Ɛsitɛri bolo, a magara o la. Tuma min na Ɛsitɛri ye Haman ka fɛɛrɛ jugu fɔ masakɛ ye, masakɛ y’a to Haman ka faga. Ɛsitɛri y’a ka mɔgɔw kisi. | | |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | | 1. **Ɛsitɛri** tun ye Yahutu ye min tun sigilen bɛ jɔnya la Suza, Pɛrɛsi Mansamara yɔrɔ dɔ. 2. **Masakɛ Zɛrsɛsi.** Ɛsitɛri tun cɛ ka ɲi kosɛbɛ, wa Pɛrɛsi masakɛ Zɛrsɛsi y’a kɛ a muso ye. 3. **Haman** (tanma tun b’a bolo) tun ye mɔgɔ jugu ye, masakɛ Zɛrizi ka gɔfɛrɛnaman kɔnɔmɔgɔ dɔ. Haman tun bɛ Yahutuw kɔniya, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔ tun bɛ ye min tɔgɔ ye ko Maridose. Haman y’a latigɛ ka masakɛ lafili walisa ka Yahutuw bɛɛ faga, walisa Haman ka se ka Maridose ɲangi dɔrɔn. Nka, Haman tun t’a dɔn ko Ɛsitɛri ye Yahutu ye. Maridose ye Ɛsitɛri deli ko a k’a ɲini masakɛ fɛ a ka mɔgɔ faga nata dabila. Ɛsitɛri ye masakɛ Zɛrizi deli a ka ɲɛnamaya, ani Yahutuw bɛɛ ka ɲɛnamaya ko la. Masakɛ Zɛrsɛsi tun bɛ Ɛsitɛri kanu ani a y’a ka ɲinini kɛ. A ye Haman fana faga sabu a tun b’a fɛ ka masamuso faga. | | |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | | Ko minnu kɛra Ɛsitɛri ka kitabu kɔnɔ, olu kɛra Babilonɛ jɔnya bannen kɔfɛ, tuma min na Israɛlden fanba seginna layidu jamana la. Kun o kun, Yahutu caman, Ɛsitɛri ni Maridose fana sen bɛ o la, olu y’a latigɛ ko u tɛna segin layidu jamana kɔnɔ, nka u bɛna sigi Pɛrɛsi Mansamara kɔnɔ.  Yahutuw ye gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sɔrɔ tuma min na u tun sigilen bɛ Layidu jamana kɔkan, olu dɔw bɛ Ɛsitɛri ka kitabu ni Daniɛl ka kitabu kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, siyawoloma ni keleya min tun bɛ mɔgɔ wɛrɛw la Yahutuw ko la. Ala ye Ɛsitɛri bila jɔyɔrɔba la Suza walisa lakanani ka kɛ Israɛldenw ye, hali Israɛldenw ma minnu sigilen tɛ Layidu jamana kɔnɔ.  A ka di kosɛbɛ k’a ye ko Ala, delili, walima kabako ko si ma fɔ Ɛsitɛri ka kitabu kɔnɔ. Nka, a jɛlen don ko Ala bɛ baara kɛ kɔfɛ, ka to kantigiya la layidu talenw na minnu ye Israɛldenw lakana. Ala bɛ baara kɛ Maridose ka laadilikan fɛ, Ɛsitɛri ka jagɛlɛya walew fɛ, ani Israɛldenw ka sun don jaabi la.  **Layidu kura tɛmɛsira:** Krecɛnw sigilen bɛ dugukolo kan siya mana kɛ min o min na, u ye “dunanw ni jɔnyalenw” ye o jamana kɔnɔ, katuguni u ka jamanaden lakika bɛ Ala ka Masaya de kɔnɔ. Nin tɛmɛsira kɔnɔ, Ciden Piɛrɛ ye laadilikan dɔw di Krecɛnw ka kan ka taama cogo min na k’u to jɔnya la u ka dugukolo kan jamana kɔnɔ. U ka kan ka bonya ni bonya jira dugukolo kan kuntigiw ni kuntigiw la, ani ka ɲɛnamaya kɛ cogo ɲuman na fo u bɛna kɛ Ala nɔɔrɔ seerew ye kafiriw ye. | | |
| **Bibulukalan** | | | | |
| **Ka seli wala ka Ala deli** | | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. | | |
| **Ka mɛn** | | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * Masala kalansen hokumu bakuruba ɲɛfɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. | | |
| **Niyɔrɔ** | | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Hadamadenw ka jurumu b ɛ jira cogo caman na. Dimi ni siyawoloma ye fɛn fila ye minnu jiralen bɛ Ɛsitɛri ka kitabu kɔnɔ. Haman ka dimi tun ka bon kosɛbɛ, a tun t’a fɛ dɔrɔn ka Maridose ɲangi a ka bonyabaliya kosɔn, nka a ka dimi ye a ka siyawoloma bonya fo ka se a dan na ka Yahutuw bɛɛ halaki minnu tun sigilen bɛ Pɛrɛsi Mansamara kɔnɔ. O ye jurumu misali ye min bɛ mɔgɔ kɔnɔ, min b‘a yɛrɛ jira kɛnɛma cogoyaw la. Hadamadenw tɛ se ka jurumu mara u yɛrɛ ka sebaaya kɔrɔ. Nka, Ala bɛ se ka jurumu ka baara ban, ani Krisita la, ka jurumu sebaaya halaki. Yesu ka sebaaya ni a ka yɛrɛya kɛli an fɛ, Krecɛnw bɛ se ka ban jurumu la. Ɛsitɛri ni Maridose ka ko bɛ gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw jira minnu tun bɛ jɔnya la ko la.   * **Mun na kɔrɔbɔliba bɛ kɛ mɔgɔw fɛ ka mɔgɔ wɛrɛw kɔniya walima ka sigasiga u la minnu ni u tɛ kelen ye?** * **Siya ni diinɛ kɔfɛ, i ka laadalakow la, mɔgɔw bɛ baara kɛ ni minnu ye walasa ka danfara don mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ, olu ye jumɛnw ye?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ni mɔgɔw kɛra kerecɛnw ye, u bɛ kɛ masaya bɛɛ la belebele kɔnɔmɔgɔw ye, n’o ye Ala ka Masaya ye. O ye masaya ye min ka jamanadenw bɔra “siya bɛɛ la, kabilaw bɛɛ la, siyaw bɛɛ la ani kanw bɛɛ la.” (Jirali 7:9) Tuma dɔw la, sanni o krecɛn kura ka kɛ Krecɛn ye, a tun bɛ siya wɛrɛw wala mɔgɔ kulu wɛrɛw kɔniya. Ka bonya i ka kerecɛnya dannaya la, o kɔrɔ dɔ ye k’a to Ala k’o ɲɛngoyakow kɛnɛya, ani ka mɔgɔw bɛɛ ye i n’a fɔ Ala b’u ye cogo min na, iko Ala ka danfɛn kanulenw. A bɛ se ka jagɛlɛyaba de wajibiya walasa ka sira di Ala ka fɛn caman tigɛli baara ma Krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Sabu Ala bɛna nafaw don Krecɛn fɛn caman tigɛli la tuma caman na, minnu bɛ bɛn ni jamana nafaw ye, jamana min kɔnɔ.   * **Kun dɔw ye jumɛnw ye minnu b’a to mɔgɔ bɛna ɲɛngoya kɛ mɔgɔ wɛrɛw la?** * **Ka fara ɲɛngoya kan, kɔnɔna jurumu wɛrɛ jumɛnw bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔ sɔgɔsɔgɔ ni dimi ye ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Fɛɛrɛ ɲuman dɔ min bɛ se ka kɛ ka ɲɛngoya ni koniya kɛlɛ, o ye ka sigi ni mɔgɔ ye min ni i tɛ kelen ye, k’u dɔn (ka a to u fana k’i dɔn!). Kogo belebelebaw bɛ bin n’an y’a daminɛ ni biriki kelen dɔrɔn ta ye a waati kelen na. Yesu b’a fɛ an ka mɔgɔ wɛrɛw kanu i ko ale b’u kanu cogo min na. O man nɔgɔn tuma bɛɛ, nka sunɔgɔ ye cogo dɔ ye kerecɛn bɛ se ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ delili ni hakilijakabɔ la Ala ka kɛnɛya baara kama u ka ɲɛnamaya kɔnɔ.   * **Sunɔgɔ bɛ se ka bonya alako ta fan fɛ Krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo jumɛnw na?** * **I bɛ se ka jagɛlɛya fɛn jumɛn kɛ nin dɔgɔkun in na?** | | |
| **Ka waleya** | | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. | | |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 46

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Dawuda ka Zaburuw** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Zaburuw 2, 23** |  |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Kɛwalew 13:21-23** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Aw k’a waleɲumandɔn ko dɔnkiliw ni poyi ye fɛɛrɛ barikamaw ye walasa ka tiɲɛbaw fɔ Ala ko la minnu bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw bila ka Ala bato. * **Dusukun** : Aw ye seli k ko Ala t a f ka an kisi ka b an ka jurumuw la dɔrɔn, nka Ala b a f ka an dusukunw ylma walisa an ka se ka Ala kanu ani ka mgw kanu ni an ka namaya b ye. * **Bolo** : I yɛrɛ di ka ɲɛnamaya kɛ bato la, n’i bɛ ɲɔgɔn lajɛn ni Krecɛn tɔw ye bato la, nka i ka don o don baara gansanw fana na. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Matigi ye ne ka sagagɛnna ye, foyi tɛ ne la . Zaburu 23:1 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Kira Dawuda tun ye masakɛba ni kiraba ye, Ala ye Zaburuw ka kumaw di hadamadenw ma minnu bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ, Ala ka Sugandili nata kirayakumaw bɛ minnu kɔnɔ. Hali ni Zaburuw bɛɛ ma sɛbɛn masakɛ Dawuda fɛ, Zaburu kelen-kelen bɛɛ ye Ala Denw ka delili barikamaw ye, ani Ala hakili la, walisa k’an dɛmɛ ka gɛrɛ Ala la. Zaburuw bɛ hadamaden dusukunnataw ni ko suguya camanba de kan, walisa an bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, a ka c’a la, an bɛ se ka Zaburu dɔ sɔrɔ min bɛna an dɛmɛ k’an mago, an ka nisɔndiya, walima an ka jigiya fɔ Ala ye. Nin Zaburu caman kɔnɔ, an bɛ se ka kiraya kumaw ni jigiyaw mɛn Masiya nata ko la. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Masakɛ Dawuda.** Masakɛ Dawuda tun ye Israɛl masakɛba ye. A tun ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ barikama ye min ye hɛrɛ ni ɲɛtaa lase Jamana Senuman ma. 2. **Harp (Harp) ye.** Masakɛ Dawuda tun ye dɔnkilidala ŋana ye min tun bɛ baara kɛ ni o nilifɛn ye walasa ka nɔɔrɔ lase Ala ma ani ka mɔgɔ wɛrɛw bila ka faamuyali jugu sɔrɔ Ala ka sebaaya ni a ka bonya kan. 3. **Sɛbɛnni.** Masakɛ Dawuda tun ye poyikɛla ŋana ye, wa a ye Zaburu caman sɛbɛn Zaburuw ka kitabu kɔnɔ. Ninnu ye Zaburu barikamanw ye minnu b’an dɛmɛ k’an magow, an ka nisɔndiyaw ani an ka jigiya fɔ Ala ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Zaburuw ka kitabu ye Zaburu 150 ye minnu sɛbɛnna sɛbɛnnikɛla suguya caman fɛ, cogoya caman na, minnu bɛ ɲɛnamaya fan caman jira minnu ɲɛsinnen bɛ Ala ma. O dɔnkiliw ni deliliw bɛ hadamadenw magow, u sago ani u ka nisɔndiyaw bɛɛ lajɛlen na, k’u to nin diɲɛ binna in kɔnɔ ani ka ɲɛnamaya kɛ Ala senuma dɔ ɲɛkɔrɔ.  Nin Zaburu kɛrɛnkɛrɛnnen fila minnu sugandira nin kalan in kama, olu bɛ Zaburuw cogoya fila jira, u fila bɛɛ ye hadamadenw ka deliliw ye Ala ye, nka u ye deliliw fana ye minnu bɛ bɔ Ala hakili la. Wa o cogo la, Zaburu 2nan na, an b Ala ka kuma d mn Ala ka mgw ma. Nin delili dɔnkili in kɔnɔ, Ala bɛ Israɛldenw hakili jigin ko hadamaden ɲɛmɔgɔw mana fɛn o fɛn weleweleda, Ala de bɛ laban ka hadamadenw ka kow ɲɛnabɔ. Nin Zaburu bɛ Masiya nata fana fɔ min bɛna tilennenya lase dugukolo kan.  Faan wɛrɛ fɛ, Zaburu 23nan ye tanuli dɔnkili ye min bɛ mɔgɔ gɛrɛ ɲɔgɔn na ani ka da Ala kan. Nin tɛmɛsira barikamaw kɔnɔ an bɛ dusukun dɔ mɛn min b’a yɛrɛ di Ala ma kosɛbɛ, a tɛ da kisili dɔrɔn na, nka a dalen bɛ lakanani ni bilasirali la a ka ɲɛnamaya don o don.  **Layidu kura sɛbɛn:** Nin tɛmɛsiraw ye jɛmukan dɔ ye Paul ye min kɛ Alabatoso la, Antiose dugu la, Pisidi jamana na. Jɛmu kɔnɔ Pol bɛ ka Ala ka baara nɔfɛtaama Israɛl ka tariku kɔnɔ, ani ka a lakali cogo min na Yesu ye Ala ye min cilen don laban na walasa ka kisili lase diɲɛ ma. Nin maana dɔ ye min bɛ Ala ka baara kɛ walisa ka kisili lase diɲɛ ma, Pol bɛ kuma Masakɛ Dawuda tun ye mɔgɔ ye cogo min na Ala yɛrɛ dusukun kɔfɛ. Masakɛ Dawuda tun ye bɔnsɔn dɔ ye, alako ta fan fɛ ani farikolo ta fan fɛ, min kɛra sababu ye ka Yesu Krisita bange ani ka a ka cidenyabaara kɛ.  **Ka Bibulu tila ni silamɛw ye siraw:** David ( Dawud ) tun ye Israɛl masakɛba ye min sugandira Ala yɛrɛ fɛ. A tun ye kira ye fana min ye tanuli ni kiraya poyi kabakomaw sɛbɛn an bɛ minnu sɔrɔ Zaburuw/ Zabur kɔnɔ . Zaburuw/ Zabur ka Dawuda bɛ don sen kan ani ka jɛ ni Solo mon batoso tɔgɔba ye ­a baara la Alabatosoba bato la.  Zaburuw walima Zabur bɛ dɔn silamɛw fɛ iko sankolo gafe naani minnu jirala Ala fɛ (ka fara Tawurata, Kibaru Duman ani Kuranɛ kan), hali n’u tɛ gafe yɛrɛ kɔnɔkow dɔn.  Fɔ ka na se bi ma, an bɛ baara kɛ ni “sugandilen” ye walisa ka Masiya nata ɲɛfɔ. Yesu bɛna jira iko Masiya kalan na a bangeli ko la. Ni aw hakili la ko a bɛ se ka dɛmɛ aw bɛ se ka Masiya daɲɛ / tɔgɔ don a kɔnɔ sisan, nka aw kana taa a fɛ nin yɔrɔ in na.  I bɛ se k’a fɔ ko yɔrɔ caman bɛ Zaburuw kɔnɔ, mɔgɔ sugandilen ka kiraya kumaw bɛ minnu kɔnɔ (i n’a fɔ Zaburu 16, 22, 35, 41, 68, 69, 110, 118). Nin ye u fɔlɔ dɔrɔn de ye.   * **Kɛwalew 13:21-22 kalan. Kira Dawuda sugandira ka kɛ Israɛlkaw ka masakɛ ye Ala yɛrɛ fɛ. Mun na Ala ye kira Dawuda sugandi ka kɛ masakɛ ye mɔgɔ wɛrɛ nɔ na?** * **Zaburu 23nan kalan ka bɔ Sɛbɛnni senumaw kɔnɔ. Nin ye sɛbɛn ye min tɔgɔ bɔra kosɛbɛ ani min ka di kosɛbɛ ­. Yala fɛn dɔ bɛ yen min ka di i ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ min fɔ wa?** * **Zaburu 2:1-6 kalan ka bɔ Sɛbɛnni senumaw kɔnɔ. Sapitiri bɛɛ bɛ Ala ka mɔgɔ sugandilen nali kofɔ min bɛna kɛ masakɛba ye min bɛna se sɔrɔ. Ka kɛɲɛ ni nin tɛmɛsira ninnu ye, yala juguw bɛ Sugandili la wa? U ye jɔnw ye? Jɔn de bɛna se sɔrɔ laban na?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Text Contexte” kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ka mɔgɔw bɔnsɔnba dɔ bɛ cɛw ni musow la minnu, hali ni tuma caman na, u tun tɛ dafabaliya ye, u y’u ka ɲɛnamaya bɛɛ di Ala batoli ma. Nin Zaburu fila ye misaliw ye, an bɛ se ka fɛn caman dɔn Ala ko la cogo minnu na an ka Ala bato fɛ. Nin Zaburu fila bɛ faamuyali barikama di an ma Ala cogoya kan ani an bɛ jaabi ɲuman min di Ala ka dugawubaw ma.   * **Ala jogo minnu jiralen bɛ nin Zaburuw kɔnɔ, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Mɔgɔ ka kan k’a yɛrɛ labɛn cogo di bato kama, walisa a ka se ka labɛn ka ɲɛ ka Ala deli ani ka kuma dɔ mɛn ka bɔ Ala yɔrɔ?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ala t’a fɛ ka dugawu kɛ an hakili la dɔrɔn, Ala b’a fɛ ka dugawu kɛ an dusukunw fana na. An dusukun, an ka kɛta cɛmancɛ, o ka kan ka kɛ dugawu jibɔyɔrɔ ye, an ka kanuya, an ka hinɛ ani an ka nisɔndiya bɛ bɔ min na. Walisa o ka k an ka kan ka an ka namaya di Ala ma pewu, ani ka se dafalen di Ala ma an dusukun negew la.   * **Mun na mg dw b sn kosebe ka o ka jurumuw ni u ka trw b di Ala ma, nka u t'a f ka a to Ala ka k o dusukunw Matigi ye?** * **Krecɛn ka kan ka danfara don cogo di ni mɔgɔ minnu tɛ Krecɛn ye, u ka don o don jɛɲɔgɔnyaw, u ka baaraw ani u ka barow la?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Nin diɲɛ in kɔnɔ, Ala ka Mɔgɔw bɛna kɔrɔbɔ tuma bɛɛ walasa k’u ɲɛw bɔ Ala la, k’u bila o nɔ na diɲɛ kuntigiw ni ɲɛmɔgɔw kan. O kuntigi caman, ni u ma u yɛrɛ di Ala ma, u tɛna Ala ka Mɔgɔw gɛrɛ Ala la, nka u bɛna u yɔrɔ janya Ala la ka taa a fɛ. O la sa, Ala ka Mɔgɔw ka kan k’u ɲɛmajɔ Ala la batoli ni u ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ.   * **I bɛ se ka fɛɛrɛ nafama jumɛnw tigɛ walisa k’i dusukun tanga nin waati dɔɔnin diɲɛ in kɔnɔkow ni a negew nɔfɛ?** * **I bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye cogo di i ka egilisi ma bato yɔrɔ dɔ ɲɛminɛni na walima mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛni na minnu bɛ bato ɲɛminɛ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #47

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Job min ye baaraden tɔɔrɔlen ye** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Job 1. Bamako** | A group of men in robes  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **Yakuba 5:7-11** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A faamu ko kerecɛnw bɛ diɲɛ binna, ko jugu bɛ kɛ mɔgɔ ɲumanw na min kɔnɔ. Mun na Ala tun tɛna Krecɛnw tanga kojugu bɛɛ ma? Job ka kitabu ye misali ye min b’a jira ko Ala ka jamakulu b’a ɲini ka nin ɲininkali gɛlɛnba in ɲɛnabɔ, jaabi nɔgɔn tɛ min na. * **Dusukun** : A dɔn ni i bɛ tugu Ala kɔ dubaw dɔrɔn de kama. * **Bolo** : Aw ye aw dege ka hinɛ ni hinɛ di tɔɔrɔbagaw ma, aw kana kiri tigɛ u kan. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | “Ne farilankolon bɔra ne ba kɔnɔ, ne farilankolon na taa. Matigi ye di ani Matigi ye a ta; Matigi tɔgɔ ka tanu. (Job 1:21b) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Sitanɛ y’a ɲini Ala fɛ n’a bɛ se ka Job kɔrɔbɔ a kɛtɔ k’a ka fɛn bɛɛ bɔsi a bolo ani a kanulenw bɛɛ. Sitanɛ tun dalen b’a la ko Job tun bɛ baara kɛ Ala ye dɔrɔn katuguni Ala y’a kɛ nafolotigi ye. Ala y’a fɔ Sitanɛ ye ko a bɛ se ka Job kɔrɔbɔ nka a tɛna a faga. Sitanɛ seginna ka na dugukolo kan ka Job ka baarakɛlaw ni a ka baganw bɛɛ faga. A yɛrɛ ye Job denw faga k’u to dumuni na. Job bɔnɛna fɛn bɛɛ la, nka a ma Ala jalaki. O kɔ, Sitanɛ ye Job datugu ni dimi ye k’a ta a kun na ka taa a bila a sen na. Job teriw yɛrɛ ma a dɔn. Job y’i sigi buguri kulu dɔ kan k’a jogindaw sɔgɔ ni bɔgɔdaga karilen dɔ ye walisa k’a jira ko a dusu kasira cogo min na. Job muso y’a fɔ a ye ko a ka Ala danga walisa a ka sa ani a kana tɔɔrɔ tun. Nka Job ma Ala jalaki abada ko juguw kosɔn  o kɛra a la. O kɔfɛ, Ala ye dugawu kɛ Job ye ka tɛmɛ fɔlɔ ta kan siɲɛ fila. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Job** tun ye mɔgɔ tilennen ye min tun bɛ Ala kanu, a ka denbaya ani a tun bɛ bolomafara di mɔgɔ wɛrɛw ma. A tun ye nafolotigi ye kosɛbɛ. Job tun ye dannayatigiba ye. 2. **Ka sigi buguri kan** . Don dɔ la, Sitanɛ y’a denw, a ka nafolo ani a tɔgɔ bɛɛ bɔsi Job bolo. Sitanɛ tun dalen b’a la ko Job tun bɛ baara kɛ Ala ye dɔrɔn Ala ye dugawu minnu di a ma. Ni Sitanɛ ye Job ka dubaw bɛɛ bɔsi a la, yala Job tun bɛna ban Ala la wa? Job tun ka kan ka kasi a ka tɔɔrɔba kosɔn. 3. **Tobi bɛ a fari la.** Sitanɛ ma Job kanu fɛn o fɛn bɔsi a la dɔrɔn, nka a ye Job ka kɛnɛya yɛrɛ bɔsi a la, ka dimi kosɛbɛ a kɛtɔ ka tobi lase a ma. 4. **Job muso** (ni kunsigi jɛman ye) ye Job tulo geren ani k’a fɔ a ye ko a ka a dabila k’a ɲini k’a dɔn mun na a bɛ tɔɔrɔ la. A ka miiriya tun ye nin ye: Nafa foyi tɛ ka tugu Ala kɔ ni Ala b’a to hali bi tɔɔrɔba ka don i ka ɲɛnamaya kɔnɔ. 5. **Baara teriw.** U ye Job ka tɔɔrɔba mɛn tuma min na, a teri saba taara taama na ka taa a dusu saalo. Nka, sanni u ka Job dusu saalo, u y’a ka tɔɔrɔ juguya. U y’a fɔ Job ye ko a ka tɔɔrɔ bɛ se ka bɔ Ala ka ɲangili dɔrɔn de la jurumuba dɔ kosɔn. U y’a fɔ a ye ko a ka nimisa. Nka, Job tun b’a dɔn ko a ma jurumuba si kɛ walisa a ka kan ni nin bɛɛ ye. O nɔ na, a ko ale bɛna tugu Ala kɔ tuma bɛɛ, hali ni Ala ka dugawu kɛ a la walima ka a danga. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ɲɛnamaya ɲininkali minnu bɛ mɔgɔ hakili ɲagami kosɛbɛ, olu dɔ ye "mun na ko jugu bɛ kɛ mɔgɔ ɲumanw na?" » N’a sɔrɔ Krecɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ dɔ dɔn min kantigi ye Ala ye kosɛbɛ, o bɛɛ n’a ta, a ye tɔɔrɔba sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Mun na Ala tun bɛna a to tɔɔrɔ ka kɛ a den kantigi dɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ? Ni Ala ye fɛn bɛɛ kanubaga ye tiɲɛ na ani ni sebaayabɛɛtigi ye, mun na Ala tɛ Krecɛnw tanga tɔɔrɔba ma?  Ninnu ye ɲininkali barikama dɔw ye minnu ɲɛfɔlen bɛ Job ka kitabu kɔnɔ. Job ka kitabu bɛ Job jira iko Ala ka kalanden ɲuman. Den caman bɛ Job fɛ, nafolo caman b’a fɛ, wa a ye mɔgɔ ye min bɛ bonya kosɛbɛ. Dannayatigiba fana don Ala la.  Nka, Sitanɛ b’a fɔ ko Job bɛ baara kɛ Ala dɔrɔn de ye k’a sababu kɛ nin dugaw bɛɛ ye, Ala bɛ minnu di. A dalen b’a la ko Job bɛna a kɔdon Ala la ni a bɔnɛna o dugaw la. O de kosɔn, don dɔ la, ni Ala ka yamaruya ye, Sitanɛ ye Job ka fɛn bɛɛ bɔsi a la. Job bɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ. Nka, hali ni Job b’a ɲini k’a faamu mun na Ala b’a to tɔɔrɔ caman ka don a ka ɲɛnamaya kɔnɔ, a t’a kɔdon Ala la. A tɛ Ala jalaki fana o halakili bɛɛ la. O nɔ na, a bɛ to kantigiya la Ala ma, o cogo la, a b’a jira ko Sitanɛ filila.  Ikomi Job tun ye kantigiya kɛ Ala ye, Ala y’a ka kɛnɛya ni a ka nafolo bɛɛ lasegin a ma, ka den caman di a ma ka tɛmɛ fɔlɔ kan.  **Layidu Kura Sɛbɛnni:** Job ye jogo ɲumanba minnu jira, olu dɔ la kelen ye muɲuli ye. Ni Krecɛnw ma muɲu, u bɛ se ka gɛlɛyabaw lase u yɛrɛw ma ani mɔgɔ wɛrɛw ma. O nɔ na, kerecɛnw ka kan ka muɲuli dege, k’a dɔn ko Ala ka waati ka fisa ni u ta ye. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Title: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Job ka kitabu bɛ ɲininkali gɛlɛn caman kɛ, nka a tɛ jaabi nɔgɔman caman di. O nɔ na, Job ka kitabu b’a ɲini Krecɛnw fɛ u k’a lajɛ n’u ka baara n’u ka kantigiya Ala ye, o bɛ bɔ Ala ka dugaw de la walima ni u tɛ. Ni Krecɛn bɛ baara kɛ Ala dɔrɔn de kosɔn Ala ka dugaw kosɔn, o tuma na, yala a ye Krecɛn ye tiɲɛ na wa? O nɔ na, kerecɛnw ye mɔgɔw ye minnu bɛ Ala kanu ni u dusukun bɛɛ, u ni bɛɛ ani u hakili bɛɛ ye. Ni u bɛ Ala kanu nin cogo la, u tɛ baara kɛ Ala ye, u bɛ se ka min sɔrɔ Ala fɛ; u bɛ baara kɛ Ala ye ka kɛɲɛ ni Ala ka kanuyaba ye min bɛ u la.   * **Ni Ala bɛ Krecɛnw kanu tiɲɛ na, o tuma na, mun na kerecɛnw tɛ lakana ka bɔ kojugu ni tɔɔrɔ bɛɛ la?** * **Mun na mɔgɔw bɛ se k’a fɛ ka baara kɛ Ala ye dɔrɔn n’u tun b’a miiri k’u bɛ se ka dugawubaw sɔrɔ Ala fɛ?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Yesu ye mɔgɔw kalan ko: Ala “ b’a ka tile bɔ mɔgɔ juguw ni mɔgɔ ɲumanw ye, ka sanji lase mɔgɔ tilennenw ni mɔgɔ tilenbaliw ma.” (Matiyu 5:45b) Hali ni Krecɛn kɛnɛma cogoya bɛ se ka tɔɔrɔ kosɛbɛ, Ala kanuya bɛna to Krecɛn dusukun na tuma bɛɛ. Ala bɛ se fana ka baara kɛ ni fanga ye kosɛbɛ kerecɛnw sababu fɛ minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ, ka tɔɔrɔ la sisan mɔgɔw dɛmɛ.   * **Krecɛn bɛ se k’a dɔn cogo di ko a bɛ tugu Ala kɔ Ala ka dubaw dɔrɔn de kosɔn, walima ni a bɛ tugu Ala kɔ tiɲɛ na katuguni a bɛ Ala kanu?** * **Sitanɛ b’a ɲini cogo di ka kerecɛnw bila ka jurumu kɛ, a kɛtɔ k’u kɔrɔbɔ ka Ala jalaki fɛnw ko la minnu tɛ a ka hakɛ ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Job teri saba y’a daminɛ ka ɲɛ, u ye Job hinɛ ani k’a dusu saalo. Nka, tile damadɔw tɛmɛnen kɔ, u dusu saalo jiginna ka kɛ kɛlɛ ye. U y’a fɔ Job ye ko jurumukɛlaw dɔrɔn de bɛ tɔɔrɔ. Ka fara o kan, mɔgɔ min tɔɔrɔla i ko Job, n’a sɔrɔ o tigi ye jurumubaw kɛ. Sanni u ka kɛ kantigi ye Ala ɲɛkɔrɔ ani ka kɛ Job teri kantigiw ye, u kɛra Job jalakibagaw ye ani u ye kuma jugu fɔ Ala ko la.   * **Mun na farati b’a la k’a miiri ko mɔgɔ dɔ ka tɔɔrɔ ye a yɛrɛ ka hakɛ ye?** * **Krecɛnw bɛ se ka hinɛ ni kanuya jira cogo di mɔgɔw ma minnu bɛ tɔɔrɔ tiɲɛ na u yɛrɛ ka jurumuw kosɔn, k’a sɔrɔ kiri ma kɛ u la?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 48

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Esayi ka yelifɛn ni a ka cikan** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Esayi 6:1-8 kɔnɔ** | A painting of a person kneeling in front of a yellow wall  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Jirali 4nan** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : I hakili jakabɔ faraliba kan min bɛ Ala ka senuya dafalen ni an ka hadamadenya barikantanya cɛ. * **Dusukun** : Ala ka nɛɛma kabakoma seli min bɛ nin faraliba in kunbɛn ni kisili dili ye mɔgɔw bɛɛ ma. * **Bolo** : I ka ɲɛnamaya di Ala ma i n’a fɔ Esayi y’a kɛ cogo min na, i n’a fɔ Ala ka kanuyaba ni a ka senuya ciden ye mɔgɔ tununnenw ni minnu bɛ ka sa. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | “An Matigi ni Ala, i ka kan ka nɔɔrɔ ni bonya ni sebaaya sɔrɔ,  k’a masɔrɔ i ye fɛn bɛɛ da, i sago de kosɔn u dabɔra ka u kɛ.” (Jirali 4:11) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Don dɔ la, Esayi min tun ye kira ye, o ye yelifɛn dɔ sɔrɔ. Yeli bɛ i ko sugo. Esayi ye Ala ye Alabatosoba kɔnɔ, a sigilen tun bɛ masasigilan kan. Ala ka fini tun ka bon fo a ye Alabatosoba kɔnɔna fa. Esayi ye mɛlɛkɛw fana ye minnu tɔgɔ ye ko “serafw.” Serafuw tun bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ tuma min na, Alabatosoba daaw yɛrɛyɛrɛla, Alabatosoba kɔnɔna fana tun bɛ fa sisi la. Esayi tun tɛ se ka da a la ko a tun bɛ min ye! Serafu dɔ ye bɔgɔmugu funteniman dɔ ta sarakabɔlan kan k’o don Esayi dawolo la. Seraf tun b’a jira Esayi la ko Ala b’a fɛ k’a ka jurumu bɔsi a la. O kɔ, Esayi tun bɛna labɛn ka bɔ ka taa Ala ko fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. Ala ye Esayi ɲininka a bɛ se ka mɔgɔ min ci ka taa a ko fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. Esayi y'a jaabi ko: «Ne filɛ nin ye, ne ci!» (NIV) ye. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Esayi** ye yelifɛn dɔ sɔrɔ min kɔnɔ a ye Matigi sigilen ye masasigilan kan Alabatosoba kɔnɔ. O Alabatoso kɔnɔ, Esayi ye danfɛn pantɔw ye minnu tun bɛ ka Ala tanuli dɔnkili da ni kanba ye fo boon tun bɛ yɛrɛyɛrɛ ani a tun falen bɛ sisi la. 2. **Gɛnɛgɛnɛ kɛli** . Esayi tun bɛ siran kosɛbɛ, a ma kɛ dɔrɔn katuguni mɔgɔw tun bɛ sa laada la ni u ye Matigi ye, nka a tun man kan kosɛbɛ ka kɛ Ala ɲɛkɔrɔ. A kulela ko a tiɲɛna! 3. **Serafimu.** Serafim ye sankololafɛn ye min ɲɛfɔlen don ko a kamanw bɛ wɔɔrɔ la ani a bɛ Ala tanuli dɔnkili da Alabatosoba kɔnɔ. 4. **Coal ɲɛnama.** Serafimu ye kɔɔri ɲɛnama dɔ ta sarakabɔlan kɔnɔ ka maga Esayi dawolo la. A y’a jira ko Esayi ka jalaki bɔra a la, ani ko a ka jurumu kafara. 5. **Esayi** ye Ala ka ɲininkali mɛn ko “ne na jɔn ci? Jɔn bɛna taa an nɔfɛ?” Yafa kɛlen kɔ, ani Ala ka kɛli ye a degun, Esayi y’a fɔ ni dannaya ye ko: “Ne filɛ nin ye, ne ci!” |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | **Dajirali caman kiraw kan:** Ka k Ala ka kira ye, o tun t weleli nɔgɔn ye walima weleli lakananen ye, sabu Ala ye kiraw wele ka waajuli kɛ Israɛldenw ka jurumuw kama. Tuma caman na, masakɛw tun bɛ kiraw bila kaso la walima ka u tɔɔrɔ k’a sababu kɛ o waajuli ye min tun bɛ kɛ ni sɔsɔli ye. Nka, jigiya min tun b’a la ko mɔgɔw bɛna nimisa ani ka u ɲɛsin Ala ma, o ye kiraw bila ka Ala ka welekan kan minɛ u ka ɲɛnamaya kan.  Masakɛ ɲumanw tun bɛ Israɛldenw fɛ ani masakɛ juguw tun bɛ u fɛ. Masakɛ ɲumanw tun ye kantigiya kɛ Ala ye ani u y’a dɔn ko u jɔyɔrɔ kɔrɔ ye ko kunkanbaaraba tun b’u bolo ka Israɛldenw dusukunw wuli ka taa Ala ma. Masakɛ juguw tun tɛ kantigiya kɛ Ala ye ani u ye jama bila jurumu sifa bɛɛ la, min ka jugu ni o bɛɛ ye, o ye bolibato ye. Ala ye kiraw lawuli walisa ka masakɛw ni mɔgɔw lasɔmi u ka nimisa ka segin Ala lakika kelenpe ma.  Esayi tun ye o kiraw dɔ ye. Nin tɛmɛsira kɔnɔ, Esayi bɛ a ka ko kɛlenw ɲɛfɔ tuma min na Ala ye ci bila a ma ka kɛ kira ye. Nin yelifɛn in kɔnɔ, Ala ka senuya bɛ Esayi degun. Esayi siranna ko ale ni a ka mɔgɔw yɛrɛ ka jurumu bɛna a tiɲɛ. Ala ye Esayi yafa ni nɛɛma ye a ka jurumu fɔlen kɔfɛ. O kɔfɛ, Ala ye Esayi bila a ka taa Israɛldenw lasɔmi ko halakili tun bɛ na u kan ni u ma nimisa u ka jurumuw la. Esayi kitabu tɔ ye a ka cidenyabaara sɛbɛn ye min tun bɛ Ala ka cikan lase Israɛl ma ani a ka masakɛ damadɔw ma.  **Layidu kura sɛbɛn:** I ko Esayi, Ciden Yuhana ye Ala yeli ye Alabatosoba kɔnɔ. Esayi ka yelifɛn fana bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na, o ye danfɛn pantaw ye minnu kamanw ye wɔɔrɔ ye ani u ka dɔnkili da “Senuma, senuma, senuma” tanuliw ye Ala ye. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ye Ala ye min barika ka bon ani min bɛ siran. Ala ka senuya ka bon kosɛbɛ, Krecɛnw bɛna degun kosɛbɛ ni u ye Ala ye ɲɛ ni ɲɛ. Esayi ye ko dɔ sɔrɔ min ɲɔgɔn tɛ yen tuma min na a ye Ala yeli ye Alabatosoba kɔnɔ. I ko Esayi, Ala bɛ cɛw ni musow bɛɛ wele u ka kɛ a ka cidenw ye. Olu dɔw, i n’a fɔ Esayi, Ala bɛ wele bila ka taa waati dafalen cidenyabaara la. Dɔ wɛrɛw bɛ se ka kɛ ni diɲɛnatigɛ baara ye, nka hali bi Ala b’u wele u ka Ala ka kanuya ni Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. Ala mana an wele cidenyabaara sugu o sugu la, an bɛ se ka tanuli ni barika da Ala ye tuma bɛɛ, a kɛlen ka faranfasiba tigɛ sankolo ni dugukolo cɛ Yesu Krisita la.   * **I bɛ se ka Ala ka nɛɛma kabakoma seli kɛ cogo di, min bɛ sankolo ni dugukolo faranfasi kosɛbɛ, ka kisili di mɔgɔw bɛɛ ma?** * **I b’a miiri ko mɔgɔ mago bɛ jogo minnu na walisa ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   A bɛnnen don ka majigin kosɛbɛ ni an bɛ Ala ɲɛkɔrɔ. Senuya fɛn o fɛn bɛ Krecɛn bolo, o tɛ fosi ye ni i y’a suma ni Ala ka senuya ye. Ka fara o kan, hali ni Ala bɛ Krecɛnw wele ko a denkɛw ni a denmusow, a ka ɲi Krecɛnw bolo k’u hakili to Ala minɛ ni bonya ni bonyaba ye.   * **Mun bɛ kɛ mɔgɔ ka hakilimaya ɲɛnamaya la n’a y’a daminɛ ka Ala jate fɛn ye min tɛ fosi ye?** * **Yesu nana dugukolo kan tuma min na, a ni mɔgɔ tɔw bɛɛ tun tɛ kelen ye cogo jumɛnw na?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Kerecɛnw mana u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ, mɔgɔ dɔw bɛ u lamini na minnu ka kan ka Yesu Krisita ko mɛn. Mɔgɔ dɔw fana ka kan ka Yesu Krisita ka kanuya ni a ka hinɛ ye wale la. Kerecɛnw ka kan k’u ka ɲɛnamaya di Ala ma, o la sa, Ala ka se ka fɛɛrɛw jira u la, u bɛ se k’u ka ko kɛlenw baara ni Ala ye, ka kɛ cidenyabaara cogoyaw ye u ka sigida la.   * **Ka bato baara ɲuman kɛ dimansiladon na, o ka kan ka nɔ jumɛn bila i ka ɲɛnamaya kɛcogo la tile wɔɔrɔ tɔw la?** * **Yala i ka kan ka jaabi bɛɛ sɔrɔ ɲininkaliw bɛɛ la minnu bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ fɛ Yesu ko la sani i ka Kibaru Duman fɔ u ye wa? Mun na walima mun na o tɛ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #49

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Jeremi kisira ka bɔ kɔlɔn dɔ kɔnɔ** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Jeremi 38:1-13 la** | A person in a hole with a person in his hand  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura sɛbɛnni:** | **2 Kɔrɛntekaw 11:24-33** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A dɔn ko Ala ka weleli bɛ kerecɛnw ka ɲɛnamaya kan, o bɛ na ni tɔɔrɔ ye tuma dɔw la. Nka, o tɔɔrɔw tɛ fosi ye ni Krisita bɛ nisɔndiya ni hɛrɛ min di a sagokɛlaw ma. * **Dusukun** : I ka Krecɛn dannaya jateminɛ ani k’a dɔn ni i bɛ sɔn ka tɔɔrɔ muɲu walisa ka Ala sago kɛ i ka ɲɛnamaya kama. * **Bolo** : Krecɛnw ɲini minnu bɛ tɔɔrɔ la u ka dannaya kosɔn, k’a fɔ ko i bɛna u dɛmɛ ni dusudon, teriya ani dɛmɛ ye. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | [Matigi] y’a fɔ ne ye ko: “Ne ka nɛɛma bɛ se i ma, katuguni ne ka sebaaya dafalen don barikantanya la. » (2 Kɔrɛntekaw 12:9) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Jeremi tun ye cikan dɔ sɔrɔ ka bɔ Ala yɔrɔ ka ɲɛsin Israɛldenw ma minnu tun sigilen bɛ Jerusalɛm. Babilonɛ kɛlɛbolo tun bena ka Israɛldenw kɛlɛ. Jeremi y’a fɔ jama ye ko u kana kɛlɛ kɛ katuguni u tɛna se sɔrɔ abada. Masakɛ ka cɛdenw ye Jeremi ka kuma mɛn, u y’a fɔ masakɛ ye ko Jeremi ka kan ka faga. U y’a fɔ ko Jeremi tun t’a fɛ ko ɲuman si ka kɛ Israɛldenw na. Masakɛ ka cɛdenw ye Jeremi bila jidaga dɔ kɔnɔ. Jiboli-yɔrɔ ye dingɛba ye min bɛ lamini ni faraw ye walasa ka sanji ji lajɛ. Tuma min na Jeremi jiginna jidaga kɔnɔ, dibi donna, a falen tun bɛ bɔgɔ la. A y’a ye ko a bɛ ka jigin bɔgɔ la. A laban na, masakɛ ka cɛden dɔ ye masakɛ lasun a ka Jeremi hɔrɔnya ka bɔ jidaga kɔnɔ sanni a ka sa. O la, masakɛ ka cɛdenw ye juruw jigin ka don jidaga kɔnɔ. Jeremi y’u don a bolo kɔrɔ ka bɔ. A ye kisili sr. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Jeremi** tun ye Ala ka kira ye. Israɛldenw tun bɛ muruti Ala ma, wa, k’a kɛ ɲangili ye, Ala tun bɛna a to Babilonɛkaw ka se sɔrɔ u kan. Ala ye Jeremi ci ka taa a fɔ Israɛl masakɛ ye ko a ka a yɛrɛ di Babilonɛ kɛlɛbolo ma min tun bɛ na Jerusalɛm. 2. **Cɛw ni juruw.** Masakɛ ka ladilikɛlaw dimina, Jeremi ka cikan ma diya u ye. U ma tugu Ala sago kɔ. U tun t’a fɛ k’u yɛrɛ di Babilonɛ kɛlɛbolo ma, wa u ye masakɛ Sedekiyasi lasun a ka Jeremi makun walisa a kana Israɛlkaw lasiran u ka u yɛrɛ di. 3. **Tanki.** U ye Jeremi da tugu u kɛtɔ k’a jigin jidaga lankolon dɔ kɔnɔ, kɔngɔ bɛna a faga yɔrɔ min na, mɔgɔ si tun tɛ se k’a ka lasɔminiw mɛn ka bɔ Ala yɔrɔ. Nka, masakɛ ka kuntigi dɔ ye Jeremi deli ko a k’a kisi, k’a ɲini masakɛ fɛ a k’a hakilina yɛlɛma. Masakɛ y’a hakilina yɛlɛma, o la sa, Ala ye Jeremi lakana o faama sababu fɛ, a kɛtɔ k’a hɔrɔnya ka bɔ jidaga kɔnɔ, k’a kisi saya ma. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | **Kuma daminɛba kiraw kan:** Ka kɛ Ala ka kira ye, o tun tɛ weleli nɔgɔn ye walima weleli dafalen ye, katuguni Ala ye kiraw wele ka waajuli kɛ Israɛldenw ka jurumuw kama. Tuma caman na, masakɛw tun bɛ kiraw bila kaso la walima u tun bɛ u tɔɔrɔ o waajuli in kosɔn. Nka, jigiya min tun b’a la ko mɔgɔw bɛna nimisa ani ka u ɲɛsin Ala ma, o ye kiraw bila ka Ala ka welekan labato u ka ɲɛnamaya kɔnɔ.  Jeremi ye tɔɔrɔ caman sɔrɔ k’a sababu kɛ cikan ye Ala ye min wele walisa ka waajuli kɛ Israɛl mɔgɔw ni masakɛw ye. Dɔw b’a wele ko “kira kasitɔ” katuguni Jeremi ka kitabu t’a ka tɔɔrɔw dɔrɔn sɛbɛn, nka a ka ŋunankanw fana sɛbɛn Ala ye.  Jeremi ka waati la, Israɛldenw n’u ka masakɛw tun ye Ala ka sariya bila, ka jurumu ɲɛnamaya kɛ o nɔ na. Ala ye kira caman ci Israɛl ka na u lasɔmi ko u ka nimisa. Ala ye Israɛl lasɔmi ko n’u ma nimisa, jamana wɛrɛw ka kɛlɛbolow bɛna se sɔrɔ u kan. Nka, Israɛldenw ma sɔn ka nimisa ani, sanni u ka Ala ka cikan labato Jeremi sababu fɛ, u y’a ɲini ka Jeremi da tugu, u kɛtɔ k’a tɔɔrɔ.  Nin tɛmɛsira kɔnɔ, Ala ye cikan min ci Israɛl masakɛ ma Jeremi sababu fɛ, o ye ka a yɛrɛ di jamana wɛrɛw ka kɛlɛbolow ma, katuguni Ala de y’u ci ka taa Israɛl ɲangi. Ni masakɛ ni jama y'u yɛrɛ di, u bɛna ɲɛnamaya. Nka, n’u ye Ala sago kɛlɛ u kɛtɔ ka Babilonɛkaw kɛlɛ, u bɛna sa. Masakɛ y’a latigɛ k’a ka ladilikɛlaw lamɛn k’a fɔ a ye ko a ka Babilonɛkaw kɛlɛ sanni a ka Ala ka ciden Jeremi lamɛn, k’a fɔ a ye ko a k’a yɛrɛ di. Ikomi u siranna ko Israɛl jamanadenw bɛna u yɛrɛ di ni u ye Jeremi ka cikan mɛn ka bɔ Ala yɔrɔ, u y’a ɲini ka Jeremi da tugu.  **Layidu Kura sEbE:** Layidu kr kiraw dr tun t tr sr Ala ka cikan laseli kosn. Ciden Pol fana b’a ka tɔɔrɔ caman seereya. Nka, ciden Pol t’a fɛ ka hinɛ a ka tɔɔrɔw la, katuguni a b’a dɔn ko ni a bɛ tɔɔrɔ ka taa a fɛ Ala kosɔn, a bɛ fanga sɔrɔ ka taa a fɛ Ala fɛ. Ka fara o kan, ni a bɛ tɔɔrɔ ka taa a fɛ Kibaru Duman kosɔn, a bɛ i ko Yesu Krisita ka taa a fɛ. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ka cikan min b’a jira ko an ka nimisa, tuma caman na, mɔgɔw tɛ sɔn o ma. Tuma caman na, a man di mɔgɔw ye ka a mɛn ko jurumutw don minnu mago bɛ Ala ka yafa la. Nka, k’a masɔrɔ kibaru duman cikan ma diya mɔgɔw ye, o kɔrɔ tɛ ko Krecɛnw man kan ka kibaru duman fɔ ni Ala b’u bila ka kibaru duman fɔ. Kerecɛnw ka kan k’a dɔn ko hali ni dugawubaw bɛ yen, ka kɛ Yesu Krisita nɔfɛmɔgɔ ye, musakaw fana bɛ o la.   * **I ka sigida kerecɛnw bɛ tɔɔrɔ cogo jumɛnw na k’a sababu kɛ u tugura Yesu kɔ?** * **E fɛ, mun na Ala b’a to Krecɛnw ka tɔɔrɔ, k’a sɔrɔ a t’a to bɛɛ k’u minɛ ni ɲumanya ye dɔrɔn?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Tɔɔrɔ man di mɔgɔ si ye. Ka fara o kan, fo ni Ala ma mɔgɔ wele ka tɔɔrɔ, Krecɛn man kan ka tɔɔrɔ fɛɛrɛw ɲini. Nka, Krecɛn min bɛ ka bonya, o taamasyɛn dɔ ye ka sɔn tɔɔrɔ ma, k’a sɔrɔ a b’a dɔn ko o bɛna Ala ka Masaya ɲɛ. Ni kerecɛn y’a dɔn ko a bɛ tɔɔrɔ kibaru duman kosɔn, a bɛ se ka hɛrɛ ni nisɔndiya sɔrɔ a kɔnɔna na, hali ni a bɛ tɔɔrɔ kɛnɛma.   * **Krecɛn bɛ se ka dɔ fara a ka dannaya kan cogo jumɛnw na k’a sɔrɔ a bɛ tɔɔrɔ muɲu?** * **I b’a fɛ ka tɔɔrɔ cogo di Yesu Krisita kosɔn?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   A nafa ka bon Krecɛnw ka u ka ɲɛnamaya kɛ ka Yesu Krisita bonya. Tuma dɔw la o kɔrɔ ye ko mɔgɔ wɛrɛw bɛna diya u ye, tuma wɛrɛw la o kɔrɔ ye ko mɔgɔ wɛrɛw bɛna u tɔɔrɔ. Min nafa ka bon, o ye ko Krecɛn ka to kantigiya la Yesu Krisita fɛ ani ka kan minɛ Yesu bɛ a wele ka fɛn minnu bɛɛ kɛ. A nafa ka bon fana kerecɛnw ka krecɛn tɔw dɛmɛ minnu bɛ ka tɔɔrɔ muɲu kibaru duman kosɔn.   * **Krecɛn ka kan ka mun kɛ n’a y’a ye ko a ka tɔɔrɔ ka bon kojugu a tɛ se ka muɲu?** * **Krecɛnw bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ min walisa k’u barika bonya tɔɔrɔ waatiw la?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalan # 50

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Gantugu tasumaba ko** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Daniɛl 3** | A group of men in white robes  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Kɛwalew 5:12-42** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A faamu ko Krecɛn caman bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ u ka dannaya kosɔn. U bɛ sɔn ka tɔɔrɔ katuguni u b’a dɔn ko hali ni nin diɲɛ fanga juguw bɛ se ka tɔɔrɔ lase mɔgɔw ma sisan, a laban na, Ala ka masabaya bɛna se sɔrɔ. * **Dusukun** : I ka da a la ko diɲɛ kɔnɔ min bɛ Kibaru Duman juguya, Krecɛnw ka kan k’a dɔn kosɛbɛ cogo min na u bɛ se k’u dusukun saniya ani ka kɛ Ala ka Masaya baara ye. * **Bolo** : I ka sɔn ka tɔɔrɔw ni tɔɔrɔw muɲu Kibaru Duman kosɔn, k’a dɔn ko Krisita tɛna i bila abada. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Piɛrɛ ni ciden tɔw y’a jaabi ko: “An ka kan ka Ala kan minɛ ka tɛmɛ hadamadenw kan!” (Kɛwalew 5:29) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Sadrach, Mesak ani Abednego tun ye Heburu cɛ saba ye minnu ye masakɛ Nebukadnezar dɛmɛ a ka masaso kɔnɔ. Don dɔ, masakɛ y’a latigɛ ka ja belebele dɔ dila.  ja jɔlen min dilanna ni sanu gɛlɛn ye. Masakɛ y’a fɔ ko ni buruw, fɔlikan, fɔlifɛn ani fɔlifɛn wɛrɛw bɛ daminɛ ka fɔ, bɛɛ ka kan k’i biri  ani ka sanu ja bato. Mɔgɔ o mɔgɔ ma o kɛ, o tigi bɛna fili tasumamugu kɔnɔ. Fɔlikan mɛnna tuma min na, bɛɛ y'i biri boli in ɲɛ fo n'a ma kɛ  Heburu cɛ saba. U tun b’a dɔn ko u ka kan ka u biri Ala lakika kelenpe dɔrɔn de ɲɛ. Masakɛ dimina kosɛbɛ fo a y’a to a ka sɔrɔdasiw ka cɛw fili tasumamugu kɔnɔ. Kɔfɛ, masakɛ ye tasumaba kɔnɔna lajɛ tuma min na, a ye cɛ naani ye. Ala tun ye mɛlɛkɛ dɔ ci walisa ka Heburu cɛw lakana. U bɔra tuma min na, u si ma jeni, hali u kasa ma bɔ i n’a fɔ sisi. |
| **mɔgɔ bɛ kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Sadrach, Mesak ani Abednego** tun ye Israɛlden saba ye minnu tun sigilen bɛ jɔnya la Babilonɛ Jerusalɛm minɛni kɔfɛ. Babilonɛ masakɛ Nebukadnezar tun ye yamaruya di mɔgɔw bɛɛ ma u ka u biri boliba dɔ ɲɛkɔrɔ, a ye min jɔ. Israɛlden saba ma sɔn, katuguni u tun b’a dɔn ko o tun bɛ Ala ka sariya sɔsɔ, wa u tun b’a dɔn ko Ala tun bɛna u lakana. 2. **Gantugu.** Nebukadnezar y’a fɔ ko u k’u fili tasumaba dɔ kɔnɔ. A dimina kosɛbɛ fo a ye yamaruya di ko tasumaba in ka bonya siɲɛ wolonwula ka tɛmɛ a cogo kɔrɔ kan. Kɔlɔsilikɛlaw ye Sadrak ni Mesak ni Abednego siri ka u fili tasumaba kɔnɔ. 3. **A maralen bɛ Lakana.** Nebukadnezar kabakoyara k’a ye ko cɛ saba tun bɛ ka taama tasumaba kɔnɔ, u sirilen tɛ, foyi ma kɛ u la. 4. **Cɛ Naaninan.** Nebukadnezar m’a ye dɔrɔn ko u saba lafiyalen don, nka a ye cɛ naaninan ye tasuma kɔnɔ. A ma fɔ an ye ko nin mɔgɔ naaninan tun ye jɔn ye, nka n’a sɔrɔ o tun ye Ala ka mɛlɛkɛ ye, walima Yesu tun bɛ fara u kan tasuma na. 5. **Tiɲɛni si ma u sɔrɔ.** Nebukadnezar ye yamaruya di ko mɔgɔ saba ka bɔ tasumaba kɔnɔ. A ye Sadrach, Mesak ani Abednego ka Ala fana tanu, ale min y’u lakana, ani a y’a fɔ ko ala wɛrɛ si tɛ se ka kisi i n’a fɔ Ala lakika y’a kɛ cogo min na. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | **Bakuruba ɲɛbila kumaw kiraw kan:** Ka kɛ Ala ka kira ye, o tun tɛ weleli nɔgɔn ye walima weleli lakananen ye, sabu Ala ye kiraw wele ka waajuli kɛ Israɛldenw ka jurumuw kama. Tuma caman na, masakɛw tun bɛ kiraw bila kaso la walima ka u tɔɔrɔ k’a sababu kɛ o waajuli ye min tun bɛ kɛ ni sɔsɔli ye. Nka, jigiya min tun b’a la ko mɔgɔw bɛna nimisa ani ka u ɲɛsin Ala ma, o ye kiraw bila ka Ala ka welekan kan minɛ u ka ɲɛnamaya kan.  Kiraw ka lasɔminiw ni u ka kirayakumaw kɛra tiɲɛ ye; Israɛl ma nimisa o ka jurumuw la ka taa Ala ma, o de kosɔn Ala ye Babilonɛ ci ka taa layidu jamana minɛ. Babilonɛ kɛlɛbolo ye Alabatosoba tiɲɛ Jerusalɛm, ka Israɛlden fanba ta ka taa jɔnya la.  O Israɛlden saba tun ye Sadraki, Mesak ani Abednego ye. Ala tun b u fɛ ka duba u ye sabu u tora kantigiya la Ala ye. Tiɲɛ na, Ala dubara u ye kosɛbɛ, u ye kuntigiya jɔyɔrɔw ta Babilonɛ. Nka, dɔw tun bɛ Yahutuw kɔniya, wa u tun bɛ cogoyaw ɲini walisa ka kojugu kɛ u la. Yahutuw juguw ye sababu sɔrɔ ka Sadrach, Mesak ani Abednego faga tuma min na masakɛ Nebukadnezar ye boli dɔ jɔ ani ka yamaruya di ko bɛɛ ka u biri ka boli bato.  Hali n’a jɛlen don ko nin cɛ saba ninnu ye laadalakow caman sɛmɛntiya walasa u ka se ka don Babilonɛ ka laadalakow la ani ka kɛ Babilonɛ ɲɛmɔgɔw ye, baara dɔw ni kɛwale dɔw tun bɛ yen, u banna ka u sen don minnu na. Daniɛl sura fɔlɔ bɛ o misali dɔ sɛbɛn, n’o ye u ka dumunikɛcogo ye. Daniɛl tilayɔrɔba 3nan bɛ misali filanan sɛbɛn, boliw batoli. Hali ni Babilonɛkaw ye Israɛl minɛ, o cɛ saba tun b’a dɔn ko Babilonɛ tɛ baara kɛ a yɛrɛ ma, nka Ala de bɛ Babilonɛkaw ɲɛminɛ. O kosɔn, hali k’a sɔrɔ u tun bɛ jɔnya la Babilonɛ, o cɛ saba tun b’a dɔn ko Ala tun bɛ fanga la hali bi. U tun dalen b’a la fana ko Ala bɛna u kisi Nebukadnezar ye ɲangili fɛn o fɛn di u ma, k’a sababu kɛ u ye tiɲɛtigiya kɛ Ala lakika kelenpe ye.  Sapitiri sabanan b’a fɔ Ala tun ye kantigiya kɛ u ye cogo min na. Ala ye mɛlɛkɛ dɔ ci walima a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ walisa ka kɛ u fɛ tasumaba kɔnɔ.  Ala ye bɛɛ kuntigi ye – Israɛl, Babilonɛ, Nebukadnezar, hali tasumaba. Nebukadnezar ye o mɔgɔ saba bɔ kɛnɛ kan kɔfɛ, a ye u ka Ala tanu, ka lakanani fɔ Yahutuw bɛɛ ye minnu sigilen bɛ Babilonɛ. O cogo kelen na, Yusufu ka maana min kɛra Misira, ani Ɛsitɛri ka maana Susa, o cogo kelen na, Babilonɛ yan, mɔgɔ wɛrɛw ye min kɔrɔ juguya, Ala jiginna ka kɛ koɲuman ye. (Jenɛse 50:20, Ɛsitɛri 4-7)  **Layidu kura sɛbɛn:** I n’a fɔ Sadrach, Mesak ani Abednego, mɔgɔ dɔw tun bɛ keleya Piɛrɛ ye ɲɛtaa min sɔrɔ Ala ka baara la. U ye Piɛrɛ minɛ k’a bila kaso la. Fana i n’a fɔ Sadrak, Mesak ani Abednego, Ala ye Piɛrɛ lakana ani ka hɔrɔnya sira di a ma. Ni a juguw ye Piɛrɛ bagabaga tugun, a b’a fɔ ko “an ka kan ka Ala kan minɛ ka tɛmɛ hadamadenw kan!”  **The 10 Commandments Track:** O ci fɔlen bɛ Israɛl ka diinɛ sigi sen kan iko Ala kelenpe dannaya. O ye Israɛl ka dannaya danfara ye, katuguni u ka waati la diinɛ wɛrɛ si tun dalen bɛ Ala kelenpe de la. Israɛl tɛ i n’a fɔ u sigiɲɔgɔn minnu ye Ala caman ye, olu ka kan ka da a la ko Ala kelenpe de bɛ yen min ye fɛn bɛɛ da, ani min donna layidu la ni Israɛl ye. Ikomi Ala lakika kelenpe de bɛ yen, Israɛldenw man kan ka boli si bato ala nkalonmaw ye. U ka kan k’a lajɛ ko Ala lakika kelenpe de tora u ka batofɛn kelenpe ye.   * **Kuntigi: Aw ka sigida mɔgɔw caman bɛ baara kɛ ala nkalonma jumɛnw ye bi sanni u ka baara kɛ Ala lakika kelenpe ye?** * **Dusukun: Ala bɛ Ala ka kanuya ni i ka kanuya jira cogo minnu na, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Bolo: Ka Bibulu kalan tuma bɛɛ, o bɛ se k’i dɛmɛ cogo di ka Ala ka ci fɔlenw dɔn ani ka fanga sɔrɔ ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ka ci fɔlenw ye?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   K’u to jɔnya la, Yahutu minnu bɛ Babilonɛ, olu ka kan ka fɛɛrɛw ɲini walisa ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye Ala ɲɛkɔrɔ, k’a sɔrɔ u sigilen bɛ mansamara kɔnɔ min dalen tɛ Ala lakika kelenpe la. Sadrach, Mesak ani Abednego ye misali di, k’a jira ko u bɛ sɔn ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni fɛn ye min bɛ Ala ka sariya sɔsɔ. U dalen b’a la ko Ala bɛna u lakana ni u ye kantigiya kɛ Ala ye. Nka, hali ni Ala ma o kɛ, u b’a dɔn ko a ka fisa ka sa kantigiya kosɔn Ala ma, ka tɛmɛ ka ɲɛnamaya kɛ kantigiyabaliya la Ala fɛ.   * **Krecɛn bɛ se k’a dɔn cogo di k’a dɔn u ka kan ka tugu sariya minnu kɔ u ka jamana kɔnɔ ani sariya minnu bɛ Ala sago sɔsɔ?** * **Aw ka sigida kerecɛnw bɛ saraka minnu kɛ walisa ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye Ala kosɔn, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Krecɛnw mana kɛ jamana o jamana kɔnɔ, u ka kantigiya laban ye Ala ka Masaya ye. O b’a ɲini Krecɛnw fɛ u ka kɛ hakilitigiw ni hakilitigiw ye cogo min na u bɛ se ka kɛ “diɲɛ kɔnɔ, nka u tɛ diɲɛ ta tɛ.” (Yuhana 15:19) Walasa ka o hakilitigiya ni o faamuyali sɔrɔ, Krecɛnw ka kan ka jɛɲɔgɔnya nafama ni Yesu Krisita cɛsira min bɛ ka bonya.   * **Krecɛn bɛ se ka jagɛlɛya sɔrɔ min walisa k’a jɔ tɔɔrɔw ɲɛkɔrɔ?** * **Ka kɛ kantigi ye Ala ka Masaya la sanni ka kɛ nin diɲɛ masayaw ye, o bɛ sara dɔw sɔrɔ?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Sanni Krecɛnw ka dɔn u ka kɛtaw dɔrɔn fɛ, tuma dɔw la, u bɛ ban min na, o bɛ se ka dɔn. Ka ban ka i sen don sigida baaraw la minnu bɛ Ala ka sariya sɔsɔ, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma, nka o bɛ se ka kɛ seereya barikama ye fana mɔgɔ wɛrɛw ye. Ka sɔn ka tɔɔrɔ Yesu Krisita kosɔn, o man nɔgɔn, nka o ye sennatɛliya nafama ye Krecɛn kɔgɔli la.   * **Aw ka sigida mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara minnu kɛ tuma caman na, minnu bɛ Ala ka ci fɔlenw sɔsɔ, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Ni an bɛ miiri o baara minnu bɛ kɛ tuma bɛɛ, Krecɛnw bɛ se ka mun kɛ i n’a fɔ u nɔnabila, minnu bɛ se ka nɔɔrɔ ni bonya lase Ala ma?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 51

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Daniɛl ni Waraba dingɛ ko** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Daniɛl 6** | A person sitting on a rock surrounded by lions  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Yuhana 19:1-16** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : I k’a dɔn, hali ni Ala bɛ kerecɛnw wele u ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye ani u timinandiyalenw ka kɛwalew bɛɛ la, Krecɛnw bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ minnu bɛ keleya Ala bɛ ɲɛtaa minnu di u ma. * **Dusukun** : A faamu mun na kerecɛnw tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye. U bɛna a to Ala ka masaya kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ walima ka jurumu bila ka masaya kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. * **Bolo** : Aw ka timinandiya, hali ni tɔɔrɔ nana, Ala bɛ kerecɛnw wele u ka Krecɛnw ka kɛwalew kɛ (i n’a fɔ Bibulukalan, delili, ani foroba bato) minnu nafa ka bon kosɛbɛ Krecɛn ɲɛnamaya ni seereya kɛnɛya sabatili la. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Ne bɛ sariya dɔ bɔ ko ne ka masaya yɔrɔ bɛɛ la, mɔgɔw ka kan ka siran Daniɛl ka Ala ɲɛ ani ka bonya da a kan. “Ala ɲɛnama don, a bɛ muɲu fo abada; a ka masaya tɛna halaki, a ka masaya tɛna ban abada.”(Daniɛl 6:26) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Daniɛl tun ye masakɛ Darius ka ɲɛmɔgɔba ye. Daniɛl diyara masakɛ ye, nka a ma diya kɔrɔsigi tɔw ye. U tun b’a ɲini tuma bɛɛ ka Daniɛl minɛ a kɛtɔ ka fɛn dɔ kɛ  kojugu kɛra, nka u ma o kɛ abada. Lakɔlɔsibagaw tun b’a dɔn ko Daniɛl tun bɛ a ka Ala deli don o don. O la, u y'a to masakɛ Darius y'a bolonɔ bila sariya dɔ la min b'a fɔ ko ni mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ wɛrɛ deli min tɛ masakɛ ye, o bɛ bila warabilenw ka dingɛ kɔnɔ. Daniɛl tun b’a dɔn ko a tun tɛ sariya labato, nka a ye Ala deli cogo o cogo. Lakɔlɔsibagaw ye Daniɛl minɛ a ka delili la, k’a to u k’a fili warabilenw ka dingɛ kɔnɔ. O dugusagwɛ, masakɛ bolila ka bɔ ka taa dingɛ kɔnɔ. A ye Daniɛl wele k’a ɲininka ni Ala y’a kisi waraba ma. Daniɛl seginna ka masakɛ wele k’a fɔ ko Ala ye mɛlɛkɛ dɔ ci ka na a lakana. Warabilenw m'a tɔɔrɔ. Masakɛ nisɔndiyara ko Daniɛl kisira. |
| **Karamɔgɔya min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Daniɛl** tun ye Yahutu kantigi ye min tun bɛ baara kɛ Babilonɛ masakɛ ye k’a to jɔnya la ka bɔ layidu jamana kɔnɔ. Ala ye ɲɛtaa caman di Daniɛl ma, wa mɔgɔ wɛrɛw keleyara a la kosɛbɛ. O de kosɔn, u ye jaan dɔ sigi masakɛ ye, hali ni a tun bɛ Daniɛl kanu, u y’a lafili k’a fɔ ko Daniɛl ka fili waraba dingɛ kɔnɔ. 2. **Warabaw.** Nka, Ala tun bɛ Daniɛl fɛ, ka mɛlɛkɛ dɔ ci ka taa waraba da tugu. O la, Daniɛl kisira, Masakɛ ye Daniɛl ka Ala ka sebaaya seli kɛ, ani masakɛ ye Daniɛl jalaki mɔgɔ minnu ɲangi. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | **Bakuruba ɲɛbila kumaw kiraw kan:** Ka k Ala ka kira ye, o tun t weleli nɔgɔn ye walima weleli lakananen ye, sabu Ala ye kiraw wele ka waajuli kɛ Israɛldenw ka jurumuw kama. Tuma caman na, masakɛw tun bɛ kiraw bila kaso la walima ka u tɔɔrɔ k’a sababu kɛ o waajuli ye min tun bɛ kɛ ni sɔsɔli ye. Nka, jigiya min tun b’a la ko mɔgɔw bɛna nimisa ani ka u ɲɛsin Ala ma, o ye kiraw bila ka Ala ka welekan kan minɛ u ka ɲɛnamaya kan.  Nin Bibulu maana in ni Sadraki, Mesak ani Abednego ka Bibulu maana laban bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na cogo caman na. Maana fila bɛɛ kɔnɔ:   * O mɔgɔ kunbabaw tun ye Yahutuw ye minnu tun bɛ jɔnya la, minnu tun ka fisa ni tɔw ye u ka gɔfɛrɛnaman jɔyɔrɔw la. * Dɔ wɛrɛw tun b’u kɔniya. * Minnu tun bɛ keleya, olu ye laɲini kɛ walisa masakɛ ka mɔgɔba faga, u kɛtɔ k’u ka cɛsiri nafa lase Ala lakika kelenpe ma. * K’a sɔrɔ a ye kantigiya kɛ Ala lakika kelenpe ye, masakɛ bɛ lafili k’a fɔ ko mɔgɔba minnu bɛ o maana kɔnɔ, olu jalakilen don, ka saya dimi bila u la. * Ala bɛ a sen don a la cogo min ka bon ni hadamaden ta ye, ka mɔgɔba minnu bɛ o ko la, olu kisi. * Masakɛ bɛ mɔgɔba dɔw kɔrɔta ka taa gɔfɛrɛnaman jɔyɔrɔ nafamaw la, ka yamaruya di u juguw ka faga.   Daniɛl ta fan fɛ, a juguw tun ye mɔgɔw ye minnu tun bɛ keleya a ka ɲɛtaa la, wa u dusu tiɲɛna kosɛbɛ k’a ye ko a tun ye mɔgɔ sɛbɛ ye fo u ma se ka fɛɛrɛ nɔgɔn sɔrɔ ka bɔ a bolo. Hali n’a y’a dɔn ko a banna ka masakɛ ka cikan labato, ka delili kɛ masakɛ dɔrɔn ye, o bɛ se k’a bila gɛlɛya la, Daniɛl tun b’a dɔn ko ka kantigiya kɛ Ala ye, o nafa ka bon kosɛbɛ.  **Layidu kura tɛmɛsira:** I n’a fɔ Daniɛl, Yesu y’a yɛrɛ sɔrɔ politiki ɲɛmɔgɔ dɔ ɲɛkɔrɔ, k’a sababu kɛ mɔgɔ minnu keleyalen don a la, olu ka janfa kosɔn. I n’a fɔ Babilonɛ masakɛw, Pilate t’a fɛ ka Ala sagokɛlaw faga, nka a b’a miiri ko jama ka sebaaya de y’a minɛ. Pilate, ikomi a barika ka dɔgɔ kojugu fo a ma se ka jɔ ko ɲuman kama, a ye Yesu di a ma walisa a ka saya tɔɔrɔ. Yesu juguw dalen b’a la ko u ye se sɔrɔ. Nka.  **Cikan 10 sira:** A tɛ i n’a fɔ ci fɔlen tɔw fanba, sariya tannan tɛ wale dɔ bali. O nɔ na, a bɛ miiriya dɔ bali. Kɔrɔ dɔ la, Sariya laban bɛ jurumu bali min bɛ na ni jurumu tɔw bɛɛ ye minnu dagalen don Sariya 10 kɔnɔ. Nka, nege tɛ dan hakilina walima miiriya dɔrɔn ma. A ka ca ni nege ye ko i ka kɛ ni fɛn ye min bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo. O nɔ na, nege bɛ tɛmɛ nege kan, wa a bɛ don yɔrɔ la, min ye ka fɛɛrɛw tigɛ walasa k’o fɛn, o mɔgɔ walima o jɔyɔrɔ nege don a la. O tuma na fɛ, nege de ye mɔgɔfaga, jatɔya, sonyali, nkalon ju ye.   * **Kuntigi: Fɛɛrɛ jumɛnw bɛ yen an bɛ se ka an dusukun saniya cogo minnu na, ani k’an yɛrɛ tanga nege juguya jurumu ma?** * **Dusukun: Danfara jumɛn bɛ n’i b’a fɛ dɔrɔn ka fɛn dɔ sɔrɔ min bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo, ani ka o fɛn nege don tiɲɛ na?** * **Bolo: I bɛ se k’i yɛrɛ tanga cogo di walasa i kana waati ta ka mɔgɔ wɛrɛw ka fɛnw nege, sanni i ka waati ta ka waleɲumandɔn jira Ala ye fɛn minnu di i ma kaban?**   **Nisenu den sira :7. Kantigiya.** Daɲɛ min bɛ fɔ “kantigiya” ma yan, Gɛrɛkikan na, o bɛ an ni Ala cɛsira, ani an ni mɔgɔ wɛrɛw cɛsira fila bɛɛ de kofɔ. Ala fɛ, o kumasen ju kɔrɔ ye ka dannaya kɛ Ala la. O kɔrɔ ye ko Krecɛnw dalen b’a la ani k’u ka dannaya sirataama Ala ka ɲumanya, a ka dannaya ani a ka kanuya la. Kerecɛnw bɛ se ka da Ala la katuguni Ala b’a jira ko a ka kan ni u ka dannaya ye. O cogo kelen na, hadamadenw ka jɛɲɔgɔnyaw la, Yesu bɛ kerecɛnw wele u ka kɛ kantigiw ye, minnu ka kan ni siya wɛrɛw ka dannaya ye. A tɛ kɛ ko u b’u ka dannaya da kerecɛn dɔ kan, nka ko kerecɛn b’a jira tuma bɛɛ k’u ye mɔgɔ ɲuman ye, dannaya bɛ mɔgɔ min na ani kanuya bɛ min na. A fɔ man di nka, i n’a fɔ a kɛra cogo min na Daniɛl ta la, mɔgɔ wɛrɛw bɛ bagabaga mɔgɔ ka ɲumanya fɛ ani dugawu minnu bɛ bɔ o ɲumanya la tuma dɔw la.   * **Kuntigi: Aw ka sigida la, mɔgɔ minnu y’a jira k’u ye kantigiya ye, olu dɔw ye jɔnw ye, wa u y’o kɛ cogo di?** * **Dusukun: Yala fɛn dɔ bɛ i dusukun na min ka kan ka Changé sani i ka se ka ɲɛnamaya kɛ kantigiya la Ala la ani mɔgɔ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ wa?** * **Bolo: Farati ni dugawu dɔw bɛna kɛ jumɛnw ye i bolo ka kɛ kantigi ye i ka sigida la?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ye ɲɛtaa min di, o t’a jira ko keleya bɛ mɔgɔ minnu na, kɔlɔlɔ jugu si tɛna kɛ o la. Ala tɛ layidu ta ɲɛnamaya nɔgɔn na, tiɲɛ yɛrɛ la, i n’a fɔ Yesu ni Daniɛl ka ɲɛnamaya bɛɛ b’a jira cogo min na, tuma dɔw la, Ala ka dugawu belebelebaw bɛ bɔ tɔɔrɔba waatiw la.   * **Mun na Ala tɛ Krecɛnw lakana tuma bɛɛ ka tɛmɛn jurumukɛlaw ka kojugu bɛɛ kan?** * **E fɛ, a tun ka gɛlɛn cogo di Daniɛl bolo ka baara kɛ cɛ dɔ ye i n’a fɔ masakɛ Darius, faama min tun bɛ se ka baara kɛ nɔgɔya la a ɲɛmɔgɔw n’a ka satrapew fɛ?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   I ko Daniɛl, Ala bɛɛ bɛ Krecɛnw bɛɛ wele u ka ɲɛnamaya kɛ kantigiya ni kantigiya la. A ka gɛlɛn ka o jogo ɲumanw yiriwa jamana kɔnɔ min tɛ nafa don u si la kelen na. Krecɛn fɛ, kantigiya kɔrɔ ye ka baara kɛ Ala kelenpe ye.   * **Mun de bɛ Krecɛn bila ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ni kantigiya ye k’a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ si tɛ u lamini na?** * **Mɔgɔ dɔw ye jɔnw ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ minnu bɛ kɛ misali ye, minnu bɛ ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ni kantigiya ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Dɔw b’a fɔ ko mɔgɔ bɛ kantigiya hakɛ dɔn dɔrɔn ni a ye kɔrɔbɔli nafama dɔ sɔrɔ. Kɔrɔbɔli kunbɛnni tɛ waati ɲuman ye ka delili daminɛ walisa ka fanga sɔrɔ. O nɔ na, Krecɛnw ka kan ka to ka hakili ta fan fɛ kololi min nafa ka bon ɲɛnamaya senuma kama.   * **Mɔgɔ dɔw ye jɔnw ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ minnu bɛ se ka i jalaki walisa ka ɲɛnamaya senuma kɛ?** * **I bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walisa k’i yɛrɛ tanga bɛnkanw ma kɔrɔbɔli waatiw la?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 52

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Zonasi ni Jɛgɛba ko** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Jonasi 1, 2. Ɲɛjirali dɔw** | A person in green robe leaning on a rock  AI-generated content may be incorrect. |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Matiyu 12:39-45 la** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A faamu ko Ala ka kanuya ka bon kɔsɔbɛ ka ɲɛsin jurumutɔw ma, o de kosɔn a ɲinilen do Krecɛnw fɛ u ka bɔ u ka lafiya yɔrɔw la walasa ka Ala ka cikan fɔ u ye. * **Dusukun** : I k’a dɔn ni siyawoloma, fasodenɲumanya, walima ɲɛngoya wɛrɛ bɛ i dusukun kɔnɔ min b’i bali ka Krisita sara mɔgɔ minnu kosɔn, olu bɛɛ kanu kosɛbɛ ani k’u minɛ. * **Bolo** : Aw ye fɛɛrɛw tigɛ ni aw teri kerecɛn ye walasa ka bɔ aw ka lafiya yɔrɔ la nin dɔgɔkun in na walasa ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ walima ka teriya don a la min siya, sɔrɔko, walima jamana tɛ kelen ye ni aw ye. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Ne tun b’a dɔn ko i ye Ala ye min bɛ nɛɛma kɛ ani min bɛ hinɛ mɔgɔw la, min tɛ dimi joona ani min ka kanuya ka ca, Ala min bɛ ban ka balawu ci. (Jonasi 3:3) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Ala y’a fɔ Jonasi ye ko a ka taa dugu dɔ la min tɔgɔ ye ko Ninivɛ, ka a ko fɔ jama ye. Ninivɛkaw tun ka jugu kosɛbɛ, wa Jonasi tun t’a miiri ko mɔgɔw ka kan ka kɛ ten  yafalen don. O la, a bolila ka taa. A donna kurun dɔ kɔnɔ ka kurun ta ka taa fan wɛrɛ fɛ. Tuma min na Zonasi tun bɛ kurun kɔnɔ, fɔɲɔba dɔ nana min tun bɛ ɲini ka kurun wuli. O kurun kɔnɔ baarakɛlaw ye Zonasi ɲininka u ka kan ka min kɛ walisa kɔgɔji ka lafiya. Jonasi tun b’a dɔn ko fɔɲɔba in ye ale de ka hakɛ ye, o de la a y’a fɔ cɛw ye k’a fili kɔgɔji la. U y’o kɛ tuma min na, kɔgɔji hakili sigilen don. K’a sɔrɔ Zonasi tora ji la, jɛgɛba dɔ nana k’a munumunu. Zonasi tora jɛgɛ kɔnɔbara la tile saba jan kɔnɔ. Tuma min na Zonasi labanna k’a latigɛ ko a bɛna taa Ninivɛ, jɛgɛ y’a daji da bajida la. Jonasi taara Ninivɛ ka Ala ko fɔ jama ye. Bɛɛ ka...  mɔgɔw ye Ala deli a ka u ka jurumuw yafa u ma. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Zonasi** tun ye Ala ka kira ye. Ala ye Jonasi wele ka taa Ninivi ka u lasɔmi u ka nimisa, n’o tɛ, Ala tun bɛna ɲangili lase u ma. Zonasi tun t’a fɛ k’o kɛ sabu Ninivikaw tun ye Israɛl juguw ye, wa Jonasi tun t’a fɛ ka cogo di u ma u ka nimisa. O kosɔn, Zonasi bolila ka bɔ Ala ɲɛ ka don kurun dɔ kɔnɔ min tun bɛ taa fan dɔ fɛ ka bɔ Ninivɛ. Ala ye sanfiɲɛba dɔ lase kurunba ma fo a kɔnɔmɔgɔw y’a dɔn k’u bɛna bin ji la. Jonasi y’a fɔ kurun kɔnɔ baarakɛlaw ye k’a fili baji kɔnɔ; ale de kosɔn Ala tun bɛ ka nin fɔɲɔba in lase. O kosɔn, u y’o kɛ. 2. **Jɛgɛba min bɛ yen.** Sanni Ala k’a to Zonasi ka bin ji la, a ye jɛgɛba dɔ di a ma walisa ka Zonasi munumunu. Jɛgɛ kɔnɔbara la, Jonasi nimisara ka boli Ala ɲɛ, ka Ala tanu ko a y’a kisi. 3. **Dugukolo jalen** . Jonasi nimisalen kɔ, Ala y’a to jɛgɛ ka Jonasi fɔɔnɔ dugukolo jalen kan. Ala ye Zonasi wele tugun ka taa waajuli kɛ Ninivi dugu kama. Nin sen in na, Zonasi ye kan minɛ. Jonasi tun b tiɲɛ fɔ, Ninivikaw nimisara u ka jurumuw la ani Ala ye u yafa u ma. Ala b’a fɛ ka mɔgɔw bɛɛ yafa u ka jurumuw ma, hali an hakili la ko mɔgɔ minnu man kan ni Ala ka yafa ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | **Bakuruba ɲɛbila kumaw kiraw kan:** Ka k Ala ka kira ye, o tun t weleli nɔgɔn ye walima weleli lakananen ye, sabu Ala ye kiraw wele ka waajuli kɛ Israɛldenw ka jurumuw kama. Tuma caman na, masakɛw tun bɛ kiraw bila kaso la walima ka u tɔɔrɔ k’a sababu kɛ o waajuli ye min tun bɛ kɛ ni sɔsɔli ye. Nka, jigiya min tun b’a la ko mɔgɔw bɛna nimisa ani ka u ɲɛsin Ala ma, o ye kiraw bila ka Ala ka welekan kan minɛ u ka ɲɛnamaya kan.  Nka, Jonasi ka welekan bɔra Ala yɔrɔ, o tun tɛ kelen ye. Ala ma Zonasi wele walisa ka waajuli kɛ Israɛldenw ye. Tuma min na Ala ye Jonasi wele ka taa Ninivi ka u lasɔmi Ala ka ɲangili nata ko la u ka jurumuw kosɔn, Ala ye Jonasi wele ka waajuli kɛ Israɛl juguw kama. Ninivɛ tun ye Asiri Mansamara dɔ ye, ani Asirikaw tun ye dimi ni tɔɔrɔ caman lase Israɛldenw ma. Jonasi siranna ko ni a ye Ninivɛkaw lasɔmi, ani u nimisara tiɲɛ na, o tuma na, Ala bɛna yafa u ma, ka ban ka ɲangili ci. Jonasi tun t’a fɛ Ninivikaw ka yafa, a tun b’a fɛ Ninivikaw ka ɲangi u ka jurumuw kosɔn.  O la sa, sanni a ka Ala kan minɛ ani ka taama kɔrɔn fɛ ka taa Ninivi, a donna kurun dɔ kɔnɔ min tun bɛ taa Tlebi fɛ ka Mediterane Kɔgɔji tigɛ. O kɔfɛ, Ala de kɛra sababu ye ka ko minnu dɔnna kosɛbɛ Zonasi ka ɲɛnamaya kɔnɔ: fɔɲɔba, jɛgɛba min y’a munumunu, ani a bilali lafiya la.  O bɛɛ kɔfɛ, Zonasi taara waajuli kɛ Ninivikaw kama. Jonasi tun bɛ tiɲɛ fɔ. A ye Ninivikaw lasɔmi, Ninivikaw nimisara, Ala yafara u ma. Jonasi dimina kosɛbɛ. Ko caman tɛ yen ka diya Jonasi ye. Nka, nin gafe in fanga dɔ ye ko a bɛ se k’a jira ni ɲɛngoya dɔw bɛ Jonasi ka gɛlɛyaw kalanbagaw ni a lamɛnbagaw kɔnɔ. Ni Ciden Piɛrɛ y’a sɛbɛn ko Ala b’a fɛ bɛɛ ka na nimisali la (1 Piɛrɛ 3:9), a b’a fɛ ka hali mɔgɔw de fɔ an hakili la ko u man kan ni Ala ka yafa ye.  **Layidu kura tɛmɛsira:** Mɔgɔ caman minnu tun ka kan ka sɔn Yesu ka cidenyabaara ma, i n’a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw, olu ma sɔn o ma. Sanni u ka Ala ka cikan lamɛn min fɔra Yesu sababu fɛ ani ka da kabakow la, u ye laɲini kɛ ka Yesu faga o nɔ na. I n’a fɔ Jonasi, u bɛ ka Ala ka kanuya ni a ka makari tunun, wa o nɔ na, u b’a fɛ dɔrɔn ka Ala ka kiri ye mɔgɔ minnu kan, minnu man di u ye. Yesu b u lasɔmi ko u bɛ farati la ka juguya ka tɛmɛ Jonasi ka waati la Ninivikaw kan, hali ni u tun yɔrɔ ka jan Ala la waati dɔ la, tuma min na Ala ka cikan nana u ma Jonasi sababu fɛ, u nimisara u ka jurumuw la.  **Bibulu tilali ni silamɛw ye sira:** Jonas tun ye kiraba ye min sababu fɛ Ala ye dannabaliw ka jɛkulu bɛɛ kisi minnu nimisara. Jonasi (kira Yunus ) minɛna jɛgɛ fɛ, o maana dɔnna silamɛw fɛ, nka kow kɛra kun minnu na, olu ni Bibulu ka maana tɛ kelen ye.  Ala b’a fɛ ka nɛɛma ni makari jira mɔgɔw la minnu bɔra yɔrɔ bɛɛ la. A bɛ makari jira hali mɔgɔ jugubaw la minnu bɛ nimisa ka u ɲɛsin a ma ni dannaya ye. **Nin ye yɔrɔ ye min kɔnɔna na, dannayabaliya ni ɲagamiba bɛ silamɛw bolo.** Faan dɔ fɛ, silamɛya b’a jira ka jɛya ko Ala ye “nama ni hinɛbaga” ye, Faan wɛrɛ fɛ, silamɛw tɛ Ala ka jurumu yafa dɔn walima u tɛ a dɔn yan ni sisan.  Ka nimisa jurumuw la ani ka silamɛw ka ɲɛnamaya wajibibaw dafa i n’a fɔ delili, sunɔgɔ ani saraka di, o tɛ kɛ sababu ye ka Ala ka sɔnni ni yafali hakili sigi. O kɔfɛ ­, ka kɛ silamɛ ɲuman ye, o dɔ ye ka Ala ka yafa ɲini tuma bɛɛ.   * **Jonasi 1:1-2 kalan. Ala ye ci fɔ kira Jonasi ma ko a ka mun kɛ? Munna?** * **E fɛ, mun na Ala ye Ninivɛ kisi?** * **Miiri fɛn kelen na min ye i kabakoya Ala ka makari ko la nin ko in na.** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Jurumu ju bɛ don mɔgɔw kɔnɔ kosɛbɛ. I ko a yelen b Jonasi la cogo min na, hali Ala ka kirabaw t bn jurumuw ka jnya ma i n a f å g nbaliya, faso kanu, ani koniya. Ala kɔni falen bɛ kanuya ni hinɛ la, wa a b’a fɛ bɛɛ ka nimisa ani ka kisili sɔrɔ. O de kosɔn, Ala bɛ kiraw ci ka taa mɔgɔw lasɔmi u ka murutili kɔlɔlɔ nataw la. Ala ka kanuya ni a ka hinɛ bɛ ye fana ni Ala bɛ u ka jurumuw kunbɛn ani k’u bɔ kɛnɛ kan, ani ka u wele ka nimisa ani ka yafa sɔrɔ. Tuma caman na, o kanuya jugu min bɛ Ala la ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma, o kɔrɔ ye ko Ala bɛna an wele ka bɔ an ka lafiya yɔrɔw la walasa ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye.   * **I b’a ɲɛfɔ cogo di ko Ala bɛ baara kɛ ni lakununniba ye i n’a fɔ Ninivɛ nimisali cɛ dafabali dɔ sababu fɛ i n’a fɔ Jonasi?** * **Ala bɛ kerecɛnw kunbɛn ni u ka jurumuw ye, ka u wele u ka nimisa cogo minnu na, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Jurumut dama t mako b nimisali ni Ala ka yafa la. Hali kisili kɔfɛ, jurumu minnu bɛna mɛn Krecɛnw kɔnɔ, Ala bɛna minnu kunbɛn ani k’u di walisa k’u saniya. Tuma dɔw la, o jurumuw bɛ boli ka taa a fɛ, wa, i n’a fɔ ɲɛngoya, o tɔ kelen bɛ se ka kɛ u ye u kalan ani ka u kɛ misali ye kabini u denmisɛnman. Ka Yesu deli i dusukun na, o kɔrɔ ye ko i tɛ sɔn Yesu ka yafa ma dɔrɔn i ka jurumu tɛmɛnenw na, nka i b’a to Yesu ka i dusukun saniya ani ka jurumu ju bɔ yen min bɛ se ka kɛ sababu ye i kana i yɛrɛ di Ala ma kosɛbɛ.   * **Ka fara ɲɛngoya kan, i ko an b’a ye Jonasi la cogo min na, jurumu wɛrɛ jumɛnw bɛ yen, jurumu wɛrɛ jumɛnw bɛ se ka kɛ, kerecɛn dɔ tɛna a dɔn fɔlɔ ko o bɛ ka tiɲɛni kɛ u ni Ala cɛ ani mɔgɔ wɛrɛw cɛ?** * **Kerecɛnw bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walisa k’u dusukunw diyabɔ kosɛbɛ walasa Ala ka kanuya ka woyo ka tɛmɛ, ani ka don mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   A fɔ man di nka, waati dɔw bɛ yen, Krecɛnw b’a fɔ ko “ayi” Ala ka cikan min bɛ u ma. U b’a miiri k’u bɛ se ka cikan dɔw dɔrɔn de labato, k’a sɔrɔ u ma u janto cikan wɛrɛw la. U b’a miiri k’u bɛ se ka mɔgɔ dɔw dɔrɔn kanu, k’a sɔrɔ u bɛ koniya mara mɔgɔ wɛrɛw la. Nka, ni Krecɛnw b’a fɔ Ala ye ko “ayi” k’a jɛya walima k’a sɔrɔ u ma u janto Ala ka weleli la u ka ɲɛnamaya kan, o bɛ tiɲɛni kɛ u ni Ala cɛsira la, wa u tɛ u sen don Ala ka Masaya la.   * **Krecɛn wɛrɛ ka laadilikan bɛ se k’i dɛmɛ cogo di ka dɔ fara i ka Krecɛn dannaya kan?** * **I bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walisa ka Yesu wele a ka i dusukun sɛgɛsɛgɛ k’a lajɛ ni fɛn nɔgɔlen dɔ bɛ i kɔnɔ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #53

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Kiraw bɛ kuma Ala ka mɔgɔ sugandilen kan** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Esayi 52:13-53:12** |  |
| **Layidu Kura Sɛbɛnni:** | **Luka 24:13-35 la** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo**: Yesu ka ɲɛnamaya, a ka cidenyabaara, a ka saya ani a lakununni bɛɛ tun fɔra ka kɔrɔ Layidu Kɔrɔ kira caman fɛ. * **Dusukun** : Ala ka kanuya seli min bɛ cogo labɛn walisa hadamaden jurumutɔ dɔ ka bɛn ni Ala senuma ye. * **Bolo** : I ka Ala kan lamɛn ni timinandiya ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, ka Ala negew ni a sago jira i la i ka ɲɛnamaya kama ka kɛ Ala ka nɛɛmaba seere ye mɔgɔ wɛrɛw ye. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | U ye ɲɔgɔn ɲininka ko: “An dusukunw tun tɛ jeni an kɔnɔ k’a sɔrɔ a tun bɛ ka kuma an fɛ sira kan ani ka Kitabuw dayɛlɛ an ye wa? Luka 24:32 la | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalansen bakuruba ɲɛfɔli(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | San kɛmɛ caman kɔnɔna na, Ala ye kira suguya caman bila ka kuma fɛn caman fɔ ka ɲɛsin Sugandili kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ma min bɛna a ka mɔgɔw kisi Sitanɛ ka fanga ma, ka mara kɛ don dɔ i n’a fɔ masakɛ barikama. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Kira.** Kira minnu tun bɛ Layidu kɔrɔ la, olu tun ye mɔgɔw ye Ala ye minnu wele ka na cikan krɛnkrɛnnenw sɔrɔ ka bɔ Ala fɛ walisa ka kuma Israɛl ka mɔgɔw ni kuntigiw fɛ. K’a sɔrɔ o cikanw fɔra fɔlɔ kira fɛ jama walima ɲɛmɔgɔw ye, u caman sɛbɛnna ka mara an ye Bibulu kɔnɔ. 2. **Siniɲɛsigi.** Hali ni Ala ye cikan minnu di kiraw ma, olu tun ye cikanw ye u yɛrɛ ka waati n’u sigiyɔrɔ kama, kiraya kuma caman tun ɲɛsinnen bɛ siniko fana ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, kiraw ye cikan caman di minnu tun bɛ Masiya bangeli, a ka ɲɛnamaya ani a ka saya kofɔ. 3. **Baarakɛla tɔɔrɔlen.** Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, cikan kɛrɛnkɛrɛnnenw ni cikan jɛlenw dira kira Esayi ma ka bɔ Ala yɔrɔ, Masiya bɛna tɔɔrɔ minnu sɔrɔ walisa ka kisili lase Ala ka Mɔgɔw ma. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ala ye yelifɛn kɛrɛnkɛrɛnnen caman di kira Esayi ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masiya nata ka ɲɛnamaya, a ka saya ani a ka cidenyabaara ko la. Yesu tun bɛna tɔɔrɔ sugu min sɔrɔ, o tɛmɛsiraw b’a jira ka jɛya kosɛbɛ. Krecɛn fɔlɔw tun bɛ Layidu Kɔrɔ kalan tuma min na Yesu Krisita ka ɲɛnamaya, a ka saya ani a lakununni yeelen na, u y’a jira ko o tɛmɛsiraw bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yesu weleweleli la iko Masiya.  A ka di kosɛbɛ k’a ye ko Yesu ka waati diinɛ karamɔgɔw, caman na, u ma o tɛmɛsiraw kɔrɔ fɔ ko u bɛ kuma Masiya nata kan. O nɔ na, u ye segin ka tɛmɛsiraw lajɛ minnu tun bɛ kuma ɲɛmɔgɔ dɔ kan min bɛna se sɔrɔ Israɛl minɛbagaw kan, ka Israɛl hɔrɔnya politiki siratigɛ la. O ye kun dɔ ye min y’a to diinɛ ɲɛmɔgɔw ni Yahutu caman minnu tun bɛ Yesu ka waati la, olu tun bɛ kɛlɛ kɛ walisa k’a faamu ko Yesu ka cidenyabaara tun ye Masiya ta ye. Tiɲɛ na, hali Yesu ka kalandenw ma Yesu ka cidenyabaara sugu faamu ka ɲɛ fo a salen kɔfɛ ani a kununni kɔfɛ.  **Layidu kura sɛbɛn:** Nka, hali ni hadamadenw bɛ se ka Ala ka sɛbɛnw kɔrɔ fɔ cogo jugu la walima ka u faamu cogo jugu la, o tɛ fɛn caman Changer, ko Yesu ka cidenyabaara tun labɛnna ka jɛya Layidu Kɔrɔ kɔnɔ. An b’a ye ko nin ye Yesu ka cikan ye tuma min na a bɛ taama ni nin kalanden fila ye Emawusi sira kan. Nka, Yesu y’a ka cidenyabaara tiɲɛ jira o mɔgɔ fila ye ni nɛɛma ye, ani a ka cidenyabaara tun fɔra ka kɔrɔ cogo min na Sɛbɛnniw kɔnɔ.   1. **Ka Bibulu tila ni silamɛw ye fɛrɛw:** Kiraya kuma minnu bɔra Esayi, Mise ani Zaburuw kɔnɔ, olu bɛ fɛn caman fɔ ka ɲɛsin Masiya nata ma. Esayi, min ka sɛbɛnw kofɔlen bɛ yan, a bɛ fɔ ko silamɛw tɛ o dɔn.Nka, an bɛ sɔn a ma ko kira 124 000 ɲɔgɔn cilen bɛ hadamadenw ma kabini waati jan, minnu fanba tɔgɔw tɛ dɔn.Silamɛya b’a kalan ko ka fara sankolo gafe 4 kan ( Taurat , Zabur , Injil , Kuranɛ), “ sahifa ” 100 wɛrɛw bɛ yen (janya ye “ suhuf ”) walima sɛbɛndennin/sɛbɛn minnu sɛbɛnna kira wɛrɛw fɛ, minnu tununna sisan. Silamɛya dɔnnikɛlaw b’a fɔ ko sɛbɛndennin 100 ninnu bɔra Hadama (10), Sɛti (50), Henɔki (30) ani Ibrahima (10) de la. Silamɛ caman b’a dɔn ko nin “ sahifa ” ninnu bɛ yen, nka u t’a dɔn jɔn de y’u sɛbɛn.Mɔgɔ dɔw tun bɛ se ka sɔn/k’a miiri nɔgɔya la ko Esayi ni Mise (ani kiraba ni kira fitinin wɛrɛw) bɛ kiraw ka jɛkulu kɔnɔ minnu ye nin “ sahifa ” ninnu sɛbɛn. Jamana dɔw la, tɔgɔ min bɛ fɔ i n’a fɔ “ suhuf -un nabiyin ” (kiraw ka sɛbɛndenninw) o bɛna kɛ tɔgɔ bɛnnen ye ani min bɛ dɔn o sɛbɛnw kama minnu bɛ bin Taurat , Zabur ani Injil kɔkan .Bibulu kira minnu tɛ Tawurata / Taurat , Zaburuw / Zabur , ani Kibaru Duman / Injil , ani hali bi minnu kofɔlen don Kuranɛ kɔnɔ olu dɔw ye, Job (4:163), Eli (6:86), Elise (6:87), Solomani (2:102), Jonasi (4:163), Ezekiɛl (21:85), ani Esdrasi (9:30). K’a sɔrɔ o tɔgɔw bɛ Kuranɛ kɔnɔ yɛrɛ, o ye yafa ɲini ye Bibulu gafew sariya siratigɛ la i n’a fɔ Job, 1 ani 2 ,Masakɛw, Ntalenw, Waajulikɛla, Dɔnkiliw, Jonasi, Ezekiɛl, Esdrasi, Nehemi.  * Cɛ min kofɔlen bɛ Esayi 52:13-53:12 la, ko jugu jumɛnw tun bɛna kɛ o la? * ... ani ko ɲuman jumɛnw tun bɛna bɔ a ka tɔɔrɔw la? |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli delili** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * I ka kalansen hokumu bakuruba ɲɛfɔli kɛ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Yesu ka waati la, diinɛ ɲɛmɔgɔ fanba tun bɛ sɔrɔdasi Masiya makɔnɔ min tun bɛ masakɛ Dawuda ka laadalakow la, min tun bɛna don ka Romɛ faamaw gɛn. Nka, Yesu ma na ka Israɛl hɔrɔnya ka bɔ a ka politiki jɔnya la, nka a nana ka bɔ a ka jɔnya la Ala ko ta fan fɛ. K’a sɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ fanba tun tɛ se k’a faamu cogo min na Yesu bɛ se ka kɛ Masiya ye, cɛ ni muso gansan ba caman tun bɛ ka Yesu ka cikan lamɛn, k’a ka kabakow kɔlɔsi, ka da a la ko Ala de y’a ci.   * **Bi, i n’a fɔ Yesu ka waati la, cɛw ni musow bɛ se ka Ala ka Sɛbɛnniw faamu cogo kosɔbɛ la cogo di, ani Ala b’a fɛ ka dubaw minnu di u ma, u bɛ se ka olu bɔ u la cogo di?** * **I bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walisa k’a dɔn ko i bɛ Bibulu faamu ka ɲɛ?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Tɔɔrɔ man di mɔgɔ si ye. Nka, Yesu ye saya juguba dɔ sɔrɔ walisa ka se ka an ka kisili sɔrɔ. Ni an ye Yesu ka kisiliba minɛ, o kɔrɔ ye ko an ka kan ka sɔn fana ka tɔɔrɔ Yesu kosɔn fana. An bɛ min sɔrɔ, n’an y’an yɛrɛ di Yesu ma kosɛbɛ, o ye ko Yesu bɛ nisɔndiya ni hɛrɛ lase an ka ɲɛnamaya kɔnɔ min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye.   * **Mun bɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ min bɛ i bali ka Yesu ka ɲɛnamaya ni a ka tɔɔrɔw minɛ sɛbɛ la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, walisa i ka kɛ i n’a fɔ i Kisibaa?** * **Ala ye a ka dubaw ani a ka barika don i la cogo jumɛnw na tuma min na i ye i ka ɲɛnamaya di Krisita ma pewu?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ka ɲɛnamaya kɛ ni yɛrɛ sarakali ye, o tɛ ko nɔgɔ ye mɔgɔ si bolo , i ye krecɛn wo walima i tɛ dannabaa ye wo a ma nɔgɔ mɔgɔ si de ma . Tiɲɛ na, ka ɲɛnamaya kɛ ni yɛrɛ minɛ ye, o bɛ degeli caman de wajibiya mɔgɔ kan ani cɛsiri caman kɛli. A bɛ daminɛ ni yɛrɛ minɛli sen misɛnninw ye .k‘asɔrɔ an b’a dɔn ko Yesu fɛ ni an kɛra kantigi ye fɛn fitininw na, a bɛna kɛ kantigi ye kobaw fana na.   * **I bɛ se ka baara walima delina jumɛnw yɛlɛma nin dɔgɔkun in na minnu bɛna i dɛmɛ ka Ala kan fɔlen minɛ kosɛbɛ ani ka kɛ ni kantigiya ye?** * **I bɛ se ka baarakɛla ka wale jumɛnw kɛ nin dɔgɔkun in na minnu bɛna mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ u ka Krisita ye i kɔnɔ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 54

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Mɛlɛkɛ bɛ taa bɔ Mariyama ye** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Luka 1:26-56 la** | A person and person talking to each other  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **1 Samuɛl 2:1-11** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo** : Ala ka kisili baara kura seli di di ma Yesu Krisita barika la. * **Dusukun** : I hakili jakabɔ Ala ka nɛɛma kan, min jiralen bɛ nin sɛbɛn in kɔnɔ jama fɛ ani layidu minnu Ala ye Mariyama bila Mariyama ka ɲɛnamaya kɔnɔ. * **Bolo** : I ka ɲɛnamaya di Ala ma pewu, walisa Ala ka se ka baara kɛ ni i ye ka Kibaru Duman lase diɲɛ ma min falen bɛ jurumu ni tiɲɛni na. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Ne ye Matigi ka baarakɛla ye,” Mariyama y’a jaabi. “I ka kuma ka dafa ne ye.” O kɔ, mɛlɛkɛ y’a to yen. (Luka 1:28) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Mariyama tun ye sunguru faantan dɔ ye, a tun sigilen bɛ dugu dɔ la min tɔgɔ ye ko Nazarɛti. A tun ye furusiri kɛ walisa ka furu cɛ dɔ ma min tɔgɔ ye ko Yusufu. Ala ye mɛlɛkɛ dɔ ci, n’o tɔgɔ ye ko Gabriɛl, walisa ka kuma Mariyama fɛ. Gabiriyɛli ye Mariyama wele tuma min na, a siranna kosɛbɛ. A ma se k’a faamu mun na Ala ka mɛlɛkɛ dɔ bɛna na kuma a fɛ. Gabiriyɛli y’a fɔ Mariyama ye ko a kana siran sabu a ye nɛɛma sɔrɔ Ala fɛ. Ala tun y’a sugandi baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kama. Gabiriyɛli y’a fɔ Mariyama ye ko a bɛna den sɔrɔ. Den bangera tuma min na, a tun ka kan k’a tɔgɔ da ko Yesu. Gabiriyɛli ko den bɛna kɛ den kɛrɛnkɛrɛnnen ye kosɛbɛ. A tun bɛna wele Ala Denkɛ. Mariyama ma a faamu mun na Ala tun ye a sugandi ka k Yesu ba ye. Hali ni Mariyama tun t’a dɔn mun na Ala tun b’a fɛ a ka nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ, a dalen tun bɛ Ala la ani a tun bɛ sɔn ka min kɛ  tun b'a fɛ a ka o kɛ. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Gabiriyɛli** . Ala ye mɛlɛkɛ Gabriɛl ci ka taa a fɔ Mariyama ye ko Ala y’a sugandi walisa ka Yesu bange, Ala Denkɛ. 2. **Mariyama** tun ye sungurunnin dɔ ye min tun sigilen bɛ Israɛl dugu dɔ la min tɔgɔ ye ko Nazarɛti. A tun ma furu fɔlɔ, wa a tun ye npogotiginin ye. O de kosɔn, nin kibaruya min bɔra Gabiriyɛli fɛ, o ye a kabakoya kosɛbɛ, wa a y’a ɲininka nin bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo min na kabini a tun ye npogotiginin ye. Gabiriyɛli y’a fɔ a ye ko a bɛna kɔnɔ ta iko kabako min bɔra Ala yɔrɔ. Mariyama, hali ni ɲininkaliw ni siran caman tun b’a la hali bi, a y’a yɛrɛ majigin Ala ɲɛ kɔrɔ ani a sɔnna o kibaru dumanba ma. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ala ka layidu minnu tara Ibrahima ye, Ala ye olu dafa cogo kabakoma na, o donna waati kura la pewu ni Gabriɛl ka laseli ye Mariyama ye. Jenɛse 12 la, Ala ye layidu minnu ta Abramu (o kɔfɛ, a tɔgɔ dara Ibrahima) ma, o sɛbɛnna, o min ye Israɛl siya daminɛ ye iko Ala ka mɔgɔw. Ala ye layidu ta nin cɛkɔrɔba, den tɛ min na, Abramu, ni a y’a ka denbaya lakanani ni a lakanani bila, ka taa jamana kura la Ala bɛna a bilasira, o tuma na, Abramu bɛna kɛ   * Jamana belebele dɔ fa ani * Duba don dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ ma.   An bɛ se ka Layidu Kɔrɔ jate iko sɛbɛn min bɛ Ala ka baara jira ka layidu fɔlɔ tiimɛ. An bɛ se ka Layidu Kura jate iko sɛbɛn min bɛ Ala ka baara jira ka layidu filanan tiimɛ. Ka bɔ nin Israɛl jamana in na, min sigilen bɛ mansamara caman cɛtigɛyɔrɔ la tariku kɔnɔ (Misirakaw, Asirikaw, Babilonɛkaw, Romɛkaw, a ɲɔgɔnnaw), Yesu bangera, Ala Denkɛ kelenpe. Yesu n’a nɔfɛmɔgɔw y’a daminɛ ka duba kɛ dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ ye. Ala bɛ ka taa a fɛ ka o layidu tiimɛ hali bi, iko don kura o don kura, mɔgɔ kuraw bɛ kɛ kerecɛnw ye ni u ye Yesu Krisita ka Kibaru Duman mɛn.  Nin kisili maana in daminɛna ni kɔnɔmaya kabakoma ye tuma min na Ala ye Saran kɔnɔbara da wuli ka den di Ibrahima ni Sara ma, olu fila bɛɛ kɔrɔla kojugu fo u tɛ se ka den sɔrɔ. Nin sɛbɛn in kɔnɔ, Ala ye nin kisili maana tɛmɛ ni kɔnɔmaya kabakoma wɛrɛ ye. Nka, nin sen in na, kabako tɛ Ala ka muso kɔnɔbara da wuli min kɔrɔla kojugu fo a tɛ se ka den sɔrɔ, nka npogotiginin fitinin dɔ, furubali, npogotiginin.  N’a sɔrɔ Mariyama hakili ɲagamina ani a siranna o laseli fɛ min bɔra mɛlɛkɛ Gabriɛl fɛ. A hakili ɲagamina mun na Ala y’a sugandi, npogotiginin dɔ bɔra Israɛl dugu dɔ la min nafa man bon kosɛbɛ Layidu Kɔrɔ kɔnɔ, o ma o fɔ abada. A hakili ɲagamina cogo min na npogotiginin bɛ se ka kɔnɔ ta.  Siranya don, tiɲɛ na, k’a sababu kɛ ɲagami ye nin kibaruya in bɛ na ni min ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Yala a ka kɔɲɔmuso Yusufu bɛna furu dabila tuma min na a y’a ka kɔnɔta jira a la wa? Yala a bangebagaw tun bɛna a gɛn ka bɔ so kɔnɔ n’u y’a mɛn wa? Yala mɔgɔ dɔ bɛna da a ka maana la, mɛlɛkɛ dɔ y’a jira a la wa? Yala mɔgɔ dɔ bɛna da Ala ka kɔnɔmaya bɔyɔrɔ la wa?  O bɛɛ n’a ta, hali ni Mariyama hakili ɲagamina ani a siranna, a y’a ka ɲɛnamaya di Ala sago ma. A ye Ala tanu a sugandili kosɔn, ani hinɛba kosɔn Ala ye min di mɔgɔw ma bɔnsɔn ni bɔnsɔn, minnu bɛ tugu Ala sago kɔ ni kanminɛli ye.  **Sɛbɛn filanan:** A jɛlen don ko Mariyama tun bɛ Layidu Kɔrɔ dɔn kosɛbɛ, katuguni a ka tanuli dɔnkili (Luka 1:46-55) ni tanuli dɔnkili wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bɔ kosɛbɛ, Layidu Kɔrɔ ba dɔ ye min da, Ala ye kabako den di a ma. Kira Samuɛl ba, Anɛ ye tanuli dɔnkili da Ala ka deliliw jaabi kɔfɛ tuma min na Ala y’a kɔnɔbara da, ka kabako den di a ma. Mariyama hakili ɲagamina ani a ka siran bɛɛ kosɔn, n’a sɔrɔ Anɛ ka maana ni a ka dɔnkili ye hɛrɛ ni dususaloba lase a ma. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansoen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Tuma caman na, Ala bɛ jigiyaw sɔsɔ. Misali la, tuma caman na, Ala b’a sugandi ka duba den filananw ye sanni ka duba kɛ den fɔlɔw nɔ na. Ala b’a sugandi ka denbaya sigi walisa ka siyaw duga ka bɔ furuɲɔgɔn kɔrɔ dɔ la, den tɛ minnu bolo. Ala y’a sugandi ka Jese denw la dɔgɔmannin kɛ masakɛ ye sanni ka kɛ masakɛ ye. Sisan, Layidu Kura b damin tuma min na, Ala b laseli ke ko npogotiginin bna Ala Denc bange. O hakili ɲagami ni siran, nisɔndiya ni nisɔndiya ka kan ka Mariyama minɛ dɛ! Nka, anw fɛ, nin bɛɛ ye Kibaru Duman ye. Yesu la, Ala b kisili daaw da bn ka bn ka siyaw b wele san kɛmɛw bɛɛ kɔnɔ, u ka kisili ni bɛnkan sɔrɔ ni Ala ye.   * **Yala Ala ka cikan delila ka siran ni hakili ɲagami lase i ma wa?** * **Mun na ka i ka ɲɛnamaya bila Ala bolo ni majigilenya ye, i n’a fɔ Mariyama y’a kɛ cogo min na, o ye nilifɛn bɛɛ la belebele ye i bɛ se ka min di Ala ma?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   An man kan k’a miiri ko Mariyama ka ɲagami ni a ka siran banna o ko kɛlen kɔfɛ. Kalo nataw la, cogo caman tun bɛna sɔrɔ ka ɲininkali kɛ ani ka siran Ala ka kabako baara ɲɛ a farikolo la. Nka, Luka b’a fɔ an ye ko Ala ye kuma fɔ Mariyama ka kɔɲɔmuso ni a kɔrɔmuso fɛ, olu fila bɛɛ ye dusu don a kɔnɔ ani k’a dɛmɛ. Siga t’a la, Mariyama ma tɛmɛ o kɛcogo fɛ a kelen na. Ala ka nɛɛma barika la, a ye fanga ni dɛmɛ sɔrɔ, a mago tun bɛ min na walisa ka to Ala ka baarakɛla majiginlen ni kantigi ye.   * **Ala ye mɔgɔ jumɛnw bila i ka ɲɛnamaya kɔnɔ walisa ka dɛmɛ ni dusu don i kɔnɔ?** * **Cogo jumɛnw na egilisi ka kan ka baara kɛ iko denbaya, min bɛ Krecɛnw dɛmɛ ani ka dusu don u kɔnɔ?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ka kolo Ala ye, o ye ko ye min bɛ kɛ siɲɛ kelen, min bɛ ɲɛnamaya Changer, ani don o don desizɔn. Ala bɛ baara kɛ ni kerecɛnw ye walasa ka baara kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ dimi ani minnu tununna nin diɲɛ in kɔnɔ. I ka ɲɛnamaya di Ala ma pewu, walisa Ala ka se ka baara kɛ ni i ye ka Kibaru Duman lase diɲɛ ma min falen bɛ jurumu ni tiɲɛni na   * **Jɔn ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o ye majigilenya ni da wulicogo misali ye Ala ɲɛkɔrɔ?** * **I bɛ se ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman fɔ jɔn ye nin dɔgɔkun in na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 55

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Masiya Bangera** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Luka 2:1-38 la** | A person and person looking at a baby person  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Esayi 9:2-7 kɔnɔ** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kungolo** : Aw ka ɲagali, sabu Ala nana dugukolo kan Yesu la ka kisili sira da, sira min bɛ an bolo ka Ala ka kanuya ɲumanba ye. * **Dusukun** : Miiri k’a filɛ mun na Yesu nana o cogo majigin cogo la. A bɛ mun fɔ Ala dusukun ko la, ko Yesu wololi kɛra baganmarayɔrɔ la, ko a ma kɛ Alabatosoba sarakalasebaa kuntigi ka so? * **Bolo** : Aw ye aw bolo don denbaya magoba dɔ la aw ka sigida la nin dɔgɔkun in na, ka fɛɛrɛ ɲini ka dubaw kɛ u ye. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Katuguni den bangera anw ye, denkɛ dira anw ma.     ani gɔfɛrɛnaman bɛna kɛ a kamankun kan.  A na wele ko Kabako Ladilikɛla, Sebaayabɛɛtigi Ala.     Fa Banbali, Hɛrɛ Masakɛ. (Esayi 9:6) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Yusufu ni Mariyama furulen kɔ, u tun ka kan ka taa Bɛtilɛhɛm walisa u ka jate jate la. Ka u to yen, waati sera Mariyama ma  A ka denkɛ bange. Yusufu taara ni Mariyama ye jatigila dɔ la. Jatigila bɛ i n’a fɔ lotɛli. Jatigilatigi ko so t'ale bolo u bɛ se ka to min kɔnɔ su fɛ, nka u bɛ se ka to o kɔnɔ  sabatilen a tun b'a ka baganw mara yɔrɔ min na. Yusufu ye barika da jatigilatigi ye, ka taa ni Mariyama ye sagaso kɔnɔ. Kɔfɛ o su in na, Mariyama ye denkɛnin dɔ wolo. A y’a siri finimuguw la k’a bila dumunikɛminɛn dɔ kɔnɔ walisa a ka sunɔgɔ. Baganmarayɔrɔ ye bin bɛ bila yɔrɔ min na walasa baganw ka dun. Ala ka mɛlɛkɛ dɔ kumana sagagɛnnaw dɔw fɛ minnu tun bɛ foro dɔ la u kɛrɛfɛ. Mɛlɛkɛ y’a fɔ u ye ko Kisibaa dɔ bangera ani ko u bɛna a sɔrɔ a dalen bɛ baganmarayɔrɔ la. Mɛlɛkɛ taara tuma min na, sagagɛnnaw taara Bɛtilɛhɛm ka den sɔrɔ i ko mɛlɛkɛ y’a fɔ u ye cogo min na. |
| **Karamɔgɔya min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Yusufu ni Mariyama** taara Bɛtilɛhɛm katuguni gɔfɛrɛnɛrɛ tun bɛ ka jatebɔ kɛ ani a tun b’a ɲini bɛɛ fɛ u k’u tɔgɔ sɛbɛn u ka denbaya ka dugu la. Mariyama kɔnɔma tun don kosɛbɛ tuma min na u tun bɛ taa taama na. 2. **Basigilen.** Ikomi mɔgɔ caman tun bɛ na Bɛtilɛhɛm jatebɔ kama, dunanw ka so si tun tɛ jatigila si la Yusufu ni Mariyama ye. U tun ka kan ka to so dɔ kɔnɔ, u tun bɛ baganw bila yɔrɔ min na. 3. **Yesu** ye . Ka u to so kɔnɔ ni baganw ye, Mariyama ye denkɛ dɔ bange, n’o tɔgɔ ye ko Yesu. U ye Yesu bila dumunikɛminɛn dɔ kɔnɔ. 4. **Sagagɛnnaw.** Kabako don, Ala ka mɛlɛkɛw ye Yesu wolo kibaru duman fɔ sagagɛnnaw ye, u ma fɔ jamana masakɛw ma. Ka kɛ sagagɛnnaw ye, o tun tɛ baara ye min tun ka di mɔgɔw ye, o tun ye baara ye min tun bɛ majigin ani min tun ka gɛlɛn. Nka, Ala ye sagagɛnnaden dɔ wele Dawuda ka kɛ Israɛl masakɛ bɛɛ la belebele ye. Tuma caman na, Ala bɛ wale kɛ cogo la min bɛ mɔgɔ kabakoya. Misali dɔ don wa? Ala bɛ sagagɛnnaw wele u ka Masiya bangeli seli kɛ ni Mariyama ni Yusufu ye! |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ala nali dugukolo kan cogo kabakomaw la, o barokun bɛ taa a fɛ. Yesu ma bange npogotiginin dɔrɔn fɛ, nka Ala ka Masiya wolola baganmarayɔrɔ la, baganw tun b’a lamini sanni u ka bange masaso kɔnɔ, baarakɛlaw tun b’a lamini.  I ko mɛlɛkɛ dɔ y’a fɔ Mariyama ye cogo min na ko a bɛna Ala Denkɛ bange, o cogo kelen na, mɛlɛkɛ dɔ taara bɔ Yusufu ye walisa ka Ala ka cikan jira a fana na (Matiyu 1:19-25). Jateminɛ dɔ daminɛna Israɛl Mariyama kɔnɔmaya waati la, o tun b’a ɲini Israɛlkaw fɛ u ka taa u ka duguw la ka u tɔgɔ sɛbɛn. Yusufu ni Mariyama taara Bɛtilɛhɛm, Yusufu ka dugu la. Ikomi mɔgɔw bɛɛ tun bɛ na Bɛtilɛhɛm ka jatigila kɛ, so tun tɛ sɔrɔ tugun jatigilasow la. Yusufu ni Mariyama y’u sigi ka to baganmarayɔrɔ dɔ la, baganw tun bɛ sunɔgɔ yɔrɔ min na.  Yan, cogoya majiginlenw na, mɔgɔ majiginlenw fɛ, Ala Denkɛ nana dugukolo kan. Mɛlɛkɛw nana dugukolo kan walisa ka Yesu bangeli laseli ani ka tanuli dɔnkiliw da. Nka, u ma Yesu bangeli laseli kɛ mɔgɔ nafamaw walima nafolotigiw ye, i n’a fɔ mɔgɔ caman bɛna miiri cogo min na. O nɔ na, o cikan taara sagagɛnnaw ma, olu dɔw ye faantanw ni mɔgɔ nɔgɔlenw ye Israɛl jamana kɔnɔ. Tiɲɛ na, k’a sababu kɛ u ka baara cogoya ye, sagagɛnnaw tun tɛ se ka u sen don Alabatosoba bato la ni laadalakow ma saniya. O ko danmadɔ bɛ kɛ o cogo gansan sugu la.  Yesu wololi tun ye a ka cidenyabaara jira. Faantanw ni mɔgɔ gansanw de ye a bangeli ye cogo min na, o cogo kelen na, faantanw ni mɔgɔ gansanw de kɛra Yesu nɔfɛmɔgɔ fɔlɔw ye. U y’u dalajɛ walisa k’a ka waajuliw lamɛn, k’a ka kabakow seereya, ani ka sɔn Ala ka weleli ma walisa u ka don Ala ka Masaya la.  **Tɛmɛsira filanan:** Esayi ye kiraya kɛ Masiya nata ko la. Esayi ye kiraya fɔ ko a bɛna kɛ kɛlɛcɛ barikaman ye ani kuntigi barikaman ye. O ye kun dɔ ye min na mɔgɔ caman banna Yesu la iko Masiya, u tun bɛ sɔrɔdasi Masiya ɲini. Nka, sanni Yesu ka kɛ sɔrɔdasi kɛlɛcɛ wala politiki kuntigi ye, a tun bɛna kɛ alako ta fan fɛ kɛlɛcɛ ani kuntigi ye alako ta fan fɛ. Sanni Yesu ka kɛlɛ kɛ ni siyaw ye dɔrɔn, a ye Sitanɛ yɛrɛ kɛlɛ! Ka fara o kan, i ko Esayi y’a fɔ cogo min na, “a ka masaya tɛna ban.”  **Bibulu tilali ni silamɛw ye Track:** Yesu ye kiraya fɔlen ye “Sugandili” walima Masiya Taurat / Taurat kɔnɔ ani kiraw ka sɛbɛnw kɔnɔ. Silamɛw b’a dɔn ni tɔgɔ ye ko “Isa”, a bɛ fɔ a ma ko “ Eesa ”.  Silamɛya fana bɛ mɔgɔw kalan ko Yesu bangera npogotiginin dɔ fɛ. (Sura 3:45-47, ani 19:16-22). O b’a to a ɲɔgɔn tɛ yen, nka silamɛya t’a ye ko npogotiginin bangeli ye Yesu ka ala jiracogo ye. Nka, o ye Ala ka danni sebaaya dalilu ye, i n’a fɔ min kɛra sababu ye ka Hadama da, ba ni fa si tɛ a la.  O bɛɛ n’a ta, kira Yesu tora a danma ye iko mɔgɔ kelenpe min bangera npogotiginin ye min ma deli ka taama dugukolo kan. Tiɲɛ na, o b’a jira ko Ala ye labɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ Yesu kira ye.   * **Kira Yesu ka bɔnsɔnw tɔgɔlasɛbɛn daminɛ kalan Matiyu 1:1-2 la. I hakili bɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛnw na Yesu kira bɛnbaw ko la?** * **Matiyu 1:18-25 kalan. An bɛ fɛn jumɛnw ye yan ko kira Yesu tun ye denmisɛn ye min ɲɔgɔn tɛ yen? Ladilikanw: a kɔnɔta cogo ani a tɔgɔw Isa ni Amanuɛl.** * **Luka 2:8-14 kalan. Tɔgɔ 3 minnu dira den bangenen kura ma tɛmɛsira 11nan na, olu jira, ka baro kɛ u nafa kan min bɛ se ka kɛ.** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Olu tun tɛ ko ɲumanw ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jiginni kɛ. O furuɲɔgɔnma fila tun yɔrɔ ka jan u ka so, u tun sigilen bɛ baganmarayɔrɔ dɔ la, u tun ma furu. Ala ye labɛn minnu kɛ Masiya bangeli kama, olu bɛ bɛɛ kabakoya. O bɛɛ n’a ta, o ko kɛlenw cɛma, sagagɛnnaw bɛ na ka seereya kɛ Ala ka cikan dɔ kan min dira mɛlɛkɛw ka dɔnkilidakulu fɛ. A tɛna kɛ a bangeli dɔrɔn ye min bɛ mɔgɔw kabakoya; Yesu ka kalan ni a ka cidenyabaara fana bɛna mɔgɔw kabakoya. Mɔgɔ caman bɛna kabakoya tuma min na Yesu bɛ mɔgɔw kalan ko Ala bɛ mɔgɔw bɛɛ kanu, u ka siya mana kɛ min o min ye, u cɛya mana kɛ min o min ye, u ka sigida cogoya mana kɛ min o min ye, walima u ka sɔrɔko cogoya mana kɛ min o min ye.   * **Hadamadenw ta fan fɛ, fɛn caman minnu tun bɛ se ka tiɲɛ Yesu bangeli maana in kɔnɔ, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Yesu bangeli ko minnu kɛra, olu bɛ mun fɔ i ye Ala ka kanuya cogoya ko la?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Majigilenya ye Krecɛn jogo ɲumanw dɔ ye min nafa ka bon kosɛbɛ. Majigilenya tɛ yɛrɛkoniya wala yɛrɛkoniya ye. O nɔ na, o ye i yɛrɛ ka sekow ni i ka danyɔrɔw jateminɛni ye ni tiɲɛ ye, min bɛ ye Yesu ka kanuya ɲɛw fɛ. Ni kerecɛnw majiginlen don, u da b’a la ka Yesu ka baara kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. U b’a fɛ fana k’u ka kuncɛbaya bila kɛrɛfɛ, ka mɔgɔ wɛrɛw bila u ɲɛ, walisa mɔgɔ wɛrɛw ka Ala ka kanuya jira u ka ɲɛnamaya kɔnɔ.   * **Mɔgɔ ka majigilenya y’i dɛmɛ cogo minnu na ka Ala ka kanuya faamu, olu misali dɔw ye jumɛnw ye?** * **A bɛ mun fɔ Ala dusukun ko la, ko Yesu bangeli kɛra baganmarayɔrɔ la, ko a ma kɛ Alabatosoba sarakalasebaa kuntigi ka so?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Den sɔrɔli cogoya minnu tɛ koɲuman ye, Ala bɛ nisɔndiya cidenw lase furuɲɔgɔnma kamalenninw ma. N’a sɔrɔ o sagagɛnnaw ye yeelen bɔ ni nisɔndiya ye, i n’a fɔ Mariyama tun bɛ yeelen bɔ cogo min na ni denba kuraw ka nisɔndiya ye. Ala ka nisɔndiya dɔ ye ka mɔgɔw lase an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la waati gɛlɛnw na, walisa k’an jija, k’an dɛmɛ, ani ka Ala ka kanuya misali di an ma. An minnu ye Ala denw ye, Ala na an wele ka taa mgw f u mago b waatiw la, ka dusu don u kɔnɔ, ka u dɛmɛ, ani ka Ala ka kanuya misali kɛ u ye.   * **Mɔgɔ dɔw ye jɔnw ye minnu ye Ala ka kanuya jira i la waati gɛlɛnw na?** * **I ka kan ka mun di mɔgɔ wɛrɛw ma, Ala ka kanuya ni a ka sebaaya sababu fɛ, min bɛ se ka dusu don denbaya kɔnɔ, ka dɛmɛ don, ani ka kanuya lase denbaya ma nin dɔgɔkun in na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 56

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Hakilitigiw bɛ taa bɔ Yesu ye** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Matiyu 2:1-12** | Three kings riding camels in the desert  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Mise 5:1-4** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Faamu Ala ye siya wɛrɛw wele(minnu tɛ Yahutuw ye) ka bɔ jamana janw na ka na Yesu bato iko Israɛl masakɛ. * **Dusukun** : I k’a dɔn ko k’a sɔrɔ Yesu nana i ko Yahutuw ka Masiya, a ka cidenyabaara tun ye ka mɔgɔw bɛɛ dusukunw wuli, Yahutuw ni siya wɛrɛw, ka taa Ala fan fɛ. Ala ka kanuya ye mɔgɔw bɛɛ ye! * **Bolo** : Aw ye aw janto Ala ka baara la aw lamini na nin dɔgɔkun in na. Ikomi bato b’a to an b’a dɔn kosɛbɛ ko Ala bɛ yen, an k’an jija ka Ala bato don o don nin dɔgɔkun in na. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | “Mɔgɔ min bangera Yahutuw ka masakɛ ye, o bɛ min? An y’a ka dolow ye tuma min na a wulila, an nana a bato.” (Matiyu 2:2) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Magi minnu tun bɛ wele fana ko hakilitigiw, olu taara Jerusalɛm. U ye masakɛ Hɛrɔde ɲininka u bɛ se ka Yahutuw ka masakɛ sɔrɔ yɔrɔ min na. U tun bɛ tugu dolow dɔ kɔ min bɛ manamana kɔrɔnfɛla sankolo la, wa u tun b’a dɔn ko dolow bɛna u bila Masakɛ fɛ. Nilifɛnw tun bɛ Magiw bolo Masakɛ kura ye, wa u tun b’a fɛ k’a bato. Hɛrɔde kabakoyara k’a mɛn ko Majiw y’o fɔ. A tun b’a miiri ko ale kelenpe de tun ye masakɛ ye Jerusalɛm. Hɛrɔde tun b’a fɛ ka Majiw lafili. A y’a fɔ u ye ko ni u ye Masakɛ sɔrɔ tuma min na, u ka segin ka na Jerusalɛm k’a fɔ a ye, katuguni a b’a fɛ ka taa Masakɛ kura bato. Kun yɛrɛ min na Hɛrɔde tun b’a fɛ ka Yesu sɔrɔ, o tun ye walisa a ka se ka Masakɛ kura faga. Magiw ye Yesu sɔrɔ tuma min na, u ye bato kɛ  A ye u ka nilifɛnw di a ma, sanu ni wusulan ani mire. Sugo dɔ la, Ala y’a fɔ Majiw ye ko Hɛrɔde b’a fɛ ka Yesu faga. O kama, u ma kɔsegi Jerusalɛm. O nɔ na, u ye sira wɛrɛ ta walisa ka segin u ka so. |
| **Karamɔgɔya min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Magi wala dɔnbaa**(Siya wɛrɛ Hakilitigi) saba minnu bɔra Kɔrɔn fɛ, olu taara yɔrɔ jan ka taa Yahutuw ka Masakɛ kura bato. 2. **Dolo** . U tun b’a dɔn ko masakɛ kura dɔ bɛ Israɛl jamana na, katuguni u ye dolow kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye sankolo la min y’u bila ka taa Israɛl. 3. **Bɛtilɛhɛm.** Magiw y’a yɛrɛ jira Israɛl masakɛ la sisan, n’o ye Hɛrɔde ye, ka ɲininkali kɛ masakɛ kura wolola yɔrɔ min na. Hɛrɔde ye Yahutu dɔnnikɛlaw ɲininka minnu y’a fɔ a ye ko Sɛbɛnniw y’a jira ko Masiya bɛna bange Bɛtilɛhɛm. U y’o mɛn tuma min na, Majiw taara Bɛtilɛhɛm, o dolow kelen min ye u bilasira Israɛl, o de y’u bila Mariyama ni Yusufu ka so sisan. Magiw nisɔndiyara kosɛbɛ tuma min na u ye Yesu sɔrɔ. U ye nilifɛnw di a ma ka a bato. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ala ma na ni sagagɛnnaw dɔrɔn ye walisa u ka Yesu bato. Ala, ni kabako ye, a ye Magi saba bilasira ka bɔ jamana yɔrɔjan dɔ la walisa u ka Yesu bato fana. Dolow dɔ ye u ɲɛminɛ sankolo la, Magiw ye Yesu sɔrɔ k’a bato. Magiw y’a faamu ko dolow kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ sankolo la, olu bɛ masakɛ kura wulicogo jira. O de kosɔn, u taara taama kɛ ka nin masakɛ kura in ɲini, ka nilifɛnw di o masakɛ kura ma. A bɛ mɔgɔ kabakoya kosɛbɛ ko Ala ye Yesu bangeli jira jamana wɛrɛw ka Majiw la, katuguni Israɛldenw tun b’a miiri ko Ala bɛna Masiya bangeli jira fɔlɔ Yahutu dɔnnikɛlaw ni ɲɛmɔgɔw la.  Magiw taara Hɛrɔde fɛ, min ye Israɛl masakɛ ye sisan. Ala ma Hɛrɔde kɛ masakɛ ye, Romɛ faama minnu tun bɛ a minɛ, olu y’a sigi masakɛ ye. A tun tɛ bɔ masakɛ Dawuda bɔnsɔn na, o de kosɔn Yahutuw tun t’a dɔn ko a ye masakɛ sɛbɛ ye. Magiw y'i yɛrɛ jira masakɛ ka masaso la, k'a miiri ko masakɛ ka so de ye masakɛ kura bangeyɔrɔ ye. Nka, Hɛrɔde tun ma den sɔrɔ dɔrɔn. O kosɔn, Hɛrɔde ye diinɛ dɔnnikɛlaw ɲininka, u y’a fɔ a ye ko Masiya bɛna bange Bɛtilɛhɛm. O kɔfɛ, Majiw ye taama kɛ tugun ka taa Yesu sɔrɔ, dolow y’a bilasira siɲɛ kelen kokura, nin sen in na, ka taa Yusufu ni Mariyama ka so.  Ala ye labɛn minnu kɛ Masiya ko la, olu tora ka bɛɛ kabakoya. Mɛlɛkɛ ye Mariyama kabakoya tuma min na a y’a fɔ npogotiginin ye ko a bɛna Masiya bange. Mɛlɛkɛ jamakulu min tun bɛ ka Masiya bangeli laseli kɛ, o ye sagagɛnnaw kabakoya. Ka fara o kan, Ala ye Masiya bangeli jira Israɛl ka hakilitigiw de la, nka a kɛra siya wɛrɛ hakilitigiw de ye. O kabako laban in fɛ, Ala y’a jira ko Yesu kuntilenna n’a ka cidenyabaara tɛna dan Israɛldenw dɔrɔn ma. Yesu ye kisili di siyaw b ma, o de kosn a ka kan ni siyaw b ka bato ye.  **Sɛbɛn filanan:** Yahutu dɔnnikɛlaw tun bɛ baara kɛ ni tɛmɛsira min ye walasa ka Masiya bange yɔrɔ sigi sen kan, o ye Mise 5:2 ye. Hali ni Mise ye nin kumaw fɔ fɔlɔ Yahutu ɲɛmɔgɔ dɔ ko la a yɛrɛ ka waati la, dɔnnikɛlaw ye o sɛbɛn fana faamu iko kiraya kuma min bɛ kuma Masiya nata fana kan. Bɛtilɛhɛm fana ye Israɛl ka hadamaden masakɛba dɔ bange, n’o ye masakɛ Dawuda ye. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ka kanuya ka bon ni an bɛ se ka min faamu. Ala ka labɛnw cɛ ka ɲi ka tɛmɛ an bɛ se ka min faamu. Israɛl ɲɛmɔgɔw tun tɛ ni hakilinaw ye Masiya ko la min ka bon walima min cɛ ka ɲi. O nɔ na, u tun b’a miiri ko Masiya nata dɔ bɛna kɛ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ye min bɛna u hɔrɔnya ka bɔ Romɛkaw ka mara kɔnɔ. Nka, Ala ka laɲiniw ka bon ani u cɛ ka ɲi ka tɛmɛ nin kan. Ala tun b’a fɛ ka hadamadenw bɛɛ hɔrɔnya ka bɔ u ka jurumuw la, ani o cogo la, a ye Masiya dɔ di min ka saraka ye kisili sira di siyaw bɛɛ ma. Ala ye o Majiw ci Israɛl, o y’a jira ko Yesu ka cidenyabaara bɛna bonya kosɛbɛ ka tɛmɛn ka Israɛl kisi dɔrɔn Romɛkaw ka mara ma.   * **E fɛ, mun na Israɛl ɲɛmɔgɔw y’u jigi da sɔrɔdasi Masiya kan sanni u ka u jigi da Masiya kan alako ta fan fɛ?** * **I n’a fɔ Majiw tugura dolow kɔ cogo min na, Ala bɛ baara kɛ ni danfɛnw ye cogo jumɛnw na walasa ka Ala sago jira?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Hali ni Ala ye Israɛl sigi i n’a fɔ a ka “Mɔgɔ sugandilen”, o kɔrɔ tun tɛ ko Ala ka kanuya dan ye Israɛl dɔrɔn de ye. Ala tun b’a fɛ Israɛl ka Ala ka kanuya ni a ka makari jira diɲɛ na. Nka, tuma caman na, Israɛl ma se k’o kuntilenna dafa, wa o nɔ na, a y’a sinsin a yɛrɛ dɔrɔn kan. An minnu ye Krecɛnw ye, an ka kan k’an hakili to a la ko Ala ka kanuya bɛ tɛmɛn an kan kosɛbɛ. Ala ka kanuya bɛ mɔgɔw bɛɛ lamini, o de kosɔn, an minnu ye Ala sagokɛlaw ye, an ka kan ka Ala ka kanuya fɔ mɔgɔw bɛɛ ye, an bɛ se ka minnu sɔrɔ.   * **E fɛ, Ala ka kanuya min bɛ mɔgɔ wɛrɛw la, o bɛ i ko hadamaden ka kanuya cogo di, ani e fɛ, o ni hadamaden ka kanuya tɛ kelen ye cogo di?** * **O la sa, n’an b’a fɛ ka mɔgɔw bɛɛ kanu, an bɛ mun kɛ mɔgɔw la minnu ka gɛlɛn?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ala bɛ mɔgɔw bɛɛ wele ka bato. Kisiliba min dira an ma, o kosɔn, an ka ɲɛnamaya ka kan ka kɛ bato ɲɛnamaya ye: ɲɛnamaya min bɛ kɛ Ala ka kanuya jaabi la. An bɛ Yesu bato ɲɔgɔn fɛ ni kerecɛnw ye dimansiladonw na. Nka, an ka kan fana ka Ala bato dɔgɔkun don o don. An bɛ Ala bato tuma o tuma n’an bɛ an ka ɲɛnamaya kɛ ka waleɲumandɔn jira Ala ka sebaaya ni a ka kanuya la.   * **I bɛ se ka delina jumɛnw dege dɔgɔkun kɔnɔna bɛɛ la, minnu bɛ se k’i dusukun sinsin Ala batoli kan?** * **Ka bato kɛ ɲɔgɔn fɛ ni i balimakɛw ni i balimamusow ye Krisita la, mun b’a to i bɛ bato kɛ i kelen na dɔgɔkun kɔnɔ cogo min na, o tɛ kelen ye?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 57

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yesu donna Alabatosoba kɔnɔ** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Luka 2:40-52 la** | A group of people in a room  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **1 Timote 4:6-16** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A faamu ko a denmisɛnman Yesu ye hakilitigiya jira Sɛbɛnniw kɔnɔ ani a ye diinɛ karamɔgɔw kabakoya Jerusalɛm. * **Dusukun** : I k’a dɔn i bɛ Sɛbɛnniw dɔn cogo min na ani k’u kanu cogo min na. Bibulu bɛ tiɲɛ nafama minnu jira Ala, nin diɲɛ ani i yɛrɛ ko la, i bɛ ka olu kalan ka ɲɛ cogo di? * **Bolo** : I ka fɛɛrɛw tigɛ walisa ka Bibulu kalan nin dɔgɔkun in na. O bɛ se ka kɛ i yɛrɛ fɛ, ni pastɛri dɔ ye, walima ni kerecɛn wɛrɛw ye. Sani i ka kalan kɛ, i ka Ala deli k’a ɲini a fɛ a ka Alako tiɲɛ jira i la n’i bɛ Bibulu kalan na. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Den [Yesu] bonyalen don ka barika sɔrɔ. a tun falen bɛ hakilitigiya la, Ala ka nɛɛma tun bɛ a kan. (Luka 2:40) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Y ɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Tuma min na Yesu si tun ye san 12 ye, Yusufu ni Mariyama taara n’u ka denbaya bɛɛ ye Jerusalɛm walisa ka seli dɔ kɛ min tɔgɔ ye ko Tɛmɛnkan seli. Tuma min na Yesu somɔgɔw labɛnnen don ka segin so, Mariyama y’a daminɛ ka Yesu ɲini. A ma se k’a sɔrɔ tuma min na, a y’a miiri ko n’a sɔrɔ a bɛ taama ni Yusufu ye. Mariyama ni Yusufu taamalen kɔ tile kelen kɔnɔ, u y’a ye ko Yesu tununna. U jɔrɔla kosɛbɛ ani u teliyara ka segin Jerusalɛm. Mariyama ni Yusufu sera yen tuma min na, u ye Yesu ɲini yɔrɔ bɛɛ. A laban na, u y’a sɔrɔ Alabatosoba la. A  tun bɛ ka kuma karamɔgɔw fɛ Yahutuw ka sariya kan. Yesu tun bɛ fɛn caman dɔn cogo min na karamɔgɔw kabakoyara. Mariyama ni Yusufu ye Yesu ɲininka mun na a ma o fɔ u ye  A tun bɛna kɛ yɔrɔ min na. Yesu y’a fɔ a bangebagaw ye ko u tun man kan ka hami. U tun ka kan k’a dɔn ko a bɛna kɛ a Fa ka so. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Alabatoso ka kiritigɛsow** . Yesu bangebagaw tun bɛ taa Jerusalɛm Tɛmɛnkan seli kelen-kelen bɛɛ la, ka sarakaw di Alabatosoba la san o san, u tun bɛ olu labato. U ye taama jan kɛ ka bɔ Nazarɛti ka taa Jerusalɛm ani ka segin ni jamakuluba ye. 2. **Yesu.** A bangebagaw filila ka Yesu to Jerusalɛm tuma min na o kulu ye taama daminɛ ka taa so. U tun b’a miiri ko a bɛ u ka kuluba kɔnɔ, wa u m’a dɔn ko a bɛ yen fo tile fɔlɔ taama kɔfɛ. U kɔsegira Jerusalɛm ka a ɲini yɔrɔ bɛɛ la. U ye Yesu sɔrɔ tuma min na, a tun bɛ tile saba bɔ kabini u y’a to Jerusalɛm. 3. **Sariya Karamɔgɔw** . A bangebagaw ye Yesu sɔrɔ Alabatosoba kɔnɔ, a sigilen bɛ Sariya Karamɔgɔw cɛma. Nka, a tun tɛ sigi dɔrɔn, a tun bɛ ɲininkaliw kɛ ani ka mɔgɔ wɛrɛw ka ɲininkaliw jaabi. Bɛɛ kabakoyara k’a ye ko mɔgɔ min tun ye Yesu ye, o ye jaabiw di ni o faamuyali ni hakilitigiya sugu ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Nin ye Yesu ka ɲɛnamaya lakali kelen ye a san fɔlɔ ni a san 30nan cɛ , tuma min na a y’a ka foroba cidenyabaara daminɛ. O ko kɛta ye Tɛmɛnkan seli ye. Ala ye ci fɔ Israɛldenw ye ko u ka u yɛrɛ jira Jerusalɛm siɲɛ saba san kɔnɔ seli saba kama (Tɛmɛnkan seli, Fanibuguw ani Dɔgɔkunw). Yesu bangebagaw ye o cikan labato ani u farala mɔgɔ 300 000 kan ka taa Jerusalɛm, dugu min kɔnɔ mɔgɔ 30 000 ɲɔgɔn bɛ yen, Tɛmɛnkan seli kama. U taara ni taamakɛlaw kuluba ye lakana, dɛmɛ ani jɛɲɔgɔnya kama. Ikomi Jerusalɛm fununna fo ka se a hakɛ kɔrɔlen siɲɛ tan ma, Yusufu ni Mariyama tun dalen b’a la ko Yesu bɛna to o kuluba fɛ, i n’a fɔ a bɛ iko a ye san tɔw bɛɛ kɛ cogo min na u ye taama kɛ seliw kama.  Nka ɲinan, kun o kun, Yesu y’a latigɛ ka to kɔfɛ. O bɛ i n’a fɔ Yesu ka ko juguba, wa a bɛ faamuya ko a bangebagaw dusu tiɲɛna kosɛbɛ tuma min na u labanna k’a sɔrɔ. Nka, Yesu y’a sinsin Ala sago ni Ala negew kan. Yesu y’a ye ko a bɛ a ka so Alabatosoba kɔnɔ, wa a tun t’a faamu mun na a bangebagaw tun b’a miiri ko a bɛna kɛ yɔrɔ wɛrɛ la dugukolo kan. O bɛɛ n’a ta, tɛmɛsira 49 b’a jira ka jɛya ko Yesu ma nin ɲɔgɔn kɛ tugun, nka a ye ɲɛnamaya kɛ ni kanminɛli ye a bangebagaw ye dugukolo kan k’a to so kɔnɔ.  Kabini a denmisɛnman, Yesu ye hakilitigiya ni Bibulu tɛmɛsira dɔnniya jira min tɛ deli ka kɛ.  **Sɛbɛn filanan:** Ciden Pol ye cidenyabaara taama caman kɛ, ka egilisi caman daminɛ Mediterane diɲɛ fan bɛɛ la. A ye pastɛri minnu to o egilisi dɔ la, olu dɔ la kelen tun ye Timote ye. Layidu kura kɔnɔ, kitabu fila bɛ yen minnu sɛbɛnna nin pastɛri Timote ma. Ciden Pol ye Timote jija nin tɛmɛsira kɔnɔ, k’a laadi a ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye ani ka mɔgɔw kalan ni dannaya ye. Hali n’a bɛ iko a ka dɔgɔ, Timote ka kan k’a yɛrɛ ye ka kɛɲɛ n’a ka kɔgɔli ye alako ta fan fɛ, a man kan k’a ye ka kɛɲɛ n’a ka kɔgɔlen ye farikolo ta fan fɛ. I ko Yesu y’a jira cogo min na Alabatosoba kɔnɔ, ani Timote y’a jira cogo min na ko a bɛ a ka egilisi ɲɛminɛ, Krecɛnw ka kan k’u yɛrɛ ye Ala ɲɛw fɛ, u man kan ka u yɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Text Contexte” kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   A bɛ se ka fɔ ko an tɛ foyi dɔn Yesu ka denmisɛnya ni a ka balikuya daminɛ waatiw ko la. Luka kelenpe de ye Kibaru Duman sɛbɛnbaga ye min ye ko dɔ sɛbɛn ka bɔ nin san fɔlɔw la, wa a ye o ko sugu kelen dɔrɔn de sɛbɛn. Nin ko in b’a fɔ an ye ko Yesu tun b’a ka jɛɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔn ni Ala ye kabini a denmisɛnman. An t’a dɔn ni Yesu y’a cogoya faamu pewu ko a ye Ala dafalen ye ani hadamaden dafalen ye nin denmisɛnya in na. Nka, nin tɛmɛsira b’a jira ko a y’a faamu ko a ka laɲini dugukolo kan, o tun ye ka kɛ a Sankolola Fa ka laɲiniw de kan. Nka, a kɛlen kɔ ka siran sugu lase a bangebagaw ma minnu tun bɛ dugukolo kan Jerusalɛm, Yesu seginna so Nazarɛti ni kanminɛli ye, k’a dɔn ko a nafa ka bon ka kanminɛli kɛ u fana ye.   * **E fɛ, a kɛra cogo di Yusufu ni Mariyama fɛ, ka o den kɛrɛnkɛrɛnnen lamɔ?** * **E fɛ, mun de kɛra Yesu ka “faamu” ko la min ye karamɔgɔw kabakoya Alabatosoba kɔnɔ?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Krecɛn min bɛ ni Bibulu dɔnniya ye, o bɛ tiɲɛw dɔn Bibulu ko la. Krecɛn min bɛ ni Bibulu hakilitigiya ye, o b’a dɔn a bɛ se ka baara kɛ n’o tiɲɛw ye cogo min na walisa ka ɲɛnamaya kɛ Ala sirataama, senuma ani nɛɛma la. Bibulukalan kun tɛ ka Ala ka tiɲɛw dɔn dɔrɔn, nka ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman dege Ala ka Bibulu kɔnɔ. Ni kerecɛnw bɛ Bibulu kalan tiɲɛ na, u b’u dusukunw n’u hakiliw da wuli walisa ka hakilitigiya mɛn ka bɔ Ala yɔrɔ, u bɛ se ka min waleya u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. O ye ka ɲɛnamaya kɛ ni hakilitigiya ye.   * **Bibulu tɛmɛsiraw bɛ hakilitigiya di Krecɛn ma cogo di?** * **Krecɛn ka kan ka jaabi cogo di ni Ala bɛ baara kɛ ni Bibulu tɛmɛsira dɔ ye walasa k’u ɲɛsin u ka ɲɛnamaya walima u ka miiriliw fan dɔ ma?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Bibulukalan kɛli tuma bɛɛ, o nafa ka bon kosɛbɛ Krecɛnw bolo. Hali ni Ala bɛ kuma kerecɛnw fɛ delili fɛ ani krecɛn tɔw fɛ, Krecɛnw bɛ Ala cogoya dɔn cogo fɔlɔ min na, Ala ka kanuya ani Ala ka hakilitigiya, o ye Bibulu kalanni ye.   * **I bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ nin dɔgɔkun in na walisa k’a faamu Ala bɛ min fɔ i ye Bibulu sababu fɛ?** * **I bɛna waati joli bila nin dɔgɔkun in na walisa ka Ala ka hakilitigiya kalan Bibulu kɔnɔ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #58

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yuhana Batiselikla ka weleweleda** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Yuhana 1:29-34** |  |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Ekisode 12:1-13** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A faamu ko Yuhana Batiselikla bɛ Yesu ni Ala ka baara siri ɲɔgɔn na Tɛmɛn kan seli ko la, o de la a b‘ a wele ko Ala ka Sagaden. * **Dusukun** : Nisɔndiya ka kɛ ko Ala ka Sagaden joli ye Israɛl kisi bɔli la, Yesu kɛra Ala ka Sagaden ye min bɛ mɔgɔw bɛɛ ka jurumuw ta ka bɔ yen. * **Bolo** : Fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini, i n’a fɔ Yuhana, i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw jira Yesu la cogo minnu na. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | O dugusajɛ, Yuhana ye Yesu natɔ ye a fɛ k'a fɔ a ye ko: «Ala ka Sagaden min bɛ diɲɛ jurumu ta ka bɔ yen, o filɛ!” » Yuhana 1:29 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Kira Yesu si tun bɛ san 30 ɲɔgɔn na, a y’a ka cidenyabaara daminɛ foroba la. O waati la, kira Yuhana y’a fɔ mɔgɔw ye ko u k’u labɛn Ala ka mɔgɔ sugandilenw nali kama. Yesu, iko Ala ka Sagaden, a ye Ibrahima ka saraka dafa ani ka kɔrɔ dafalen di ­Israɛl ka Tɛmɛnkan seli kisili ma, ani Yahutuw ka sarakabɔcogo bɛɛ ma. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Yuhana Batiselikɛla.** Ala ye Yuhana Batiselikla ci ka sira labn Yesu ye. Tuma min na mɔgɔw tun b’a miiri ko Yuhana Batiselikɛla bɛ se ka kɛ Masiya ye, a teliyara k’a fɔ ko ayi, ko a cilen don ka Masiya jira Israɛl la. 2. **Jordanie.** Yuhana ye mgw labɛn cogo minnu na Yesu kama, olu dɔ la kelen tun ye ka waajuli kɛ u ye, ka tila k’u batise Jurdɛn baji la tuma min na u nimisara u ka jurumuw la. 3. **Yesu.** Yesu sɔnna Yuhana ka kalan ma ale ko la. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Sanni Yesu ka a ka foroba cidenyabaara daminɛ, Yuhana Batiselikɛla ye Israɛldenw ka baara kɛ foroba la, k’u labɛn Yesu Masiya kama. Yuhana tun ye waajulikɛla ye min tun bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, a y’a fɔ Israɛldenw ye ko u tɛ se k’u jigi da Ibrahima bɔnsɔn farikoloma dɔrɔn kan walisa ka tilennenya kɛ Ala fɛ. O nɔ na, u tun ka kan ka nimisa u ka jurumuw la, ka batise, ka ɲɛnamaya tilennenya kɛ walisa ka kɛ Ibrahima bɔnsɔnw ye alako ta fan fɛ. Yuhana tun bɛ ka mɔgɔw labɛn Masiya ka cidenyabaara kama min tun bɛna a jira mɔgɔw la cogo min na u bɛ se ka tilennenya dafalen kɛ ani ka bɛn ni Ala ye.  Don dɔ la, k’a sɔrɔ Yuhana tun bɛ baara la, Yesu tun bɛ tɛmɛn ani Ala y’a jira Yuhana la ko tiɲɛ na, Yesu tun ye Masiya ye, Ala ka Sagaden. Kɔfɛ, Yesu bɛna batise Yuhana Batiselikɛla fɛ walisa ka a yɛrɛ dɔn kosɛbɛ ni hadamadenw ye.  **Tɛmɛsira filanan:** Ekisode tɛmɛsira kɔnɔ, Ala ye cikanw di Israɛldenw ka kan k’u labɛn cogo min na walisa k’u ka jɔnya bila Misira. O labɛn dɔ ye sagaden fagali ye, k’a dawolo taamasiyɛn ni sagaden joli ye, ka tila ka sagaden tobi k’a tila ɲɔgɔn fɛ Tɛmɛnkan seli dumuni dɔ la.  **Ka Bibulu tila silamɛw cɛ**Yuhana Batiselikla ye weleweleda ko Yesu ye Ala ka Sagaden ye min b di ka jurumu ta ka b yen. Yesu nana ka mgw kisi ka b o ka jurumuw ma. Yesu ye bɛɛ ta ye.  Yesu, iko Ala ka Sagaden, a ye Ibrahima ka saraka dafa ani ka kɔrɔ dafalen di ­Israɛl ka Tɛmɛnkan seli kisili ma, ani Yahutuw ka sarakabɔcogo bɛɛ ma.  Kira Ibrahima ni kira Yuhana fila bɛɛ bɛ kuma sagaden min bɔra Ala yɔrɔ, nka kunnafoni kura jumɛnw dira kira Yuhana fɛ?  Nin ye hakilina ye min nafa ka bon kosɛbɛ. Waati di kalanden ma a ka ɲininkali jaabi. I jigi bɛ jaabi minnu kan, olu dɔw ye:   * Kira Yuhana ko Ala ka Sagaden ye **kira Yesu ye** * Ala ka Sagaden B **= JURUMUW Bl=**   O hakilina bɛ se ka kɛ ko kura ye ani ka kalanden bila ka dusu don a kɔnɔ. Ko mg o mg b se ka jurumuw ta ka b yen ni Ala t, o ye Ala tɔgɔ tiɲɛni ye. silamɛw bɛ se ka hakilina barikama kelen sɔrɔ o ko la , i n' a fɔ yahutuw tun bɛ cogo min na tuma min na Yesu ye paralitiki ka jurumuw yafa ­. Kira Yesu ka sebaaya min ye ka jurumuw yafa, o kuma bna sɛgɛsɛgɛ nin kalansen kɔnɔ.   * Ala ka Sagaden ye **MƆGƆ BƐƐ de ta ye** (“diɲɛ ta”). * **Yuhana 1:30-34 kalan. An bɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn wɛrɛw dege kira Yesu ko la?** * **Hali ni Yuhana tun ka kɔrɔ ni kalo damadɔw ye ka tɛmɛ Yesu kan, a y’a fɔ ko: “A [Yesu] tun bɛ ­ne ɲɛfɛ.” O kɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Title: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ye Yuhana Batiselikla ci ka sira labɛn Yesu Masiya ye. Yuhana ye nimisali cikan waajuli kɛ ani a ye Israɛldenw wele u kana u jigi da u ka siyako kan walisa ka bɛn Ala ma, nka o nɔ na, u ka u jigi da u ni Ala cɛsira kan alako ta fan fɛ. I ko Ala ye Israɛl kisi farikolo jɔnya ma Misira, o cogo kelen na Yesu la, Ala na kisili di mɔgɔw bɛɛ ma ka bɔ jurumu ka jɔnya la hakili ta fan fɛ. O cogo la, Yesu na k Tmnkan seli saraka ye an ka jurumuw kosn.   * **Yala mg fanba b u ka jurumu dn ani u ka kan ka nimisa o la wa?** * **Yesu ye cikan jumɛn fara Yuhana ka kalan kan? Mɔgɔ minnu batisera kura ye, olu ka kan ka mun dege sisan Ala ko la Yesu ka cikan sababu fɛ?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Ni an y’a dɔn ko Ala ka kanuyaba b’an ye ani an mago bɛ an ka jurumu yafa la, ɲɛnamaya kura dafalen bɛ da an ye. An bɛ se ka hɔrɔnya ka bɔ an ka jurumu jɔnya la ani maloya min bɛ bɔ an ka jurumu walew la.   * **E ka miiri la, mun na Ala ma kisili di Yahutuw ma dɔrɔn, mun na Yesu nana ka di ka jurumu ta ka b yen?** * **Yesu ka yafali ye nisɔndiya ni jigiya lase i ka ɲɛnamaya ma cogo dɔw fɔ.** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   An ka ɲɛnamaya ka kan ka mɔgɔ wɛrɛw ɲɛsin Yesu ma. Hali ni cogo dɔ la, Yesu “farikolo” tɛ yen tugun, an bɛ se ka kuma min kan, cogo wɛrɛ la, Krecɛnw bɛɛ ka kan ka kɛ “Krista fitininw” ye. An ka kumaw, an ka kɛwalew, an ka bolomafaraw ani an ka kanuya ka kan ka kɛ Ala ka kanuya dalilu ye min bɛ baara la nin diɲɛ in kɔnɔ.   * **I bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw ɲɛsin Krisita ma i ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ cogo dɔw fɔ.** * **I bɛ se ka wale ɲuman jumɛnw kɛ i ka sigida la walisa ka Ala ka kanuya jira mɔgɔw la?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 59

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yesu ka batiseli ko** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Matiyu 3:1-17** | A person standing in water with a dove above his head  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Esayi 42:1-9** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Yesu sɔnna k’a ka kanuya jira an na o kosɔn an ka ɲagali. Walisa ka an ka jurumuw ta a yɛrɛ kan gengenjiri la, Yesu tun ka kan ka a sen don batiseli la. * **Dusukun** : Yesu ka kanuya min bɛ an na, o min jirala a ka kan minɛli fɛ Ala ye, i k’o dɔn. Min tun tɛ jurumu dɔn, o kɛra jurumu ye an kosɔn. (2 Kɔrɛntekaw 5:21) * **Bolo** : I ka kan ka min kɛ walasa ka tilennenya bɛɛ dafa i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, i ka Ala ɲininka. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Kumakan dɔ bɔra sankolo la ko: «Nin ye ne Denkɛ ye, ne bɛ min kanu. A ka di ne ye kosɛbɛ.” (Matiyu 3:17) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Yesu si tun bɛ san 30 ɲɔgɔn bɔ tuma min na, a bɔra Galile ka taa saheli fɛ ka taa Jurdɛn baji la. Ka a to yen, Yesu taara a balimakɛ denkɛ Yuhana Batiselikɛla ye. Mɔgɔ minnu tun b’a fɛ k’a jira ko u nimisara u ka jurumuw la, Yuhana ye olu batise. Yesu taamana ka don ba kɔnɔ ka jɔ Yuhana ɲɛ kɔrɔ. Yesu y’a fɔ Yuhana ye ko a b’a fɛ ka batise. Yuhana ma se ka da Yesu ka kuma flenw na. Yesu mako tun t ka batise, sabu a tun ma jurumu k abada. O nɔ na, Yuhana tun b’a fɛ Yesu k’a batise. Nka Yesu y’a fɔ ko a ka kan ka batise walisa ka Ala ta dafa  ci. Yuhana y’o mɛn tuma min na, a sɔnna ka Yesu batise, hali k’a sɔrɔ a tun b’a miiri ko a man kan. Yuhana ye Yesu labɔ ji la tuma min na, sankolo dabɔra ka  tuganin cɛɲi dɔ jigira ka bɔ sankolo la ka jigin Yesu kan. O kɔ, kumakan dɔ bɔra sankolo la ko: «Nin ye ne Denkɛ ye, ne bɛ min kanu. a ka di ne ye kosɛbɛ” (NIV). |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Yuhana Batiselikla** tun ye Ala ka kira ye, a tun b Yahutuw wele ka na batiseli la, o ye o ka nimisa taamashyɛn ye. Batiseli y’u labɛn fana Masiya nata kama. Yuhana tun ye Yesu balimakɛ denkɛ ye dugukolo kan, ani Ala tun bɛ baara kɛ ni min ye walisa ka Yesu ka cidenyabaara sira labɛn. 2. **Zurudɛn baji.** Yuhana ye Yahutuw wele u ka batise, k’a jira ko u nimisara ani ka u yɛrɛ di ka Ala kanu ka bɔ u dusukun na. Batiseli ye kɛnɛma nɛɛma taamasyɛn ye Ala ye min kɛ Krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni u ye kisili sɔrɔ. 3. **Yesu** ye Yuhana ɲini ani a y’a ɲini a fɛ a ka batise. Yuhana y’a dɔn ko Yesu ye Masiya ye, wa a daminɛ na, a y’a sɔsɔ, k’a fɔ ko ale de ka kan ka batise. Nka, Yesu y’a latilen, k’a fɔ ko a mago bɛ Yuhana la k’a batise walisa ka tilennenya bɛɛ dafa. Yuhana y’a yɛrɛ kolo Yesu ye. 4. **Tuganin min bɛ wele ko jɛman.** Yesu bɔra ji la tuma min na, Ni Senu jigin na Yesu kan i ko jɛnnɛ tuganin. 5. **Ala kan (min jiralen bɛ ni yeelenw ye minnu bɛ bɔ sankolo la)** . Yesu bɔra ji la tuma min na, Ala kan kumana ka bɔ sankolo la ka a fɔ ko Yesu ye a Denkɛ ye, ani ko Ala diyara Yesu ye kosɛbɛ. 6. **Sariyabaju (Yesu, Tuganin, Ala kan)** . Kerecɛnw dalen bɛ Ala kelenpe de la, min b’a jira cogo saba la, i n’a fɔ Fa, Denkɛ ani Ni Senu. Nin Ala jiracogo saba ninnu ye, a bɛɛ lajɛlen na, Ala bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ cogo saba la ni hadamadenw ye. Fa Ala ye diɲɛ, hadamadenya ani Ala ka mɔgɔw da. Yesu Denkɛ bɛ hadamaden jurumutɔw kisi ka bɔ u ka jurumuw la a ka saya ni a lakununni barika la. Ni Senu b sigi Krecɛnw kɔnɔ ani a b’a to u ka ɲɛnamaya kɛ Ala ka sebaaya ni a ka hakilitigiya la. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Yesu y’a ka foroba cidenyabaara daminɛ ni batɛmu ye. Yuhana Batiselikɛla nana ka kɛ Yesu ɲɛbila ye, ka Israɛldenw labɛn Yesu ka cikan ni a ka cidenyabaara kama. Yuhana ye o k cogo minnu na, olu dɔ la kelen tun ye ka Israɛldenw wele walisa u ka yafa deli u ka jurumuw la, ka tila ka batɛmu sɔrɔ. Yuhana ka batiseli tun b o tigi ka saya taamasyɛn jurumu kosɔn ani ka kɛ ɲɛnama ye Ala la.  O kosɔn, Yuhana kabakoyara tuma min na Yesu ye batɛmu ɲini. Yuhana ka miiriya la, Yesu mako tɛ batiseli la. Ikomi jurumu tun tɛ Yesu la ani a tun ye Masiya ye, mun na Yesu mago bɛ batiseli la? Ni Yesu bna adamadenw ka jurumuw ta gengenjiri la, a ka kan ka a dan ni adamadenw ye batiseli la. Yuhana ma Yesu batise sabu Yesu mako tun b batiseli la; a ye Yesu batise sabu an mago b Yesu la ka an kisi.  Ka tɛmɛn ka dan hadamadenw ma, Yesu ka batiseli kɛra sababu ye Ala ka kuma ka bɔ sankolo la ani ka Ala ka kanuya sinsin Yesu kan. O tun ye sababu ye fana Ni Senu ka jigin Yesu kan. A laban na, o y’a to Yuhana nɔfɛmɔgɔw ye Masiya ye, u tun bɛ min makɔnɔ.  **Tɛmɛsira filanan:** Esayi ka sɛbɛn bɛ Yuhana Batiselikɛla ka Yesu batiseli kofɔ. Yesu ka o cidenyabaara bɛ senna bi, k’a sɔrɔ Yesu bɛ ka tilennenya lase siyaw ma ani ka mɔgɔ minɛlenw hɔrɔnya ka bɔ jurumu kaso la.  **Barokun minnu bɛ dannaya sira kan:XII. Batiseli.** Batɛmu ye sakramenti fila fɔlɔ ye minnu bɛ kɛ Nazarɛti ka Egilisi fɛ. Sakramenti ye kɛnɛma nɛɛma taamasyɛn ye. O cogo la, Batɛmu b’a jira ko mɔgɔ sɔnna nilifɛnw ni dugawuw ma Ala bɛ minnu di kisili la. Batiseli la, Krecɛn bɛ bɔ mɔgɔ salen na ka taa Ala ɲɛnamaya la taamasyɛn na. O kɔrɔ la, o b’a jira ko “ka bange kokura.” Batɛmu fana bɛ kuma caman fɔ Layidu Kɔrɔ kan. Ka kisi ji fɛ, o bɛ mɔgɔ hakili jigin Ala ye Israɛl kisi cogo min na, a kɛtɔ ka Kɔgɔji Bilen tila ɲɔgɔn na bɔli waati la (A’ ye kalansen #17 lajɛ). Batɛmu bɛ kuma bolokoli fana kan, Ala ye wale dɔ di Israɛldenw ma min kɔnɔ, u ka kan ka taamasiyɛn kɛ ko u bilalen bɛ Ala ka baara ni dugawu kama.   * **Kuntigi: Ka “bange kokura?”** * **Dusukun: Ala ye yɛlɛma jumɛnw don i ka ɲɛnamaya kɔnɔ kabini i batisera?** * **Bolo: I b’a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye ko mun de bɛ batise nafa?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   A bɛ se ka mɔgɔ hakili ɲagami ka kuma Ala ye kelen ye cogo min na, o bɛɛ n’a ta, a jiralen bɛ iko saba Sariyabaju kɔnɔ. A bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye fana k’a ɲɛfɔ mun na Yesu jurumubali y’a fɔ ko a mago bɛ batiseli la. Nka, min jɛlen don, o ye ko Yesu, Ala Denkɛ, ye Ala ka welekan labato a ka ɲɛnamaya kan. Ala dafalen ani hadamaden dafalen, Yesu ye Ala ka kanuya barikama jira an na ka ɲɛsin hadamadenw ma ani a ka kanminɛli Ala ma. Ikomi Yesu ye Ala ka ko labato fo ka se saya ni lakununni ma, kisili b se an bolo. Yesu y’a ka kanuya jira an na a ka kanminɛli fɛ Ala ye. Yesu sɔnna k’a ka kanuya jira an na, o seli kɛ.   * **Mun na batɛmu bɛ se ka kɛ Ala ka baara taamasyɛn barikama ye mɔgɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **Batiseli kɔfɛ, kɔnɔna nɛɛma kɛnɛma taamasyɛn wɛrɛ jumɛnw bɛ baara kɛ Krecɛnw kɔnɔ?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ka kanminɛli Ala ye, o tɛ jogo ɲuman nɔgɔn ye tuma bɛɛ. Tuma dɔw la, i n’a fɔ Yesu ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min na, ka kanminɛli kɛ Ala ye, o bɛ na ni ban, tɔɔrɔ ani dimi ye. Nka, min ka bon ni o bɛɛ ye, kanminɛli bɛ na ni nisɔndiya, hɛrɛ ani kanuya fana ye. Hali ni o man nɔgɔ tuma bɛɛ, ni kerecɛnw bɛ Ala ka ci fɔlenw ni Ala ka siraw kanminɛli dege, Ala bɛ dugawu kɛ u ka ɲɛnamaya la ka tɛmɛn dankan bɛɛ kan.   * **Krecɛn ka kan ka mun kɛ ni a bɛ i n’a fɔ kanminɛli saraka minnu bɛ Ala ye, olu ka bon ni kanminɛli nafaw ye?** * **E fɛ, mun bɛ kɛ Krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni u y’a daminɛ ka Ala ka ci fɔlenw ni a sago labatoli kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   An tɛ jurumubaliw ye wala jalakibaliw ye i ko Yesu. Nka, an bɛ se k’an jija ka “tilennenya bɛɛ dafa” an ka ɲɛnamaya kɔnɔ i n’a fɔ Yesu. O kɔrɔ tɛ ko an bɛ baara kɛ kosɛbɛ an ka sebaaya kɔrɔ walisa ka kɛ mɔgɔ tilennenw ye. O kɔrɔ ye ko an b’an ka ɲɛnamaya bɛɛ di Ala sago ma an kosɔn, ani Ala bɛ fɛn o fɛn ɲini an fɛ, an bɛ sɔn ka o kɛ.   * **Mɔgɔ min b’a jija ka ‘tilennenya bɛɛ dafa’, o bɛna jogo ɲuman jumɛnw jira a ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **Mun na kerecɛnw tɛ se ka “tilennenya bɛɛ dafa” u yɛrɛw ka fanga kɔrɔ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 60nan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yesu ka kɔrɔbɔli ko** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Matiyu 4:1-11** | A person standing on a hill looking at a city  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Heburuw 4:12-16** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A dɔn, k’a sɔrɔ Yesu tun ye Ala dafalen ye, a tun ye hadamaden dafalen ye fana. Sitanɛ ye Yesu ka hadamadenya cogoya kɔrɔbɔ walisa a kana tugu Ala ka kisili labɛnnen n kɔ a ka saya sababu fɛ, ka o nɔ na, a yɛrɛ ka labɛn da min tun tɛ tɔɔrɔ lase a ma. * **Dusukun** : Sitanɛ bɛ i kɔrɔbɔ cogo minnu na, i k’i janto olu la. Sitanɛ t’a ka kɔrɔbɔliw fɔ an ye, nka a bɛ nanbara kɛ k’a ɲini k’an lafili sanni an yɛrɛ k’a dɔn ko an kɔrɔbɔra. * **Bolo** : I timinandiya i ka sɛbɛnniw kalanni na. Yesu ye o tɛmɛsiraw de ta walisa ka ban Sitanɛ ka kɔrɔbɔli kelen-kelen bɛɛ la. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Yesu y'a fɔ a ye ko: «I ka yɔrɔ janya ne la, Sitanɛ! A sɛbɛnnen bɛ ko: ‘Aw ka Matigi aw ka Ala bato, ka baara kɛ ale kelenpe ye.’” (Matiyu 4:10) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tɛmɛsira yɔrɔ baw (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Yesu taara kungokolon la ka to yen tile 40 walisa a ka se ka sunɔgɔ ka Ala deli. Ka sunɔgɔ, o kɔrɔ ye ka taa ni dumuni tɛ. Tile 40 tɛmɛnen kɔ dumuni tɛ min na, Yesu tun bɛ kosɛbɛ  kɔngɔ. Sitanɛ tun b’a dɔn ko Yesu sɛgɛnnen don ani kɔngɔ tun b’a la, o de la a taara kungokolon kɔnɔ walisa k’a kɔrɔbɔ. Fɔlɔ, Sitanɛ y’a fɔ Yesu ye ko ni a tun ye Ala Denkɛ ye tiɲɛ na, a ka kan ka kabakurun dɔw yɛlɛma ka kɛ buru ye. Yesu y’a fɔ ko Ala bɛna ɲɛnamaya nbuuru di a ma, a mago tun bɛ min na, o de la a banna ka kabakurunw yɛlɛma ka kɛ buru ye. O kɔfɛ, Sitanɛ taara ni Yesu ye Alabatosoba sanfɛ, k’a fɔ a ye ko a ka pan. Ni a tun ye Ala Denkɛ ye tiɲɛ na, mɛlɛkɛw tun bɛna na a kisi. Yesu y’a fɔ Sitanɛ ye ko a man ɲi ka Ala kɔrɔbɔ. A laban na, Sitanɛ taara ni Yesu ye kulu kuncɛ la, k’a fɔ a ye ko a bɛ se ka kɛ diɲɛ masaya bɛɛ kuntigi ye ni a bɛna a biri ka Sitanɛ bato. Yesu y’a fɔ Sitanɛ ye ko a ka taa katuguni Ala kelenpe de ka kan ka bato. Sitanɛ y’a faamu tuma min na ko a tɛ se ka Yesu kɔrɔbɔ, a taara yen. |
| **Karamɔgɔya min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Kungokolon.** Yesu ka batiseli kɔfɛ, Ni Senu taara ni Yesu ye kungokolon kɔnɔ, Yesu ye sunɔgɔ kɛ yɔrɔ min na tile 40 ni su. Yesu ka sunɔgɔ kɔfɛ, Sitanɛ ye Yesu kɔrɔbɔ. Kɔrɔbɔli kelen-kelen bɛɛ tun sinsinnen bɛ Yesu bilali kan ka bɔyɔrɔ nɔgɔman ta, ka a yɛrɛ tanga Ala ka labɛn ma a ka ɲɛnamaya kama. 2. **Yesu** tun ye Ala dafalen ye ani mɔgɔ dafalen ye. Ikomi a tun ye mɔgɔ dafalen ye i n’a fɔ anw, a tun bɛ kɔrɔbɔliw kɔrɔ. Nka, a tɛ i ko anw, a ma a yɛrɛ di kɔrɔbɔli ma abada ka jurumu kɛ. O kosn, Yesu tun ye Ala ka saraka dafalen ye an ka jurumuw kosn. Yesu kɔrɔbɔra a ka foroba cidenyabaara daminɛ na ni kɔrɔbɔli saba ye. Fɔlɔ, ka faraw tigɛli kɛ buru ye. Filanan, k’a yɛrɛ fili Alabatosoba kɔnɔ ani ka mɛlɛkɛw bila ka na a lakana. O kɔrɔbɔli fila bɛɛ la, Sitanɛ y’a ɲini ka Yesu lasun a ka baara kɛ n’a ka Ala ka sebaaya ye yɛrɛɲini siraw fɛ. Nka, tuma o tuma, Yesu banna, a ye Bibulu tɛmɛsira dɔ fɔ Sitanɛ ye, k’o kɛ jo ye min b’a to a banna Sitanɛ ka kɔrɔbɔliw la. 3. **Diɲɛ Masaya bɛɛ.** Sitanɛ ka kɔrɔbɔli sabanan ye diɲɛ masaya bɛɛ di Yesu ma. Yesu tun man kan ka sa gengenjiri kan walisa ka k diɲɛ kuntigi ye, a tun ka kan ka min kɛ, o tun ye ka a biri ka Sitanɛ bato. Tiɲɛ don, Yesu tun b’a dɔn ko a tɛ se k’o kɛ. Ala kelenpe de ka kan ni bato ye. Ka fara o kan, ni Sitanɛ tun bɛ diɲɛ kunna hali bi, hali ni Yesu tun ye siyaw kuntigi ye, jurumu tun bɛna masaya kɛ mɔgɔw bɛɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ hali bi. O kɔrɔbɔli kelen-kelen bɛɛ la, Yesu banna Sitanɛ ka cɛsiriw la walisa k’a bila a ka yɛrɛɲini walew kɛ. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | A ka batiseli kɔfɛ dɔrɔn Yuhana Batiselikɛla fɛ, Ni Senu bɛ Yesu bila ka taa kungokolon kɔnɔ. Yesu ye sunɔgɔ kɛ tile 40 ni su 40 kɔnɔ. O kɔ, alako ta fan fɛ kɛlɛ daminɛna. Minnɔgɔ tun b’a la kosɛbɛ ani kɔngɔ tun b’a la, nka Yesu kɛlen kɔ ka tile 40 ni su kɛ delili ni jɛɲɔgɔnya la ni Ala ye, a barika bonyana ka se ka Sitanɛ ka kɔrɔbɔliw muɲu.  O kɔrɔbɔli saba bɛɛ kunba tun ye ko Yesu ka baara kɛ n’a ka Ala ka sebaaya ye a yɛrɛ nafa kama. A mankan tɛ ko foyi tun bɛna kɛ Yesu la, a kɛlen kɔ ka sunɔgɔ tile 40 kɔnɔ, ka fara dɔw tigɛli kɛ buru ye walisa a ka se k’a kɔnɔ fa. A mankan tɛ ko jugu ye Yesu ka a ka alaɲɛsiran jira mɔgɔ bɛɛ la Alabatosoba kɔnɔ, a kɛtɔ ka mɛlɛkɛw wele u k’a kisi. Ka fara o kan, mun na i t’i yɛrɛ tanga gengenjiri dimi bɛɛ ma, ka Sitanɛ bato dɔrɔn? Sitanɛ tun bɛ sɔn ka diɲɛ siyaw bɛɛ di a ma, mun na a ma a yɛrɛ tanga gengenjiri dimi bɛɛ ma? Nka, o kɔrɔbɔli kelen-kelen bɛɛ la, Sitanɛ bɛ Yesu kɔrɔbɔ i n’a fɔ Sitanɛ ye Hadama ni Hawa kɔrɔbɔ cogo min na. Sitanɛ ye Yesu kɔrɔbɔ walisa a ka ban Ala sago la. Sitanɛ bɛ Yesu kɔrɔbɔ walisa a ka da a la ko Yesu bɛ a ka cidenyabaara ɲɛminɛcogo dɔn ka tɛmɛ Ala kan.  Ka fara o kan, o kɔrɔbɔliw bɛɛ kɔnɔko jɔnjɔn ye Yesu ka baara kɛli ye ni tɛmɛsira ye walasa ka ban kɔrɔbɔli kelen-kelen bɛɛ la. Bibulu tɛmɛsiraw lamɛn walima ka tɛmɛsiraw to i hakili la, o tɛ bɔli kɛ; Kerecɛnw ka kan k’a dɔn baara bɛ se ka baara kɛ ni Bibulu ye cogo min na ni hakilitigiya ni hakilitigiya ye. Tiɲɛ na, hali Sitanɛ bɛ baara kɛ ni tɛmɛsira ye ni kɔrɔbɔli filanan ye. Nka, Yesu bɛ se k’a dɔn ko Sitanɛ bɛ baara jugu kɛ ni Sɛbɛnniw ye.  Ikomi Yesu tun ye Ala dafalen ye ani hadamaden dafalen ye, Yesu ka hadamadenya cogoya tun bɛ kɔrɔbɔli sugu kelenw de kɔrɔ minnu bɛ na an kelen-kelen bɛɛ la. Nka, Yesu banna kɔrɔbɔliw la ani a tora Ala sago la a ka ɲɛnamaya kama, k’a sababu kɛ a ye baara kɛ ni Bibulu ye ni hakilitigiya ye.  **Sɛbɛn filanan:** Bibulu tɛ Ala ni hadamadenw ka maanaw dalajɛlen dɔrɔn ye. Ni Ni Senu hakili b’a la, Bibulu bɛ se ka mɔgɔ ka ɲɛnamaya dusukun yɛrɛ tigɛ, ka Ala ka cikan jira u la. Yesu ka kɔrɔbɔliw la, an b’a ye cogo min na Yesu ye baara kɛ ni tɛmɛsiraw ye walisa ka ban kɔrɔbɔli la. Yesu ye an Kisibaa dafalen ye min ye ɲɛnamaya dafalen misali di an ma, min ye ka ban kɔrɔbɔli la ani ka Ala minɛ.  **Fruit de la Spirit Track:9. Yɛrɛmajɔli.** Krecɛn bɛ a yɛrɛ minɛcogo jira ni a ko “ayi” jurumu negew ma. O bɛ tali kɛ kɛwalew, miiriliw ani dusukunnataw la. Ala ka laɲini ye ka kerecɛn ka ɲɛnamaya bɛɛ saniya, o la sa, yɔrɔ si tɛ se ka kɛ dan tɛ Ala ka baara la. Tuma caman na, Krecɛnw bɛ kɔrɔbɔ ka da a la ko u ka kan ka jurumu dabila dɔrɔn u ka kɛwalew la. Nka, kerecɛnw ka kan fana k’a to Ni Senu ka na ni yɛrɛminɛ ye u ka miiriliw ni u dusukunnataw fana na. Yesu bɛ yɛrɛminɛ jira nin kalan in na, a kɛtɔ ka ban ka wale kɛ Sitanɛ ka kɔrɔbɔliw la, ani a ka jaabiw la Sitanɛ ma. Yesu y’a ka hadamadenya negew mara, negew i n’a fɔ kɔngɔ ani foroba tanuli nege.   * **Kuntigi: Fɛn dɔw ye jumɛnw ye minnu b’a to mɔgɔw tɛ u yɛrɛ minɛ u ka miiriliw, u dusukunnataw ani u ka kɛwalew la?** * **Dusukun: Hali ni Krecɛn dɔ bɛ a yɛrɛ minɛ i ka kɛwalew la, cogo jumɛn na miirili walima dusukunnata minnu tɛ i yɛrɛ minɛ, olu bɛ se ka Krecɛn ka ɲɛnamaya tiɲɛ hali bi?** * **Bolo: Krisita la balimakɛw ni balimamusow bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo nafama jumɛnw na ka u yɛrɛ minɛ u ka miiriliw, u dusukunnataw ani u ka kɛwalew la?**   **Ka Bibulu tila ni silamɛw ye Track:** A ka cidenyabaara daminɛ na, Yesu kira yɛrɛ kɔrɔbɔra Sitanɛ fɛ nka a ye Sitanɛ ka kɔrɔbɔliw kɛlɛ ni kumaw ye minnu bɔra Ala ka Kuma kɔnɔ.  Sitanɛ y’a fɔ Yesu ma ko Ala Denkɛ, o bɛ cogo fɔlɔ di kalanden ma walisa k’o tɔgɔ in jira. A ka gɛlɛn silamɛw ma ka sɔn o ma; o ban in dɔw ye faamuyabaliya ye ­.  Sitanɛ tun bɛ mɔgɔ lasun cogo min na, o ye kalanden hakili jigin tuma min na a ye Hawa / Hawwa kɔrɔbɔ Edɛn nakɔ kɔnɔ . ­Nin ko in kalanni daminɛ k’a fɔ ko: “Yesu ye Sitanɛ ka kɔrɔbɔliw jaabi cogo min na, an k’o suma ni muso fɔlɔ Hawa ye cogo min na san kɛmɛ caman ka kɔn o ɲɛ.”   * **I bɛna Yesu kira ka kɔrɔbɔli saba cogoya fɔ ka surunya cogo di?** * **Kira Yesu ye Sitanɛ ka kɔrɔbɔliw kɛlɛ cogo min na, n’i y’o kalan, kuma jumɛnw bɛ na i hakili la?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Text Contexte” kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Kerecɛnw tɛ tugu Ala yɔrɔjan dɔ kɔ min ye an da dɔrɔn, ka tila k’an to an yɛrɛ sago la. Ala b’an kanu ani a b’a fɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni an ye. Nka, jurumu ye an ni Ala cɛsira tiɲɛ. Ala ye Yesu ci dugukolo kan walisa k’a jira an na ko Ala b’an kanu cogo min na. Ka fara o kan, a ka saya ni a lakununni sababu la, Yesu b sira di an ma walisa ka yafa sr an ka jurumuw la. Yesu tun bɛ se k’o kɛ katuguni a tun ye Ala dafalen ye ani hadamaden dafalen. I ko anw, Yesu kɔrɔbɔra cogo bɛɛ la, nka ikomi a ni Ala tun bɛ jɛɲɔgɔnya dafalen na, a banna o kɔrɔbɔliw la.   * **I ko Yesu, Sitanɛ b’an kɔrɔbɔ cogo jumɛnw na ka da a la ko an bɛ an ka ɲɛnamaya kɛcogo dɔn ka tɛmɛ Ala kan?** * **I bɛ se ka baara kɛ ni Bibulu tɛmɛsira jumɛnw ye walisa ka ban Sitanɛ ka kɔrɔbɔliw la?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ala t kanuya jira an na Bibile drn f, nka a b Yesu ka namaya di an ma fana Ni Senu ka sebaaya barika la. Ala b’a fɛ k’an fa kanuya la walisa an ka se ka Ala ka kanuya fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. Nka, walisa ka o kanuya bɛɛ sɔrɔ ani ka o kanuya tila ɲɔgɔn na, an ka kan ka kɔrɔtɔ ani ka faamuyali kɛ Sitanɛ bɛ kɔrɔbɔliw ci an ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo minnu na. Sitanɛ man teli k’a ka kɔrɔbɔliw fɔ an ye, nka a bɛ nanbara kɛ walisa k’a ɲini k’an bila kɔrɔbɔli la. Kɔrɔbɔli bɛ daminɛ ni k’a ɲini ka fɛn wɛrɛw nege don an na minnu tɛ Ala sago ye an ye. O kɔ, kɔrɔbɔli b’a yɛrɛ jira an ka kumaw walima an ka kɛwalew la walisa k’o nege juguw dafa.   * **Ni an b’an dusukun da Ala ka kanuya la, o bɛ se k’an dɛmɛ cogo di ka Sitanɛ ka kɔrɔbɔliw dɔn?** * **E fɛ, Sitanɛ bɛ kɔrɔbɔli minnu bila tuma caman na i ka sigida kerecɛnw ka ɲɛnamaya kɔnɔ, olu ye jumɛnw ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Bibulu dɔnni tɛ bɔli kɛ, katuguni hali Sitanɛ bɛ se ka Bibulu ka kuma fɔ. Kerecɛnw ka kan k’a dɔn u bɛ se ka Bibulu sirataama cogo min na u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. O kɛcogo dɔ ye ka Ala deli a k’a jira an na an bɛ se ka Bibulu sirataama cogo min na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Ala bɛ se ka o delili jaabi tuma min na an bɛ tɛmɛsiraw lamɛn ani ka waajulikɛlaw ni karamɔgɔw lamɛn minnu bɛ tɛmɛsiraw fɔ an ye. Ala bɛ se fana ka o delili jaabi an yɛrɛ ka Bibulu kalan ni delili waatiw fɛ.   * **I bɛ se ka baara kɛ ni tɛmɛsira duuru jumɛnw ye walasa k’i dɛmɛ ka ban kɔrɔbɔli la?** * **An bɛ Bibulu dɔn kosɛbɛ yɔrɔ min na, yala an bɛ se ka se don dɔ la, fo an mago kana kɛ a kalanni na tuguni wa? Mun na walima mun na o tɛ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***Yesu ka filimu waajuli yɔrɔ*** Kalansen 61nan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Barokun tɔgɔ : \_ .** | **Yesu ka Kalanden fɔlɔw** | **Foto** |
| **Kalan in kɔnɔkow : 1 .** | **Luka 5:1-11 la** | A group of men in white robes  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan : \_ .** | **Esayi 6:1-11** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kunkolo**: I k’a dɔn ko Yesu tun tɛ cidenyabaara ɲɛminɛ a kelen na. Yesu ye kalanden 12 lajɛ a lamini na, a tun bɛ se ka minnu laadi. * **Dusukun** : I bna sɔn ka min to i kɔ walisa ka tugu Yesu kɔ, i k’o dɔn. * **Bolo** : A’ ye fɛɛrɛw ɲini ka “mɔgɔw mɔni” kɛ, ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔw ye minnu mago bɛ Yesu la. |
| **Kalansen min bɛ vɛrse dɔ kɔnɔ** | O kɔ, Yesu y'a fɔ Simɔn ye ko: «I kana siran. kabini sisan, aw na mɔgɔw mɔni.” (Luka 5:10b) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔkalanta ka bakuruba ɲɛfɔli** | Yesu tun b’a dɔn ko a cilen don dugukolo kan walisa ka Ala ko fɔ mɔgɔw ye. Tuma min na a tun labɛnnen don ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ani ka waajuli kɛ Ala ko la, a ye cɛ dɔw sugandi ka taa n’a ye. Yesu taara Galile baji la, ka Piɛrɛ ni a balimakɛ Andre ye, u bɛ ka mɔni kɛ. Yesu ye u wele k’a fɔ u ye ko: “Aw ka na tugu ne kɔ, ne na aw kɛ mɔgɔw mɔnikɛlaw ye” (NIV). A y’o fɔ tuma min na, Yesu tun b’a fɛ k’a fɛ u ka jɛgɛ minɛ dabila ka mɔgɔw minɛ daminɛ Ala kosɔn! Piɛrɛ ni Andre y’u ka mɔnikɛminɛnw fili ka tugu Yesu kɔ. Yesu ni Piɛrɛ ani Andre taamana ka taa yɔrɔ jan, ka Zabede denkɛw Yakuba ni Yuhana ye, u bɛ ka mɔni kɛ u ka kurun kɔnɔ. Yesu ye u wele, i ko Piɛrɛ ni Andre, olu fana tugura Yesu kɔ. Yesu ye cɛ 8 wɛrɛw sugandi ka kɛ a ka kalandenw ye: Filipe, Toma, Matiyu, Alfe denkɛ Yakuba, Simɔn timinandiyalen, Bartolome, Tade ani Juda. |
| **Kalan min sɔrɔ ja la** | 1. **Gɛnɛzarɛti baji (a bɛ fɔ fana ko Galile Kɔgɔji)** ye jidagayɔrɔba ye Israɛl jamana kɔnɔ. Mɔgɔw tun bɛ ka ɲɔgɔn lajɛn Yesu lamini na tuma min na a tun bɛ taama kɔ da la ka u kalan Ala ka kuma la. 2. **Simɔn Piɛrɛ n’a balimakɛ Andre** tun bɛ ka u ka jɛgɛw ko, mɔni su dɔ kɔfɛ, u ma jɛgɛ si minɛ min kɔnɔ. 3. **Yesu** tun bɛ ka taama u ka kurun kɛrɛfɛ tuma min na u tun bɛ ka u ka jɛgɛw ko, ka u wele u ka jɛgɛ mɔni dabila, ka fara a kan ka mɔgɔw mɔni kɛ. Yesu tun b kuma ka mgw don kisi jɛɲɔgɔnya la ni Ala ye. Piɛrɛ ni Andre ye kan minɛ, ka u ka jɔnw ni u ka jago to yen, ka kɛ Yesu ka kalandenw ye. |
| **Masalabolo hukumu** | Yesu y’a ka foroba cidenyabaara daminɛ a bannen kɔ ka ɲɛ Sitanɛ ka kɔrɔbɔliw la. Yesu ka cidenyabaara tun ye ka Ala ka kanuya fɔ mɔgɔw ye, ani a nafa ka bon u bolo ka Ala kanu ani ka mɔgɔ wɛrɛw kanu. Yesu ka cidenyabaara yɔrɔ dɔ tun ye ka “kalandenw” lajɛ a fɛ. Yesu “kalandenw” tun ye cɛw kulu ye minnu tun bɛ taama ni Yesu ye, wa u tun tɛ Yesu ka kalan mɛn dɔrɔn jama la ani k’a ka kabakow ye, nka Yesu tun bɛ u bilasira fana.  Yesu ye Simɔn Piɛrɛ n’a balimakɛ Andre wele u k’u ka baara, u ka so ani u ka denbaya to yen walisa ka kɛ a ka kalandenw ye. An t’a dɔn mun na Yesu ye kalandenw sugandi a ye minnu sugandi. Kibaru Dumanw bɛɛ kɔnɔ, kalandenw y’a jira ko u ma Yesu cogoya n’a ka cidenyabaara faamuyabaliya jira. O bɛɛ n’a ta, Yesu tora k’u bilasira ani k’u kalan.  Luka ye Yesu ka welekan fɔ Simɔn Piɛrɛ ni Andre ma, o balimakɛ fila ye Yesu ka kalansiraw lamɛn, mɔni kɛli su dɔ kɔfɛ, k’a sɔrɔ u ma jɛgɛ si minɛ. Yesu ka kalan lamɛn kɔfɛ, Yesu ye kabako dɔ kɛ walisa k’a jira balimaw la ko ale tɛ diinɛ karamɔgɔ wɛrɛ dɔrɔn ye. Piɛrɛ majiginna ani a siranna kosɛbɛ k’a masɔrɔ a gɛrɛgɛrɛ o mɔgɔ senuma sugu la.  Yesu ye Piɛrɛ dusu saalo, ka tila ka Piɛrɛ wele walisa a ka kɛ a ka kalanden dɔ ye.  **Tɛmɛsira filanan: (Kalansen # 46 lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ)** Piɛrɛ ye jaabi min di Yesu ma, o ni Esayi ye jaabi min di a ka yelifɛn na, n’o ye ko a bɛ sankolo la, o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ (Kalansen 46). Cɛ fila bɛɛ bɛ Ala ka sebaaya seereya kɛ, u fila bɛɛ bɛ siran o sebaaya ɲɛ, u fila bɛɛ b’a fɔ ko u ye jurumutw ye minnu bɛ balo jurumukɛla tɔw cɛ. Ala bɛ jaabi minnu di u ma, olu fana bɛ ɲɔgɔn ta. O ko fila bɛɛ la, Esayi ni Piɛrɛ dusu saalolen don, ka tila k’a fɔ u ye ko u ka baara kɛ Ala ye. |
| **Bibile kalanni** | |
| **ka seli wala ka delili kɛ** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Lamɛni** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ tali ko** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Yesu tun b’a dɔn ko a ka kan ka kalandenw kulu dɔ laadi walisa u ka taa a fɛ a ka cidenyabaara la a seginnen kɔ sankolo la. O kalandenw tun ka kan ka fɛn bɛɛ to yen walisa ka tugu Yesu kɔ. U ye Yesu ka kabakow ye, k’a ka kalansiraw lamɛn, ani a tun bɛ kɛlɛw ɲɛnabɔ cogo min na ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ye, u y’o kɔlɔsi. Hali ni o kalandenw tun bɛ Yesu ni a ka cidenyabaara faamu tuma caman na, Yesu ma a dabila abada. A tun b’a dɔn ko a seginnen kɔ sankolo la, Ni Senu bɛna u fa, o kɔfɛ, u bɛna laban ka Yesu ka cidenyabaara ni a ka cidenyabaara faamu.   * **E fɛ, mun na Piɛrɛ n’a balimakɛ ye Yesu ka welekan labato joona walisa u ka fɛn bɛɛ to yen ka kɛ kalandenw ye?** * **Ka kɛ Yesu Krisita ka kalanden ye, o kɔrɔ ye mun ye?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Yesu tɛ mɔgɔ dafalenw wele u ka kɛ a ka kalandenw ye. O nɔ na, a bɛ mɔgɔ dafabaliw wele minnu bɛ sɔn ka kalan kɛ ani ka kɛ i ko Yesu. Karamɔgɔya jogo min nafa ka bon kosɛbɛ, o ye ka Yesu bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ. O kɔrɔ ye ka kanminɛli kɛ Yesu ka kalansiraw ni a sago la an ka ɲɛnamaya kama. O kɔrɔ fana ye ka fɛn o fɛn to i kɔ, min bɛ i hakili bɔ walima min bɛ i bali ka Yesu kanu ani ka mɔgɔ wɛrɛw kanu.   * **I bɛ sɔn ka mun dabila walisa ka kɛ Yesu ka kalanden ye?** * **E fɛ, Yesu ye mun ye Piɛrɛ dusukun na min y’a to a ye Piɛrɛ wele walisa a ka kɛ a ka kalanden dɔ ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ala bɛ krecɛnw bɛɛ wele u ka kɛ “mɔgɔw mɔnikɛlaw” ye. Ala bɛ dɔw wele ka kɛ pastɛriw ni egilisi ɲɛmɔgɔw ye. Ala bɛ mɔgɔ wɛrɛw wele u ka to u ka baara ni u ka so sisan, ka kɛ seerew ye yen. I sigilen bɛ yɔrɔ min na walima baara sugu min bɛ se ka kɛ i bolo, o tɛ foyi ye, kerecɛnw bɛɛ bɛ se ka kanuya ɲɛnamaya kɛcogo misali di ani ka kuma mɔgɔ wɛrɛw fɛ Yesu ka kanuya ko la. Ni an bɛ Yesu ka kanuya n’a ka misali fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye minnu bɛ u kanu, an bɛ kɛ “mɔgɔw mɔnikɛlaw” ye.   * **E ka miiri la, aw ka sigida mgw ka kan ka mun ye kosɛbɛ walima ka mun mɛn walisa ka da a la ko Ala b’u kanu ani ko a b’a fɛ ka u ka jurumuw yafa u ma?** * **I bɛ se ka seereya kɛ mɔgɔ min ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ Ala ka kanuya ko la, o ye jɔn ye?** |
| **waleyali** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 62

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Cɛ fan fila salen ko** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Marka 2:1-12 la** | A group of people in hammocks  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Esayi 35. Ɲɛjirali** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kungolo** : I ka da a la ko Yesu ye Ala Denkɛ ye min bɛ se ka jurumuw yafa ani ka kabakow kɛ. * **Dusukun** : Aw ye seli kɛ ko Yesu b’a janto an niw ni an farikolo fila bɛɛ la. Ala de ye o fila bɛɛ da, o de kosɔn, a b’a ye ko u fila bɛɛ nafa ka bon. * **Bolo** : Aw labɛnnen don ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ minnu mago bɛ dɛmɛ na. Cɛ farigantɔ teriw tun nafa ka bon a kɛnɛyali la, u farikolo dɛmɛni kosɔn ani u ka limaniya kosɔn. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | O tuma na fɛ, senkelen na pan i ko saga, .Kan bobow bɛ pɛrɛn ɲagali fɛ.  Ji na woyo kungokolon kɔnɔ ,  ani bajiw kungo kɔnɔ. (Esayi 35:6) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Yesu taara Kapɛrnaum dugu la. A ye yɔrɔ min wele ko so, o tun ye nin ye. Mɔgɔ caman tun b’a fɛ ka Yesu ye fo dɔw tun ka kan ka jɔ so kɔfɛ yɔrɔ min na  A tun bɛ waajuli kɛ. Cɛ naani de y’a mɛn ko Yesu bɛ Kapɛrnaum. O cɛw tun bɛ ni teri dɔ ye min tun tɛ se ka taama katuguni a tun ye paralize ye. Donc, u  a ye cɛ farigantɔ ta ka taa n'a ye Yesu fɛ. U tun b’a dɔn ko Yesu kelenpe de tun bɛ se k’u terikɛ kɛnɛya. U sera yen tuma min na, u ma se ka don so kɔnɔ walisa ka Yesu ye, o de la u ye cɛ farigantɔ ta ka taa san fɛ. U ye dingɛ dɔ sɔgɔ so sanfɛ ka cɛ jigin ka don so kɔnɔ fo ka se Yesu kɛrɛ fɛ. Yesu tun b’o dɔn  ko nin cɛ in teriw tun dalen bɛ a la ko a bɛ se k' u terikɛ kɛnɛya. Yesu y’a fɔ cɛ farigantɔ ye ko a ka jurumuw yafara a ma. O kɔ, Yesu y’a fɔ a ye ko a ka wuli ka a dalen bɔgɔdaga min kan. Wa a y’o kɛ! A tun bɛ se ka taama tugun! Yesu tun ye o cɛ farigantɔ kɛnɛya. |
| **mɔgɔ kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Cɛ fan fila salen.** Cɛ sennatan dɔ tun sigilen bɛ Kapɛrnaum dugu kɔnɔ. A teri naani y’a mɛn ko Yesu nana dugu kɔnɔ, wa u dalen tun b’a la ko Yesu bɛ se ka u terikɛ kɛnɛya. Nka, jama minnu tun bɛ Yesu lamini na, olu tun ka ca kojugu fo u tun tɛ se ka tɛmɛ ni u terikɛ ye. 2. **Dannaya teriw.** O teri naani ma sɔn jama ma k’u bali k’u terikɛ lase Yesu ma. Yesu tun sigilen bɛ so min kɔnɔ, u y’a daminɛ ka so sanfɛla faranfasi. So sanfɛla dingɛ bonyalen don tuma min na, u y’u terikɛ jigin a ka bɔgɔdaga kan. 3. **Yesu.** Tuma min na Yesu y’a ye tuma min na nin cɛ teriw tun bɛ sɔn ka taa fo ka se hakɛ min ma walisa k’a lase Yesu ma, a y’a dɔn ko dannaya caman b’u la. O de kosn, Yesu y’a fò nin cε fεn ye, ko a ka jurumuw yafara. Diinan kuntigi dɔw dusu tiɲɛna Yesu dalen tun b’a la ko a bɛ se ka jurumuw yafa. Ala drn de b se ka jurumuw yafa, wa o tun t da a la ko Yesu ye Ala ye. U tun bɛ miiri min na, Yesu tun b’o dɔn. Walisa k’a jira u la ko fanga b’a la ka jurumuw yafa, a y’a fɔ cɛ senkelen ye ko “wuli ka taa so.” O yɔrɔnin bɛɛ, cɛ wulila, k’a ka bɔgɔdaga ta, ka taama ka taa so. Yesu tun y’a kɛnɛya! |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Labɛn waati dɔ kɔfɛ (a ka batiseli, a ka kɔrɔbɔliw, a ka kalandenw weleli), Yesu y’a sen don a ka cidenyabaara la kosɛbɛ sisan. A ka cidenyabaara tun ɲɛsinnen bɛ mɔgɔw kalanni ni kɛnɛyali ma. Yesu tɔgɔba tun jɛnsɛnna, ani paralikɛ dɔ teri dɔw tun dalen b’a la ko n’u bɛ se k’u terikɛ lase Yesu ma dɔrɔn, Yesu bɛna u teri kɛnɛya. O teriw y’a jira k’u dalen bɛ Yesu la ani k’u ka kanuyaba jira u teri la, u kɛtɔ ka taa o cogo kabakoma na walisa k’u teri lase Yesu ma.  Kabako don, Yesu y’a latigɛ, sanni a ka cɛ kɛnɛya o yɔrɔnin bɛɛ la, a ka jurumuw yafa fɔlɔ. A fɔlen kɔ ko nin cɛ ka jurumuw yafara, jama cɛma dɔw y’a daminɛ ka ŋunan. U tun bɛ yen walisa ka karamɔgɔba dɔ ka kalan lamɛn ani n’a sɔrɔ ka kabakokɛla dɔ yɛrɛ ye. Nka, Yesu y’a fɔ ko ale tɛ karamɔgɔ walima kabako kɛbaga dɔrɔn de ye. Ala drn de b se ka jurumuw yafa, o de kosn, sariya karamɔgɔ dw jama la, u ye gn gn f ko Yesu b Ala tn. Ala tɔgɔ tiɲɛni ye k’a fɔ ko i ye Ala ye walima ka fɛnw fɔ Ala ko la minnu tɛ tiɲɛ ye.  Yesu tun b’a dɔn ko u bɛ ka ŋunan a ko la ani Yesu y’u kunbɛn. U nana kabako kɛbaga dɔ ye, nka Yesu y’a fɔ ko ale tɛ kabako kɛbaga ye kosɛbɛ. Ka jurumuw yafa, Ala kelenpe b se ka min k. O de kosɔn, walisa k’a jira o sariya karamɔgɔw la ko tiɲɛ na, a ye Ala Denkɛ ye, a ye o cɛ kɛnɛya kabako la. Bɛɛ kabakoyara.  **Tɛmɛsira faralen ɲɔgɔn kan:** Esayi ye kiraya kɛ Masiya nata ka cidenyabaara ko la. Mɔgɔw tun bɛna se ka Masiya dɔn cogo min na, o dɔ ye ko a tun bɛna kabakow kɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, tɛmɛsira 6nan na, an b’a mɛn ko senkelen tun bɛna pan i n’a fɔ saga, kiraya kuma min dafara nin cɛ senkelen in kɛnɛyali la.  **Barokun minnu bɛ dannaya sira kan:II. Yesu Krisita.** Yesu Krisita ye Sariyabaju mɔgɔ filanan ye. Hali ni kerecɛnw ka teli ka kuma Ala kan, Sariyabaju mɔgɔ fɔlɔ, iko Dabaga, kerecɛnw ka teli ka kuma Yesu kan iko Kunmabɔbaga. Tuma min na hadamadenw ma bin jurumu la dɔrɔn, nka u y’a jira ko u tɛ se ka baara kɛ Ala ye ni dusukun lakika ye Sariya fɛ min dira Layidu Kɔrɔ kɔnɔ, Ala nana dugukolo kan i n’a fɔ Yesu Krisita walisa ka kisili lakika sira di. Ala ni hadamadenya cogoya fila tun sigilen bɛ Yesu Krisita kɔnɔ. Yesu ka kanminɛli sababu fɛ Ala sago la, a ka saya ni a lakununni fɛ, Ala ye jurumu ɲangili da Yesu kan a gengen jiri la. Nimisali ni danaya barika la Yesu Krisita la, adamadenw b yafa sr o ka jurumuw la.   * **Kunkolo:A b mun f i ye Ala cogoya ko la, ko Yesu nana dugukolo kan ni diyanye ye walisa ka sa adamaden jurumutw kosn?** * **Dusukun: K’a dɔn ko Yesu ye kɔrɔbɔli sugu bɛɛ kunbɛn, o b’i dɛmɛ cogo di ka da Ala ka sebaaya ni a ka kanuya la?** * **Bolo: I bɛ se ka Yesu ka kanuya tiɲɛ jira mɔgɔ wɛrɛw la cogo di?**   **Ka Bibulu tila ni silamɛw ye Track:**Nin kalansen kɔnɔ an bɛna Yesu kofɔ iko ‘Ala Denkɛ’. ‘Ala Denkɛ’ bɛ silamɛ fanba dusu tiɲɛ, wa i ka ladonni i teri ɲininkalikɛla la ani i ka kumaw fana ka kan ka ta ni nin kunnafoni in bɛ jira. I teri min bɛ ɲininkali kɛ, o ka kan ka Sɛbɛnniw kɔnɔ tiɲɛ dɔn tuma min na a b’a ɲini ka Bibulu faamu ani ka jɛɲɔgɔnya don a ni Ala cɛ cogo min na.  Jaabi ɲuman bɛ se ka kɛ k’a fɔ ko: ‘An k’a lajɛ ni Yesu bɛ ala jogo dafa tuma min na an bɛ ka taa a fɛ ­ka kalan kɛ a ka ɲɛnamaya ko la.’ Sɛbɛnni senuma ka kuma a yɛrɛ kan o ko la. Delili kɛ n’i bɛ taa nin kalan in na, ani k’i janto i teri ɲininkalikɛla n’i ka kumaw la n’i bɛ nin barokun jira.  Kabakow bɛ kira ni cikan tiɲɛ: Silamɛw dalen bɛ o la i n’a fɔ kerecɛnw b’a kɛ cogo min na. Yesu ka kabakow seereyalen don Bibulu ni Kuranɛ kɔnɔ (Sura 2:87; 3:46, 49).  U bɛ min wele ko ‘Kuranɛ kabako’, o dɔrɔn de bɛ silamɛw bolo walasa ka Muhamadu ka cikan tiɲɛ Kuranɛ kɔnɔ. Muhamadu y’a fɔ ko Kuranɛ ye a ka kabako ye, nka kabako wɛrɛ si tun t’a bolo ka fɔ ni ɲininkali kɛra a la. Muhamadu ka kabakow kofɔlen si tɛ Kuranɛ kɔnɔ walima Bibulu kɔnɔ. Mɔgɔ ka kan k’a ɲɛsin Hadisi ma walasa ka Muhamadu ka kabakow lakalifɛn o maana sɔrɔ min bɛ mɔgɔ to a k’a yɛrɛ ɲininka mun na Ala ma Muhamadu ka kiraya sɛgɛsɛgɛ ni kabakow ye.  Yesu ka alaya jiralen b a ka fanga f jurumu kan. Ni a y’a fɔ ko cɛ ka jurumuw yafara, ka tila k’a jira ko a bɛ se ka kɛnɛya, a y’a jira ko fanga b’a bolo ka jurumuw yafa, o ye fɛn ye ­Ala kelenpe bɛ se ka min kɛ. Jurumu yafa ye Yesu ka ala taamasyɛn ye; Yesu cogoya lakika bɛ sinsin a ka cidenyabaara daminɛ na. Ikomi Yesu ni Ala ka taamashyɛnw / jogo kelenw bɛ Ala la, ale de ye Ala ye.  Kerecɛnw b’a faamu ko Yesu ye ‘Ala Denkɛ’ ye, Ala ma kɔnɔ ta farikolo la, nka Ala ja tigitigi don walasa hadamadenw ka se k’a ye, k’a dɔn, ka tugu a kɔ (Heburuw 1:1-4).   * **Farisiɛnw bɛ Yesu Masiya ka kuma fɔlɔ min fɔ paralikɛ ye, o kɔrɔ cogo di? Yala Farisiɛnw tun bɛ tiɲɛ fɔ k’o fara ɲɔgɔn kan ni Ala tɔgɔ tiɲɛni ye wa?** * **Kabako jumɛn bɛ kɛ, ani kabakow bɛ mun fɔ an ye o tigi ko la?** * **Yesu Masiya bɛ dalilu jumɛn di ko fanga b’a bolo ka jurumuw yafa? Yesu Masiya bɛ mun fɔ tiɲɛ na, a kɛtɔ k’a ka setigiya jira ka jurumuw yafa?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli ka delili kɛ** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ tali** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se k’a fɔ ko ale de ye Masiya ye. Mɔgɔ bɛ se k’a dɔn cogo di ni o tigi ye Masiya ye tiɲɛ na? Ala ye Layidu kr fa ni kiraya kumaw ye Masiya ko la. O la sa, an bɛ se k’a ɲininka ko: “Yala nin tigi min b’a fɔ ko ale de ye Masiya ye, o bɛ o kiraya kumaw tiimɛ wa?” Yesu b’o kɛ. Filanan, an bɛ se ka ɲininkali kɛ ko “yala nin tigi bɛ kabakow kɛ, Ala dɔrɔn de bɛ se ka kɛ wa?” Nin sen in fana na, Yesu ye kabakow kɛ i n’a fɔ mɔgɔ si ma kɛ cogo min na ka kɔn a ɲɛ. Yesu tun b’a dɔn ko a bɛna gɛlɛya mɔgɔw ma ka da a la ko mɔgɔ dɔ bɔra Nazarɛti la, o ye Masiya ye. O kama, a ma mɔgɔw kalan Ala ko la dɔrɔn, a ye kabakow kɛ walisa k’a ka kalan sinsin. Nin tɛmɛsira kɔnɔ, kabako fila bɛ an bolo, kelen ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔ kelen kan. Mɔgɔw kabakoyara kosɛbɛ o cɛ farigantɔ kɛnɛyali la. Nka, Yesu ka jurumuw yafali de ye kabako belebeleba ye.   * **E fɛ, o teriw ye dannayaba sɔrɔ Yesu la cogo di fo u taara nin gɛlɛya bɛɛ la ka u terikɛ lase a ma?** * **Mɔgɔ caman ye Yesu ka kabakow ye nka u ma da a la ko ale de ye Masiya ye. E fɛ, mun na u banna ka da a la hali ni u ye kabakow ye?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ala b’a dɔn ko magow bɛ an na farikolo ta fan fɛ ani alako ta fan fɛ. A laban na, an ka hakili ta fan fɛ magow de nafa ka bon kosɛbɛ katuguni an niw bɛ badaa-badaa ani o dugukolo kan farikolow ye waati dɔɔnin dɔrɔn de ye. Nka, hali bi an farikolo nafa ka bon kosɛbɛ Ala bolo. N’a sɔrɔ Ala tɛ an ka deliliw jaabi tuma bɛɛ farikolo kɛnɛyali kama i n’a fɔ an b’a fɛ cogo min na, nka, an bɛ se k’a dɔn ko an niw lakananen don tuma bɛɛ Ala fɛ. A laban na, ni an ye Ala ye ɲɛ ni ɲɛ, Ala sago ka an kɛnɛya pewu, o bɛna dafa pewu.   * **Yesu ye farikolo kɛnɛyali minnu bɛɛ kɛ k’a to dugukolo kan, a ka di an ye kosɛbɛ. Yesu b’a ka sebaaya jira an na cogo di nin donw na, sisan a seginna sankolo la?** * **Cogo jumɛnw na an farikolo ye kabako ye ka bɔ Ala yɔrɔ fɔlɔ?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Yala i ye teri kantigi ye wa? Yala aw b aw somɔgɔw dɛmɛ, aw ka sigida teriw, aw ka egilisi teriw ni u mago bɛ dɛmɛ na wa? Tuma dɔw la, u mago bɛ farikolo dɛmɛni na, i n’a fɔ nin cɛ farilajɛlen in, nka tuma wɛrɛw la, u mago bɛ mɔgɔ la dɔrɔn min bɛna delili kɛ n’u ye, ka kasi n’u ye, ka dusu don u kɔnɔ.   * **Teri kantigiw bɛ se k’an dɛmɛ cogo minnu na ka Ala dɔn kosɛbɛ, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **I bɛ se ka fɛn saba jumɛnw kɛ nin dɔgɔkun in na walasa ka kɛ teri kantigi ye mɔgɔ wɛrɛw fɛ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU ka*** fɛilimu waajuli yɔrɔ Bibulu kAlansen # 63

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KAlansen tɔgɔ:** | **Nikodemu ye** | **Ja** |
| **KAlansenw kɔnɔkow:** | **Yuhana 3:1-21** | A person and person sitting next to each other  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni fɛilanan:** | **Ezekiɛl 36:22-29** |
| **KAlansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Da a la ko Ala ye Yesu ci ka na dugukolo kan walisa ka sira jira min bɛ mɔgɔ lase namaya banbali la. Dannaya barika la Yesu Krisita la Ala bɛ yafɛa danabaaw ma, ani dannaya bɛ bange ko kura ko de fɛɔ. * **Dusukun** : A dn, walisa ka kisi, danabaa ka kan ka da a la a dusukun na ko Yesu Krisita ye Ala Denkɛ kelenpe de ye. * **Bolo** : Ala bɛ kisiliba min di aw ma, ani mɔgɔ minnu bɛɛ na da Yesu Krisita la, olu ka k an ka Matigi delili ani ka a kɛ u Kisibaa ye. |
| **KAlansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Ala ye diɲɛ kanu haali fɛo a y'a Denkɛ kelenpe di, walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la, o kana hAlaki, nka a ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. (Yuhana 3:16) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛcogo.** | Nikodemu tun ye Farisiɛnw ye. Farisiɛnw tun ye cɛw kulu ye minnu tun bɛ Layidu Kɔrɔ Kitabuw dɔn ani u tun bɛ u kalan mɔgɔ wɛrɛw ye. Farisiɛnww ye Yesu kunbɛn tuma min na, u dalen tun b’a la ko a ye karamɔgɔ ye, Ala Denkɛ tɛ. Nka, Nikodemu y’a ɲini kosɛbɛ. A tun b’a fɛ ka fɛn caman dɔn nin cɛ in ko la min tɔgɔ ye ko Yesu. Su fɛ, Nikodemu taara Yesu sɛkɛrɛ. Nikodemu tun b’a dɔn ko Ala bɛ Yesu fɛ, nka a tun dalen tɛ a la ko Yesu tun bɛ ka min kalan di, ko a ka kan ka da o la. Yesu y’a fɔ Nikodɛmu ye ko walisa ka taa sankolo la, a ka kan ka bange kokura. Nikodemu tun t’a faamu Yesu tun b’a fɛ ka min fɔ a ye ka bange kokura kɔrɔ. Yesu tun b’a fɛ Nikodɛmu k’a faamu ko a tɛ dan Bibulu dɔnni dɔrɔn ma walisa ka don sankolo la. Mɔgɔ ka kan ka Ala deli a ka jurumuw yafali la, ani ka son Ala ma a ka namaya la. Nikodɛmu ye Yesu bila ka miiri a ye min fɔ kan. |
| **Karamɔgɔya min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Su fɛ.** Nikodemu, Yahutuw ɲɛmɔgɔ dɔ ye Yesu ɲini su fɛ walisa ka ɲininkali dɔw kɛ a la. A tun bɛ se k’o kɛ su fɛ sabu a siranna ani a tun t’a fɛ mɔgɔ wɛrɛw k’a ye a bɛ baro kɛ ni Yesu ye. Fan wɛrɛ fɛ, a bɛ se ka kɛ ko Yesu tun bolo degunnen don dɔrɔn ka mɔgɔ wɛrɛw kalan tile fɛ, fo o Yahutu ɲɛmɔgɔ ma se ka waati sɔrɔ ka baro kɛ ni Yesu ye. 2. **Nikodɛmu** tun ye mɔgɔ ye min nafan ka bon kosɛbɛ a ka sigida la. A tun ye Farisiɛnw ye, o kɔrɔ ye ko a tun b’a janto kosɛbɛ ka sariyaw bɛɛ labato minnu bɛ sɔrɔ Layidu Kɔrɔ kɔnɔ. A tun bɛ Yahutuw ka fanga lajɛba dɔ fana kɔnɔ, o kɔrɔ tun ye ko a tun bɛ dɛmɛ don ka diinɛ ko latigɛw kɛ sigida la. Farisiɛnww fanba ma da a la ko Yesu ye Masiya ye sabu a ma Layidu Kɔrɔ sariya bɛɛ labato cogo min na Farisiɛnww tun b’a miiri ko Isɔrɔɛldenw ka kan k’u labato. Nka, u ma se k’a ɲɛfɔ mun na, ni Yesu ma sariyaw labato ka ɲɛ, a tun bɛ se ka o kabako barikama suguw kɛ hali bi. 3. **Yesu ye** Nikodɛmu kalan hakili ta fan fɛ tiɲɛ nafama caman na. A y’a fɔ Nikodemu ye ko ka tilennenya kɛ Ala fɛ, o tɛ ko i bɛ Layidu Kɔrɔ sariya kɛmɛ caman mara ka ɲɛ, o ye ko i dalen b’a la ko Yesu Krisita ye Ala Denkɛ kelenpe ye. Nikodeme, ani mɔgɔ tɔw bɛɛ tun ka kan ka da o la k’a sababu kɛ Yesu ka kalan kabakomaw bɛɛ ye ani a ye kabako minnu kɛ. Hali ni Nikodeme tun b’a gɛlɛya ka da Yesu la, Yesu tun bɛ kuma a fɛ hali bi ani a tun b’a kanu. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Yahutu ɲɛmɔgɔw tun bɛ Masiya sugu min makɔnɔ, Yesu tun tɛ o ye. U tun b’a fɛ ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ makɔnɔ i n’a fɔ masakɛ Dawuda min bɛna waajuli kɛ Romɛkaw ka layidu jamana minɛni kama ani ka kɛlɛ ɲɛminɛ walisa ka Romɛkaw bɔ yen. U tun b’a miiri ko Masiya bɛna Ala ka sebaayaba jira sɔrɔdasi kɛlɛw la, se sɔrɔli fɛ.  Nka, Yesu tun tɛ ye Masiya ye min hami tun bɛ Yahutuw dɔrɔn ka kisi ka bɔ Romɛkaw ka mara kɔnɔ. A ka kɛlɛ tun bɛ jurumu ni saya de kɛlɛ. Ka fara o kan, Yesu ye Ala ka sebaaya barikama jira kɛnɛyali la, a m‘a kɛ kɛlɛw la. Yahutuw kuntigiw tun t’a dɔn u bɛna min kɛ o Yesu la. Cogo jumɛn na a tun bɛ se ka kɛ Masiya ye, o bɛɛ n’a ta, a tun tɛ kɛlɛbolo dɔ lawuli? Cogo di a tun tɛ se ka kɛ Masiya ye, ka nin kabakow bɛɛ kɛ hali bi?  Nikodeme nana diinɛ ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la walisa k’a ɲini ka fɛn caman dɔn Yesu fɛ. Yesu ye jaabi minnu di Nikodɛmu ma, olu y’a hakili ɲagami. Yesu tun bɛ kuma a fɛ hakili ta fan fɛ, nka Nikodeme tun b’a miiri ko Yesu tun bɛ kuma farikolo ta fan fɛ.  **Tɛmɛsira filanan:** Nin ye sɛbɛn ye min bɛ kiraya kɛ Yesu ko la. Nikodɛmu tun ka kan ka miiri o tɛmɛsira la iko Yesu y’a kalan cogo min na. Farisiɛnww tun bɛ Layidu Kɔrɔ sɛbɛnw dɔn kosɛbɛ. Nin tɛmɛsira kɔnɔ, Ala ye layidu ta waati dɔ la, Israɛldenw bɛna dusukun kura ni hakili kura sɔrɔ min na. I n’a fɔ a kɛra cogo min na Yesu ka kalan na, o tɛ dusukun kura yɛrɛyɛrɛ ye, nka dusukun kura don Ala ko ta fan fɛ. Nikodɛmu tun ka kan k’a faamu ko Yesu ye kuma min fɔ ko “a bɛna bange kokura” o sinsinnen bɛ nin tɛmɛsira kan. Ala ye layidu caman wɛrɛw ta sɛbɛn kɔnɔ Ala ye min dafa Yesu ka cidenyabaara la ani Ni Senu nali la Pantekɔti don na.  **Barokun minnu bɛ dannaya sira kan:IX. Jotigiya, Segin-ka-bɔn ye.** Ni mɔgɔ bɛ nimisa a ka jurumu la ka kisili sɔrɔ Ala deli waati min na, Ala bɛ o tigi ka jurumuw yafa a ma ani ka o tigi kɛ dafɛn kura ye . o mɔgɔw fara ka bɔ jurumu ani murutili la ALa ko ta fan fɛ. O nɔ na, kisili la, Ala b‘u ka jurumuw bɛɛ bɔ u la, a kɛtɔ ka yafa dafalen di u ma. Filanan, u ye “bange kokura” sɔrɔ, u ye jurumu min sɔrɔ u bange waati la, o tɛ mara tugun, nka sisan Ala bɛ u mara iko mɔgɔ min kisilen don nɛɛma barika la. A sabanan, kerecɛn bɛ yɛlɛma, ka bɔ dimi denya la ka kɛ Ala Den ye. O wale saba bɛɛ bɛ kɛ siɲɛ kelen na, wa u bɛ kisili dafalen ni kisili dafalen jira Ala bɛ min di mɔgɔw bɛɛ ma.   * **Kuntigi: E fɛ, mun na Nikodeme min kalannen bɛ kosɛbɛ diinɛ karamɔgɔya la, o ye gɛlɛya sɔrɔ ka nin kalan faamu min bɔra Yesu fɛ, ko a ka kan ka bange kokura?** * **Dusukun: Ni i y’a mɛn ko Ala y’i ta ka kɛ Ala Den ye, o bɛ i dusu diya cogo di?** * **Bolo: I bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ cogo di, minnu b’a miiri ko Ala ka yafa ka ɲi kosɔbɛ, ani ko tiɲɛ na, o ye layidu ye u bɛ se ka min sɔrɔ?** |
| **BibulukAlan** | |
| **Ka seli wAla delili** | * Delili ni tanuli ɲinikali kɛ . * Barika da Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ kosɔn. * Delili kɛli delili kun kosɔn. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da yɛlɛ walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kAlansen fɛila bɛɛ kAlan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanse kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Yesu tɛ kabako kɛbaga dɔrɔn ye. Yesu tɛ karamɔgɔba dɔrɔn ye. Yesu ye Masiya ye, Ala Denkɛ kelenpe. O tiɲɛ tun ka gɛlɛn Nikodemu bɔɲɔgɔnko mɔgɔw bolo ka sɔn o ma, bawo u tun bɛ miiri ka kɔn Masiya ka kan ka kɛ cogo min na. Yesu ye o miiriya kɔrɔw sɔsɔ ni jigiya ye ko a bɛna Nikodeme dɛmɛ a ka tiɲɛ jɛlen ye min bɛ a ɲɛkɔrɔ: Yesu ye Masiya ye. Ka da Yesu Krisita la, o de ye kisili sira kelenpe de ye. Hali ni nin tɛmɛsira bɛ ban k’a sɔrɔ Nikodemu ma desizɔn ta, kɔfɛ Yuhana ka Kibaru Duman kɔnɔ, Nikodemu bɛ Yesu lafasa mɔgɔ minnu b’a fɛ k’a minɛ (Yuhana 7:50-52). Yesu salen kɔfɛ, Nikodɛme taara ni Yusufu ye o min bɔra Arimate ka taa Yesu su da kaburu dɔ kɔnɔ. A bɛ iko Nikodemu labanna k’a faamu Yesu ye min ye a ka kalan la.   * **Mun na mɔgɔ dɔw bɛ da Yesu la ko Matigi ni Kisibaa don o yɔrɔnin bɛɛ la, ani dɔw bɛ waati ta sani u ka da a la?** * **I ka ɲɛnamaya yɛlɛmana cogo di kabini i wolola kokura?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   An ka sankolo ɲɛnamaya ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ an bɛ min ye dugukolo kan yan. An farikolo kura, an ni bɛ yen min bɛ balo fo abada. Ni an bɛ da a la an dusukunw na ko Yesu ye Ala Denkɛ kelenpe de ye, o tuma na, an b‘an ka jurumu yafa sɔrɔ Ala fɛ ani ka namaya badaa Sankolo la. Ni an banna ka da a la an dusukunw na, ko Yesu ye Ala den ye, o tuma na, an na jalaki. Ala t‘a fɛ mɔgɔ si ka halaki , nka mɔgɔw ka kan ka a latigɛ u yɛrɛw ye ni u bɛ son Yesu Krisita ma ka kɛ u Matigi ni u Kisibaa ye walima ni u tɛ.   * **Ka da Yesu la, o tɛ na ni kisili dɔrɔn ye Ala ko ta fan fɛ. Ni an sɔnna Yesu ma ka kɛ an Matigi ani Kisibaa ye, nafan jumɛn wɛrɛ bɛ sɔrɔ o la?** * **Cogo jumɛnw na i bɛ yeelen caman sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ sisan sabu i kɛra Krecɛn ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ala bɛ kisiliba min di an ma, an ka kan ka o seli kɛ. An bɛ se ka seli kɛ bato waatiw la ni balimakɛw ni balimamusow ye Krisita la. An bɛ se ka seli kɛ ni hinɛ ni kanuya ye mɔgɔ wɛrɛw ye. An bɛ se ka seli kɛ kanuya ɲɛnamaya kɔnɔ. Yesu ka ɲɛnamaya kura di an ma, an ka kan ka seli kɛ!   * **K’a masɔrɔ Yesu b’an kisi, o kɔrɔ tɛ ko ɲɛnamaya bɛ kɛ nɔgɔya ye. Nka, ka kɛ Krecɛn ye, o b’a to an bɛ ɲɛnamaya gɛlɛyaw ɲɛnabɔ cogo wɛrɛ la cogo di?** * **I bɛ se ka Yesu ka kanuya Kibaru Duman fɔ mɔgɔ dɔ ye cogo di nin dɔgɔkun in na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw yka waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛ cogo la. * A dafa ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #64

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Samarika** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Yuhana 4:1-42** | A person and person standing near a well  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **2 Piɛrɛ 3:1-13** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Aw k’a faamu ko Yesu ka kanuya ni a ka kisili ye bɛɛ ta, cɛ ni muso, siya, jamana, sigida cogoya walima bɔyɔrɔ mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye. * **Dusukun** : I k’a dɔn ni ɲɛngoya dɔw bɛ i dusukun na minnu b’i bali ka Ala denw bɛɛ kanu. * **Bolo** : I timinandiya ka Ala ka kanuya jira mɔgɔ o mɔgɔ la Ala bɛ na ni min ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, katuguni i t’a dɔn abada cogo min na Ala bɛna baara kɛ n’o kanuya ye walasa ka Ala ka Masaya bonya. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | U y'a fɔ muso ye ko: «An tɛ da a la tun i ka kuma fɔlen dɔrɔn kosɔn. sisan an y'o mɛn an yɛrɛw fɛ, an y'a dɔn ko nin cɛ ye diɲɛ Kisibaa ye tiɲɛ na. (Yuhana 4:42) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Yesu bɔra Jude jamana na ka taa yɔrɔ dɔ la min tɔgɔ ye ko Samari. Mɔgɔ minnu tun sigilen bɛ yen, olu tun bɛ wele Samarikaw. Yahutuw ma kuma Samarikaw fɛ sabu u tun b’a miiri ko Samarikaw “ni olu tɛ kelen ye.” Yesu tun ye sira jan taama kɛ ka sigi kɔlɔn dɔ da la sabu a tun sɛgɛnnen don. Samarika muso dɔ taara kɔlɔn na ka taa  ji dɔɔni, a ye Yesu sigilen ye kɔlɔn da la. Yesu y’a ɲininka ni a bɛna ji di a ma sabu minnɔgɔ tun b’a la. Muso m’a faamu mun na Yesu tun bɛ kuma a fɛ, katuguni a tun ye Yahutu ye ani ale tun ye Samarika ye. O kɔ, Yesu y’a fɔ muso ye ko a bɛ se ka “ɲɛnamaya ji” di a ma. A tun b a dɔn ko a ye jurumu tɔ ye ani a tun tɛ lafiyala a yɛrɛ dusu la. Yesu tun b’a fɛ muso k’a dɔn ko ale de ye “ji ɲɛnama” ye, a tun bɛ kuma min kan. Wa a tun bɛ se ka a ka jurumuw yafa a ma ani ka a nisɔndiya. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Samari.** Yesu ni A ka kalandenw bɔra Jerusalɛm ka taa Galile. Sira la, u tɛmɛna Samari dugu kɔnɔ, jama dɔ tun sigilen bɛ yen min ni Yahutuw tun tɛ bɛn. Samarikaw tun dalen tɛ a la ko Yahutuw tun bɛ Ala bato cogo bɛnnen na, ani Yahutuw tun bɛ miiri o cogo kelen na Samarikaw ko la. 2. **Kɔlɔn ka bɔ Yakuba fɛ.** Sira kan, Yesu y’a jɔ Yakuba ka kɔlɔn da la walisa ka lafiɲɛ. Laada b’a fɔ ko Yakuba ye o kɔlɔn in sɔgɔ a seginnen kɔ o mara la ka bɛn ni Esawu ye (Jenɛse 33:18-20). Ka Yesu lafiɲɛ tuma min na, a ka kalandenw taara dugu kɔnɔ ka dumuni san. 3. **Samarika muso.** K’a to a lafiɲɛna kɔlɔn da la, Samarika muso dɔ nana ji bɔ. A tun tɛ deli ka kɛ muso kelen ka taa kɔlɔn dɔ la tile funteni waati la. O b’a jira ko n’a sɔrɔ teri caman tun t’a fɛ k’a dɛmɛ. Laadalakow kun caman tun bɛ yen minnu y’a to Yesu tun ka kan k’a janto o la.    1. A tun ye Samarika ye ani ale tun ye Yahutu ye, kulu fila tun tɛ bɛn ɲɔgɔn ma.    2. Tɔgɔ jugu tun b’a la ani Yesu tun ye diinɛ karamɔgɔ ye. 4. **Yesu** ye . Hali ni ladamu kun caman tun bɛ yen, Yesu tun bɛ se k’a janto o muso la, nka a y’a sugandi k’a sen don baro la. Yesu kumana ni o muso ye Ala ka kanuya ni a ka sɔnni ko la. Yesu y’a jira a la ko ale de ye Masiya ye. Hali ni Yahutuw ni Samarikaw ka diinɛ dannakow ni u ka kɛwalew tun tɛ kelen ye, o kulu fila bɛɛ tun dalen b’a la ko Ala bɛna Masiya ci. Yesu ka kanuya min tun b’a la ani a ka kalan Ala ko la, o y’a dusu minɛ kosɛbɛ, a seginna dugu kɔnɔ, k’a fɔ bɛɛ ye ko a ye Masiya kunbɛn. Mɔgɔ dɔw tun dalen b’a la ko Yesu ye Masiya ye ka da a ka seereya kan. Duguden wɛrɛw nana Yesu kunbɛn, a ka kalan mɛnni kɔfɛ, u dalen tun b’a la ko Yesu de ye Masiya ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Kuma caman bɛ yen minnu b’a to mɔgɔw kuluw tɛ bɛn ɲɔgɔn ma. Tuma dɔw la, o bɛ kɛ katuguni u tɛ kelen ye cogo caman na. Tuma wɛrɛw la o bɛ Kɛ k'a sababu Kɛ u bɛ ɲɔgɔn Bɔ kosɛbɛ sira caman fɛ, nka u tɛ kelen ye cogo nafama damadɔ dɔrɔn de la. Yahutuw ni Samarikaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ cogo caman na, nka diinɛ danfaraba tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min y’a to o kulu fila ma bɛn ɲɔgɔn ma.  O kɛra sababu ye Yahutuw ni Samarikaw y’u yɛrɛ tanga ɲɔgɔn ma. O fana y’a to Yahutuw ma Samari tɛmɛ tuma min na u tun bɛ taa Jerusalɛm ni Galile cɛ, hali k’a sɔrɔ ka tɛmɛ Samari fɛ, o tun ye sira surun ye. Nka, Yesu ka kibaru duman tun bɛ bɛɛ de ta ye. O kama, Yesu y’a sugandi ka tɛmɛ Samari dugu kɔnɔ sanni a k’a yɛrɛ tanga Samari ma. Yesu y’a sugandi ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni o Samarika muso ye sanni a kana a janto a la. Yesu y’a sugandi k’a fɔ a ye ko ale de ye Masiya ye, sanni a ka nin kibaruya mara Yahutuw dɔrɔn de ye.  O kɔlɔlɔ ye wa? O muso ma da Yesu dɔrɔn na iko Masiya, nka a ye seereya min kɛ a sigiɲɔgɔnw ye, o ye u kabakoya fo u fana dalen tun bɛ o la. Nin lajɛ in ye caman dɔ ye, Yesu ye a bolo da mɔgɔw kan minnu jatera jamana kɔnɔ “mɔgɔw gɛnnenw” ye. A kɛra takasibɔlaw ye wo, kunatɔw wo, walima Samarikaw wo, Yesu y’a jira ko Kibaru Duman bɛ bɛɛ de ta.  **Sɛbɛn filanan:** Ala t’a fɛ mɔgɔ si ka halaki k’a sɔrɔ a ma sɔn Yesu Krisita ka kibaru duman ma. Ala ka Kibaru Duman ye mgw b ta ye, wa a nafa ka bon kosebe kerecEnya ka o ka danaya tila mg caman ye, walisa mg caman ka se ka don Yesu ka kisiliba la.  **Bibulu tilali ni silamɛw ye Track:** Yesu bɛ taa mɔgɔ majiginlenw ni mɔgɔ mafiɲɛyaliw kunbɛn: Ala b’a mago don mɔgɔw bɛɛ la, a tɛ mago don mɔgɔw walima siya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ dɔrɔn de la.  Yesu b’a jira ko a sera ka ɲɛnamaya banbali/ji ɲɛnama di katuguni dɔnniya b’a bolo, Ala kelenpe bɛ se ka min sɔrɔ. O bɛ taa a fɛ ka dɔ fara tiɲɛ kan ko Yesu ye Ala Denkɛ ye, i ko an y’a ye kalan tɛmɛnenw na cogo min na.  Yesu b’a jira ko yɔrɔ nafa tɛ bato la. A nafa man bon ka bato kɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la walima yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la walima dugu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la katuguni Ala ye Ni ye – A ka kan ka bato hakili la ani tiɲɛ na. Kɔnɔna miiriya nafa ka bon ka tɛmɛ kɛnɛma cogoya kan.  Yesu bɛ bato ni dannaya jate iko Masiya, “Munen” ani a tɛ dannaya ɲɛsin Ala ma. Mɔgɔw bɛ jaabi di u kɛtɔ ka da a la ko Yesu de ye Masiya ye, min ye Sugandili ye. Yesu b sɔn o dannaya ma ko "A ye diɲɛ Kisibaa ye", k'a dɔn ko ale ye "Ala ye an fɛ" (Yesu tɔgɔ Emanuɛl Esayi 7:14 ani Matiyu 1:23 kɔrɔ ye "Ala ni an ye").   * **Ka kɛɲɛ ni Yuhana 4:10-15 ye, muso tun bɛ miiri ji sugu jumɛn na ani o ni Yesu kira kumana “ji” min ko la, o tun tɛ kelen ye cogo di?** * **Kira Yesu ye kunnafoni jumɛnw jira a la a yɛrɛ ko la Yuhana 4:19-26 la?** * **Yuhana 4:28-29 kalan. Kira Yesu tun bɛ se ka fɛn caman dɔn nin muso in ka ɲɛnamaya ko la cogo di k’a sɔrɔ a ma deli ka a kunbɛn fɔlɔ?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Title: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   A bɛ se ka gɛlɛya ka tɛmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ danfara bɛɛ kan ani ka ɲɔgɔn bɔlenw sɔrɔ. Mɔgɔw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bɔ kelen na u ni ɲɔgɔn cɛ: an bɛɛ ye Ala ka danfɛn kanulenw ye. O bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ cogo wɛrɛ la: an bɛɛ bangera ni jurumu ye ani an bɛɛ mago bɛ Yesu ka yafa la. O la sa, danfara mana kɛ fɛn o fɛn ye, o bɔɲɔgɔnkow kɔrɔ ye ko an ka kan ka bɛɛ kanu. Yesu b’o jira a ka jɛɲɔgɔnyaw la ni Samarika muso ye. Hali ni ladamu kun caman tun bɛ yen minnu y’a to Yesu tun ka kan ka a janto a la, Yesu tun b’a dɔn ko a mago bɛ kibaru duman na. O de y’a to Yesu bɛ baro daminɛ n’a ye walisa ka Kibaru Duman fɔ a ye ko ale de ye Masiya ye. A nafa ka bon kerecɛnw bolo, ka kɛ i ko Yesu, ka Ala ka kanuya jira ani ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye Ala bɛ na ni min ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.   * **E fɛ, mun na mɔgɔw kuluw ka teli ka u sinsin u ka danfara kan sanni u ka u bɔ ɲɔgɔn na?** * **O muso kabakoyara ko Yesu kumana a fɛ. Mɔgɔ sugu jumɛnw bɛ se ka kabakoya n’i kumana n’u ye?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Mɔgɔ wɛrɛw kanu bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ, hali ka mɔgɔw kanu minnu ni an bɔlen don kosɛbɛ. Tuma dɔw la, mɔgɔw bɛ lamɔ walisa u ka ɲɛngoya kɛ mɔgɔ wɛrɛw la, o b’a to a ka gɛlɛn ka tɛmɛn fɔlɔ kan ka mɔgɔ wɛrɛw kanu. Yesu b’a fɛ ka dusukun yɛlɛma minnu na kerecɛnw ka ɲɛnamaya kɔnɔ, olu dɔ la kelen ye k’u hɔrɔnya ka bɔ ɲɛngoya o ɲɛngoya la, u bɛ min kɛ kulu tɔw la. Tuma dɔw la, o bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ kerecɛnw bolo ka sɔn o ma. Nka, Yesu bɛ bɛɛ kanu ani a sara bɛɛ kosɔn, o de kosɔn kerecɛnw ka kan ka bɛɛ kanu.   * **Krecɛnw bɛ se ka danfara minnu bɛ u ni tɔw cɛ, u bɛ se k’o dɔn cogo di, k’a sɔrɔ u ma a to o danfara ka u bali ka bɛɛ kanu?** * **Jurumu bɛ mɔgɔ dusukun yɔrɔ caman tiɲɛ. Ka fara ɲɛngoya kan, Yesu b’a fɛ ka juguya wɛrɛ jumɛnw bɔ Krecɛn dusukun na?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Mɔgɔ dɔw tɛna sɔn tiɲɛ ma ko Ala b’u kanu fo n’u y’a ye ko o kanuya jiralen bɛ Krecɛn ka ɲɛnamaya fɛ. Ka fara o kan, hali n’a y’a ye ko Ala ka kanuya jiralen bɛ Krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ, a bɛ se ka kɛ ko waati jan bɛ a la hali bi sani a ka sɔn Ala ka kanuya ma a ka ɲɛnamaya kɔnɔ. O de kosɔn a nafa ka bon ka Ala ka kanuya jira waati bɛɛ, katuguni an t’a dɔn abada ni mɔgɔ dɔ bɛ an kɔlɔsi, min labɛnnen don ka Ala ka kanuya ye wale la.   * **Mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ danfara minnu bɛ se ka ban, olu dɔ la kelen ye ka kuma u fɛ dɔrɔn, i n’a fɔ Yesu y’a kɛ cogo min na. I bɛ se ka kuma jɔn fɛ nin dɔgɔkun in na min ni i tɛ kelen ye cogo dɔ la?** * **Yala an ka kan ka miiri ko o ye dɛsɛ ye ni an ye Ala ka kanuya tila mɔgɔ dɔ ye, nka o tigi ma sɔn Yesu ma iko u Kisibaa wa? Mun na walima mun na o tɛ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #65

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Waajuli min bɛ kɛ kulu kan** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Matiyu 5:1-20** | A group of people in a circle  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Romɛkaw 8:18-30** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Aw k’a dɔn ko ka an ka ɲɛnamaya kɛ Yesu kosɔn, o kɔrɔ ye ko kerecɛnw bɛna ɲɛnamaya kɛ cogo wɛrɛ la kosɛbɛ ni mɔgɔ tɔw ye nin diɲɛ in kɔnɔ. * **Dusukun** : I HAKILI DA Yɛlɛ Ala ka baara kama i dusukun na don o don. Don o don, Ala b’a fɛ k’i dusukun kɛ i n’a fɔ Yesu ta. * **Bolo** : Yesu ye nafa minnu fɔ, olu bɛ na ni dubaaw ye, i ka olu dege. O nafaw waleya tɛna diya tuma bɛɛ; nka, Krecɛnw bɛ balo sankolo sara de kama, dugukolo kan sara tɛ. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | O cogo kelen na, aw ka yeelen bɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ na, walisa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye, ka nɔɔrɔ da aw Fa kan sankolo la. (Matiyu 5:16) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Yesu diyara a lamini mɔgɔ caman ye kosɛbɛ. Mɔgɔw tun b’a fɛ ka Yesu lamɛn sabu a tun b’a janto u la ani a tun b’a fɛ k’u dɛmɛ. Yesu tun tɛ i ko Farisiɛnw, minnu tun bɛ mɔgɔw kalan dɔrɔn sariyaw la, mɔgɔw tun ka kan ka minnu sirataama. Don dɔ la, Yesu tun bɛna kuma mɔgɔw kulu dɔ fɛ. Mɔgɔ caman taara a lamɛn. Yesu ye jamaba natɔ ye tuma min na, a taara kulu dɔ la Kapɛrnaum kɛrɛfɛ, ka sigi. Jama tugura Yesu kɔ ka taa kulu la, ka sigi fana. Yesu kumana mɔgɔw fɛ ka mɛn kosɛbɛ. A kumana u fɛ barokun suguya caman kan: u ka kan ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na; u tun bɛ se ka Ala ka kanuya ni a ka yafa ko fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye cogo min na; u ka kan ka fɛn di faantanw ma cogo min na; sankolo kan; ani hali u ka kan ka delili kɛ cogo min na. |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Jamaba** tugura Yesu kɔ a ka kalansiraw ni a ka kabakow kosɔn. Mɔgɔw ka teli ka tugu ɲɛmɔgɔw kɔ minnu bɛ layidu ta u ye fanga ni nafolotigiya la. Jama minnu tugura Yesu kɔ, yala o tun bɛ o de makɔnɔ wa? 2. **Kuluw fan fɛ.** Yesu y’a latigɛ ka kalan jugu di a ka kalandenw ma. A y’u sigi kulu da la walisa ka kalanw lamɛn. Jama fana sera ka Yesu ka kalansiraw lamɛn. 3. **Yesu** ' .kalan tun tɛ layidu ta fanga ni nafolo ye. Tiɲɛ na, nin kulu kan waajuli kɔnɔ, Yesu y’a ka kalandenw lasɔmi ko u bɛna tɔɔrɔ ani ka tɔɔrɔ. A tun tɛna nɔgɔya ka kɛ Yesu nɔfɛmɔgɔ ye. Nka, Yesu ye layidu ta a ka kalandenw ye ko a bɛna dugawubaw sɔrɔ alako ta fan fɛ ni u tugura a kɔ. Sabu ni u tun bɛ ɲɛnamaya kɛ i ko Yesu, u tun bɛna dususalo, makari, hɛrɛ ani dugawu caman wɛrɛw sɔrɔ Ala fɛ. U ka sara laban tun bɛna kɛ sankolo la, nka ni u tun bɛ ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ Yesu y’u wele cogo min na ka ɲɛnamaya kɛ, o sankolo yɔrɔ dɔ tun bɛna sɔrɔ nin diɲɛ in kɔnɔ. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Kulu kan waajuli ye Yesu ka kalan janyalenba ye Bibulu kɔnɔ. A bɛ tilayɔrɔba saba kɔnɔ (Matiyu 5-7) ani a bɛ kuma barokun suguya caman kan minnu ɲɛsinnen bɛ Krecɛn ka ɲɛnamaya ma. Yahutu caman minnu tun b Yesu ka waati la, olu tun dalen b a la ko Ala ka tugubaga ye min nafa ka bon kosɛbɛ, o ye ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni sariyaw ni laadalakow bɛɛ ye minnu bɛ sɔrɔ Layidu Kɔrɔ kɔnɔ. Nka, Yesu y’a kalan ko ka kɛ Ala nɔfɛmɔgɔ ye, o yɔrɔ min nafa ka bon kosɛbɛ, o ye ka Ala ka kanuya ye. Yesu ka kalandenw tun man kan ka u sinsin sariyaw labatoli kan, nka u tun ka kan ka u sinsin Ala ni mɔgɔ wɛrɛw kanu kan. Ni u tun bɛ Ala kanu ani ni u tun bɛ mɔgɔ wɛrɛw kanu, o tuma na, u tun bɛna tugu Ala ka sariyaw bɛɛ kɔ cogo la.  Kulu kan waajuli yɔrɔ fɔlɔ ye dubaaw lisɛli ye. Dubaaw ye layidu talenw ye minnu bɛ kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ waati gɛlɛnw na. U bɛ layidu ta ko u bɛna dususalo ni sara sɔrɔ sini. Nka, Yesu ka dubaaw tɛ kelen ye dɔɔnin. Sabu Yesu ye dugawu minnu layidu ta, olu tɛ siniko dɔrɔn ta ye, nka u bɛ tali kɛ bi fana na. Hali ni Yesu nɔfɛmɔgɔw bɛna tɔɔrɔ nin ɲɛnamaya kɔnɔ ni u tugura a ka ci fɔlenw bɛɛ kɔ, u bɛna Ala ka kɛta gɛrɛgɛrɛ fana ye. Kerecɛn bɛ Ala ka kɛta sɔrɔ cogo caman na, i n’a fɔ a bɛ hɛrɛ, nisɔndiya, dususalo ani jigiya sɔrɔ. O la sa, ni Yesu ko o kalandenw ye “duba” ye, a b’a fɛ k’a fɔ ko tɔɔrɔ cɛma walisa u ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ Yesu y’u wele ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na, Ala ka kɛta bɛna u dusu saalo.  Ikomi jurumu bɛ diɲɛ minɛ, mɔgɔ minnu tɛ tugu Yesu kɔ, olu bɛ tugu negew kɔ minnu tɛna wasa abada, i n’a fɔ namara, dimi ani nege jugu. Yesu nɔfɛmɔgɔw ka kan ka tugu negew kɔ minnu bɛna u wasa, i n’a fɔ senuya, tilennenya ani kanuya. Kalansen caman wɛrɛ minnu bɛ kulu kan waajuli kɔnɔ, olu bɛ Krecɛnw kalan Ala ka kanuya sɔrɔcogo la cogo la min bɛ se ka kɛ kosɛbɛ.  **Tɛmɛsira filanan:** Ciden Pol ye o kumaw sɛbɛ, ka kuma a yɛrɛ ka ko kɛlenw kan. O kɔrɔ, ka tugu Yesu ka kalansiraw kɔ i ka ɲɛnamaya kama, o bɛna na ni tɔɔrɔ ye. Nka, i ko Pol y’a fɔ cogo min na, o tɔɔrɔ minnu bɛ yen sisan, nafa tɛ olu la ka suma ni Ala ka dugawu nataw ye. Ala ka kanuya bɛ fɛn ɲuman minnu lase mɔgɔw ma minnu bɛ ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala sagonata ye, o nafa tɛ fana k’u suma ɲɔgɔn na.  **Dannaya barokunw taamasiyɛn:IV. Sɛbɛn senumaw.** Ala bɛ Bibulu di Krecɛnw ma, k’a kɛ u ɲɛminɛbaga ye kisili sira kan ani ka ɲɛnamaya senuma kɛ. Layidu Kɔrɔ ni Layidu Kura kitabu 66 bɛ Ala dusukun ni a sago jira hadamadenw ye. Ni Senu ka hakili senu barika la, kerecɛnw bɛ hakilitigiya ni kalan sɔrɔ ka bɔ Ala yɔrɔ Bibulu kalan fɛ. Yesu y’a jira kulu kan waajuli kɔnɔ ko a nafa ka bon ka Bibulu ka tiɲɛw dɔn dɔrɔn, nka a nafa ka bon fana ka Bibulu kɔrɔ fɔ ka ɲɛ. Nin kalan in tɛmɛsira kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ, n’o ye Dubaaw ye, Yesu bɛ mɔgɔ sugu min fɔ, o min bɛ bɔ Ala ka sɛbɛnw bonya la. Ala bɛ duba o tigi ye tuma min na a bɛ Sɛbɛnniw ka kalanw waleya.  2 Timote 3:10-17 la, Ciden Pol ye Timote kalan Bibulu nafa ka bon ka kɛ hakilitigi ye ani ka labɛn Ala ka sebaaya baara kama.   * **Kunkolo:Mun na Bibulu kalanni dɔrɔn tɛ mɔgɔ bila ka kɛ hakilitigi ye?** * **Dusukun: Krecɛn ka kan ka mun kɛ ni a bɛ fɛn dɔ kalan Bibulu kɔnɔ min ni a tɛ sɔn o ma?** * **Bolo: I ka kan ka delinankow ni kɛwale sugu jumɛnw sigi sen kan walisa ka kɛ hakilitigi ye Sɛbɛnni Senumaw kɔnɔ?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka i dusukun ni i hakili da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila i ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Title: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Yesu b’a ka kalandenw wele ka na ɲɛnamaya sugu dɔ la min ni u lamini mɔgɔ wɛrɛw bɛ min sɔrɔ, o tɛ kelen ye kosɛbɛ. Yesu nɔfɛmɔgɔw ka kan ka Ala ka nafaw ni a negew bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. O kɔrɔ ye ko u bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ sisan, nka o kɔrɔ fana ye ko Ala ka kanuya ni a ka dugaw bɛna woyo u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Ni kerecɛnw sera k’a faamu ko ka ban u yɛrɛ negew la ani ka sɔn Ala ka kanuya negew ma, o de ye ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman ye, u bɛna hɛrɛ ni nisɔndiyaba sɔrɔ hali ni fɛn o fɛn kɛra u ka ɲɛnamaya kɔnɔ.   * **Mɔgɔ minnu b’a ɲini ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Yesu ka kalansiraw ye, mun na mɔgɔ dɔw bɛ tɔɔrɔ?** * **An bɛ mun ye Yesu ka ɲɛnamaya kɔnɔ min bɛ se k’an dɛmɛ ni tɔɔrɔ waatiw bɛ an na?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Ni an dusukunw dira Ala ma k’a dafa, Ala bɛ min kanu, an b’o kanu ani ka ɲɛnamaya kɛ i n’a fɔ Ala b’a fɛ an ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na. O kɔrɔ ye ko mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔ la, an bɛna hinɛ ani ka makari u la, wa, o kɔrɔ ye ko an bɛna a ɲini ka dusu saalo mɔgɔ minnu mago bɛ dususalo la. An tɛna o kɛ dɔrɔn katuguni an b’a dɔn ko an bɛna sara sɔrɔ sankolo la, nka an b’a dɔn ko Ala bɛna barika don an na ani ka dugawu kɛ an ye sankolo fan in fana na.   * **Yesu ka kalansiraw ɲɛnamaya man nɔgɔ. O la sa, mun na kerecɛnw ka kan k’a fɛ ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Yesu ka kalansiraw ye?** * **Mɔgɔ min tun dalen tɛ Yesu la, o tun b’a ɲini ka Yesu ka kalansiraw bɛɛ labato, mun tun bɛna kɛ?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Yesu ka kalansiraw kɔrɔ tɛ an bolo ni an ma u ɲɛnamaya. Yesu ye min fɔ, o ma da a la an kun na, o ye tiɲɛ ye, an ka kan ka o kalanw waleya. Hali ni o tɛna nɔgɔya, o bɛna dugawubaw lase an ma ani mɔgɔ minnu bɛ dugawu sɔrɔ an ka kɛwalew fɛ minnu bɛ i n’a fɔ Krisita.   * **Yala mɔgɔ dɔ bɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ min bɛ dusukasi la sisan, i bɛ se ka min dusu saalo wa?** * **Yala i bɛ teri dɔw dɔn minnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ wa? I bɛ se ka Yesu ka kanuya jira cogo di n’i b’a ɲini ka kɛ hɛrɛ tigi ye u cɛma?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan kɛ ka kɛɲɛ ni. * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 66

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Ka fɔɲɔba mada** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Marka 4:35-41 la** | A painting of a person on a boat  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Zaburu 106:1-12** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A dɔn, katuguni Yesu ye Masiya ye, a bɛ se ka danfɛnw mara. * **Dusukun:** I ka jagɛlɛya sɔrɔ, Ala ka bon ni gɛlɛyaw walima gɛlɛyaw bɛɛ ye i bɛna minnu sɔrɔ. * **Bolo** : I ka ɲɛnamaya kɛ ni jigiya ye, k’a dɔn ko Ala tɛna i to yen abada, wa a tɛna i bila abada. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | A wulila ka fiɲɛ kɔrɔfɔ k'a fɔ jikuruw ye ko: «Aw makun! I hakili sigi!” O kɔ, fiɲɛ fagara, a lafiyara pewu. (Marka 4:39) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Yesu y’a fɔ kalandenw ye ko a b’a fɛ ka kurun ta ka taa Galile baji fan dɔ fɛ. Kalandenw sɔnna o ma, u bɛɛ donna kurun kɔnɔ ka taa. Yesu sɛgɛnna kosɛbɛ ani a sunɔgɔra kurun kɔnɔ. Kalandenw ye sankolo filɛ k’a ye ko sankaba dibi donna kosɛbɛ. Jikurubaw y’a daminɛ ka kurun gosi, ji bɔra a kɔnɔ. Kalandenw siranna kosɛbɛ, nka Yesu dalen tun bɛ  kurun duguma, sunɔgɔ teliya la. Kalandenw taara Yesu fɛ ka a kunu. U y’a fɔ a ye ko a ka kan ka wuli. U bɛɛ tun bɛna bin ji la. Yesu y'i jɔ, .  ye baji filɛ , k' a fɔ ji ye ko u ka sigi . A y’o fɔ tuma min na, fiɲɛw y’a dabila ka ji lajɔ. O kɔ, Yesu ye kalandenw ɲininka mun na u siranna . Yala danaya tun t o la walisa k’a dn ko u bna k lafiya la a f wa? Kalandenw ko: «Nin cɛ ye jɔn ye, ni fiɲɛ ni ji bɛ a ka ci fɔlenw labato?” |
| **mɔgɔ kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Bato** . Don dɔ wula fɛ, Yesu n’a ka kalandenw donna kurun kɔnɔ walisa ka taa Galile baji fan dɔ fɛ. 2. **Funufunu.** K’u to ji kan, fɔɲɔba dɔ wulila, ni jikuruw ni fiɲɛw ye kurun gosi fo kalandenw siranna u ka ɲɛnamaya ɲɛ. 3. **Yesu.** K’o bɛɛ kɛ tuma min na, Yesu sunɔgɔra kurun kɔfɛ. Kalandenw y’a kunun, k’a ɲininka n’a b’a janto n’u bɛɛ binna ji la. Yesu wulila ka fiɲɛ ni jikuruw kɔrɔfɔ, fɛn bɛɛ lafiyara pewu. O kɔ, Yesu ye kalandenw ɲininka mun na u siranna kosɛbɛ, yala u dalen t’a la ko a bɛna u lakana wa? 4. **Kalandenw** . Fɔlɔ, fiɲɛ ni jikuruw ye u lasiran, sisan Yesu, nin cɛ min bɛ hali fiɲɛ ni jikuruw mara, o bɛ u lasiran ka tɛmɛn fɔlɔ kan. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Nin ye kabako naani fɔlɔ ye Yesu bɛ minnu kɛ, minnu bɛna kalanden ka faamuyali bonya a ka sebaaya kan. Marka ni Luka ye o mɔgɔ naani sɛbɛn ka tugu ɲɔgɔn na. Matiyu ye yɔrɔ damadɔ wɛrɛw don kabako filanan ni sabanan cɛ. An bɛna Marka ka maana kalan o kow kan dɔgɔkun naani nataw kɔnɔ.  Kalandenw ye Yesu ka kabako caman ye mɔgɔw ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Sisan, a siɲɛ fɔlɔ don, kalandenw yɛrɛ ye Yesu ka kabako sebaaya ye. Ka fara o kan, k’a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ yaala-yaala k’a fɔ ko se bɛ u ye ka mɔgɔw kɛnɛya kabako la, mɔgɔ si ma jira Yesu kɔfɛ, min y’a jira k’u ka kabako fanga bɛ se ka fiɲɛ ni jikuruw kunbɛn. O de kosɔn, an bɛ kalandenw mɛn u bɛ ɲɔgɔn ɲininka kabako kɔfɛ ko: “Jɔn ye nin ye? Hali fiɲɛ ni jikuruw bɛ a kan minɛ!” An b’a dɔn ko Yesu ye Masiya ye, Ala min bɛ hadamaden farisogo la. Kalandenw tun ma o faamuyali sɔrɔ fɔlɔ.  O maana ni Jonasi ka ko kɛlenw bɛ ɲɔgɔn bɔ cogo caman na (Kalansen # 50). O ko fila bɛɛ la, sanfiɲɛba dɔ barila ka wuli ka kurunba jigin. O ko fila bɛɛ la, Zonasi ni Yesu tun bɛ kurun kɔfɛ ka sunɔgɔ fɔɲɔba waati la. O ko fila bɛɛ la, siranbagatɔw ye Zonasi ni Yesu kunun, k’u lasɔmi balawu nata ko la. O ko fila bɛɛ la, Ala ye ji hakili sigi. Fo, Yesu ka kalandenw kabakoyara, Ala min bɛ sankolo la, o tɛ fɔɲɔba hakili sigi, nka Ala min bɛ Yesu la min jɔlen bɛ u cɛma, o tɛ fɔɲɔba hakili sigi. Kalandenw b’a daminɛ k’a faamu ko Yesu tɛ karamɔgɔba ni kabako kɛbaga ye.  **Sɛbɛn filanan:** Yahutuw tun dalen b’a la ko Ala dɔrɔn de bɛ kɔgɔjiw mara. Ala ye o kuntigiya jira Kɔgɔji Bilen na, iko Israɛldenw ye Kɔgɔji Bilen tigɛ dugukolo jalen kan k’a sɔrɔ Misirakaw tun tɛ se (aw ye kalansen #17 lajɛ). Nin Zaburu min bɛ Ala ka ɲumanya tanu, Zaburu sɛbɛnbaga bɛ o kɔrɔfɔli kofɔ Kɔgɔji Bilen ko la, k’o kɛ Ala ka kisili baara dalilu ye. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli wala Ala delili** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen yɔrɔ kalanta kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ tali** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Yesu lakununni kɔfɛ dɔrɔn, kalandenw y’a faamu ko Yesu tun ye Ala dafalen ye ani hadamaden dafalen ye. O b’a ɲɛfɔ mun na kalandenw, hali ni Yesu bɛ kurun kɔnɔ n’u ye, u siranna fiɲɛ ni jikuruw ɲɛ. A bɛ kɛ fɛn ye min bɛ mɔgɔ kabakoya, o ye ko sɛbɛn in b’a fɔ ko u siranna kosɛbɛ Yesu ye fiɲɛ ni jikuruw fana hakili sigi kɔfɛ. A ka nɔgɔn an bolo ka segin nin ko in kan ani ka kalandenw kɔrɔfɔ u ka dannayabaliya kosɔn. Nka, an la jumɛn de y’a hakili sigi pewu ni a nana ni saya ye? O kabako ye kabako naani fɔlɔ ye ka tugu ɲɔgɔn na, Marka ye min di a ka Kibaru Duman kɔnɔ, Yesu y’a jira min kɔnɔ ko a tɛ karamɔgɔba ni kabako kɛbaga dɔrɔn ye. Yesu b’a jira ko ale ye Ala ye farisogo la.   * **E fɛ, mun de bɛ Yesu ko la min bɛ kalandenw lasiran jikuruw ni fiɲɛ hakili sigilen kɔfɛ?** * **I gɛrɛla saya la tuma jumɛn? I ye mun dusukunnata sɔrɔ o waati yɛrɛ la?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Krecɛnw bɛ kɔrɔbɔ ka da a la ko u ka kan ka fɛn o fɛn dɔn Ala ko la, u b’o bɛɛ dɔn. Nka, Ala fanga ka bon ani a ka hakili ka bon fo hadamadenw tɛ se ka Ala dɔn kosɛbɛ saya fan in fɛ. Ala t’a ɲini abada ko kerecɛnw ka fɛn bɛɛ dɔn hali ni o kɛra; Ala bɛ Krecɛnw wele dɔrɔn u ka dɔ fara u ka dɔnniya ni u ka dannaya kan. Ni Krecɛnw bɛ bonya ka taa a fɛ u ka Ala dɔnniya ni u ka dannaya la, u ka jagɛlɛya bɛna bonya ka taa a fɛ.   * **Tuma jumɛn na Ala ye hɛrɛ lase i dusukun tɔɔrɔlen ma?** * **I mago bɛ Ala ka jagɛlɛya di i ma i ka ɲɛnamaya yɔrɔ jumɛn na sisan yɛrɛ?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Hali ni Ala tɛ Krecɛnw wele u ka kɛ mɔgɔ ye min tɛ u janto u ka ɲɛnamaya la, walima u ka kɛ kunkanbaaraba ye, Ala bɛ Krecɛnw wele u ka ɲɛnamaya kɛ ni jigiya ye. Ka ɲɛnamaya kɛ ni jigiya ye, o kɔrɔ ye ko Krecɛn b’a dɔn ko u mana kɛ cogo o cogo, Ala tɛna u to yen abada, wa a tɛna u to yen.   * **I bɛ se ka Ala deli cogo di ni daŋaniya ye?** * **I bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walisa ka dɔ fara i ka dannaya kan Ala kan?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 67

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Jinɛw gɛnni** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Marka 5:1-20** | A person in a white robe pointing to a person in a white robe  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Kɛwalew 16:16-40** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A dɔn, katuguni Yesu ye Masiya ye, a bɛ se ka jinɛw gɛn. * **Dusukun** : Da a la ko Yesu bɛ se ka i hɔrɔnya fɛn o fɛn ma min bɛ i to jɔnya la. * **Bolo** : I labɛn ka tila ni mɔgɔ wɛrɛw ye, Yesu Krisita ka Kibaru Duman dɔrɔn tɛ, nka Yesu ye min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la walisa ka i hɔrɔnya fana. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Yesu ma sɔn a ma, nka a ko: “Taa i ka mɔgɔw fɛ i ka so, ka Matigi ye ko minnu kɛ i ye, ani a hinɛ i la cogo min na, i k’o fɔ u ye.” (Marka 5:19) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Yesu n’a ka kalandenw ye kurun ta ka taa Galile baji fan dɔ fɛ. Yesu jigira kurun kɔnɔ tuma min na, cɛ dɔ min tun bɛ ka wale kɛ cogo kabakoman na, o bolila ka taa a fɛ. Nin cɛ in tun sigilen bɛ kaburudo dɔ la, a tun bɛ faraw kɛ ka a yɛrɛ tigɛ. Sitanɛ tun y’a dɛmɛbagaw ci, minnu bɛ wele ko jinɛw, walisa ka nin cɛ bila ka a yɛrɛ tɔɔrɔ. Jinɛw ye Yesu ye tuma min na, u dɔ la kelen y’a ɲininka a b’a fɛ min ka kɛ u fɛ. Yesu y’a fɔ jinɛw ye ko u ka cɛ to yen. Jinɛw ye Yesu deli ko a kana u bila ka taa. Nka Yesu y’a fɔ u ye ko u ka don donsokɛ kulu dɔ kɔnɔ minnu tun bɛ dumuni kɛ kulu dɔ kan. Jinɛw tun b’a dɔn ko Yesu fanga ka bon ka tɛmɛ olu kan, o de kosɔn u ye a kan minɛ. Jinɛw ye cɛ in to yen ka taa donsokɛw kɔnɔ. U y’o kɛ dɔrɔn, donsokɛw ye sɔgɔsɔgɔ kɛ ka boli ka jigin kulu la ka don kɔ dɔ kɔnɔ. Donsokɛw bɛɛ sara. Yesu y’a fɔ cɛ ye ko a kɛnɛyara, ko a bɛ se ka segin a ka so. |
| **mɔgɔ kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Gerasenes ka marabolo .** Yesu n’a ka kalandenw taara Galile baji tigɛ ka taa yɔrɔ la, jama tun tɛ Yahutuw ye yɔrɔ min na. 2. **Jinɛw bɛ cɛ min na.** U sera yen tuma min na, jinɛ tun bɛ cɛ dɔ la min ye u kunbɛn. O cɛ min tɔɔrɔlen don kosɛbɛ, o tun sigilen bɛ kaburudo dɔ kɔnɔ, wa tuma caman na, a tun tɛ se ka a yɛrɛ minɛ. A tun bɛ boli ka yaala-yaala a farilankolon ani k’a yɛrɛ tɔɔrɔ a kɛtɔ k’a yɛrɛ tigɛ ni faraw ye. Hali ni Yesu ka kalandenw tun m’a faamu fɔlɔ ko Yesu ye Ala ye, jinɛ minnu tun bɛ o cɛ la, olu y’o faamu. U tun b’a dɔn ko Yesu bɛna o cɛ kisi a kɛtɔ k’u gɛn ka bɔ cɛ la. U ye Yesu deli ko a k’u bila donsokɛ kulu dɔ kɔnɔ min tun bɛ u kɛrɛfɛ. 3. **Yesu** y’a fɔ jinɛw ye ko u ka bɔ cɛ la joona. A ye jinɛw yamaruya ka don donsokɛ 2000 kulu kɔnɔ. Donsokɛ minnu tun bɛ jinɛw kɔnɔ sisan, u bolila ka jigin kuluba dɔ la ka don Galile baji la, u binna yɔrɔ min na. 4. **Cɛ kɛnɛyalen.** Yesu ye jinɛw gɛn ka ban, o cɛ seginna a hakili ɲuman na. A ye finiw don ani a y’a ɲini ka taama ni Yesu ye. Yesu y’a fɔ a ye o nɔ na ko a ka to Gerasene mara la , ka Ala ye fɛn minnu bɛɛ kɛ a ye, a ka o fɔ bɛɛ ye. Cɛ ye kan minɛ ani jama kabakoyara k’a mɛn Ala ye min kɛ a ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Marka ye kabako naani minnu fɔ ka tugu ɲɔgɔn na, Yesu y’a ka sebaaya jira fɛn bɛɛ kan, o ye o filanan ye. Kabako fɔlɔ y’a ka sebaaya jira fiɲɛ ni jikuruw kan. Sisan, Yesu b’a ka sebaaya jira jinɛw kan, jinɛ kelen dɔrɔn tɛ, nka jinɛw ka kɛlɛbolo bɛɛ. Yesu ka waati la, sɔrɔdasi kulu dɔ kɔnɔ, cɛ 3000 ni 6000 cɛ.  Nin ye siɲɛ damadɔw dɔrɔn de dɔ ye Yesu ka cidenyabaara bɛ taa siya wɛrɛw (Yahutuw tɛ minnu na) jamanaw na. Yesu tun bɛ baara kɛ Samarikaw ye, olu minnu bɔra Yahutuw la. Nka, Gerasenew ka mara ye siya wɛrɛw ye fɔlɔ. Yesu ma se yɔrɔ jan kosɛbɛ siya wɛrɛw ka jamana kɔnɔ sanni nin cɛ min bɛ jinɛw kɔnɔ, o ka a kunbɛn.  Jinɛw bɛ cɛ min na, jogo damadɔ bɛ o cɛ la min bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ kosɛbɛ. A tun sigilen bɛ kaburuw cɛma. A bolila ka yaala-yaala a farilankolon. A ye kojugu kɛ a yɛrɛ la. A ye dankarili bɛɛ tiɲɛ. A kulela su ni tile. A laban na, jinɛw dɔrɔn ma kɛ a la, nka jinɛ ba caman fana tun bɛ a la.  Nka, o tɛ gɛlɛyaba ye Yesu bolo. Yesu ye jinɛ ba caman gɛn ka don donsokɛ kulu dɔ kɔnɔ. Donsokɛ minnu tun bɛ jinɛw bolo, olu bolila ka don kɔgɔji la ka bin ji la.  Dugudenw bɔra ka taa a lajɛ min bɛ sen na, donsokɛ ladonbagaw y’a fɔ u ye ko min kɛra. U ye donsokɛw ye minnu binna ji la. U y’a ye ko jinɛw tun bɛ cɛ min na fɔlɔ, a tun bɛ fini don ani a hakili tun ka ɲi. Nka, sanni u ka Yesu ɲininka a ka sebaayabaw ko la, u ye Yesu deli ko a ka taa.  Yala u siranna Yesu ka sebaaya ɲɛ wa? Yala u siranna k’u bɛna bɔnɛ ka tɛmɛ nin donsokɛ kulu kelen in dɔrɔn kan wa? Yala u y’a ye ko Yahutu karamɔgɔ in n’a ka kalandenw ye gɛlɛya lase mɔgɔw ma wa? N’a sɔrɔ o jaabi ye “sanfɛla bɛɛ ye.”  Yesu bɛ taa tuma min na, cɛ min tun bɛ a hakili ɲuman na sisan, o ye a deli ko a ka taa ni Yesu ye. Yesu kɔni, k’a dɔn ko a tɛ se ka to ka baara kɛ o siya wɛrɛw ye, a b’a fɔ cɛ ye ko a ka kɛ a ka lasigiden ye yan. Cɛ kɛnɛyalen ye kan minɛ, ka kɛ Yesu Krisita ka siya wɛrɛw ka ciden fɔlɔ ye.  **Tɛmɛsira filanan:** Npogotiginin dɔ min tun bɛ jinɛw fɛ, o ye Ciden Pol tɔɔrɔ a ka cidenyabaara taama dɔ la. Pol y’a ɲini, Yesu Krisita tɔgɔ la, jinɛ ka sunguru bila. Jinɛ bɔra yen. Sanni u ka nisɔndiya ko Pol ye nin sungurunnin in kɛnɛya, jama dusu tiɲɛna k’a sababu kɛ u ka sɔrɔ bɔnɛnen ye (npogotiginin tigiw ye wari sɔrɔ a ka siniɲɛsigi la). Ka fara o kan, i n’a fɔ Yesu ye jinɛw ka cɛ kisi cogo min na, dugu kɔnɔmɔgɔw ye Pol deli ko a ka taa. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli Ala delili** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ tali** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Yesu y’a ka sebaaya jira jinɛw kan. Yesu ka cidenyabaara ni a ka kisili tun tɛ dan kɛnɛyali ma alako ta fan fɛ. Yesu ye mɔgɔw farikolo gɛlɛyaw fana kɛnɛya. Yesu ye o kɛ kun dɔ, ka fara a b’a fɛ ka mɔgɔw hɔrɔnya, o tun ye k’a jira mɔgɔw la ko a tɛ karamɔgɔba walima kabako kɛbaga dɔrɔn ye. Yesu ma sira caman dɔ di Ala ma, Yesu kelenpe de ye kisili ni hɛrɛ sira ye ni Ala ye. Walisa mɔgɔw k’o faamu, u tun ka kan k’a ye ko se bɛ Yesu ye jinɛw kan.   * **Jurumu minnu b aw ka sigida mgw to jɔnya la, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Mun na mɔgɔw y’a ɲini Yesu fɛ a ka taa sanni u ka taa a fɛ ka baara kɛ mɔgɔw ye u ka sigida la?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Yesu b’a fɛ k’an hɔrɔnya ka bɔ jɔnya sugu bɛɛ la. A bɛ se ka kɛ siran ye, jinɛw, walima jurumu bɛ mɔgɔw minɛ cogo sugu bɛɛ la. I ko nin cɛ kɛnɛyalen, an nege ka kan ka kɛ ka baara kɛ Yesu ye cogo o cogo Yesu b’a fɛ, ka da a la ko Yesu de bɛ fɛn bɛɛ dɔn. Ka fara o kan, an ka kan ka da a la ko Yesu bɛ se k’an kɛnɛya ka bɔ jurumu jɔnya sugu bɛɛ la.   * **Tuma jumɛn na Ala delila k’a fɔ ko “ayi” i ka delili dɔ la kelen na?** * **I ye mgw hɔrɔnyalen ye jurumu minnu na, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   I ko nin cɛ kɛnɛyalen y’a kɛ cogo min na, a nafa ka bon Krecɛnw bolo k’u ka seereya fɔ. N’a sɔrɔ seereya kabakoma tɛ an bolo i n’a fɔ nin cɛ, nka mɔgɔw ka kan ka fɛn caman dɔn ka tɛmɛ Ala bɛ se ka min kɛ dɔrɔn. Ala ye min kɛ an ye tiɲɛ na, u ka kan k’o mɛn an fɛ.   * **Aw ka aw ka seereya fɔli dege aw kɛtɔ ka Ala ye min kɛ aw ye, aw k’o fɔ ɲɔgɔn ye.** * **I bɛ se k’i ka seereya fɔ jɔn ye nin dɔgɔkun in na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 67

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Jinɛw gɛnni** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Marka 5:1-20** | A person in a white robe pointing to a person in a white robe  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Kɛwalew 16:16-40** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A dɔn, katuguni Yesu ye Masiya ye, a bɛ se ka jinɛw gɛn. * **Dusukun** : Da a la ko Yesu bɛ se ka i hɔrɔnya fɛn o fɛn ma min bɛ i to jɔnya la. * **Bolo** : I labɛn ka tila ni mɔgɔ wɛrɛw ye, Yesu Krisita ka Kibaru Duman dɔrɔn tɛ, nka Yesu ye min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la walisa ka i hɔrɔnya fana. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Yesu ma sɔn a ma, nka a ko: “Taa i ka mɔgɔw fɛ i ka so, ka Matigi ye ko minnu kɛ i ye, ani a hinɛ i la cogo min na, i k’o fɔ u ye.” (Marka 5:19) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Yesu n’a ka kalandenw ye kurun ta ka taa Galile baji fan dɔ fɛ. Yesu jigira kurun kɔnɔ tuma min na, cɛ dɔ min tun bɛ ka wale kɛ cogo kabakoman na, o bolila ka taa a fɛ. Nin cɛ in tun sigilen bɛ kaburudo dɔ la, a tun bɛ faraw kɛ ka a yɛrɛ tigɛ. Sitanɛ tun y’a dɛmɛbagaw ci, minnu bɛ wele ko jinɛw, walisa ka nin cɛ bila ka a yɛrɛ tɔɔrɔ. Jinɛw ye Yesu ye tuma min na, u dɔ la kelen y’a ɲininka a b’a fɛ min ka kɛ u fɛ. Yesu y’a fɔ jinɛw ye ko u ka cɛ to yen. Jinɛw ye Yesu deli ko a kana u bila ka taa. Nka Yesu y’a fɔ u ye ko u ka don donsokɛ kulu dɔ kɔnɔ minnu tun bɛ dumuni kɛ kulu dɔ kan. Jinɛw tun b’a dɔn ko Yesu fanga ka bon ka tɛmɛ olu kan, o de kosɔn u ye a kan minɛ. Jinɛw ye cɛ in to yen ka taa donsokɛw kɔnɔ. U y’o kɛ dɔrɔn, donsokɛw ye sɔgɔsɔgɔ kɛ ka boli ka jigin kulu la ka don kɔ dɔ kɔnɔ. Donsokɛw bɛɛ sara. Yesu y’a fɔ cɛ ye ko a kɛnɛyara, ko a bɛ se ka segin a ka so. |
| **mɔgɔ kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Gerasenes ka marabolo .** Yesu n’a ka kalandenw taara Galile baji tigɛ ka taa yɔrɔ la, jama tun tɛ Yahutuw ye yɔrɔ min na. 2. **Jinɛw bɛ cɛ min na.** U sera yen tuma min na, jinɛ tun bɛ cɛ dɔ la min ye u kunbɛn. O cɛ min tɔɔrɔlen don kosɛbɛ, o tun sigilen bɛ kaburudo dɔ kɔnɔ, wa tuma caman na, a tun tɛ se ka a yɛrɛ minɛ. A tun bɛ boli ka yaala-yaala a farilankolon ani k’a yɛrɛ tɔɔrɔ a kɛtɔ k’a yɛrɛ tigɛ ni faraw ye. Hali ni Yesu ka kalandenw tun m’a faamu fɔlɔ ko Yesu ye Ala ye, jinɛ minnu tun bɛ o cɛ la, olu y’o faamu. U tun b’a dɔn ko Yesu bɛna o cɛ kisi a kɛtɔ k’u gɛn ka bɔ cɛ la. U ye Yesu deli ko a k’u bila donsokɛ kulu dɔ kɔnɔ min tun bɛ u kɛrɛfɛ. 3. **Yesu** y’a fɔ jinɛw ye ko u ka bɔ cɛ la joona. A ye jinɛw yamaruya ka don donsokɛ 2000 kulu kɔnɔ. Donsokɛ minnu tun bɛ jinɛw kɔnɔ sisan, u bolila ka jigin kuluba dɔ la ka don Galile baji la, u binna yɔrɔ min na. 4. **Cɛ kɛnɛyalen.** Yesu ye jinɛw gɛn ka ban, o cɛ seginna a hakili ɲuman na. A ye finiw don ani a y’a ɲini ka taama ni Yesu ye. Yesu y’a fɔ a ye o nɔ na ko a ka to Gerasene mara la , ka Ala ye fɛn minnu bɛɛ kɛ a ye, a ka o fɔ bɛɛ ye. Cɛ ye kan minɛ ani jama kabakoyara k’a mɛn Ala ye min kɛ a ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Marka ye kabako naani minnu fɔ ka tugu ɲɔgɔn na, Yesu y’a ka sebaaya jira fɛn bɛɛ kan, o ye o filanan ye. Kabako fɔlɔ y’a ka sebaaya jira fiɲɛ ni jikuruw kan. Sisan, Yesu b’a ka sebaaya jira jinɛw kan, jinɛ kelen dɔrɔn tɛ, nka jinɛw ka kɛlɛbolo bɛɛ. Yesu ka waati la, sɔrɔdasi kulu dɔ kɔnɔ, cɛ 3000 ni 6000 cɛ.  Nin ye siɲɛ damadɔw dɔrɔn de dɔ ye Yesu ka cidenyabaara bɛ taa siya wɛrɛw (Yahutuw tɛ minnu na) jamanaw na. Yesu tun bɛ baara kɛ Samarikaw ye, olu minnu bɔra Yahutuw la. Nka, Gerasenew ka mara ye siya wɛrɛw ye fɔlɔ. Yesu ma se yɔrɔ jan kosɛbɛ siya wɛrɛw ka jamana kɔnɔ sanni nin cɛ min bɛ jinɛw kɔnɔ, o ka a kunbɛn.  Jinɛw bɛ cɛ min na, jogo damadɔ bɛ o cɛ la min bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ kosɛbɛ. A tun sigilen bɛ kaburuw cɛma. A bolila ka yaala-yaala a farilankolon. A ye kojugu kɛ a yɛrɛ la. A ye dankarili bɛɛ tiɲɛ. A kulela su ni tile. A laban na, jinɛw dɔrɔn ma kɛ a la, nka jinɛ ba caman fana tun bɛ a la.  Nka, o tɛ gɛlɛyaba ye Yesu bolo. Yesu ye jinɛ ba caman gɛn ka don donsokɛ kulu dɔ kɔnɔ. Donsokɛ minnu tun bɛ jinɛw bolo, olu bolila ka don kɔgɔji la ka bin ji la.  Dugudenw bɔra ka taa a lajɛ min bɛ sen na, donsokɛ ladonbagaw y’a fɔ u ye ko min kɛra. U ye donsokɛw ye minnu binna ji la. U y’a ye ko jinɛw tun bɛ cɛ min na fɔlɔ, a tun bɛ fini don ani a hakili tun ka ɲi. Nka, sanni u ka Yesu ɲininka a ka sebaayabaw ko la, u ye Yesu deli ko a ka taa.  Yala u siranna Yesu ka sebaaya ɲɛ wa? Yala u siranna k’u bɛna bɔnɛ ka tɛmɛ nin donsokɛ kulu kelen in dɔrɔn kan wa? Yala u y’a ye ko Yahutu karamɔgɔ in n’a ka kalandenw ye gɛlɛya lase mɔgɔw ma wa? N’a sɔrɔ o jaabi ye “sanfɛla bɛɛ ye.”  Yesu bɛ taa tuma min na, cɛ min tun bɛ a hakili ɲuman na sisan, o ye a deli ko a ka taa ni Yesu ye. Yesu kɔni, k’a dɔn ko a tɛ se ka to ka baara kɛ o siya wɛrɛw ye, a b’a fɔ cɛ ye ko a ka kɛ a ka lasigiden ye yan. Cɛ kɛnɛyalen ye kan minɛ, ka kɛ Yesu Krisita ka siya wɛrɛw ka ciden fɔlɔ ye.  **Tɛmɛsira filanan:** Npogotiginin dɔ min tun bɛ jinɛw fɛ, o ye Ciden Pol tɔɔrɔ a ka cidenyabaara taama dɔ la. Pol y’a ɲini, Yesu Krisita tɔgɔ la, jinɛ ka sunguru bila. Jinɛ bɔra yen. Sanni u ka nisɔndiya ko Pol ye nin sungurunnin in kɛnɛya, jama dusu tiɲɛna k’a sababu kɛ u ka sɔrɔ bɔnɛnen ye (npogotiginin tigiw ye wari sɔrɔ a ka siniɲɛsigi la). Ka fara o kan, i n’a fɔ Yesu ye jinɛw ka cɛ kisi cogo min na, dugu kɔnɔmɔgɔw ye Pol deli ko a ka taa. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli Ala delili** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ tali** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Yesu y’a ka sebaaya jira jinɛw kan. Yesu ka cidenyabaara ni a ka kisili tun tɛ dan kɛnɛyali ma alako ta fan fɛ. Yesu ye mɔgɔw farikolo gɛlɛyaw fana kɛnɛya. Yesu ye o kɛ kun dɔ, ka fara a b’a fɛ ka mɔgɔw hɔrɔnya, o tun ye k’a jira mɔgɔw la ko a tɛ karamɔgɔba walima kabako kɛbaga dɔrɔn ye. Yesu ma sira caman dɔ di Ala ma, Yesu kelenpe de ye kisili ni hɛrɛ sira ye ni Ala ye. Walisa mɔgɔw k’o faamu, u tun ka kan k’a ye ko se bɛ Yesu ye jinɛw kan.   * **Jurumu minnu b aw ka sigida mgw to jɔnya la, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Mun na mɔgɔw y’a ɲini Yesu fɛ a ka taa sanni u ka taa a fɛ ka baara kɛ mɔgɔw ye u ka sigida la?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Yesu b’a fɛ k’an hɔrɔnya ka bɔ jɔnya sugu bɛɛ la. A bɛ se ka kɛ siran ye, jinɛw, walima jurumu bɛ mɔgɔw minɛ cogo sugu bɛɛ la. I ko nin cɛ kɛnɛyalen, an nege ka kan ka kɛ ka baara kɛ Yesu ye cogo o cogo Yesu b’a fɛ, ka da a la ko Yesu de bɛ fɛn bɛɛ dɔn. Ka fara o kan, an ka kan ka da a la ko Yesu bɛ se k’an kɛnɛya ka bɔ jurumu jɔnya sugu bɛɛ la.   * **Tuma jumɛn na Ala delila k’a fɔ ko “ayi” i ka delili dɔ la kelen na?** * **I ye mgw hɔrɔnyalen ye jurumu minnu na, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   I ko nin cɛ kɛnɛyalen y’a kɛ cogo min na, a nafa ka bon Krecɛnw bolo k’u ka seereya fɔ. N’a sɔrɔ seereya kabakoma tɛ an bolo i n’a fɔ nin cɛ, nka mɔgɔw ka kan ka fɛn caman dɔn ka tɛmɛ Ala bɛ se ka min kɛ dɔrɔn. Ala ye min kɛ an ye tiɲɛ na, u ka kan k’o mɛn an fɛ.   * **Aw ka aw ka seereya fɔli dege aw kɛtɔ ka Ala ye min kɛ aw ye, aw k’o fɔ ɲɔgɔn ye.** * **I bɛ se k’i ka seereya fɔ jɔn ye nin dɔgɔkun in na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 68

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Ka maga fini na** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Marka 5:25-34 la** | A group of people in robes  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **2 Masakɛw 5** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo** : A dɔn, ikomi Yesu ye Masiya ye, a bɛ se ka farikolo banaw kunbɛn. * **Dusukun** : A sugandi ka da a la ko Ala bɛ se ka tɔɔrɔw kɛnɛya ani ka u kunmabɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ. * **Bolo** : I ka ɲɛnamaya kɛ ni jigiya ye. Ka sen bɔ dannaya la, o bɛ se ka siran kosɛbɛ, nka i ka i janto Ala sago la i ka ɲɛnamaya kama, ani ka taa Ala bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | A (Yesu) y'a fɔ a ye ko: «Ne denmuso, i ka dannaya y'i kɛnɛya. Taga hɛrɛ la ka hɔrɔnya ka bɔ i ka tɔɔrɔ la.” (Marka 5:34) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Yesu jigira kurun min kɔnɔ, a tun bɛ taa min kɔnɔ tuma min na, jamaba y’a lamini. Muso dɔ min tun banana kabini waati jan, o tun bɛ jama cɛma. A tun y’a ka wari bɛɛ kɛ ka taa dɔgɔtɔrɔw fɛ. Nka u si tun ma se k’a dɛmɛ. Muso y’a gɛrɛ jama cɛma walisa ka gɛrɛ Yesu la. A tun b’a miiri ko ni a bɛ se ka maga Yesu ka fini na, a bɛna kɛnɛya. Fini bɛ i ko fini. A magara a ka fini na dɔrɔn, Yesu y’a ye ko fanga bɔra a la. O yɔrɔnin bɛɛ, muso tun bɛ se k’a ye ko a kɛnɛyara. Yesu ye a ka kalandenw ɲininka minnu magara a la. U y’a fɔ Yesu ye ko mɔgɔ caman dalajɛlen bɛ a kama. U bɛɛ tun bɛ maga a la. Nka Yesu y’i yɛlɛma cogo o cogo, k’a ɲininka ko: “Jɔn magara ne la?” Muso siranna, nka a y'i biri ka kɔn o ɲɛ  Yesu ani a y’a ka maana fɔ a ye. Yesu y’a fɔ muso ye ko dannaya tun b’a la, ko a kɛnɛyara. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Jamaba.** Jamaba ye Yesu lamini a ka kabakow ni a ka kalansiraw kosɔn. 2. **Ka maga fini na.** Muso dɔ tun bɛ jama cɛma min tɔɔrɔla ni joli bɔli ye san 12 kɔnɔ. A tun y’a ka wari bɛɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw la, nka mɔgɔ si ma se k’a dɛmɛ. O joli bɔli kosɔn, laadalakow la, a tun “nɔgɔlen don,” wa a tun tɛ se ka a sen don bato la Alabatosow kɔnɔ. A yɛrɛ tun man kan ka kɛ jama cɛma. Nka, a dalen tun b’a la ko Yesu bɛ se k’a kɛnɛya. Ikomi a tun b’a dɔn ko a tun man kan ka kɛ jama cɛma, a ma Yesu bali ka kɛnɛyali deli. O nɔ na, a dalen tun b’a la ko Yesu bɛ se k’a kɛnɛya, a y’a bolo kɔrɔta dɔrɔn ka maga a ka fini na. A magara o fini na dɔrɔn, Ala y’a kɛnɛya. 3. **Yesu.** Tuma min na muso magara Yesu ka fini na, a y’a ye ko fanga bɔra a la. A ye taama dabila jama cɛma, k’a ɲininka jɔn magara a la. A ka kalandenw m’a dɔn min kɛra, wa u y’a fɔ Yesu ye ko mɔgɔ caman magara a la. 4. **Muso kɛnɛyalen** . Muso kɛnɛyalen nana ɲɛfɛ tuma min na Yesu y’a ɲininka jɔn magara a la. A siranna katuguni a tun b’a dɔn ko a man kan ka kɛ jama cɛma, hali ka maga mɔgɔ si ka finiw na. A sɔnna a ka kɛwalew ma. Nka, sanni a k’a kɔrɔfɔ, Yesu y’a tanu, k’a fɔ ko a ka dannaya y’a kɛnɛya. Yesu ye o muso gɛn ka bɔ baara la hɛrɛ la. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Marka ye kabako naani minnu fɔ ka tugu ɲɔgɔn na, Yesu y’a ka sebaaya jira fɛn bɛɛ la, o sabanan ye nin ye. Kabako fɔlɔ, fanga min bɛ fiɲɛ ni jikuruw kan. Kabako filanan, fanga min bɛ jinɛw kan. Sisan, Yesu b’a ka sebaaya jira farikolo banaw kan.  Nin kɛnɛyali maana ɲɔgɔn tɛ yen cogo caman na. Fɛn min ɲɔgɔn tɛ yen, o ye ko Yesu ka sebaaya ye mɔgɔ dɔ kɛnɛya k’a sɔrɔ a ma foyi kɛ wala k’a fɔ. O muso magara Yesu ka finiw la dɔrɔn ani Yesu ka sebaaya y’a kɛnɛya. Filanan, nin muso in ka dannaya min tun b Yesu ka se ka a kɛnɛya, o tun ka bon kosɛbɛ, a tun b’a dɔn ko a ka kan ka min kɛ, o tun ye ka maga a ka finiw na ani Yesu ka sebaaya bɛna a kɛnɛya. A sabanan, o muso ye laadalakow sariya caman tiɲɛ walisa ka kɛnɛya sɔrɔ. A ka bana cogoya kosɔn, a tun man kan ka kɛ jama cɛma, a tun man kan ka maga mɔgɔ wɛrɛw la kosɛbɛ. Nka, Ala ye o dannaya ni a ka jigitigɛ ɲagaminen sara a kɛtɔ ka kɛnɛya fanga ci ka bɔ Yesu yɔrɔ ka don a farikolo la.  Yesu ye o muso ka dannaya sara jama ɲɛ na, a kɛtɔ k’a ka dannayaba fɔ ani k’a kɛnɛya. A y’a wele fana ko “Denmuso”, k’a jira ko a b’a kanu ani k’a sɔn a ma. K’a sɔrɔ a ka bana y’a kɛ laadalakow la “nɔgɔlen” ye, ani a ka kɛwalew tun bɛ laadalakow sariyaw tiɲɛ, Yesu y’a tanu cogo o cogo. Tuma caman na, Yesu tun bɛ mɔgɔw tanu, dannaya ni jigitigɛ kosɔn, u tun bɛ u janto kɛnɛyali la ka tɛmɛ sariya bɛɛ labatoli kan.  **Sɛbɛn filanan: (Kalansen # 41 lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ)** I n’a fɔ nin muso in, Namaan tun ye “kɛnɛma” ye min tun bɛ kɛnɛya ɲini Ala fɛ. Nin muso in ka kɛ “kɛnɛma” ye, o bɔra a ka bana cogoya de la. Namaan ka jɔyɔrɔ min ye “kɛnɛma” ye, o bɔra a ka kɛli la siya wɛrɛ mɔgɔ ye. O bɛɛ n’a ta, dannaya ni jigitigɛ ɲagaminen kɔnɔ, Naaman ye wale kɛ ka kɛɲɛ n’a ka Israɛl jɔnmuso ka laadilikan ye, ka taa Israɛl ka kɛnɛya sɔrɔ “Israɛl ka kira” fɛ. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli wala ka Ala deli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Text Contexte” kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ tali** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Yesu b’a ka sebaaya jira farikolo banaw kan. Yesu ka cidenyabaara sinsinnen bɛ mɔgɔw kalanni ni kɛnɛyali kan. Ka mɔgɔw kalan Ala ko la, o tun tɛ se Yesu ma. Yesu y’a jira fana ko fanga bɛ a ka kalan na, a kɛtɔ ka kalansiraw sinsin ni kabako kɛnɛyali ye. O cogo la fana, Yesu ye Ala ka kanuya cogoya jira mɔgɔw la, a ma Ala ka kanuya dɔrɔn fɔ u ye, nka a ye Ala ka kanuya kɛnɛyali fana jira kabakow sababu fɛ. A ɲɔgɔn tɛ, nin kabako in na, Ala ka kɛnɛya kanuya bɛ mɔgɔ kɛnɛya k’a sɔrɔ Yesu ma foyi kɛ walima k’a fɔ. Yesu ka sebaaya ni a ka kanuya tun ka bon kosɛbɛ, dannaya tun bɛ mɔgɔ minnu na, olu kɛnɛyara ni u magara a la dɔrɔn.   * **Mun na farikolo bana bɛ se ka mɔgɔw bila ka kɛnɛyali jigi tigɛ fo u bɛna fɛn o fɛn kɛ walasa ka kɛnɛya sɔrɔ?** * **E fɛ, mun na Ala t’a janto an niw dɔrɔn na, nka a b’a janto an farikolo fana na?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Hali ni maana kabakoma caman bɛ yen Yesu ka mɔgɔw kɛnɛyali ko la, mɔgɔ minnu tun banana Yesu ka waati la, olu bɛɛ ma kɛnɛya sɔrɔ. Ka fara o kan, bi Krecɛn minnu bɛ delili kɛ farikolo kɛnɛyali kama, olu bɛɛ tɛna farikolo kɛnɛyali sɔrɔ. Ala bɛ kɛnɛya sugu caman di Krecɛnw ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Farikolo kɛnɛyali ye sugu kelen ye, nka jɛɲɔgɔnya kɛnɛyali ni hakili ta fan fɛ kɛnɛyali fana bɛ yen. Hali ni an b se ka kɛnɛya sugu sɔrɔ tuma bɛɛ, an b’a miiri ko an mago bɛ min na kosɛbɛ, ni dannaya la, an bɛ na ni an magow ye Ala ɲɛkɔrɔ, Ala bɛna na ni kɛnɛya sugu ye tigitigi, an mago bɛ min na kosɛbɛ.   * **E fɛ, mun na Yesu ye fɛɛrɛ tigɛ walisa ka nin muso in ka dannaya ni a ka kɛnɛya dɔn jama ɲɛ na?** * **Cogo jumɛnw fɛ Ala bɛ se ka kɛnɛya ci an dusukunw na?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Siga t’a la, nin muso in ye ɲɛnamaya kɛ ni jigiya ye, hali k’a sɔrɔ o tun bɛ se ka gɛlɛya lase a ma. Tuma dɔw la, ni an jigi tigɛlen don dɔrɔn, an b’a ye tiɲɛ na ko dannaya hakɛ min bɛ an na Ala la, walima dannaya dɔɔnin. An bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ ni jigiya ye Ala ɲɛ kɔrɔ nin diɲɛ in kɔnɔ sabu an dalen bɛ Ala ka kanuya ni a ka sebaayaba la.   * **Nin muso in ka dannaya bɛ se ka dusu don i kɔnɔ cogo di n’i bɛ ko gɛlɛnw na?** * **Yesu ye hinɛ jaabi min di o muso ma, o bɛ se k’i dɛmɛ cogo di k’a dɔn i bɛ se ka mɔgɔw jaabi cogo min na, magoba bɛ minnu na i ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 69

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Jayirus ' Denmuso ko** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Marka 5:21-24, 35-43** | A person and person sitting on the floor  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Heburuw 4:14-16** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A dɔn, ikomi Yesu ye Masiya ye, a bɛ se ka saya kunbɛn. * **Dusukun** : Aw ka aw dusu saalo kerecɛnw , saya tɛ kuma laban ye abada. * **Bolo** : I yɛrɛ majigin Ala ɲɛ kɔrɔ walisa Ala ye dubaw walima cikan fɛn o fɛn sɔrɔ i ye, i ka se k’o sɔrɔ. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | O tuma na fɛ, an ka gɛrɛ Ala ka nɛɛma masasigilan na ni daŋaniya ye, walisa an ka makari sɔrɔ ani ka nɛɛma sɔrɔ k’an dɛmɛ an magoba waati la. (Heburuw 4:16) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta kunbaw ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Cɛ dɔ tɔgɔ ko Jayirus tun ye kuntigi ye Alabatoso kɔnɔ. Alabatoso ye yɔrɔ ye Yahutuw bɛ taa Sɛbɛnniw kalan ani ka Ala bato yɔrɔ min na. Alabatoso kɔnɔ kuntigi caman tun bɛ i ko Farisiɛnw. O tun t'a fɛ ka da a la ko Yesu tun ye Ala Denkɛ ye. Nka Alabatoso kuntigi tɔw tun bɛ min miiri Yesu ko la, Jayirus tun t’a janto o la. A denmuso fitinin tun bɛna sa, wa a dalen tun b’a la ko Yesu bɛ se k’a kɛnɛya. Jayirus ye Yesu ɲininka ni a bɛna taa a ka so ka a denmuso fitinin kɛnɛya. Yesu taara n’a ye. Kan  sira la , cɛ dɔw bɔra Yayirus ka so ka a kunbɛn sira kan . U y’a fɔ ko Yesu tɛmɛna kojugu. Jayirus ' npogotiginin tun sara kaban. Yesu y’a fɔ Jayirus ye ko a kana siran, nka a ka da a la. U sera Yayirus ka so tuma min na, Yesu y’a fɔ jama ye ko npogotiginin ma sa, nka a sunɔgɔra. Mɔgɔw ye ŋɛɲɛ kɛ Yesu la. Yesu donna so kɔnɔ, sungurunnin tun bɛ yɔrɔ min na, k’a fɔ ko: “Npogotiginin, wuli!” O kɔ, a y’a ɲɛw yɛlɛ, ka wuli ka yaala-yaala! |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Jayirus**tun ye Alabatoso ɲɛmɔgɔ ye. A denmuso tun bɛ ka sa, o de la a ye Yesu ɲini k’a deli ko a ka na a ka so k’a kɛnɛya. U tun bɛ taa a ka so tuma min na, kibaruya sera ko denmuso sara, o la sa, kun tun tɛ yen Yesu ka taa so kɔnɔ tugun. Yesu bɛ se ka kɛ kabako kɛbaga ye, nka o mɔgɔw minnu tun bɛ na ni kibaruya ye Jarius ma , olu tun dalen t’a la ko Yesu bɛ se ka mɔgɔ salenw lakunun. 2. **Yesu** , a y’a fɔ Jayirus ye ko a kana siran, nka a ka da a la ko Yesu bɛ se k’a denmuso kɛnɛya. Yesu sera so kɔnɔ tuma min na, a magara npogotigi salen bolo la k'a fɔ a ye ko: «Npogotiginin, ne b'a fɔ i ye ko i ka wuli!” 3. **Denmuso ye.** Tuma min na Yesu y’a bolo minɛ k’a fɔ a ye ko a ka wuli, sunguru sinna ka wuli ka yaala-yaala daminɛ. Yesu y’a jira ko hali saya tɛ se k’a ka sebaaya bali. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Sisan, nin ye kabako naaninan ye ka tugu ɲɔgɔn na, Marka b’a fɔ yɔrɔ min na Yesu b’a ka sebaaya jira fɛn bɛɛ kan. Fɔlɔ, fanga min bɛ fiɲɛ ni jikuruw kan. Filanan, fanga min bɛ jinɛw kan. Sabanan, fanga min bɛ bana kan. Sisan, fanga jirali laban, fanga min bɛ saya yɛrɛ kan.  Diinan ɲɛmɔgɔw fanba banna Yesu la. Nka, Jayirus ye diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ka misali dɔ ye min tun dalen b’a la ko Yesu bɛ se ka kɛnɛya. N’a sɔrɔ farati tun b’a bolo, iko Alabatoso ɲɛmɔgɔ, ka Yesu deli foroba la ko a k’a denmuso kɛnɛya. N’a sɔrɔ mɔgɔ caman tun bɛ jama cɛma ka bɔ Alabatoso kɔnɔ minnu tun tɛna a miiri ko a ka ɲi a ka nin kɛ. Nka, i n’a fɔ muso min magara Yesu ka finiw na, Yayirus jigi tigɛlen don. A denmuso bɛ ka sa, yɔrɔ wɛrɛ t’a bolo ka kɛnɛya sɔrɔ a ye.  Yesu tɛ i n’a fɔ kabako saba tɔw minnu bɛ nin gafe in kɔnɔ, a ye o kabako kɛ a dan na. Npogotiginin bangebagaw n’a ka kalanden saba dɔrɔn de tun bɛ so kɔnɔ walisa ka o kabako seereya. Kabako kɛlen kɔfɛ, a ye seerew bali ka ko kɛlen fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. Mun na Yesu tun bɛna o bali? An t’a dɔn. Nka, o dɔrɔn tɛ Yesu ye yamaruya di a ka kalandenw ma ko u ka kabako dɔ dogo (Marka 7:36 fana lajɛ). A bɛ se ka kɛ ko Yesu siranna ko jama bɛna a ɲini k’a kɛ masakɛ ye Israɛl jamana kɔnɔ ni fanga ye (Yuhana 6:14-15 lajɛ).  O maana kɔnɔ (i n’a fɔ a kɛra cogo min na saba tɛmɛnenw fana na), mɔgɔ min ye o kabako sɔrɔ, o tun ma o kabako ɲini Yesu fɛ. Yesu ye fiɲɛ ni jikuruw hakili sigi hali k’a sɔrɔ kalandenw tun tɛ dannaya foyi sɔrɔ a bɛ se ka min kɛ. Jinɛ tun bɛ cɛ min na, Yesu ye o kɛnɛya hali ni o cɛ ma kɛnɛya ɲini (ani a ma se). Yesu ye muso kɛnɛya ni joli ye hali k’a sɔrɔ a tun bɛ kɛnɛya ɲini gundo la. Yan, sunguru salen ka dannaya de ma Yesu bila ka wale kɛ, nka a fa ka dannaya de y’a bila. Dannaya bɛ na cogo caman na, wa tuma dɔw la, mɔgɔ wɛrɛ ka dannaya de bɛ na ni kɛnɛyali ye.  **Tɛmɛsira filanan:** Yesu ye Ala ka hinɛ ni a ka kanuyaba jira k’a to cidenyabaara la dugukolo kan. Ala ka hinɛ ni a ka kanuya ma ban Yesu lakununni fɛ, Ala bɛ taa a fɛ ka hinɛ ni kanuya jira an kɛtɔ ka an ka deliliw jaabi an magoba waatiw la. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli wala ka delili kɛ** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ tali** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   N’a sɔrɔ o bangebagaw kabakoyara dɛ ka bɔ u denmuso ka saya dusukasiba la, ka taa nisɔndiya la a lakununni kosɔn! N’a sɔrɔ Piɛrɛ, Yakuba ani Yuhana ye Yesu ka sebaaya ye saya kan, o kɛra kabako ye dɛ! Tiɲɛ don, Yesu ma mɔgɔ bɛɛ lakunu a ka cidenyabaara kɔnɔna na. I n’a fɔ a ma fɔɲɔba bɛɛ hakili sigi cogo min na, ka jinɛ bɛɛ gɛn, walima ka mɔgɔ bɛɛ ka bana kɛnɛya. Nka, Yesu y’a ka kabakow kɛ walisa ka Ala ka sebaaya jira a kɔnɔ, ani ka Ala ka kanuyaba jira.   * **I y’a ye cogo di ko Ala ka kɛnɛya sebaaya bɛ baara la i ka sigida la?** * **E fɛ, mun na Yesu ma yaala ka mɔgɔ bɛɛ lakunun ka bɔ suw cɛma k’a to dugukolo kan?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   O kabako naani bɛɛ la nin kalan naani kɔnɔ, Yesu tora ka dɔ fara kalandenw ka faamuyali kan a ka sebaaya n’a ka cidenyabaara ko la. U tun tɛna a cogoya faamu kosɛbɛ iko Ala dafalen ani hadamaden dafalen fo Yesu kununni kɔfɛ. O kɔfɛ, a lakununni kɔfɛ, o maanaw tun bɛna kalandenw dɛmɛ u ka se ka fanga kabakoma min bɛ baara la Yesu la, o faamu, o tɛ se ka kɛnɛya dɔrɔn farikolo yɔrɔ la, nka fanga min bɛ jurumukɛlaw kisi u ka jurumuw ma. Kalandenw tun na a faamu, ni Yesu ye, saya tɛ kuma laban ye abada.   * **Mun na Yesu ka sebaaya ka Krecɛnw kisi u ka jurumuw ma, o ye a ka kabako ye min ka bon ni kabako tɔw bɛɛ ye?** * **Mun na saya tɛ kuma laban ye abada Krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Tuma caman na, mɔgɔw bɛ Ala ka sebaaya dɔgɔya. Jayiro teriw tun b’a miiri ko Yesu bɛ se ka kɛ furakɛlikɛla ye, nka u tun t’a miiri ko Yesu ka sebaaya bɛ se ka saya kɔsegin. Kerecɛnw b’a miiri tuma dɔw la ko Ala bɛ se k’u kisi ka bɔ u ka jurumuw ɲangili la, nka a tɛ u kisi jurumu fanga ma o ka ɲɛnamaya kɔnɔ. A ka c a la, o t Ala deli a ka o kisi jurumu fanga ma o ka namaya la sabu o b miiri ko Ala t se. Nka, Bibulu b’a fɔ an ye ko Yesu ka saya ni a ka lakununni ma se sɔrɔ saya dɔrɔn kan, a ye se sɔrɔ jurumu fanga kan fana. Ni majigilenya la, kerecɛnw ka kan ka Ala deli a ka u fa Ni Senu ka sebaaya la walisa u ka se ka se sɔrɔ jurumu fanga kan min bɛ baara kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ.   * **Yala i ye Ala deli a ka i kisi jurumu sebaaya ma i ka namaya la wa?** * **Krecɛn majigilenya delili kɔnɔ, o bɛ dugawubaw sɔrɔ Ala fɛ cogo di?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 70

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yesu bɛ mɔgɔ 5000 balo** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Yuhana 6:1-13** | A person and a child holding a basket of potatoes  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Ekisode 16nan na** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Aw ka nisɔndiya ! Ala t’a janto dɔrɔn ka kisili di an ma, nka a b’a fɛ k’an ka don o don magow fana ɲɛ. * **Dusukun** : Ka da a la ko Ala bɛ se ka kobaw kɛ, hali ni dannaya dɔɔnin dɔrɔn de bɛ an fɛ. * **Bolo** : Aw ye fɛɛrɛw tigɛ walasa ka bolomafara di mɔgɔ wɛrɛw ma nin dɔgɔkun in na. Tuma min na Yesu ye jama balo, u bɛɛ ma dumuni kɛ fo ka fa, nka dumuni caman fana tora. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Yesu ye taamashyɛn min kɛ, mɔgɔw y’o ye kɔfɛ, u y’a daminɛ k’a fɔ ko: “Tiɲɛ na, nin ye kira ye min bɛna na diɲɛ kɔnɔ.” (Yuhana 6:14) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Mɔgɔ caman y’a daminɛ ka tugu Yesu kɔ katuguni a tun ka di u ye k’a ka kalan lamɛn. Wa a tun bɛna kabako minnu kɛ, olu kabakoyara. Don dɔ la, mɔgɔ 5000 ɲɔgɔn tugura Yesu kɔ ka taa kulu dɔ la. Yesu tun b’a fɛ ka mɔgɔw balo walisa kɔngɔ kana kɛ u la. Denmisɛnnin dɔ y’a fɔ Andre ye, Yesu ka kalanden dɔ, ko nbuuru fitinin duuru ani jɛgɛ fitinin fila b’a bolo a ka tilelafana dunni kama. Nka Yesu tun bɛ se ka o kɛ  dɛmɛ ka mɔgɔ tɔw balo. Yesu ye barika da denmisɛnnin ye ani ka barika da Ala ye dumuni ko la. Yesu y’a fɔ kalandenw ye ko u k’o dumuni don segi kɔnɔ, k’a daminɛ k’a lase mɔgɔw ma. Basigi tɛmɛna ka yaala tuma min na, a kɛra i n’a fɔ buru ni jɛgɛ ma tunun. O nɔ na, u cayara! Kalandenw ye dumuni di mɔgɔw ma tuma min na  jama bɛɛ , buru ni jɛgɛ segi 12 tora ! Mɔgɔ 5000 bɛɛ tun ye Yesu dugawu dumuni min dun, u tun falen don. O kɛra kabako ye dɛ! |
| **Karamɔgɔya min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Mɔgɔw ka jamaba dɔ.** Yesu tun ka di mɔgɔw ye ka taa a fɛ. Mɔgɔw ye Yesu ka kabakow ni a ka kalan ko mɛn, ani u tun b’a fɛ ka mɛnni kɛ ani k’a ye u yɛrɛ ɲɛ na. Jama jamaba y’a lajɛ kulu dɔ kan walisa ka kɛ Yesu fɛ. 2. **Yesu** y’a ka kalanden Filipe ɲininka u bɛ se ka taa yɔrɔ min na ka dumuni caman san walasa ka nin jamaba balo. Filipe y’a jaabi ko wari bɛrɛ t’u bolo ka nin mɔgɔw bɛɛ balo. 3. **Cɛden kelen ka Dumuni.** Andre, Yesu ka kalanden tɔw dɔ la kelen, nana ni cɛnin dɔ ye Yesu fɛ, nbuuru duuru ni jɛgɛ fila tun b’a bolo. Yesu ye dugawu kɛ dumuni fitinin na, ka dumuni tila-tila a ka kalandenw ma walisa u ka tila-tila mɔgɔw ma. Kabako la, o cɛnin kelen ka dumuni, Yesu ye dugawu kɛ a la kɔfɛ, a cayara ani a ma mɔgɔ ba caman bɛɛ balo dɔrɔn, nka segi 12 tun falen bɛ dumuni na. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Yesu ka kalansiraw n’a ka kabakow y’a to a diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ, jamaba tugura a kɔ. Don dɔ la, Yesu ye jama filɛ k’a ka kalanden dɔ ɲininka u ka kan ka taa yɔrɔ min na walisa ka dumuni bɛrɛ san ka o mɔgɔw bɛɛ balo.  Kalanden Filipe y’a fɔ joona ko cogo si t’a la k’u bɛ se ka nin mɔgɔw bɛɛ balo hali ni sogo kelen ye mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ye. Hali ni Filipe ye Yesu ka kabako caman kɔlɔsi, hali bi a tun t’a faamu cogo min na Yesu ka sebaaya bɛ tali kɛ u ka don o don ɲɛnamaya la. Filipe ye Yesu seereya ka mɔgɔw kɛnɛya u kelen-kelen bɛɛ la. Nka, sisan Filipe bɛ ka kɔngɔ bɛ mɔgɔ ba caman filɛ.  Yesu y’a latigɛ k’a jira Filipu la, ani kalanden tɔw la, a bɛ se ka kabako kɛ cogo min na mɔgɔw ka don o don magow kama, i n’a fɔ a tun bɛ ka kabako kɛ mɔgɔw ka banaw la cogo min na. Walasa k’o kɛ a ye cɛnin fitinin dɔ ka saraka ta, ka delili kɛ a kan, ka kabako kɛ ka jama bɛɛ balo, a ma kɛ ni dumuni kelen dɔrɔn ye, nka ni fɛn caman ye bɛɛ fa, wa caman tora!  Tuma dɔw la, i n’a fɔ Filipe, Krecɛnw b’a ye ko magoɲɛfɛnw hakɛ min bɛ u ɲɛkɔrɔ, o bɛ u degun fo u bɛ ɲinɛ ko Ala bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ.  **Tɛmɛsira filanan: (Kalansen # 18 lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ)** Hali ni Ala ye Israɛldenw kisi jɔnya la Misira ni kabako barikamaw ye sisan, jama y’a daminɛ ka ŋunuŋunu. U ka dumuni ni u ka ji tun bɛ ka ban, u y’a daminɛ ka siran u ka ɲɛnamaya ɲɛ kungo kɔnɔ, sɛnɛfɛnw tun tɛ yen minnu bɛ se ka suman tigɛ ani jibɔyɔrɔ tun tɛ yen min bɛ se ka bɛɛ balo. Yesu ye kabako kɛ cogo min na jamaba ka kɔngɔ la, Ala fana ye kabako kɛ ka Israɛldenw ka kɔngɔ di u ma. A bɛ se ka nɔgɔya ka ɲinɛ Ala ka sebaayaba kɔ ni i kɔnɔbara bɛ ka ŋunuŋunu.  **Bibulu tila silamɛw cɛ Track:** Hadamadenw ka tariku waati jɔnjɔn damadɔw la, Ala ye se di mɔgɔ dɔw ma u ka kabako kɛ ­.  Walisa ka Musa ka ɲɛmɔgɔya min sigi Ala fɛ, o sinsin ani ka Matigi Ala ka sebaaya jira Misira ala nkalonmaw kan, Ala ye kabako fanga di Musa ma. Ala ka kira damadɔ wɛrɛ minnu bɛ Sɛbɛnni Senumaw kɔnɔ, olu dɔrɔn de tun bɛ ni o kabako fanga suguw ye. Minnu y’o kɛ, olu tun ye Ala ka kumalasela ye minnu ye cidenyabaara kɛ ­waati dɔw la minnu tun tɛ deli ka kɛ, minnu tun ye dibi ye alako ta fan fɛ walima waati kunbabaw la minnu tun bɛ hadamadenw ka tariku kɔnɔ.  Walisa k’a jira ko a ni Ala cɛsira ɲɔgɔn tɛ, Yesu ye kabako caman kɛ a ka cidenyabaara kɔnɔna na dugukolo kan. Yesu y’a ka cidenyabaara daminɛ a si tun bɛ san 30 ɲɔgɔn na.  Kabakow b’a jira ko Yesu ka hinɛ ani a ye labɛn kɛ ka ɲɛsin magojirabagaw ma, k’a to an ka Yesu lakika ye, ani k’a ye ko a b’an kanu ani k’an janto an na cogo min na. Laala o kabako bɛna ­an teri ɲininkalikɛlaw bila ka miiri Masiya ka bonya ko la, wa u bɛna ɲɔgɔn ye fɛn minnu ye mɔgɔw bila ka Yesu ka waati la, ani fɛn minnu bɛ u bila bi.   * **Matiyu 4:23-24 kalan. Yesu Masiya ye kabako sugu kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛnw kɛ Galile a ka foroba cidenyabaara daminɛ na?** * **Marka 6:30-31, 34, ani 37 kalan.** * **Yuhana 6:28-29 kalan. Yesu Masiya y’a fɔ ko mun de ye baara kelenpe ye, Ala bɛ min wajibiya?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   An b’a dɔn ko Ala bɛ se ka kabako barikamaw kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye gɛlɛya waatiw la. Nka, an ka don o don magow dun? Krecɛnw kɔrɔbɔli dɔ ye ka da a la ko Ala bɛ mɔgɔ wɛrɛw mago ɲɛ, nka ka sigasiga ni Ala bɛna an ka don o don magow ɲɛ. Yesu ye mago min jira a la, o bonya ye Filipu degun, wa n’a sɔrɔ fana ni tiɲɛ ye k’a dɔn sanga wɔɔrɔ ɲɔgɔn kɔnɔ, o magoba bɛna wuli kokura. Yesu b’a jira kalandenw na ko Ala ka sebaaya tɛ baara kɛ gɛlɛya waatiw dɔrɔn na, nka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ fana. Ka kɔn o ɲɛ, Yesu ye kalandenw kalan u ka delili kɛ ko “an ka don o don dumuni di an ma bi.” (Matiyu 6:11) Sisan, Yesu b’a jira u la ko Ala b’a janto o delili suguw la tiɲɛ na, ani k’u jaabi.   * **Mun bɛ an ka don o don magow la min b’a to an tɛ Ala nege bɔ tuma dɔw la k’an magow ɲɛ?** * **I y’a ye cogo jumɛnw na Ala bɛ mɔgɔ fitinin min di a ma (i n’a fɔ kanuya, yafa, wariko) ka baara kɛ n’o ye walasa ka magoba dɔ ɲɛnabɔ?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Yesu ka ɲininkali ye Filipe degun. Andre kɔni bɛ na ni dumuni ye Yesu ma. Hali ni a b’a dɔn ko dumunifɛn fitinin dɔrɔn de don, a bɛ na n’o ye Yesu ma hali bi k’a kɛ daminɛ ye ka mago ɲɛ. Waati dɔw la, Krecɛn bɛna a ye ko magow bɛ a lamini na. U bɛ se k’a sugandi k’a to o ko ka u farikolo tiɲɛ, walima u bɛ se ka fɛn fitinin min sɔrɔ, u bɛ se k’o di Ala ma, k’a kɔlɔsi Ala bɛ o caya cogo min na Ala nɔɔrɔ kama.   * **Seko fitinin minnu bɛ i bolo, i ka sekow, walima i bolofɛn fitinin minnu bɛ i bolo, Ala bɛ se ka minnu bonya ka kɛ dɛmɛba ye mɔgɔ wɛrɛw ma, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Ka tɛmɛ i sekow, i ka sekow walima i ka nafolomafɛnw kan, Ala bɛ se ka mun kɛ ni dannaya fitinin fɛn o fɛn ye i bolo?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   An ka Ala ye Ala ye min bɛ bolomafara di. Yesu ye bolomafara misali ta a ka cidenyabaara bɛɛ kɔnɔna na. Nin yɔrɔ in na, mɔgɔw bɛɛ tɛ balo dɔrɔn fo u ka fa, nka caman bɛ to yen. Ala b Krecɛnw wele u ka bolomafara di u bolo fɛn fitininw walima fɛn caman na, k’a dɔn ko Ala bɛ se ka baara kɛ ni fɛn bɛɛ ye walasa ka kɛ dugawu ye mɔgɔ wɛrɛw bolo.   * **Ala ye dugawu minnu bɛɛ di i ma kalo laban na, i ka waati ta nin dɔgɔkun in na, ka olu bɛɛ sɛbɛn.** * **O kɔ, i ka o lisi ta ka delili kɛ walisa Ala k’i dɛmɛ ka fɛɛrɛw sɔrɔ k’o dugaw ta ani ka baara kɛ n’u ye walasa ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 71

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yesu bɛ taama ji kan** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Matiyu 14:22-33 la** | A person standing on a boat with a person in the background  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Zaburu 104nan** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo** : Aw ka seli kɛ ko Yesu b’an kisi, o tɛ kɛ katuguni dannaya bɛrɛbɛrɛ b’an na, nka katuguni an ka hadamadenya barikantanya la an bɛ an bolo da a kan. * **Dusukun** : I ka dusu saalo sɔrɔ, hali n’a y’a sɔrɔ dannaya tɛ an na i n’a fɔ an ka kan ka kɛ cogo min na, Yesu tɛ a denw bila abada. * **Bolo** : I hakili jagabɔ i ka delili ɲɛnamaya la, yala i bɛ gɛrɛ Ala la ni majigilenya ye wa walima ni ɲininiw ye wa? |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | O kɔ, kurun kɔnɔmɔgɔw y'a bato k'a fɔ ko: «Tiɲɛ na, i ye Ala Denkɛ ye.» (Matiyu 14:33) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo)** | Yesu tilannen kɔ ka dumuni di mɔgɔ 5000 ma tuma min na, a y’a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka don u ka kurun kɔnɔ ka kurun boli daminɛ ka kɔgɔji tigɛ. Yesu taamana ka taa kulu dɔ la walisa a ka se ka delili kɛ ani ka kɛ a kelen na ni Ala ye. Yesu ye delili kɛ ka ban tuma min na, a taara ka kalandenw fɛ. A tun bɛ se ka se u ma cogo kelen min na, o tun ye ka taama ji kan. Kalandenw ye baji fan dɔ filɛ ka cɛε dɔ ye min bɛ ka taama ka taa u fan fɛ. U siranna, u pɛrɛnna ko: “Jinε don!” Yesu y’a fɔ kalandenw ye ko u kana siran. Piɛrɛ ye Yesu ɲininka ni a bɛ se ka taama ji kan ka taa a kunbɛn. O cogo la, Piɛrɛ tun na a dɔn ko Yesu de don tiɲɛ na. Yesu y’a fɔ Piɛrɛ ye ko a ka taama ka taa a fɛ. Piɛrɛ bɔra kurun kɔnɔ ka taama daminɛ ji kan. O kɔ, a y’a lamini lajɛ ani a y’a faamu a bɛ min kɛ. Piɛrɛ y’a ɲɛw bɔ Yesu la tuma min na, a y’a daminɛ ka jigin. Yesu ye Piɛrɛ ɲininka ko: “I ka danaya ka dᴐgᴐ dε, mun na i sigara?” |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Kurun boli Galile baji kan.** Kalandenw ye kurun boli Galile baji kan su bɛɛ, ka fiɲɛba kɛlɛ. Sɔgɔmada joona fɛ, kalandenw ye ja dɔ ye min bɛ taama ji kan. Ikomi kalandenw tun b’a miiri ko o ja ye jinɛ ye, u pɛrɛnna siran fɛ. 2. **Yesu**. O ja tun tɛ jinɛ ye, nka Yesu de tun do, ale min tun y’a fɔ u ye ko u kana siran, nka u ka jagɛlɛya sɔrɔ. 3. **Piɛrɛ** ye Yesu sɔsɔ, k’a fɔ ko ni Yesu de don tiɲɛ na, a to ne ka taama ji kan. Yesu y’a wele ka bɔ kurun kɔnɔ ani Piɛrɛ y’a daminɛ ka taama ji kan. Nka, dɔɔni tɛmɛnen kɔ, Piɛrɛ ye fiɲɛ ye ani a siranna. A y’a daminɛ ka siran tuma min na, a y’a daminɛ ka jigin ani ka kule Yesu ye ko a k’a kisi. O yɔrɔnin bɛɛ, Yesu y’a bolo mᴐnᴐbᴐ ka Piɛrɛ kisi. 4. **Kalandenw** . Yesu ni Piɛrɛ donna kurun kɔnɔ tuma min na, kalandenw ye Yesu bato k’a fɔ ko: “Tiɲɛ na, i ye Ala Denkɛ ye.” |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Yesu y’a ɲini ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ a kelen na. A tun ye kurun ta ka Galile baji tigɛ walisa ka wagati dɔ sɔrɔ a kelen na. Nka, jama y’a mɛn ko Yesu bɛ u kɛrɛfɛ, u y’a sɔrɔ. Yesu ye baara kɛ jama ye a kɛtɔ ka dumuni di bɛɛ ma. O kɔfɛ, a ye jama bila ka taa, ka kalandenw bila ka segin kurun kɔnɔ ka Galile baji tigɛ, ka laban ka to a kelen na. Yesu ye su kɛ delili la.  Yesu tilara delili tuma min na, a taara fara kalandenw kan. Sanni Yesu ka taama ka Galile baji lamini walisa k’u kunbɛn ni u jigira, Yesu taamana ji kan walisa ka kalandenw kunbɛn. Waati tun man ɲi, fiɲɛ tun be kurun gosi. O kɛra sɔgɔmada joona fɛ, sanni tile ka bɔ, tuma min na Yesu ye kalandenw sᴐrᴐ yen kurun kɔnɔ.  Kalandenw tun ma deli ka miri a la ko Yesu bɛ se ka taama ji kan, o la sa, u ye ja dɔ ye min bɛ taama ji kan ka taa u fan fɛ, u y’a miiri ko jinɛ don. Kalandenw tun tɛ fiɲɛ kɛlɛ dɔrɔn walisa k’u ka kurun lase kɔgɔjida la, sisan, jinɛ dɔ ye u kunbɛn.  Fiɲɛ ni nin jinɛ cɛma, Yesu y’a yɛrɛ jira kalandenw na k’a fɔ u ye ko u ka jagɛlɛya sɔrɔ. Piɛrɛ ye Yesu ka gɛlɛya ta walisa ka jagɛlɛya sɔrɔ, ani a y’a ɲini Yesu fɛ a k’a jira ko ale de don, a kɛtɔ k’a to Piɛrɛ ka taama ji kan. Yesu sɔnna o ma, wa waati dɔɔnin kɔnɔ, Piɛrɛ taamana ji kan tiɲɛ na. Nka, a ma mɛn, a y’a ɲɛw bɔ Yesu la ka taa fiɲɛba la. A siranya kosɔn, a y’a daminɛ ka jigin ka pɛrɛn ko Yesu ka a kisi. Yesu y’a kisi o yɔrɔnin bɛɛ la, nka a y’a ɲininka fana mun na Piɛrɛ ye sigasiga joona ten.  O kabako ye kalandenw dusu minɛ kosɛbɛ, ka laban k’a dɔn ko Yesu tun tɛ karamɔgɔba walima kabako kɛbaga dɔrɔn ye, u y’a bato ani u y’a fɔ ko “tiɲɛ na, i ye Ala Denkɛ ye.”  **Tɛmɛsira filanan:** Nin Zaburu bɛ Ala tanu danfɛnw bonya kosɔn. Ikomi a ye danfɛnw bɛɛ ka Ala ye, Ala kelenpe de fanga ka bon fo a bɛ se ka danfɛnw mara. Vɛrise 25-26 kɔnɔ, Zaburu sɛbɛnbaga b’a sinsin kɔgɔji bonya kan. Ala ma kɔgɔji da dɔrɔn, nka a y’a fa jɛgɛ fana na. Vɛrise 26nan be Leviatan kofɔ, tɔgɔ min tun bɛ fɔ Israɛldenw fɛ walisa ka kɔgɔji fan siranninw kofɔ. O cogo la, Israɛldenw fila bɛɛ ye Ala tanu kɔgɔji barikama kosɔn, ani ka siran kɛnɛman mara kɔgɔji fanga fana na. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw dayεlε walisa Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, aw ka o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Text Context” kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Yala i bɛ se ka miiri i bɛna min kɛ ni ye i ka siranba dɔ la kelen ye wa ?  Fiɲɛw kɛlɛli su fanba la, u minɛna Galile kɔgɔji cɛmancɛ la, kalandenw tɛ siran dɔrɔn, nka u sɛgɛnnen don fana. Siranya ni sɛgɛn tɛ ɲɔgɔndɛmɛ ɲuman ye. Nka, o siran ni sɛgɛn cɛma, Piɛrɛ b’a ɲini a fɛ a k’a sen don kabako la, n’o ye ka taama ji kan ni Yesu ye. Yesu y’a wele ka bɔ kurun kɔnɔ, Piɛrɛ y’a kɛ koɲuman, fo a y’a ɲɛ bɔ Yesu la ani fiɲɛ ni jikuruw kan. Limaniya bɛrɛ bɛ Piɛrɛ la walisa ka bɔ kurun kɔnɔ, nka a ma se ka to ji sanfɛ. Nka, tuma min na Piɛrɛ binna ji la ka pɛrɛn Yesu ma, Yesu ye Piɛrɛ kisi o yɔrɔnin bɛɛ. Yesu tɛ ban Piɛrɛ la tuma min na a ka dannaya dɛsɛ bɔra kɛnɛ kan. O nɔ na, Yesu b’a kisi.   * **Yala i tun bɛna kɛ i ko Piɛrɛ, ka bɔ kɛnɛ kan dannaya la, walima i tun bɛna kɛ i n’a fɔ kalanden tɔw minnu tora kurun kɔnɔ wa? Munna?** * **E fɛ, mun na Yesu ye Piɛrɛ wele ka bɔ ji la, sanni a k’a fɔ a ye dɔrɔn ko “ayi, i ka dannaya barika ka dɔgɔ kojugu, i ka to kurun kɔnɔ?”** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Piɛrɛ jiginna, o ma Yesu kabakoya. Yesu, Ala Denkɛ, tun b’a dɔn ko Piɛrɛ ka dannaya tun ma dafa fɔlɔ. Nka, Piɛrɛ ka dannaya bɛ ka bonya, wa nin ko in tɛna Piɛrɛ ka dannaya tiɲɛ, nka a bɛna kɛ fɛnba ye a ka dannaya la. O cogo kelen na fana, Yesu b an ka dannaya hakɛ dɔn, wa a b’an kanu ni o hakɛ ka bon walima a ka dɔgɔ. An ka dannaya dafabali mana kɛ min o min ye, Yesu bɛna sɔn an ma an bɛ yɔrɔ min na, o kɔfɛ, a bɛna baara kɛ walasa k’an jɔ ka kɛ cɛw ni musow ye minnu ka dannaya ka bon.   * **Fɛn jumɛnw bɛ se ka Krecɛnw lasiran bi fo ka u ɲɛ bɔ Yesu la?** * **A bɛ mun fɔ i ye Yesu ko la, ko a y’a bolo kɔrɔta o yɔrɔnin bɛɛ ka Piɛrɛ kisi tuma min na Piɛrɛ ka dannaya dɛsɛra?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Danfara bɛ ka bɔ dannaya la ni Ala bɛ wele bila, ani ka bɔ an yɛrɛ ka kuncɛbaya la ni hakilintanya ye. Tuma dɔw la, an bɛ labɛnbaw kɛ an ka ɲɛnamaya kama, walima an bɛ se ka fɛnba minnu kɛ Ala ye, olu hakilinaw. Nka, o kɔrɔ tɛ ko an ka labɛnbaw walima an ka miiriyabaw bɛ bɔ Ala ka hakili la. An bɛ se ka fili ka an ka labɛnbaw kɛ ni Ala ka labɛnbaw ye. A nafa ka bon ka gɛrɛ Ala la tuma bɛɛ ni majigilenya ye, ani an kana, kuncɛbaya la, ka gɛrɛ Ala la tuma bɛɛ k’a miiri ko an bɛ Ala sago ni a negew dɔn. I hakili jagabɔ i ka delili ɲɛnamaya la, yala i bɛ gɛrɛ Ala la ni majigilenya ye wa walima ni fɛn ɲininenw ye wa?   * **An bɛ se k’a dɔn cogo di ko Ala de b’an wele ka dannaya sen dɔ ta, walima ni an ka kuncɛbaya?** * **An ka kan ka mun kɛ ni an y’a faamu ko an nege dɔw bɛ bɔ an yɛrɛ ka kuncɛbaya de la, wa u tɛ Ala ka senuya de nɔ ye?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***JESUS*** ka filimu waajuli yɔrɔ bibile kalansen # 72

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen kun:** | **Yesu cogo yɛlɛmali** | **Image** |
| **Yɔrɔ kalanta fɔlɔ:** | **Matiyu 17:1-9** | A group of men praying  AI-generated content may be incorrect. |
| **Yɔrɔ kalanta filanan:** | **Esayi 52:13-15** |
| **Kalansen ka fɛn bonta:** | * **Kungolo**: Tanuli ko don k’a ye ko Yesu ma kɛ Masiya ye min nana Israɛldenw tila ka bɔ Romɛkaw ka jɔnya la, I n’a fɔ mɔgɔ caman tun b’a miiri cogo min na, nka a ye hadamadenw de hɔrɔɲa jurumu ka jɔnya la. * **Dusukun**: A’ y’a dɔn ko danabaw b’a fɛ ka min dɔn, Ala bɛ o de jira u la ani k’a kɛ waati min na u mago b’a la.. * **Bolow**: Ala bɛna cogoyaw minnu di aw ma ka Yesu ka nɔɔrɔ ko fɔ mɔgɔw ye Ala bɛ minnu ko bila aw ka ɲɛnamaya la, a’ ye o cogoyaw makɔnɔ ni muɲuli ye. |
| **Kalan wɛrise:** | Ka a to o kuma, sankaba manamanatɔ dɔ nana u datugu. Kumakan dɔ bɔra o sankaba la ko: “Nin ye ne denkɛ kanulen ye, a ko ka di ne ye haali. A’ y’a lamɛn” (Matiyu 17:5) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalannen kuma bakuruba la** | Don dɔ la, Yesu taara ni a ka kalanden saba, Yakuba ni Yuhana, Zebede denw ani Pierɛ ye kulu dɔ kan. Ka u to o yɔrɔ la, Yesu cogo yɛlɛmana. O ko bɛ kɛ tuma min na ni mɔgɔ dɔ farikolo yecogo bε yɛlɛma. Pierɛ ni Yakuba ani Yuhana ye Yesu filɛ tuma min na u y’a ye ko a ɲɛda tun bɛ manamana I n’a fɔ tile, ani a ka finiw jɛyara I ko kɛnɛyelen. Kalandenw ye Ala kumakan mɛn ko: “Nin ye ne Denkɛ kanulen ye, a ko ka di ne ye haali, a y’a lamɛn”. Pierɛ ni Yakuba ani Yuhana siranna kosɛbɛ fo u binna k’u ɲɛdaw biri duguma. Yesu gɛrɛla nin cɛ saba la ka maga u la. A y’a fɔ u ye k’u ka wuli, u kana siran. Pierɛ ni Yakuba ani Yuhana ye Yesu ye cogo la, mɔgɔ wɛrɛ si ma deli k’a ye o cogo la. Yesu kɛra I n’a fɔ a bɛ sankolo kɔnɔ.  Yesu n’a ka kalandenw jiginna ka bɔ kulu kan tuma min na, a y’a fɔ u ye ko u bɔra ka ko minnu ye k’u kana o fɔ mɔgɔ si ye. |
| **Ka kalan di ja kan** | 1. **Pierɛ, Yakuba ani Yuhana.** Don dɔ la, Yesu taara ni a ka kalanden saba, Yakuba ni Yuhana, Zebede denw ani Pierɛ ye kulu kan.      1. **A cogo yɛlɛmana.** Kulu san fɛ, Yesu cogo yɛlɛmana, o kɔrɔ ko Yesu kɛra mɔgɔ ye yecogo nɔɔrɔma dara min kan. I n’a fɔ Musa ɲɛda cogo tuma min na a jiginna ka bɔ kulu kan a kɛlen ka Ala kunbɛ Sinaï kulu kan. Yesu ɲɛda manamana Ala nɔɔrɔ cogo la. Yesu ka finiw jɛyara ka manamana. Lahidu kɔrɔ mɔgɔ fila, Musa ni Eli y’u yɛrɛ jira ka kuma Yesu fɛ. U kumana Yesu fɛ a ka tɔɔrɔ nata ko la, a saya ni a kunuli ko la. Ala kumakan bɔra sankolo la ko: “Nin ye ne denkɛ kanulen ye, a ko ka di ne ye haali. A y’a lamɛn”! Kalandenw sirannenba tun don, nka Yesu y’a fɔ u ye k’u kana siran. O kɔ u jiginna ka bɔ kulu kan. |
| **Kow tun bɛ cogo min na** | Kibaruduman kitabuw kɔnɔ, siɲɛ damadɔ dɔrɔn, Ala kumankan bɔra sanakolo la. Ala kumana ka bɔ sankolo la Yesu batiseli waati, Yesu saya ɲɛkɔrɔ ani a nin yɔrɔ la, a cogo yɛlɛmali waati. Fɛn caman bɛ nin yɔrɔ la minnu ni Musa ta bɔlendon, tuma min na a jiginna ka bɔ Sinayi kulu kan, Ekisode 24 (Kulujan, ɲɛda manamanalen, finisow, sankaba, kumakan ka bɔ kabanɔgɔ la, jama ka siran).  Sisan kɔni, Yesu bɛ sira kan ka taa Jerusalɛm a b’a dɔn ko a bɛna gengen o yɔrɔ min na. O cogo la Yesu y’a ka kalandenw kalan ko a ka gengeni n’a sukunuli bɛ Ala sago kɔnɔ. A bɛ se ka kɛ ko Musa ni Eli y’u yɛrɛ jira walisa ka fanga ni jagɛlɛya di Yesu ma nin sira gɛlɛman ko la a bɛna o min ta.  Yesu ka waati diinɛ ɲɛmɔgɔw tun ma a famu ko Masiya na kɛ Masiya tɔɔrɔlen ye. U tun bɛ ka Masiya makɔnɔ min ye kɛlɛmasa dɔ ye ka u hɔrɔɲa ka bɔ Romɛkaw ka mara kɔrɔ. Nin cogo yɛlɛmali nafan boɲara kalandenw ma a sukunulen kɔ: Nin ko ye u dɛmɛ ka Yesu ni Lahidu kɔrɔ kow siri ɲɔgɔn na.  Kun minnu y’a to Yesu ka waati diinɛ ɲɛmɔgɔw m’a faamu ko Masiya na kɛ mɔgɔ tɔɔrɔlen ye olu la kelen ye ko u tun t’a dɔn ko yɔrɔ minnu bɛ kuma baraden tɔɔrɔlen ko la, ko olu tun bɛ kuma Masiya de ko la. Nin cogo yɛlɛmali nafa boɲara walisa ka kalandenw dɛmɛ u k’a faamu ko hali ni a ye u hakili yɛlɛma Masiya ta fan fɛ, Yesu tora jɛɲɔgɔnya la ni Musa ni Eli ye, olu minnu ye Lahidu Kɔrɔ mɔgɔba dɔw ye.  I n’a fɔ Yesu bɛ deli k’a kɛ cogo min na, a ye kalandenw bali ka nin ko fɔ mɔgɔw ye sanni a ka kunun ka bɔ suw cɛma. Nin ko kɛra ko ye min ye kalandenw bɔ u taabolo kan, nka Yesu y’a dɔn ko u tɛna a kɔrɔ dɔn sanni sukunuli ka kɛ.  **Yɔrɔ kalanta filanan:** Esayi 52 ɲɔngɔnw ye kalandenw dɛmɛ u ka famu ko Ala tun kɔnna k’a fɔ ko Masiya na kɛ Masiya tɔɔrɔlen ye. Yesu ka waati diinɛ ɲɛmɔgɔw ma nin yɔrɔ kumaw kɛ Masiya ka ko ye, o t’a jira ko Masiya ta tɛ. O de kosɔn kalandenw minnu kalanna diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ, olu ye gɛlɛyabaw sɔrɔ Yesu ka kalanw famuli ko la minnu bɛ kuma a ka tɔɔrɔ n’a saya ko la. A tɛ I n’a fɔ u tun banna Esayi ka nin yɔrɔ ma, nka mɔgɔ si ma deli ka u kalan ko Esayi ka nin kuma bɛ ɲɛsin Masiya de ma. Yesu kununen kɔfɛ, Ala ye kalandenw ɲɛw yɛlɛ walisa Lahidu kɔrɔ kuma minnu bɛ kuma Masiya ko la, u ka olu faamu. O cogo la, Yesu ye Lahidu kɔrɔ kumaw dafa cogo min na, kalandenw ye o faamu. |
| **Bible kalan** | |
| **Ka Ala deli** | * Ala delili ni tanuli kow fɔ. * Barika da Ala ye tanulikow kosɔn minnu fɔra. * Ala deli delili kow kosɔn minnu fɔra. * Aw k’a ɲini Ni Senu ka aw dusukun ni aw hakiliw dayɛlɛ walisa Ala ye min fɔ aw ye bi, aw ka sɔn o kow ma ni ɲagali ye. |
| **Ka mɛnni kɛ** | * Nin kalansen Bible yɔrɔ kalanta fila kalan. * “Kow cogoya” min fɔra san fɛ, o fɔ kalandenw ye kuma surun na. * A ye segin ka kalasen yɔrɔ kalanta fila kalan. * An sinsina Bible yɔrɔ kalanta min kan, a ɲini mɔgɔ kelen fɛ, a ka o yɔrɔ kalan. |
| **Ko fɔli** | * **Kungolo: Yɔrɔ kalanta kɔrɔ ye mun ye?**   Ni I bɛ ka mɔgɔ jugu de ɲini, a bɛ se ka kɛ ko aw tɛna mɔgɔ ɲuman sɔrɔ don si. Ka sɔrɔ Yesu ka waati diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ ka masiya makɔnɔ cogo bɛnbali la, u ma sɔn a ma tuma si ko Masiya yɛrɛ de bɛ u ɲɛkɔrɔ. A kɛra balinako ni dabaliban ye u ma. Diinɛ ɲɛmɔgɔw dalen tun bɛ ko olu bɛ Lahidu Kɔrɔ kuma ɲɛfɔ cogo min ko o de ye tiɲɛ ye, fo Yesu ka kalanw ni a ka kabakow m’a to u ka u hakiliw yɛlɛma. O n’a ta bɛɛ, diinɛ ɲɛmɔgɔw dama tun tɛ, fo ka se a saya waati ma, a yɛrɛ ka kalandenw tun bɛ miiri ko a na Jeruslɛm diinɛ ko ni politiki tiɲɛ. Ka sɔrɔ o waati la, Pierɛ, Yakuba ni Yuhana tun ma Yesu cogo yɛlɛmali kɔrɔ dɔn, a kunulen kɔ u na se k’a faamu ko Yesu ka kalanw, a ka kabakow ani a ka baara ni Lahidu Kɔrɔ kumaw Masiya ko la, ko olu bɛ bɛn ɲɔgɔn ma. U n’a famu ko Masiya ka baara tɛ ka Israɛldenw tila ka bɔ Romɛkaw ka jɔnya la dama, nka ka cɛw ni musow tila ka bɔ jurumu ka jɔnya la.   * **Aw delila ka hakilina nkaloma minnu sɔrɔ Ala kan minnu yɛlɛmana tuma min na aw y’a dɔn ko Yesu ye Masiya ye, olu ye jumɛnw ye?** * **Aw fɛ, mun na Yesu y’a fɔ Pierɛ, Yakuba ani Yuhana ye ko u kana nin ko fɔ mɔgɔ si ye sanni a ka kunu ka bɔ suw cɛma?** * **Dusukun: : An ka yɔrɔ kalanen b’a fɛ an ka jɔn de ladege?**   Ni aw y’a ɲini Yesu ka don nata kow jira aw la, ni a ma o kɛ o bɛ se ka aw dusu bɔ. Tuma dɔw la, an bɛ miiri ko ni an b’a dɔn Ala bɛ an ka sisan gɛlɛyaw ɲɛnabɔ cogo min na, o na an ka ɲɛnamaya nɔgɔya. O tɛ tiɲɛ ye. Sanni a ka kɛ o ye, Yesu bɛ kow jira an na ni an mago b’a la k’a dɔn waati min na. O cogo la an ka kan ka to an ɲɛ na, ani ka an dayɛlɛ kumaw ye minnu ɲɛsinna an ma walisa Yesu ka o kumaw ɲumanw kana ta ka an to yen.   * **Aw fɛ, mirili jumɛn tun bɛ Pierɛ la, tuma min na a ni Yesu, Yakuba ni Yuhana bɛ ka jigin ka bɔ kulu kan?** * **Yala aw kɛra i ko Yesu ka waati diinɛ ɲɛmɔgɔw, ka Yesu dɔn dɔɔni dɔrɔn** **wa?**   Kalandenw ye Yesu kunuli makɔnɔ ka sɔɔrɔ ka a cogo yɛlɛmali kɔrɔ  faamu ani ka kuma a ko la. Tuma dɔw la, an mago b’a la k’an sigi ka Ala ka kuma makɔnɔ walisa ka fɛn dɔ kɛ. O yɔrɔ de la muɲuli ye cogoya ɲumanba ye. Muɲuli kɔrɔtɛ ka sigi ka sɔrɔ **i** tɛ foyi kɛ, nka muɲuli ye ka Ala makɔ a ka i ka kɛta jira i la   * **Munna muɲuli ka gɛlɛn mɔgɔw ma?** * **Ni danaba tɛ muɲuli kɛ, nka a hakili la a ka kan ka fɛn dɔ kɛ sisansisan, o bɛ se ka na ni mun ye?** |
| **Waleyali** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ, a ka segin Bible kalansen yɔrɔ kalanta kan. * A ɲini jama fɛ, u bɛ miiri ko Ala b’a fɛ u ka min kɛ bi kalansen lamɛnen kɔ, u ka o fɔ. * Aw ka waati ta Ala delili la aw ka jɛkulu mɔgɔw ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, ka hakilitigiya deli walisa ka se ka bi kalansen waleya. * “An Fa min bɛ sankolo la”, aw ka jɛ ka o delili kɛ ɲɔgɔn fɛ k’a kuncɛ. |

Yesu ka filimu waajuli yɔrɔ bibile kalansen # 73

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ** | **Denkɛ tununen min yera ko** | **Image** |
| **Yɔrɔ kalanta :** | **Luka 15:11-32** |  |
| **Yɔrɔ kalanta filanan:** | **Esayi 29:13-16** |
| **Lesson Goals:** | * **Kunkolo** : A ye miiri Ala yɛrɛ cogo la o min labɛnnen do ka yafa jurumukɛlaw ma ani kn’a ni u cɛlabɛn. * **Dusukun** : A ye miiri aw yɛrɛ ka ko kɛ cogo la ka ɲɛsin jurumukɛlaw, ani mɔgɔ minnu ni aw tɛ Ala ko kelen na yala ni danfara tɛ aw ka mɔgɔ minɛ cogo ani Ala ka mɔgɔ minɛ cogo cɛ wa. * **Bolow** : I ka mɔgɔ dɔ dɛmɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔ walisa o tigi ka cɛlabɛnni ɲini ko kura a ni mɔgɔ dɔ cɛ. |
| **Kalansen wɛrse koloma :** | “Nka an ka kan ka ɲagali ka an ɲɛnajɛ, k‘a masɔrɔ I dɔgɔkɛ min filɛ nin ye, o salen tun bɛ, a ɲɛnamayara. A tun tununna, a yera.” Luka15:32 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛli** | Diinɛ ɲɛmɔgɔbaa dɔ wuli la ka Yesu jalaki ka da nin kun in na ko Yesu ye waati jan ta ka kuma ani ka kalan di mɔgɔw ma minnu tun tɛ ka ɲɛnamaya senumaya la I ko olu. O la Yesu ye ntalen dɔ da denkɛ fila ko ani Fakɛ dɔ ko la kanuyaba bɛ min fɛ. O denkɛ dɔgɔmannin murutila a fa ma ani o bɔra a fa so la ka taa. Nka denkɛ fɔlɔ tora a fa so la. Denkɛ dɔgɔmannin ye a ka wari bɛɛ dun jurumu kɛli la, ani tuma min na a ka wari bɛɛ banna a bolo, a kɔsegin a fa ka so ni maloya ye, walisa ka a fakɛ deli ni a bɛ sɔn ka ale minɛ i ko a ka baaraden dɔ. Nka a fa ma o delili kan jate min kɛ, a ɲagalila haali k’a ye ko ale denkɛ min tun tununnuna o segin na a faso la. Fan wɛrɛ fɛ den dɔgɔmannin kɔrɔkɛ min ma deli ka bɔ a faso la, o dimi na kɔsɔbɛ a fa ka yafaliba kosɔn a ye o min kɛ a dɔgɔkɛ ye o de kosɔn ale banna ka fara u kan walisa u ka ɲagali ɲɔgɔn fɛ a dɔgɔkɛ kɔ seginni so kosɔn. Yesu ka nin ntalen da kun tun ye ka yira ko haali k‘a sɔrɔ denkɛ fɔlɔ ye sariyaw bɛɛ bato a yɔrɔ tun ka jan ni Ala ka kanya yirali ye jurumutɔ ma min jɔra a ka fililiw la ka nimisa. |
| **Ja bɛ an kalan fɛn min na** | 1. **Denkɛ tununnen.** Nin Ntalen bakuruba fɔ la. Nin denkɛ min tun tununnun na o kɔseginna a faso la a nimisalen a ka jurumu kɔrɔ la ani a y‘a dɔn ko yafa tun ma kan ka kɛ ale ma. Nka nin denkɛ bɛ a fa ka kanuya ani a ka makari dɔn min kɛ, a jigi b‘a kan ko son bɛ na kɛ ma a ka kɛ baaraden gansan ye walisa a ka dununni ani so yɔrɔ. 2. **A fa.** A fa bɛ ɲagali a dusu la ka ye ko ale denkɛ min tun tununnu na ko o yera ko kura. Denkɛ dɔgɔmaninni ye dimiya o dimiya lase a fa ma, a Fa ka kanuya fanga bonyara a ta fan fɛ ka yafa a ma joona ani a sɔnna a ka kɛ a den ye ko kura. Yesu b‘a fɛ an ka dɔn ko Ala cogoya tɛ nin ye ka a ɲɛ jɔ kojugu la min kosɔn mɔgɔ ka kan ka ŋagin nka Ala sago ye ka yafa nimisabaatɔw ma. 3. **A kɔrɔkɛ.** Ale ja tɛ gafe in kan , nka ale banna k‘a se do nin cɛlabɛnni baara la. U fa ka kanuya n‘a hinɛ dusu tɛ ale fɛ, nka dusukun farimabaa de bɛ ale la. Ni i ye nin ko bɛɛ jate minnɛ, denkɛ jumɛn de kɛra fa ka kanuya ɲɛjiralan ye sɛbɛ la, denkɛ min ye jurumu kɛ o kɔ ka nimisa ani a seginna ka na faso la wa? Walima denkɛ min dusukun falen bɛ kunaya la fɔ a dɛsɛla ka yafa a dɔgɔkɛ nimisabaatɔ ma wa? |
| **Yɔrɔ kalanta hokumu ɲɛfɔli** | Yesu ka baara kɛ cogo ye mɔgɔ caman bila sira wɛrɛ kan. Yesu ka waati la, yahutuw caman tun bɛ ka masiya makɔnɔ walisa ka Israɛl bɔ bolo. U tun bɛ ka masiya fangatigi barikama makɔnɔ ni muɲuliba ye ka bɔ masakɛ Dawuda siya la min bɛ na kɛlɛ kɛ romɛkaw fɛ ani ka yɛrɛma hɔrɔnya di Israɛl ma walisa u ka bɔ romɛkaw ka mara kɔrɔ. Yesu tun tɛ o masiya sugu ye fewu.  Yani Yesu ka kɛ o ye, ale kɛra masiya ye min tun b‘a fɛ ka Israɛle hɔrɔnya ka bɔ u ka jurumu Ni la jɔnya bolo. O de y‘ a to, Yesu tun bɛ a ka waati bɛɛ kɛ « jurumukɛlaw fɛ » olu minnu tun b‘a fɛ ka Ala ka kanuya ɲɛnamaya ka tɛmɛn Yesu fɛ. O “jurumukɛlaw ” caman minnu tun degela ban ani bolo kɔfɛ bila la ka bɔ diiɲɛ ɲɛmɔgɔw fɛ, olu ye Yesu ka kanuya ani a kalanw naamu laminɛ.  Yesu ka baara kɛ cogo ko tun ma di o diinɛ ɲɛmɔgɔw ye. I na fɔ denkɛ fɔlɔ min ko fɔra ntalen in na, o diinɛ ɲɛmɔgɔw fallenw tun bɛ kuncɛbaaya, dimi ani ban mɔgɔ kow la ka ɲɛsin nin mɔgɔw ma minnu tun mago bɛ Ala la ka tɛmɛn olu kan. O kow kunna kɔya filɛ nin ye ko o diinɛ ɲɛmɔgɔw minnu tun sɔnnen bɛ u yɛrɛ ka Ala ɲɛsiran ye ka tɛmɛn mɔgɔ tɔw kan, u murutili Yesu ma u ya jira o de fɛ ko u kun mabɔlen do Ala la ka tɛmɛn o jurumukɛlaw kan u yɛrɛ tun tɛ minnu jate mɔgɔ senumaw ye.  Yesu nana walisa ka kɛnɛyali di banabaatɔw ma. Walisa o ka se ka kɛ fɔ banabaatɔw ka kan ka dɔn ko u ma kɛnɛ o cogo de la u bɛ se ka kɛnɛyali sɔrɔ. Yesu tile la diinɛ ɲɛmɔgɔw caman ɲɛw tun fiyennen do u ka jurumu fɛ ani u yɛrɛ tun b‘a dɔn ko u ma kεnε nii ta fan fɛ.  **Yɔrɔ kalanta filanna :** O diinɛ ɲɛmɔgɔw ka nii la ɲɛfiyɛli min tun bɛ Yesu ka waati la o tun tɛ ko kura tun. Sabu ni an bɛ lahidu kɔrɔ lajɛ kira Esayi ka kitabu la, ALa ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛw lafin kabini tuma jan sani Yesu ka na farikolo la ka a ka baara daminɛ. Kabini ni tuma jan, diinɛ ɲɛmɔgɔw cɛsirilen do u ka diinɛ kɔkana sira taama kow la ni sariya sifaw bɛɛ lajɛlen batoli ye u fɛ k‘a sɔrɔ u ma sɔn Ala ka kanuya ka sigi u dusuw la walisa u ka se ka jira ko Ala fana mago bɛ mɔgɔ wɛrɛw la.  **Ka se ka Ala ka kuma tila ni silamɛnw ye o kɛ cogo dɔ filɛ:** Yesu ye jurumukɛlaw lado ani a tun labɛnnen bɛ mɔgɔw k‘a ni u ye ɲɔgɔn fɛ hali ka sɔrɔ o tun ma di diinɛ ɲɛmɔgɔw ye. Yahutuw ka diinɛ ɲɛmɔgɔbaw dɔ ma jεn ni Yesu ka nin dusukun ɲumanya ye, o min tun ye ka mɔgɔw bɛɛ kunbɛ ko ɲuma. O yahutuw diinɛ ɲɛmɔgɔbaw ka miiri kelen in fana bɛ sɔrɔ an bi diɲɛ diinɛ ɲɛmɔgɔbaw la.  Mɔgɔw minnu bɛɛ bɛ a latigɛ ka na Yesu ma bi fana a bɛ sɔn u bɛɛ ma. Denkɛ dɔgɔmannin fa sonna a ma cogo min na k‘a sɔrɔ a denkɛ ma fɛn si sara a ye, o cogo kelen de la Yesu fana bɛ sɔn silamɛya ma ko kura. Nin Yesu kalan sifa ani Kuranɛ bɛ kalan sifa min di mɔgɔw ma, o tɛ kelen ye.  Sariya karamɔgɔw tun ye yahutuw ka sɛbɛnnikɛlaw ye o tile la, sariya kow baarakɛlaw do minnu kalanna walisa ka se ka lahidu kɔrɔ kalan di, ani a waleyali baaaraw kama. O cogo kelen na an bɛ se ka yahutuw ka sariya karamɔgɔw ni ‘’ulemaw ‘’ wala (‘’Alima ‘’ o kɔrɔ mɔgɔ kelen, kalan dibaa) sima ni ɲɔgɔn ye, silamɛya ko kunkan karamɔgɔbaaw do u ka jɛkulu la mɔgɔ ko lakodolenw ko do minnu bɛ u ka sariya ko kiri tigɛ. Yahutuw ka sariya karamɔgɔbaaw ( o kɔrɔ dɔnnikɛla wala sɛbɛnnikɛlabaa do ) caman tun bɛ fariziya de la. (I ka Matiyu 2:4 ani LUKA 5:17 kalan ka bɔ bibile la min bɛ fɔ NIV tubabukan na.     * Aw yɛrɛ fɛ jɔn de bɛ jate I na fɔ denkɛ fɔlɔ? * Aw bɛ miiri ko nabila Isa tun b‘a fɛ ka kalan do di Ala kan wa ? Ni ɔwɔ do, kalan jumɛ ? * Kira Yesu bɛ sɔn faama wariminεbaaw ani jurumu kεlaw ma. Ni Yesu tun bɛ yan bi, aw bɛ miiri ko a fana tun bɛ na sɔn aw ma wa? Muna?, (walisa ka dɛmɛ sɔrɔ nin faamuli la ka taa a fɛ I ka Matiyu 11:28-30 kalan). |
| **, Bibile kalan** | |
| **delili** | * A ye delili ko ɲinikali kɛ ani Ala tanu kow. * A ye Ala barika da Ala tanu kow kosɔn. * Aw ka Ala deli delili ko kosɔn minnu fɔra. * A ye Ala deli walisa a Nisenu ka aw dusukun ɲɛw yɛlɛ Ala kuma faamuli kama ani walisa aw ka se ka a minɛ ni ɲagali ye. |
| **Lamɛnli** | * Kalansen ka yɔrɔ kalanta fila bɛɛ kalan. * Yɔrɔ kalanta hokumu bakuruba ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye? * Aw ka segin yɔrɔ kalantaw fila bɛɛ kan ko kura. * I ka ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka segin yɔrɔ kalanta kan tun ka bɔ bibile la. |
| **Kalan waleyali** | * **Kunkolo: Yɔrɔ kalanta kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ka yɛrɛya ye nin de ye ko ka a ka dafɛn kanu ani ka yafa jurumukɛlaw ma minnu bɛ sɔn ka nimisa u ka jurumu la ani ka yɛlɛma. Ala nɔfɛ taamabaaw ka kan ka kɛ I ko ale cogo nka tuma do la u tɛ kɛ ten fɔ filankanfɔya ani kɔniŋabaatɔya waleyali de bɛ u kɔnɔ ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma minnu ni u tɛ ta bolo kelen na Ala ko ta fan fɛ. Ka tugu ta bolo do la dɔrɔn wala ka to ka taa egilisi dɔ la, o kɔrɔ ta jira ko jɛɲɔgɔɲa ɲuma bɛ o tigi ni Ala cɛ. Ka kɛ mɔgɔ tilennen ye Ala fɛ o kɔrɔ ye nin de ye ka kɛ mɔgɔ ye min bε sɔn Ala ka yafali ma ani a ka i jija ka Ala ka kanuya n‘a ka yafali ko tila I ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ.   * **Ni Ala labɛnnen bɛ ka yafa jurumukɛlaw ma o cogo la ten, mun de kama a ka gwɛlɛ tuma do la Ala nɔ fɛ taamabaaw ma ka yafa mɔgɔw wɛrɛ ma ten o cogo kelen na?** * **A ka gwɛlɛ mɔgɔ min ma ka yafa mɔgɔ wɛrɛ o tigi ka kan ka mun de kɛ?** * **Dusukun: Yɔrɔ kalanta bε kuma jɔn de ko la ko an ka kan ka kɛ I ko o tigi?**   Ala t‘a fɛ k‘an ka kewale juguw dɔrɔn jɔsi ka bɔ yen, nka a b‘a fɛ ka yafa an ma fana ani ka an dusukun n‘an jogo jugu kɛnɛya. Haali mɔgɔ min bɛ ka Ala ka sariya bɛɛ kelen kelen waleya, o tigi yɔrɔ bɛ ka janya ka mabɔ Ala la ni a ma sɔn Ala ka kanuya ka sigi yɔrɔ sɔrɔ a dusukun na. Ala b‘a fɛ an ka makari ni hinɛ waleya ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma. Ala b‘a fɛ an ka o kɛ k‘a sɔrᴐ sariya ka cikan fɔlɛnw waliyali tɛ fo ale yɛrɛ ye min ɲɔgɔn kɛ an ye walisa an ka se ka o ɲɔgɔn kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye. ALA m‘a ɲini an fɛ an ka ɲɛnamaya sariya ka ci fɔlenw kɔrᴐ tun, nka a b‘a fɛ an ka a ka kanuya ni ka yafa yira mɔgɔ tɔw la ale yɛrɛ kɔnna ka o min di an ma.   * **Mun de la dannabaa dusukun bɛ se ka kɛ I na fɔ denkɛ fɔlɔ dusukun nɔgɔya la ten, o min dusukun tun fallen bɛ makaritanya ani kunaya la?** * **A bɛ na mun fɔ mɔgɔ dɔ ye min ko ale tɛ se ka yafa karisa ma ka da a kan o tigi ye min kɛ a la ko o dimi ka bon kɔsɔbɛ?** * **Tɛgɛw: An bɛ se ka Ala ka kuma bila baara la cogo di?**   Tunma do la yafali ko nɛgɛ ye nin de ye ka se ka yafa mɔgɔw ma ka caya ko la min ka gwɛlɛ an ma kɔsɔbɛ, fɔ an yɛrɛ ka bɔ a kalama ko maka kɛra an dusu la Ala Ni fɛ min b‘a jira an na ko yafa fana kɛra an ye ALa fɛ o cogo kelen de la. O tɛ filankanfɔya ka baara ye, fɔ an k’a to Ala ka kanuya ɲɔgɔn ka waleya an dusun na o min bɛ jᴐyɔrɔ ta an dusukun walisa ka kɛnɛyali baara kɛ dusukun ka ban pewu k‘asɔrɔ ka se di an ma walisa an se ka yafa an hakɛ tabaa ma a tun ka gɛlɛ an ma ka se ka yafa o min ma fɔlɔ. Yafali kɛ cogo ko nɛgɛ dɔ wɛrɛ fana filɛ nin ye, o ye walisa I ka se ka yafa mɔgɔ tɔw ma, fɔ I ka kɛ mɔgɔ ye min b‘a ɲini hɛrɛ ka don mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ minnu ka jɛɲɔgɔnya tun tiɲɛ na. Ni an tun bɛ se ka nin ko nɛgɛw minnu ko fɔra nin kalan kɔnɔ waleya cogo dɔn an ka ɲɛnamaya, ani ni an tun b‘a kalama ka yafa mɔgɔ dɔ ma fanga min b‘o la Ala fɛ, o la a tun tɛ na kɛ gɛlɛya an fε tun ka sɔn ka yafa an mɔgɔ ɲɔgɔn ma , sabu Ala bɛ o ɲɔgɔn yafa de di an ma fana.   * **Ala ye a ka kanuya jira an na cogo di? Romɛkaw 8:6-11 kalan** * **I b‘a fɛ ka latigɛ jumɛn de ta nin dɔgɔkun in na min b‘a to hɛrɛ ka do mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cè ko kura?** |
| **waleyali**  **baara laban** | I k‘a ɲini mɔgɔ dɔ fɛ o ka segin bi yɔrɔ kalanta kan tun.   * I ka jɛkulu mɔgɔw ɲinika ko Ala b‘a fɛ aw ka mun de kɛ ka kɛɲɛ ni bi kalan sɔrɔlen ye * Aw ka waati ta ka Ala deli ɲɔgɔn ye jɛkulu la, ka delili kɛ jɛkulu ye ani ka Ala ka hakilitigiya ɲini walisa aw ka se ka Ala ka kuma tila ni mɔgɔ wɛrɛw ye. * A laban I ka ɲini jɛkulu fɛ a ka cidenw ka delili kɛ ( An fa min bɛ sankolo la). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ :** | **Kunatɔ tan Sani yali ko** | **Image** |
| **Kalansen ka yɔrɔ kalanta fɔlɔ:** | **Luka 17:11-19** | A painting of a person talking to another person  AI-generated content may be incorrect. |
| **Yɔrɔ kalanta filanan :** | **Livitike 13** |
| **Kalansen ka fɛn bɔntaw** | * **Kunkolo** : An ka nin faamu ko Ala ye nɛɛma min kɛ an ye an ka ɲɛnamayaw la o bonɲa ma segin bɛnnen tɛ dɔrɔ ye fɔ an ka a bato ni an ka ɲɛmaya ye. * **Dusukun** : An k‘an janto an yɛrɛw la walisa Ala ye duba minnu di an ma ka ban a ka se ka Ala fo o dubaw sɔrɔli kosɔn. Ni aw bɛ taaɲɛ don o don duba wɛrɛw ɲinili la, walima ni aw bɛ ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛw ka duba sɔrɔlen de fɛ, o cogo la Ala ye duba minnu kɛ aw yɛrɛ ye a te na se ka olu diya bɔ * **Bolow** : Ka barika da Ala ye o de ye baaraw bɛɛ la ɲuman ye a bɛ ka min kɛ. |
| **Yɔrɔ kalanta ka wɛrise koloma:** | O tuma la Yesu y‘a fɔ a ye ko , “wuli ka taa. I ka dannaya ye I kisi.” (Luka 17:19) | |
| **Yɔrɔ kalanta bakuruba ɲɛfɔli** | Ka Yesu to sira kan ka taa Jerusalɛm, a ye mɔgɔw dɔw kan mɛn minnu bɛ ka pɛrɛn k’a tɔgɔ wele. A y‘u ye u jɔlen tun bɛ yɔrɔ jan na. U y‘a fɔ Yesu ye ko kuna bana de b‘u la ani u jigi tun bɛ Yesu ka makari kan walisa o ka u kɛnɛya ka bɔ u ka bana la. Kuna bana ye bana ye min bɛ na ni mɔgɔ wolo tiɲɛni ye fɔ ka taa se a tɔli ma. Ni kuna bana tun yera I la ka ban yamaruya tun tɛ I bolo bilen ka se ka gɛrɛ mɔgɔ tɔw la tun ka da kan o yɛlɛma ka teli kɔsɔbɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ. O de y a to o cɛw y’u jɔ yɔrɔ jan ka Yesu wele. Yesu y‘a fɔ u ye ko u ka taa u yɛrɛw jira sarakalasebaaw kuntigi la. Tun ma min na u y‘u kɔ do ka taa, u y‘u bolow n‘u senw lajɛ min kɛ u y‘a ye k’u kɛnɛyara pewu pewu ka bɔ o bana na. U la kelenpe o min tun ye samariteka ye, o de kɔseginna ka na Yesu ma. A y‘I bin Yesu sen kɔrɔ k‘a ɲɛ biri duguma ka barika da a ye a ka bana kɛnɛyali kosɔn. | | |
| **Kalan b‘a kalan fɛ min na** | 1. **Kunatɔ tan**. K’a to dugu taa sira, la kunatɔ tan nana ka kun bɛ. Kuna bana de tun bɛ ninnu la, bana do min yɛlɛma ka teli mɔgɔ wɛrɛ la ani fura fana tun t‘a la Yesu ka waati la. O de kosɔn kuntigi tun tɛ sɔn kunatɔw ni u sɔmɔgɔw ka ɲɛnamaya ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na wala ni mɔgɔw ye dugu kɔnɔ. U tun kan ka ɲɛnamaya kɛ ni kunatɔ wɛrɛ ye duguw kɔ fɛ. U tun tɛ se ka gɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ la fana kuna bana tun tɛ min na. Ka kɛɲɛ ni lahidu kɔrɔ ka sariya ye ? kunatɔw tun bɛ jate mɔgɔ nɔgɔlenw de ye o la u tun tɛ se ka diinɛ ko baara si kɛ wala ka u sen do jama lajɛ la. O de y‘a to o kunatɔw y‘u to yɔrɔ jan ani ka pɛrɛn ka fɔ Yesu ye ko “Yesu makari an na” u y‘a ɲini Yesu fɛ a ka u kɛnɛya. 2. **Yesu** y’a fɔ u ye ko u ka taa u yɛrɛ jira sarakalasebaaw la. Yamaruya tun bɛ Sarakalasebaaw de bolo ka fɔ ko “ni ka senu” wala “ni nɔgɔlen do.” Kunatɔ ye Yesu kan min kɛ, Ala y’u kɛnɛya. 3. **Kunatɔ min ye samariteka ye .** Nka, kunatɔ dɔ seginna ka na Yesu fɛ, ka Ala bato ani ka ɲagali. A ye barika da Yesu ye kɛnɛyali kosɔn. A binna Yesu sen kɔrɔ ka waleɲumandɔn jira. O kɛra a siɲɛ fɔlɔ ye waati jan kɔnɔ, cɛ kɛnɛyalen ka se ka kɛ mɔgɔ kɛrɛfɛ, kuna tɛ min na. Kunatɔ kelen dɔrɔn de seginna ka barika da Yesu ye, o ye Yesu kabakoya. Mɔgɔ kelen dɔrɔn ma segin, nka min seginna, o tun ye Samarika ye. Yahutuw ni Samarikaw tun tɛ bɛn ɲɔgɔn ma. Nin sen in fana na, Yahutu minnu tun ka kan ka Yesu jaabi cogo bɛnnen na, olu ma o kɛ, nka Samarika dɔ y’o kɛ. | | |
| **Yɔrɔ kalanta hokumu** | I n’a fɔ a jiralen bɛ cogo min na kalansen #60 kɔnɔ, Samarikaw ni Yahutuw tun ye juguw ye kabini tuma jan. U fila si tun t’a miiri ko tɔ kelen tun be Ala bato cogo bɛnnen na wala dugu bɛnnen kɔnɔ. Hali ni Samari tun bɛ Israɛl saheli ni Israɛl worodugu cɛ, Israɛldenw tun bɛ Samari lamini ni u tun bɛ taama o yɔrɔ fila cɛ, walisa dɔrɔn u kana kɛ Samarika si lamini na. Nka, Yesu nana mɔgɔw bɛɛ kɛnɛya ani k’u kisi, hali Samarikaw.  Kunnabana ye bana ye min bɛ mɔgɔw minɛ. Ka fara o kan, Yesu ka waati la, fura si tun tɛ yen. O la sa, ni sarakalasebaa dɔ y’a fɔ ko “nɔgɔlen” don, kunatɔw tun tɛ se ka sigi dugubaw kɔnɔ wala ka kɛ mɔgɔ “saniyalenw” gɛrɛfɛ. U tun tɛna se ka kɛ u ka denbayaw fɛ tugun abada, nka sisan u kɛra mɔgɔ gɛnnenw ye u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ.  O kunatɔw kulu pεrεnna ko Yesu ka hinε u la. U hinɛ donna Yesu la, a y’a fɔ u ye ko u ka taa sarakalasebagaw fɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ y’a fɔ ko a “nɔgɔlen don”, o tigi tun ka kan k’a yɛrɛ jira sarakalasebagaw ɲɛkɔrɔ cogo la min kɛnɛyara walisa sarakalasebaa k’a fɔ ko u “saniyalen don.” Ala ye kunatɔw kɛnɛya tuma min na, u tun bɛ Yesu kan minɛ ka taa sarakalasebagaw ye. Nka, kunatɔ dɔ, Samarika dɔ, seginna ka na Yesu fɛ ka Ala tanu ani ka barika da Yesu ye. A ye waleɲumandɔnba jira fo ka taa sarakalasebaa fɛ fo ka waleɲumandɔn jira mɔgɔ la min y’a kɛnɛya.  Nin maana in tigɛli ye, kelen dɔrɔn ma segin; min y'o kɛ, o tun ye Samarika ye. Ikomi Yesu y’o kɔlɔsi, mɔgɔ kɔnɔntɔn tɔw la dɔgɔmannin dɔw tun ye Israɛldenw ye. O la sa, cɛ min tun ye kɛnɛma mɔgɔ ye siɲɛ fila, siɲɛ kelen kunatɔya kosɔn ani siɲɛ kelen Samarika kosɔn, o kelenpe de ye waleɲumandɔn bɛnnen di Yesu ma.  **Yɔrɔ kalanta ? :** Levitike 13 bɛ wajibiw jira farikolo banaw kunbɛnni na Israɛl jamana na. Sarakalasebagaw ka kunkanbaaraw b’a jira k’a fɔ ko mɔgɔw “saniyalen don” ani ko u “nɔgɔlen don.” A fana, i n’a fɔ a bɛ tali kɛ kalansen sɛbɛnfura la cogo min na, a b’a fɔ ko kunatɔw ka kan ka jɔ mɔgɔw la, u bɛ se k’a fɔ ko “U saniyalen don! A nɔgɔlen don!” tuma o tuma n'u bɛ mɔgɔ wɛrɛw gɛrɛfɛ (v. 45) . | | |
| **Bibile kalan cogo** | | | |
| **Ala delili ye** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. | | |
| **Lamɛni** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Text Contexte” kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. | | |
| **Ka kalan yɔrɔ kalanta kuma tila nin mɔgɔ nɔ ye** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Yesu tun bɛ ban tuma bɛɛ k’a to danfara minnu bɛ laadalakow la, olu k’a ka cidenyabaara bali. A tun tɛ “kɔnɔnamɔgɔw” dɔrɔn ka Masiya ye Israɛl kɔnɔ, nka a tun ye “kɛnɛmamɔgɔw” ka Masiya ye Israɛl kɔnɔ ani a kɔkan. A ye dumuni kɛ ni “jurumutw” ye, ka maga Samarikaw la, ka siya wɛrɛ sunguru dɔ lakunun ka bɔ suw cɛma. O ye Israɛl diinɛ ɲɛmɔgɔw dimi minnu tun dalen b’a la ko Ala tun bɛ Israɛlden “saniyalenw” kanu ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan minnu “nɔgɔlen don” walima minnu tɛ Israɛlka ye. Nka, Yesu y’a jira ko Ala ka kanuya bɛ mɔgɔw bɛɛ la. Ni mɔgɔ dɔ ye Ala ka kanuya ye, a mana kɛ “saniya” walima “nɔgɔ” ye, a ka jaabi ka kan ka kɛ waleɲumandɔn ni Ala batoli ye.   * **Mɔgɔ kulu dɔw bɛ yen aw ka sigida bɛ minnu jate juguw ye walima “nɔgɔlenw ye wa?”** * **Ni Ala bɛ mɔgɔw bɛɛ kanu, Krecɛnw ka kan ka mɔgɔw minɛ cogo di, minnu ni u tɛ kelen ye?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Kunnabanabagatᴐ kɔnɔntɔn minnu ma segin, olu y’u sinsin kosɛbɛ sarakalasebaa ka a fɔ ko u “saniyalen don,” u ma se ka Masiya bato. Tiɲɛn na, kojugu si tun tɛ yen ni sarakalasebaa y’a fɔ ko u “saniyalen don,” Yesu y’a fɔ u ye k’o kɛ. Nka, fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ, u ye o to yen, ka Ala dɔn farisogo la, o y’u kɛnɛya. Tuma dɔw la, kerecɛnw bɛ se ka ɲinɛ ka tanuli ni bato bɛnnen di Ala ma, dugawu bɛɛ kosɔn, u bɛ minnu sɔrɔ kaban, katuguni u bɛ u sinsin o nɔ na, fɛn minnu tɛ u bolo fɔlɔ. Kerecɛnw ka kan k’u janto u kana sababu dɔ to yen abada ka waleɲumandɔn ni barika da Ala ye Ala ye dugawu minnu bɛɛ di u ma kaban.   * **Mun na tuma dɔw la, Krecɛnw bɛ u sinsin kojugu mɔgɔ wɛrɛw ka dugawuw kan, wa u tɛ u sinsin u yɛrɛw kan?** * **Ala ye dugawu caman minnu di i ma, olu dɔw fɔ jɛkulu ye.** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ala batoli tɛ kɛ dɔrɔn bato baaraw la dimansiladonw na. Ala batoli ye waati o waati ni an ye bonya ni tanuli di Ala ma Ala ka ɲumanya ni a ka kanuya bɛɛ kosɔn. An bɛ se ka Ala bato k’an to baara la, k’an to so kɔnɔ, k’an to yaala la sigida la. Tiɲɛ na, an bɛ se ka Ala bato tuma bɛɛ. Ni an ka ɲɛnamaya kɛra Ala bato wale kelen ye, o tuma na fɛ, Ala bɛ dugawu minnu bɛɛ di an ma, an tɛna ɲinɛ olu dɔnni kɔ.   * **I bɛ se ka Ala bato cogo di k’a sɔrɔ i bɛɛ bɛ i kelen na?** * **I bɛ se ka delinako minnu daminɛ, olu dɔw ye jumɛnw ye minnu bɛna i dɛmɛ ka i hakili to a la ka waleɲumandɔn jira Ala la tuma bɛɛ?** | | |
| **Kalan bɛ kɛ** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. | | |

***JESUS*** ka filimu waajuli yɔrɔ kalansen# 75

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen kun:** | **Kamalen nafolotigi dɔ bɛ Ala ɲini** | **Ja** |
| **Yɔrɔ kalanta fɔlɔ:** | **Matiyu 19:16-30** | A group of men in robes  AI-generated content may be incorrect. |
| **Yɔrɔ kalanta filanan:** | **Duteronɔme 6** |
| **Kalansen ka fɛn bonta:** | * **Kungolo**: Aw ka a famu ko kanminɛli ye cogoya ye min nafa ka bon Yesu ka kalanden ka ɲɛnamaya kɔnɔ. * **Dusukun**: Yɛrɛkɔlɔsi bɛ yan. Ka kɛ Ala ka duba fɛ ka tɛmɛn Ala yɛrɛkun kan, o farati bɛ yen. * **Bolow**: Aw labɛnnen ka sɔrɔ ka aw tɛgɛw labila tuma o tuma ni Ala ye magoyako dɔw bila aw hakili la. |
| **Kalansen wɛrise:** | Nka ɲɛmɔgɔ caman na kɛ kɔmɔgɔw ye, kɔmɔgɔ caman na kɛ ɲɛmɔgɔw ye. (Matiyu 19:30) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kow cogoya kuma surun na** | Kamalen nafolotigi dɔ gɛrɛla Yesu la ka ɲinikali dɔ kɛ a la. A ko ale bɛ se ka koɲuman jumɛn de kɛ walisa a ka sankolo masaya sɔrɔ? Yesu y’a fɔ a ye ko Ala kelenpe de ka ɲi, ko mɔgɔ ka kan k’a ka ci fɔlenw mara. Nin kamalen ko ale ye Ala ka ci fɔlenw bɛɛ mara, a tun b’a fɛ k’a dɔn fɛn wɛrɛ min b’a jɛ. O la, Yesu y’a fɔ a ye ko a k’a bolofɛnw feere k’o wari di fantanw ma. Nin kamalen nafolotigi tun t’a fɛ k’a bolofɛnw feere. A ɲɛnasisira ka taa. A y’a famu ko ale ka bolofɛn ko ka di a ye ka tɛmɛn Yesu ni fantanw sɔnni ko kan. Yesu y’i yɛlɛma a ka kalandenw fan fɛ, k’a fɔ u ye ko ɲamɛ donni ka nɔgɔn miseli wo fɛ ka tɛmɛn nafolobatigi donni kan sankolo la. Kalandenw ye ɲinikali kɛ ko: “Jɔn bɛ se ka kisi?” Yesu ko fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ Ala fɛ. |
| **Ka kalan di ja kan** | 1. **Kamalen nafolotigi.** Kamalen nafolobatigi dɔ gɛrɛla Yesu la k’a ɲinika a ka kan ka min kɛ walisa ka taa sankolo la. Yesu ka waati la, mɔgɔw tun bɛ miiri ko Ala bɛ mɔgɔ ka tilennenya sara kɛ nafolo ye. O cogo la, nin kamalen nafolotigi, ani a ɲɔgɔnawɛrɛw tun hakili la Yesu bɛna fɔ ko: “Foyi tɛ i jɛ, i tilenen don ka ban, e bɛ taa sankolo la!”      1. **Yesu.** Nka Yesu ma o fɔ, nka a y’a fɔ kamalen nafolotigi ye ko a ka kan k’a ka bolofɛnw bɛɛ feere ka o wari di fantanw ma, o kɔ ka kɛ Yesu ka kalandenw la dɔ ye. Kamalen nafolotigi ɲɛnasisilen taara so katuguni a tun bɛ nafolo kanu ka tɛmɛn Ala ni a ka kuma kanminɛli kan. 2. **Kalandenw.** Yesu ye min fɔ kamalen nafolotigi ye, a ka kalandenw tun y’o kɛ. U jɛna u ka sow ni u ka bolofɛnw kɔ ka tugu Yesu la. Yesu m’a fɔ mɔgɔw bɛɛ ye ko u ka fɛn bɛɛ to yen ka tugu a la, nka minnu ye a taw ye, nafa tun b’a la olu ka Yesu ka wele laminɛ ka kolo o ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. |
| **Kow tun bɛ cogo min na** | Yesu ni kamalen nafolobatigi ka ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔn ma kɛ. Kibaru duman kitabuw fan wɛrɛ si tɛ yen min na Yesu b’a fɔ ko mɔgɔ dɔ k’a bolofɛnw feere k’u di fantanw ma ani ka tugu a nɔ fɛ. Yesu ka kalandenw tun ye fɛn bɛɛ to u kɔ, nka Yesu tun m’a fɔ u ye k’u ka u bolofɛnw bɛɛ feere. An ka an yɛrɛ kɔlɔsi Yesu ka cikan min fɔra nin kamalen ye, o kana wajibiya bɛɛ kan.  Tuma caman, sankolo ko hakilinan tun ma jɛya yahutuw fɛ. O nana ni nin hakilinan ye ko Ala ka baraji ni a ka ɲagili nana an ka diinɛ kɔnɔ. O la, yahutuw tun bɛ miiri ko Ala bɛ koɲuman sara ni nafolo ye, ka kojugu sara ni fantanya ye. Tiɲɛ don ko Lahidu kɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ o mirili sinsin. Nka Yesu ye mɔgɔw kalan Ala Ala ka baara ko la dugukolo kan ka jɛya ko saraw ani ɲagiliw bɛna saya kɔfɛ.  O cogo la, nin kamalen nana Yesu ɲinika a ka kan ka min kɛ walisa ka don sankolo masaya la. Yesu y’a ye ko nin kamalen jigi bɛɛ bɛ a ka nafolo kan, a y’a fɔ a ye ko ni a b’a fɛ ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ, a kana a jigi bɛɛ da ka Ala dubaw kan, nka Ala yɛrɛ kan. A k’a jigi bɛɛ da Ala kan. Min tun bɛ nin cɛ dusu la, nin ko y’o bɔ kɛnɛ kan. A ka kanuya fɔlɔ tun ɲɛsinnen tɛ Ala ma, nka a tun ɲɛsinen bɛ Ala ka dubaw de ma. A ma sɔn ka Yesu kan minɛ, a ɲɛnasisilen taara so.  An ka kɛ nafolotigi walima fantan ye, an bɛ se ka jaabi ɲuman min di Yesu ma, o ye kanminɛli ye.  **Yɔrɔ kalanta filanan:** Duteronɔme 6:18 ye Bible kuma ye mɔgɔw bɛ min ta ka kalan di Ala ka duba ko la min bɛ di danabaw ma. O na ta bɛɛ, nin yɔrɔ hakilinan bɛ tɛmɛn nin kuma kan min ye ko: “Koɲuman kɛ, Ala na duba i ye”. Kalanba min bɛ nin yɔrɔ la, o ye Ala ka kuma kanminɛli ko de ye. An ka sɔrɔ caya n’a dɔgɔya tɛ koba ye, ni an tɛ kantigiw ye Ala ka wele ko la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, an bɛ ɲɛnamaya Ala kanbilali kɔnɔ. |
| **Bible yɔrɔ kalanta** | |
| **Ka Ala deli** | * Ala delili ni tanuli kow fɔ. * Barika da Ala ye tanulikow kosɔn minnu fɔra. * Ala deli delili kow kosɔn minnu fɔra. * Aw k’a ɲini Ni Senu ka aw dusukun ni aw hakiliw dayɛlɛ walisa Ala ye min fɔ aw ye bi, aw ka sɔn o kow ma ni ɲagali ye. |
| **Ka mɛnni kɛ** | * Nin kalansen Bible yɔrɔ kalanta fila kalan. * “Kow cogoya” min fɔra san fɛ, o fɔ kalandenw ye kuma surun na. * A ye segin ka kalasen yɔrɔ kalanta fila kalan. * An sinsina Bible yɔrɔ kalanta min kan, a îni mɔgɔ kelen fɛ, a ka o yɔrɔ kalan. |
| **Kow fɔli** | * **Kungolo: Nin yɔrɔ kalannen kɔrɔ ye mun ye?**   Kalanden ye mɔgɔ ye min bɛ tugu karamɔgɔ dɔ nɔfɛ. Yesu bɛ mɔgɔw bɛɛ wele u ka kɛ a ka kalandenw ye. O bɛ na ta, wajibi don an ka fɛn bɛɛ to yen minnu b’a fɛ ka Yesu jɔyɔrɔ ta, ale ka kɛ fɛn fɔlɔ ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ walisa ka kɛ a ka kalanden dɔ ye. Nafolow ni sɔrɔ wɛrɛw b’a ɲini ka Yesu nɔ ta dɔw ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Dɔw ta ye u ni mɔgɔw cɛ jɛɲɔgɔnya ye. Dɔw wɛrɛw fɛ u ka baara de b’a fɛ ka bila Yesu nɔ na. Yesu b’a dɔn ko an mago bɛ baaraw la, jɛɲɔgɔnyaw ani bololafɛnw na. Olu tɛ fɛn juguw ye u yɛrɛ ma. Nka u bɛ kɛ gɛlɛya ye tuma min na u bɛ Yesu jɔyɔrɔ ta an ka ɲɛnamaya kɔnɔ.   * **Aw ka sigida la, fɛn jumɛnw de bɛ yen mɔgɔw bɛ minnu bila Yesu nɔ na?** * **Mun na mɔgɔw b’a jate ko farisogola dubaw nafa ka bon ka tɛmɛn ni la dubaw kan?** * **Dusukun: An ka yɔrɔ kalanen b’a fɛ an ka jɔn de ladege?**   Eden nakɔ la, Sitanɛ ye Adama ni Hawa kɔrɔbɔ u ka kɛ Ala ka dubaw fɛ ka tɛmɛn u ka kantigiya kan Ala la. A bɛ o cogo kelen na bi. Sitanɛ b’a to danabaw ka u ɲɛw jɔ kosɛbɛ Ala ka dubaw kan ka tɛmɛn olu ka Ala kanminɛli kan. O la, a nafa ka bon danabaw ka u dusukunw sɛgɛsɛgɛ ni a y’a sɔrɔ u dusukun tɛ ka don Sitanɛ ka o kɔrɔbɔli kow la.   * **Mun na nin** **Yesu ka kalandenw bɛ miiri tuma dɔw la ko u ni Ala ka duba ka kan?** * **Aw hakili la, mun bɛ na danabaw dusukunw na ni u tun bɛ u ka ɲinitaw bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ nin kelen na?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka kuma bila baara la cogo di?**   Hali kasɔrɔ ni yɔrɔ dɔrɔn de la Yesu y’a fɔ mɔgɔ dɔ ka a ka bololafɛn feere k’u bɛɛ di mɔgɔw ma, a b’a fɔ mɔgɔw ye kocaman na k’u ka u tɛgɛw labila ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye. Hali ni Yesu ka nin kumaw ma fɔ ko danabaw k’u ka bolofɛnw bɛɛ feere k’a wari di, danabaw kɔni n’a ɲini tuma bɛɛ ka fɛn dɔ di, hali n’a kɛra fitini ye walisa ka mɔgɔ tɔw dɛmɛ.   * **Nin dɔgɔkun kɔnɔ, i n’a se k’i tɛgɛ labila mɔgɔw ye cogo di, ka sɔrɔ wari di ko tɛ?** * **Minnu tɛgɛ labilalen don ka ɲumanya kɛ tɔw ye, Yesu bɛ duba jumɛnw di olu ma?** |
| **Waleyali** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ, a ka segin Bible kalansen yɔrɔ kalanta kan. * A ɲini jama fɛ, u bɛ miiri ko Ala b’a fɛ u ka min kɛ bi kalansen lamɛnen kɔ, u ka o fɔ. * Aw ka waati ta Ala delili la aw ka jɛkulu mɔgɔw ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, ka hakilitigiya deli walisa ka se ka bi kalansen waleya. * “An Fa min bɛ sankolo la”, aw ka jɛ ka o delili kɛ ɲɔgɔn fɛ k’a kuncɛ. |

***JESUS*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bulu kalansen# 76

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen kun:** | **Yesu tun bɛ a ka genegeni ko dɔn min bɛna kɛ** | **Ja** |
| **Bible y**ɔrɔ kalanta fɔlɔ**:** | **Luka 18:31-34** |  |
| **Bible y**ɔrɔ kalanta filanan**:** | **Esayi 52:13-53:12** |
| **Kalansen ka fɛn bonta:** | * **Kungolo**: A y’a famu ko Yesu ka tɔɔrɔ n’a saya ko tɛ fɛn ye min balala a la, nka a tun b’a dɔn ko o kow sen bɛ Ala ka ko bolodalen na, walisa ka kisili di diɲɛ ma. * **Dusukun**: A’ ye miiri Yesu ka kanuya ni a ka hinɛ ko la min y’a to a sonna ka tɔɔrɔ ani ka sa aw ka kisili kosɔn. * **Bolow**: Fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila sen kan minnu b’a to aw na Krista ka kanuya n’a ka hinɛ ɲɛnamaya nin dɔgɔkun kɔnɔ. |
| **Kalansen wɛrise:** | Yesu ye a ka ciden tan ni fila wele k’a fɔ u ye ko: “An taatɔ filɛ Jerusalɛm. Fɛn minnu sɛbɛnna kiraw fɛ mɔgɔ denkɛ ko la, olu bɛɛ na kɛ ka dafa, Luka 18:31 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Y**ɔrɔ kalanta bakuruba la | Ciden Luka b’a fɔ fo siɲɛ saba a ka kibaru duman kitabu kɔnɔ ko Yesu kɔnna k’a ka saya nata ko fɔ, Luka 9:21-27 ani 9:43-45 yɔrɔw lajɛ.  Yesu ka waati la mɔgɔw tun dara a la ko Masiya na kɛ kɛlɛkɛcɛ farin ye i n’a fɔ Dawuda ka Israɛldenw hɔrɔɲa ka bɔ Romɛkaw ka fanga kɔrɔ. Yesu kɔni y’u kalan tuma bɛɛ ko Masiya tɛna kɛ i n’a fɔ masakɛ Dawuda, nka a na kɛ i n’a fɔ baaradenw min bɛ tɔɔrɔ, Esayi ye o min ko fɔ. A tun ka gɛlɛn Yesu ka kalandenw ma u ka sɔn o kalanw ma. A kununen kɔfɛ de u y’a daminɛ ka a ka o kalanw faamu. O na ta bɛɛ, nafa b’a la an k’a faamu ko u ka o danabaliya ma Yesu ka baara bali. Yesu ye Ala ka wele ɲɛnamaya hali ka sɔrɔ a b’a dɔn ko a na tɔɔrɔ ka sɛgɛn kosɛbɛ. |
| **Ka kalan di ja kan** | 1. **Jerusalɛm kogow.** Yesu tun b’a dɔn tigitigi ko ale nakun ye ka sa ani ka kunun Jerusalɛm. Sanni a k’i cɛ ka bɔ o ko gɛlɛn ɲɛ, ka ban ka taa Jerusalɛm, Yesu y’a latigɛ ka taa Jerusalɛm walisa ka Ala ka ko bolodalenw dafa diɲɛ mɔgɔw ye. Jerusalɛm tun ye yahutuw ka ɲɛnamaya cɛmancɛ yɔrɔ ye, u ka Alabatosoba tun bɛ o dugu kɔnɔ ani Israɛl ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ni u ka jamana faamaw fana tun bɛ yen o dugu kɔnɔ. 2. **Gengenjiri kulu kan.** Gengenni tun ye romɛkaw ka mɔgɔ faga cogo dɔ ye min tɔɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Gengenni tun ye mɔgɔfagalaw ka ɲangili ye, o dɔrɔn tɛ, a kun ye fana ka mɔgɔ tɔw lasiran minnu bɛ miiri ka kojugu kɛ wala ka muruti Rome fanga ma. O cogo la, gengeni tun bɛ kɛ Jerusalɛm kogo kɔfɛ, o yɔrɔ min na taamabaw minnu bɛ don ka bɔ, olu tun bɛ romekaw ka fanga ni u ka fariɲa ko ye. 3. **Yesu bɛ kalan di.** Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye kocaman ko ale na sa Jerusalɛm famaw bolo. Yesu ka saya ma kɛ fɛn ye min balala a la, a y’a latigɛ ka taa Jerusalɛm Paki seli ɲɛkɔrɔ walisa a ka kɛ Ala ka sagaden dafalen ye min na diɲɛ ka jurumu ta. 4. **Yesu ka kalandenw**. Yesu ka kalandenw ma a ka kumaw faamu nin ko kan. Hali ka sɔrɔ Yesu y’a fɔ u ye siɲɛ caman ko Ala ka Masiya ka kan ka sa ani ka kunun, olu tun bɛ miiri ko Masiya na Rome fanga bin ka Israɛldenw hɔrɔɲa ka bɔ romɛkaw ka jɔnya la. |
| **Kow cogoya** | Tuma dɔw la, an bɛ ko dɔw nafa don kɔfɛ de. Yesu ka kalandenw tun ma a ka nin kuma fɔko saba famu minkɛ, o yɔrɔ minnu na a b’a fɔ ko ale na sa Jerusalɛm ani ka kunun, o t’a jira ko u dɛsɛra. Yesu ka fɛnbonta tun tɛ ka segin tuma bɛɛ o kumaw kan ka miiri ko u na a famu o fɛ. A tun bɛ min ɲini o ye ka nin ko don u hakili la walisa ni a kununa tuma min na, u hakili ka to a ka o kumaw la.  Kun minnu y’a to kalandenw mɛnna ka sɔrɔ u ma nin kumaw famu, olu la kelen ye hakilinan ye min bɛ u fɛ Masiya ko la, u ka Masiya ko hakilinan sinnen tun don masakɛ Dawuda kan, sanni u k’a ye Esayi ka kalan cogo la, o min bɛ Masiya jira I n’a fɔ baaraden min bɛ tɔɔrɔ. Kabini u denmisɛnma, a tun fɔra Yesu ka kalandenw ye ko ka Israɛldenw to Romɛkaw ka jɔnya la, Ala na kisiba ci u ma, o ye Masiya ye min na kɛ Dawuda bɔnsɔn ye ani o na kɛlɛ kɛ ka Israɛldenw hɔrɔɲa ka bɔ Romɛkaw ka jɔnya la.    Sukunuli de kɔfɛ kalandenw y’a famu ko Esayi ka kumaw minnu fɔra baaraden tɔɔrɔlen ko la, ko o kumaw tun ɲɛsinna Masiya nali ko ma. Ka Romekaw ka fanga bin ka Israɛldenw hɔrɔɲa, o ko tɛ. Nka Ala ka Masiya na jurumu ka sebaya de tiɲɛ ka kisili di min na siyaw bɛɛ hɔrɔɲa ka bɔ jurumu ka jɔnya la.  **Yɔrɔ kalanta filanan:** A’ ye kalansen 54 “Kiraw bɛ kuma Masiya ko la” lajɛ walisa ka jɛyali sɔrɔ. Nafa b’a la an k’a famu ko Yesu ye Lahidu Kɔrɔ kumaw dafali de ye.  **Silamɛw ka famubaliya:** Silamɛw ka famubaliya ka ɲɛsin gengenjiri ko ma, o kɛra sentalon kabakurun ye u yɛrɛw ma ka ɲɛsin kibaru duman famuli ma**.** Nin kalansen ye cogoya ye ka famuli da yɛlɛ fan dɔ fɛ min tuma dɔ la ye “da dutugulen ye”. A’ ye don o da fɛ ni delili ye.  Silamɛw dara a la ko Yesu tun ye Ala ka kira ye. Ka sɔrɔ Ala ka kira don, jurumu si tun tɛ ale la. Silamɛ caman b’a jate ko kiraw tun ye “jurumutanw” ye. Silamɛ caman dara a la ko Ala tɛ sɔn kira dɔ ka ɲangi wala ka a minɛ kojuguya. Kiraw tilenen don minkɛ, Ala na u dɛmɛ. A tɛ bɛn kira boɲa kosɔn a ka sa maloya ko la nin cogo la.  Silamɛ caman dara a la ko Lahidu Kura yɛlɛmana, ko nkalon donna a la ani ko Yesu ma gengen, o kɔrɔ ko a ma sa gengenjiri kan. Koranɛ kuma fɔcogo yɛrɛ la, a b’a fɔ ko Yesu ma gengen (hali ka sɔrɔ a dayɛlɛlen don ɲɛfɔli wɛrɛw ye). Silamɛw hakili la ko Ala ye mɔgɔ di ka gengen walisa o ka sa Yesu nɔ na, i n’a sɔrɔ o cɛ ye Juda ye.  Nɔnabila ni jurumu yafa ko min kɛra Yesu fɛ, silamɛya kalan tɛ sɔn o ma hali dɔni. Ala ka kisili ko bolodalen min dafara Yesu fɛ, walisa ka mɔgɔw kisi u ka jurumu ma, a saya, a sudonni ni a sukunuli, a taali san fɛ ko bɔra kretiɛnya de la.   * **Tɔɔrɔ kow ni maloya kow minnu tun ka kan ka Masiya sɔrɔ olu ye jumɛnw ye?** * **Yesu ye o maloyakow sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ?** * **Masiya Yesu bɛ mun de jira an na a ni Pierɛ ka kumaɲɔgɔnya la Matiyu 16:21-23?** |
| **Bible yɔrɔ kalanta** | |
| **Ka Ala deli** | * Ala delili ni tanuli kow fɔ. * Barika da Ala ye tanulikow kosɔn minnu fɔra. * Ala deli delili kow kosɔn minnu fɔra. * Aw k’a ɲini Ni Senu ka aw dusukun ni aw hakiliw dayɛlɛ walisa Ala ye min fɔ aw ye bi, aw ka sɔn o kow ma ni ɲagali ye. |
| **Ka mɛnni kɛ** | * Nin kalansen Bible yɔrɔ kalanta fila kalan. * “Kow cogoya” min fɔra san fɛ, o fɔ kalandenw ye kuma surun na. * A ye segin ka kalasen yɔrɔ kalanta fila kalan. * An sinsina Bible yɔrɔ kalanta min kan, a îni mɔgɔ kelen fɛ, a ka o yɔrɔ kalan. |
| **Kow fɔli** | * **Kungolo: Nin yɔrɔ kalannen kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ka ko bolodalen tun bɛ saraka wajibiya walisa ka kisili lase hadamadenw ma. Yesu yɛrɛ ta fan fɛ, o saraka sɔngɔ tun man bon ale ma. Ka sɔrɔ Yesu tun b’a dɔn ko a na sa sɔɔni, kalandenw tun tɛ ka a ka kumaw famu minnu bɛ kuma o kow la. O na ta bɛɛ, Yesu taara ɲɛ k’u kalan o kow la, ka sɔrɔ a b’a dɔn ko u na o kow famu a sukunulen kɔ ko Krista tun ka kan ka sa u kosɔn, o dɔrɔn tɛ, nka ko Yesu tun b’a dɔn ka kɔn o bɛɛ la a ye o sira ta.   * **Fɛn jumɛn de fɛ Esayi ka Masiya baaraden tɔɔrɔlen ka bon ni masakɛ Dawuda ka Masiya ɲɔgɔn ye?** * **Misali wɛrɛw bɛ kibaruduman kitabuw kɔnɔ, yɔrɔ minnu na Yesu ka jira ko a bɛ ko nataw don wa?** (Pierɛ ka dalacɛli, Juda ka janfa) * **Dusukun: An ka yɔrɔ kalanen b’a fɛ an ka jɔn de ladege?**   Danabaw man kan ka Ala ka kanuya n’a ka hinɛ sɔrɔ dama, nka u ka kan ka o kanuya ni o hinɛ tila u ni mɔgɔ tɔw cɛ. Walisa o ka kɛ, danabaw ka kan ka famu ko tuma dɔw la an fana bɛ tɛmɛn tɔɔrɔw fɛ walisa ka Ala ka kanuya dunya jira. A nafa ka bon danabaw kana dan nin ko dɔniya la hakili la dama, nka u ka ja gɛlɛya sɔrɔ u dusukunw na ka o kow ɲɛnamaya u farikolo la.   * **Mun na mɔgɔ dɔw bɛ miiri ko n’u kɛra danabaw ye, Ala bɛna u ka gɛlɛyaw ni u ka kɛlɛw bɛɛ ta u ye?** * **Ka tɔɔrɔ Yesu kosɔn, o bɛ se ka danaba dɛmɛ cogo di ka baara kɛ mɔgɔw ye minnu mago bɛ Yesu la?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka kuma bila baara la cogo di?**   Danabaw man kan ka tɔɔrɔw ni gɛlɛya ɲini u yɛrɛw ye. Tɔɔrɔw ni gɛlɛyaw na se u ma ka sɔrɔ u ma a ɲini ka sababu kɛ u bɛ ka ɲɛnamaya jurumu diɲɛ de kɔnɔ. O na ta bɛɛ, danabaw ka kan ka mɔgɔ tɔɔrɔlen yɔrɔ ɲini walisa ka kɛ Yesu bolow ni a senw ye o mɔgɔw ye.   * **Dɔgɔkun tɛmɛnen, aw ye Yesu ka kanuya ni a ka hinɛ jira mɔgɔ wɛrɛw la cogo di?** * **Fɛn damadɔ jumɛnw bɛ i fɛ, ani i ye ko minnu ɲɛnamaya, ni Krista b’a ɲini i fɛ i ka olu minnu bila baara la nin dɔgɔkun kɔnɔ walisa ka kanuya ni nɛɛma ko fɔ tɔw ye?** |
| **Waleyali** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ, a ka segin Bible kalansen yɔrɔ kalanta kan. * A ɲini jama fɛ, u bɛ miiri ko Ala b’a fɛ u ka min kɛ bi kalansen lamɛnen kɔ, u ka o fɔ. * Aw ka waati ta Ala delili la aw ka jɛkulu mɔgɔw ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, ka hakilitigiya deli walisa ka se ka bi kalansen waleya. * “An Fa min bɛ sankolo la”, aw ka jɛ ka o delili kɛ ɲɔgɔn fɛ k’a kuncɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalan # 77

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Bartime fiyentɔ kɛnɛyara** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Marka 10:46-52 la** | A painting of a person being helped by a person  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Ruti 1** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo** : I ka miiri i kɔnɔ, Yesu b’i magow dɔn, ani a bɛ i lamɛn ni i bɛ a wele. * **Dusukun** : A sugandi ka da a la ko Yesu bɛna i ka deliliw jaabi, hali ni mɔgɔ tɔw ma da a la. * **Bolow** : Aw k’a dɔn ko tuma caman na, mɔgɔw mago bɛna kɛ u farikolo magow ɲɛnabɔli la sanni u ka se k’u magow dɔn Ala ko ta fan fɛ. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | A y’a mɛn tuma min na ko Yesu Nazarɛtika don, a y’a daminɛ ka pɛrɛn ko: “Dawuda Denkɛ Yesu, makari ne la!” (Marka 10:47) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Texte Summary (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Yesu tun bɛ taa Jerusalɛm tuma min na, a tɛmɛna Jeriko dugu kɔnɔ. Mɔgɔ jamaba dɔ ye Yesu lamini tuma min na a tun bɛ ka taama sira kan. A y'a mɛn ko cɛ dɔ tun bɛ ka a wele ko: “Yesu, Dawuda Denkɛ, makari ne la!” Mɔgɔ minnu tun bɛ Yesu lamini na, olu caman y’a fɔ cɛ ye ko a ka to a makun na, a kana Yesu tɔɔrɔ. Cɛ ye mɔgɔw ka kuma mɛn tuma min na, a pɛrɛnna ka tɛmɛ o kan. A tun b’a fɛ Yesu k’a ka welekan mɛn. Yesu ye jama cɛma filɛli kɛ ka fiyentɔ dɔ ye, a tɔgɔ ko Bartime, a sigilen bɛ sira da la. Yesu y’a fɔ jama ye ko u ka Bartime ladɔnniya ko Yesu y’a ka kulekan mɛn. O kɔ, Yesu ye Bartime ɲininka ko a b’a fε ale ka mun kε a ye. Fiyentɔ ko: “Karamɔgɔ, ne b’a fɛ ka yeli kɛ.” Yesu y’a fɔ Bartime ye ko ikomi dannaya b’a fε, a bɛna kɛnɛya. Tuma min na Bartime y' a kun kɔrɔta , a tun bɛ se ka yeli kε ! |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Bartime** tun ye fiyentɔ ye, a sigilen tun bɛ sira da la ka delili kɛ tuma min na Yesu tun bɛ tɛmɛ. A ye jamaba dɔ mɛn min tun bɛ ka tɛmɛ, a y’a ɲininka mun na u bɛ ka tɛmɛ. Mɔgɔ dɔ y’a fɔ a ye ko Yesu bɛ tɛmɛ. A y’o mɛn tuma min na, a y’a daminɛ ka pɛrɛn ko: “Yesu, Dawuda Denkɛ, makari ne la!” Mɔgɔw y’a fɔ a ye ko a ka a makun, nka a pɛrɛnna ka tɛmɛ o kan. 2. **Yesu** ye o kulekan mɛn, a y’a fɔ ko nin cɛ ka na a fɛ. Cɛ wulila ka boli ka taa Yesu fɛ. Yesu y’a ɲininka a b’a fɛ min ka kε a ye. Bartime ko ale b’a fɛ ka yeli kε. Yesu y’a fɔ a ye ko a ka dannaya y’a kɛnɛya. O yɔrɔnin bɛɛ la, Bartime ye yeli kε! A y’a daminɛ ka tugu Yesu kɔ. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | I n’a fɔ a fɔra cogo min na kalan laban na, ikomi u tun tɛ Sankolo faamuyali barikama sɔrɔ, Yahutu minnu tun bɛ Yesu ka waati la, olu tun dalen b’a la kosɛbɛ ko Ala ye sara ni ɲangili ci nin ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ tilennenw ni mɔgɔ juguw ma. O de kosɔn, i n’a fɔ kalan laban na cogo min na, mɔgɔw tun b’a miiri ko nafolotigiw ye mɔgɔ tilennenw ye. Nin dɔgɔkun kalan in na, an bɛ a kɔkanna ye, o ye miirili ye ko fiyentɔw tun ye mɔgɔ juguw ye. Hali ni sɛbɛn ma o sariyakolo fɔ k’a jɛya, jama b’a fɔ fiyentɔ ye min mago bɛ a la kosɛbɛ ko a ka to a makun na tuma min na kabako kɛbaga tun bɛ tɛmɛ. Mun na jama bɛna a fɔ mɔgɔ dɔ ye min mago bɛ Yesu ka dɛmɛ na, a ka a makun? Sabu u tun dalen t’a la ko Bartime ka kan ni Yesu ka jateminɛ ye.  Ikomi fiyentɔw tun tɛ se ka baara kɛ, tuma caman na, u tun bɛ u jigi da delili kan u ka don o don magow kama. Dɔ wɛrɛw fana tun bɛ fiyentɔw mafiɲɛya, k’a miiri k’u ka fiyentɔya ye ɲangili ye min bɔra Ala yɔrɔ. O la sa, Bartime ka nalomanya bɛ na ni farikolo, sigida ani diinɛko ye.  Bartime jigi tigɛlen don. A kulela ni kanba ye walisa ka Yesu hakili sama. Bartime ka limaniya ye Yesu kabakoya, o de la Yesu y’a kɛnɛya. O kɔfɛ, Bartime kɛra Yesu nɔfɛmɔgɔ ye.  Yesu ka kalansiraw, a ka kabakow ani a ka cidenyabaara fan caman ye mɔgɔw kabakoya. Ko fila labanw na, Yesu ye mɔgɔw kabakoya minnu tun b’a miiri ko nafolotigiw ye mɔgɔ tilennenw ye ani fiyentɔw ye mɔgɔ juguw ye. Sabu, kamalennin nafolotigi taara ka bᴐ Yesu la ni dusukasi ye, katuguni a tun bɛ a ka nafolo kanu ka tɛmɛ Ala kan, k’a sɔrɔ Bartime min ye fiyentɔ ye, o bɛ tugu Yesu kɔ a kɛnɛyalen kɔ a ka dannaya kosɔn.  **Sɛbɛn filanan (Aw ye kalansen #31 lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ a kɔkannakow kan):** I n’a fɔ Bartime ka fiyentɔya, mɔgɔw tun bɛna Ruti ka bɔnɛ a cɛ n’a denkɛw fila bɛɛ jate Ala ka ɲangili taamasyɛnw ye. Nka, ɲɛnamaya ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛn, “ko ɲuman bɛ kɛ mɔgɔ ɲumanw na, ko jugu bɛ kɛ mɔgɔ juguw la.” Jurumu kosɔn nin diɲɛ in kɔnɔ, tuma dɔw la, ko juguw bɛ kɛ mɔgɔ ɲumanw na, ani ko ɲumanw bɛ kɛ mɔgɔ juguw la. Min nafa ka bon, o ye ka mɔgɔ dusukun lajɛ, i kana a ka kow lajɛ. Yala u ye limaniya mɔgɔ ye wa? O tuma na fɛ, u ka cogoya mana kɛ fɛn o fɛn ye, Ala bɛna baara kɛ walasa ka kɛnɛya ni ɲumanya lase u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli wala ka delili kɛ** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   A fɔ man di nka, mɔgɔw bɛ se ka Ala ka kanuya ni a ka labɛnw faamu cogo jugu la. Yesu ka waati la, u tun b’a miiri ko Ala ye mɔgᴐw ɲangi u ka jurumuw kosɔn, a kɛtɔ k’u kɛ fiyentɔw ye. Nka, Yesu y’a jira ko Ala b’a kanu ka ɲɛsin fiyentɔw ma. Jurumu b’a ɲini ka mɔgɔw kɛ fiyentɔw ye k’a sɔrɔ Ala b’a ɲini ka mɔgɔw kɛnɛya. Ala ka kɛnɛyali bɛ na cogo caman na. Yesu ka cidenyabaara la, Yesu ka kɛnɛyali tun bɛ to ka mɔgɔw kɛnɛya farikolo ta fan fɛ, ka mɔgɔw kɛnɛya alako ta fan fɛ, ka mɔgɔw kɛnɛya sigida la. Bi, Yesu ka kɛnɛyali fana bɛ kɛ cogo caman na.   * **Mun na Ala t’an ka deliliw jaabi tuma bɛɛ i n’a fɔ an b’a fɛ Ala k’u jaabi cogo min na?** * **I bɛ se k’a dɔn cogo di ko Ala bɛ i ka deliliw lamɛn?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Kerecɛnw ka kan ka majigin tuma bɛɛ u dusukun na, ka Ala ka cikan fɔ u ye. Ikomi Yesu ka waati la, mɔgɔ caman tun b’a miiri k’u b’a dɔn Ala bɛ baara kɛ cogo min na tuma bɛɛ, wa u tun tɛ Ala ka cikan lamɛn hali ni Yesu ye, u ye Bartime ka welekan kɔrɔfɔ walisa a ka kɛnɛya ka bɔ Yesu yɔrɔ. Tuma o tuma ni Krecɛnw b’a miiri k’u b’a dɔn tigitigi Ala bɛna wale kɛ cogo min na ani waati min na, o bɛ se ka kɛ ka Ala ka kunmabɔli baara bali. O nɔ na, kerecɛnw ka kan ka da a la ko Ala bɛ u ka deliliw lamɛn tuma bɛɛ.   * **E fɛ, mun na mɔgɔw tun b’a miiri ko jo b’u bolo ka Bartime kɔrɔfɔ?** * **E fɛ, mun na Bartime ma a janto o mɔgɔw la ani a tora ka pɛrɛn Yesu ko la cogo o cogo?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Farikolo magow bɛ mɔgɔw la ani u mago bɛ Ala ko ta fan fɛ. A nafa ka bon Krecɛnw bolo k’a dɔn ko Yesu b’an wele ka mago sugu fila bɛɛ ɲɛ. Hali ni hakili ta fan fɛ magow de nafa ka bon kosɛbɛ, tuma caman na, kerecɛnw ka kan k’u farikolo magow ɲɛ fɔlɔ, walisa u k’a dɔn ko hakili ta fan fɛ magow b’u la fana.   * **Aw ka sigida mɔgɔw farikolo magoɲɛfɛn dɔw ye jumɛnw ye?** * **Aw ka sigida mɔgɔw mago bɛ alako ta fan fɛ, olu dɔw ye jumɛnw ye?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***JESUS*** Film Preaching Point Bible Lesson # 78

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yesu bɛ Zankɛ kunbɛn** | **Image** |
| **Yɔrɔ kalanta fɔlɔ:** | **Luka 19:1-10** | A person in a robe holding a tree  AI-generated content may be incorrect. |
| **Yɔrɔ kalanta filanan:** | **1 Timote 1:12-17** |
| **Kalansen ka fɛn bonta:** | * **Kunkolo**: K’a faamu ko jurumukɛla si yɔrɔ ma jan Ala la kojugu fo Ala tɛ se k’a kisi. * **Dusukun**: Ka miiri mun na danaba minnu ye yafali sɔrɔ, a bɛ gɛlɛya olu ma ka yafa mɔgɔ tɔw ma. * **Bolow**: Ka fɛɛrɛw sigi sen kan walisa ka aw ka waleɲumandɔn jira Yesu la ni ko dɔw kɛli ye nin dɔgɔkun kɔnɔ. |
| **Kalan wɛrise:** | Yesu y’a fɔ a ye ko: “Kisili sera nin so kɔnɔ bi, k’a masɔrɔ nin cɛ fana ye Ibrahima denkɛ dɔ ye.” (Luka 19:9) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Yɔrɔ kalannen kuma bakuruba la** | Yesu tun bɛ ka tɛmɛn dugu dɔ la min tɔgɔ ko Jeriko. Cɛ dɔ tun bɛ o dugu kɔnɔ min tɔgɔ ko Zankɛ. Zankɛ tun ye nafolotigiba ye, katuguni fama wariminɛba tun don. Fama wariminɛbaw tɔgɔ tiɲɛnen tun don ko u bɛ wari minɛ min tɛ u ta ye. Zankɛ y’a mɛn ko Yesu bɛ Jeriko, a y’a ɲini k’a ye. Zankɛ tun ye cɛ surumani ye minkɛ, a tun tɛ se k’a ye jama cɛma. O de kosɔn, Zankɛ yɛlɛnna torosun san fɛ walisa a ka Yesu ye. Yesu sera torosun ma tuma min na a y’a ɲɛ kɔrɔta. Yesu y’a fɔ Zankɛ ye ko: “Zankɛ jigin ka bɔ nin jiri kan. Ne b’a fɛ ka taa jigin i ka so bi”. Zankɛ nisɔndiyara ka jigin ka bɔ jiri kan. Mɔgɔw ma a famu kun min na Yesu b’a fɛ ka taa jurumukɛla ka so. Yesu ye kanuya jira Zankɛ la min kɛ, Zankɛ ye a ka fɛn soɲalen ɲɔgɔn naani segin mɔgɔw ma a tun ye minnu nambara. |
| **Ka kalan di Ja kan** | 1. **Jamaba:** Jamaba tun tuguraYesu nɔfɛ. Jama tun ka bon fo Yesu yeli tun gɛlɛyara u cɛma. 2. **Zankɛ:** Zankɛ tun b’a fɛ ka Yesu ye.A tun ka surun fo a tun tɛ se ka Yesu ye jama kosɔn. A fana tun ye Romɛkaw ka fama wariminɛba kuntigi dɔ ye, o la farati tun don k’i yɛrɛ don Israɛl jamaba dɔ cɛma. O de la Zankɛ yɛlɛnna jiri kan walisa ka Yesu ye. 3. **Yesu:** Yesu ye Zankɛ ye jiri kan k’a fɔ a ye ko a ka jigin. Hali ka sɔrɔ Rome fama wariminɛlaw ko tun man di Israɛldenw ye, Yesu y’a fɔ a ye ko a bɛna taa surafana dun Zankɛ ka so. K’u to surafana dun na, Yesu ka kanuya n’a ka makari fanga boɲara fo Zankɛ nimisara a ka jurumuw la, ani k’a latigɛ ko a ye minnu nanbara, ko a na olu ta ɲɔgɔn naani segin u ma. Yesu y’a fɔ ko tiɲɛ na Zankɛ ye kisili sɔrɔ. |
| **Kow tun bɛ cogo min na** | Yesu ka waati la, romɛkaw de tun bɛ ka lahidu jamana mara. Israɛldenw tun bɛ u ka mara la minkɛ, u tun bɛ lɛnpo sara Rome fanga ye. Romɛkaw tun bɛ o wari ta k’u ka kɛlɛkɛcɛw dɛmɛ minnu bɛ Lahidu jamana kɔnɔ. Israɛldenw tun bɛ Romɛkaw kɔniya, k’a ɲini k’u yɛrɛw tila Romɛ fanga ka mara la.  Romɛkaw tun bɛ Israɛlden dɔw ta walisa olu ka o lɛnpo minɛ. Ka o wari sara Romɛkaw ye, o tun man di Israɛldenw ye, nka u yahutu ɲɔgɔn minnu bɛ o lɛnpo minɛ Romɛkaw ye, olu ko tun ka go u ye kosɛbɛ. Israɛldenw tun bɛ o fama wariminɛbaw jate Romɛ jɛɲɔgɔnw ye, ani ko u ye Israɛl ni Ala janfa. O cogo la Israɛldenw tun bɛ Fama wariminɛba Zankɛ jate Israɛl bɛɛ la jurumukɛlaba dɔ ye.  O la dabaliban ko tɛ, k’a ye ko fama wariminɛba Zankɛ ma sɔn ka don jama la walisa ka Yesu ye, nka a taara i dogo jiribolow la. Yesu kɔni ye Zankɛ ye o yɔrɔ la. Ka tɛmɛn o kan, Yesu ko a bɛ taa dumuni na Zankɛ ka so, o balala jama bɛɛ la. Yesu ka waati la, ka taa dumuni kɛ mɔgɔ dɔ ka so, o b’a jira ko i sɔnna ka kɛ o tigi teri ye. Yesu y’a jira bɛɛ la ko ale kɛra nin fama wariminɛba teri ye.  K’u to surafana dun na, Yesu ka kanuya ni a sɔnni min kɛra zankɛ ma, o magara a la fo Zankɛ nimisara a ka jurumu kɛlenw bɛɛ la, k’a latigɛ ka a ka mɔgɔ tɔɲɔlen ka fɛn ɲɔgɔn naani segin o tigiw ma. Yesu ye Zankɛ ka kisili ko fɔ. Ka fara o kan, a y’a fɔ ko nin fama wariminɛba, mɔgɔ dɔw bɛ min jate jurumukɛla ye, ko o ye Ibrahima bɔnsɔn yɛrɛyɛrɛ de ye. Yesu sera ka Zankɛ kisi, o la kisili bɛ bɛɛ ka so da la.  **Yɔrɔ kalanta filanan:** Ni Israɛldenw tun bɛ Zankɛ jate jurumukɛlaw bɛɛ la belebeleba ye sanni a ka kisili **s**ɔrɔ, Eglise fɔlɔ waati mɔgɔw tun bɛ Paul jate jurumukɛlaw bɛɛ la belebeleba ye sanni a ka kisili sɔrɔ. Poli tun bɛ a yɛrɛ jate jurumukɛlaw bɛɛ la belebeleba ye. Sanni Yesu ka Paul kisi, Paul tun bɛ Yesu tɔgɔ tiɲɛ ani ka Eglise ni danabaw tɔɔrɔ. Paul ye Yesu ka kisili sɔrɔ Ala ka nɛɛma dɔrɔn de barika la.  **Articles of Faith Track:**  **VIII. Nimisali.** Ala ka nɛɛma jaabili ye nimisali bɛnnen ye min kɛra ni nisɔndiya ye. Nimisali la, jurumukɛla bɛ i kɔdon a ka jurumu ni a ka ɲɛngoya ma, k’i ɲɛsin Ala ka nɛɛma ni a ka makari ma. O nimisali bɛna ni yɛlɛmali sago ye mɔgɔw la. Dusukun yɛlɛmali dɔrɔn tɛ, nka hakili ni taamacogo yɛlɛmali fana don. Hali ni o yɛlɛmali ye Ala ka baara ye danaba ka ɲɛnamaya la, danaba ka kan k’i dusu dayɛlɛ ka sɔn Ala ka o baara kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ.     * **Kungolo: Mun na nafa b’a la, mɔgɔ kana dan ka sɔn a ka hakili dama la la ko Yesu sara a ye, nka a fana ka nimisa a ka jurumu la?** * **Dusukun: Mun kɛra aw dusuw la tuma min na aw y’a famu ko Yesu sara aw kosɔn ka aw ka jurumuw bɛɛ yafa aw ma?** * **Bolow: Danabaw bɛ se ka mun fɛɛrɛ tigɛ walisa ka baara kɛ Ala fɛ ka u dusukunw , u hakiliw, u £aniyaw ani u ka kɛtaw saniya ka bɔ jurumu ka sebaya la?** |
| **Bible kalan** | |
| **Ka Ala deli** | * Ala delili ni tanuli kow fɔ. * Barika da Ala ye tanulikow kosɔn minnu fɔra. * Ala deli delili kow kosɔn minnu fɔra. * Aw k’a ɲini Ni Senu ka aw dusukun ni aw hakiliw dayɛlɛ walisa Ala ye min fɔ aw ye bi, aw ka sɔn o kow ma ni ɲagali ye. |
| **Ka mɛnni kɛ** | * Nin kalansen Bible yɔrɔ kalanta fila kalan. * “Kow cogoya” min fɔra san fɛ, o fɔ kalandenw ye kuma surun na. * A ye segin ka kalasen yɔrɔ kalanta fila kalan. * An sinsina Bible yɔrɔ kalanta min kan, a ɲini mɔgɔ kelen fɛ, a ka o yɔrɔ kalan. |
| **Ko fɔli** | * **Kungolo: Nin yɔrɔ kalannen kɔrɔ ye mun ye?**   Mɔgɔ dɔ bɛ yen min ka jurumu ka jugu fo Ala tɛ se k’a kisi wa? Nin yɔrɔ la Yesu ka ɲɛnamaya bɛ jaabi min di o ye “AYI!” ye. Ni yesu sera ka Zankɛ ɲɔgɔn kisi, o la a ka kisili ye mɔgɔw bɛɛ ta ye. A ka gɛlɛn danabaw ma tuma dɔ la ka da o kuma la, katuguni sitanɛ bɛ u nɛgɛn u ka miiri ko Yesu bɛ mɔgɔ suguya dɔw dɔrɔn de kisi. Mɔgɔw bɛɛ kelen kelen ye Ala ka dafɛnw ye, ani u kanulen don Ala fɛ. I ka jurumu mana kɛ cogo o cogo, mɔgɔ si tɛ yen min ka jurumu ka bon kojugu fo Ala tɛ se k’a kisi.     * **Mɔgɔ sugu jumɛn bɛ yen, i hakili la ko min tɛna sɔn ka danaya kɛ Yesu la don dɔ ko a Matigi ni Kisiba don?** * **Ka sɔrɔ a b’a dɔn ko a fasoden Israɛldenw na a kɔniya nin cogo la, mun na Zankɛ sɔnna ka kɛ fama wariminɛba ye?** * **Dusukun: An ka yɔrɔ kalanen b’a fɛ an ka jɔn de ladege?**   Kabako don k’a ye ko mɔgɔ minnu ye Ala ka yafali sɔrɔ u ka jurumu kosɔn, ko a bɛ gɛlɛya olu ma ka yafa mɔgɔ tɔw ma. Ni mɔgɔ dɔ ye an tɔɲɔ walima ka an jogin, an b’a ɲini ka o tigi ɲangi. Ni a tigi kisira o kow dantigɛli ma o tɛ diya an ye. Nka Ala ka nɛɛma ka tilennenya ni an hadamadenw ta yecogo tɛ kelen ye. Ala ka nɛɛma kɛnɛ ka bon fo ka se mɔgɔw ma minnu ni a man kan. Fɛn bonta tɛ ko mɔgɔw ka kisi sariya ni kow seginni ma, nka tuma caman na, Yesu b’a ka yafali di mɔgɔ ma ka kɔn o tigi ka fɛn koseginni ɲɛ.   * **Ni danaba dɔ ko a tɛ se ka yafa mɔgɔ wɛrɛ ma, o bɛ mun jira danaba ka kisili ko la?** * **Mun na yafali tɛ fɛn nɔgɔma ye hadamadenw ma?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka Kuma bila baara la cogo di?**   Yesu y’a ja gɛlɛya k’a fɔ ko a bɛna taa dumuni kɛ Zankɛ ka so. Zankɛ y’i ja gɛlɛya k’a fɔ ko a ye minnu nanbara ko a na olu ka fɛn segin u ma. Ka sɔrɔ Ala yafara jurumukɛla nimisalen na, a bɛ u wele ko u ye minnu tɔɲɔ, u ka o ko labɛn u ni o mɔgɔw cɛ. Tuma dɔw la o labɛnni bɛ se ka kɛ i n’a fɔ Zankɛ ta, ka wari kɔsegin a ye min soɲa, nka tuma dɔw la an bɛ yafa de ɲini mɔgɔw fɛ an ye minnu jogin ni an ka jurumu ye.   * **Danaba bɛ se k’a dɔn cogo di ni Ala bɛ k’a ɲɛminɛ ka fɛn segin mɔgɔ ma, a ye min hakɛ ta?** * **Tuma caman an bɛ Ala hakɛ ta minkɛ, danabaw bɛ se k’u ka waleɲuman dɔn jira Ala la cogo di a ka kisili kosɔn?** |
| **Waleyali** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ, a ka segin Bible kalansen yɔrɔ kalanta kan. * A ɲini jama fɛ, u bɛ miiri ko Ala b’a fɛ u ka min kɛ bi kalansen lamɛnen kɔ, u ka o fɔ. * Aw ka waati ta Ala delili la aw ka jɛkulu mɔgɔw ye, ka delili kɛ ɲɔgɔn ye, ka hakilitigiya deli walisa ka se ka bi kalansen waleya. * “An Fa min bɛ sankolo la”, aw ka jɛ ka o delili kɛ ɲɔgɔn fɛ k’a kuncɛ. |

***YESU*** Filimu Waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #79

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Lazarɛ kununna** | **Ja** |
| **Kalansen kɔnɔko:** | **Yuhana 11:1-44** | A person in a robe standing in front of a person in a cave  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Esayi 53:1-6** |
| **Kalansen kuntilenna:** | * **Kunkolo** : Aw ka nisɔndiya ! Yesu ye jurumu ni saya Matigi ye. Yesu barika la, foyi tɛ se k’an fara ka bɔ Ala la! * **Dusukun** : I dusu saalo, Yesu bi ka dimi ni i ka dusukasi dᴐn. Yesu tɛ jurumu ni saya dɔrɔn Matigi ye, nka a bɛ dimi ni dusukasi dɔn kosɛbɛ k’a sababu kɛ a gengenli ye. * **Bolow** : I ka sɔn ka “ kasi ni dusukasibagaw ye,” ka mɔgɔ wɛrɛw ka doni tila ɲɔgɔn na, o ye Yesu ka cidenyabaara janya ye nin diɲɛ in kɔnɔ. |
| **Kalansen min bɛ tɛmɛsira kɔnɔ:** | Yesu y’a fɔ a ye ko: “Ne de ye su kununni ni ɲɛnamaya ye. Min dara ne la, o na ɲɛnamaya, hali ni a sara. » (Yuhana 11:25) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sɛbɛnni kuncɛlen** | Lazarɛ n’a balimamuso Mariyama ni Marte tun sigilen bɛ Bɛtani. Yesu tun b’o denbaya kanu ani a tora u fɛ siɲɛ caaman. Don dɔ la, Mariyama ni Marte ye ci bila Yesu ma k’a fɔ a ye ko Lazarɛ bananen don kosɛbɛ. U tun b’a dɔn ko Yesu ye mɔgɔ wɛrɛw kɛnɛya ani u tun b’a fɛ a ka na o yɔrɔnin bɛɛ. Yesu taara Bɛtani  tile fila cikan sɔrɔlen kɔfɛ Mariyama ni Marte fɛ. Yesu sera Bɛtani tuma min na, Lazarɛ tun sara kaban ani a su donna tile naani kɔnɔ! Mariyama ni Marte ye Yesu ye tuma min na, u bolila ka taa a fɛ ka bin a sen kɔrɔ. U kulela k'a fɔ ko: «Yesu, ni i tun nana yan joona, i tun bɛ se ka an balima kɛnɛya. » Yesu kasira tuma min na a ye Lazarɛ kibaruya mɛn. A tun b’a dɔn ko Mariyama ni Marte tun b’u balima kanu kosɛbɛ. Yesu taara kaburu la, Lazarɛ su donna yɔrɔ min na , k’a fɔ ko: “Lazarɛ, bɔ!” » Yesu ka o fɔlen kɔ, Lazarɛ bɔra kaburu kɔnɔ ! A tun bɛ balo la! |
| **Karamɔgɔya kɛli ka bɔ jaw la** | 1. **Mariyama ni Marte** tun ye balimamusow ye minnu balimakɛ Lazare tun bananen don kosɛbɛ. U ni Yesu teri ɲumanw tun ye Lazarɛ ka bana kibaruya ci a ma, u jigi tun b’a la ko Yesu bɛna na u balima kɛnɛya. 2. **Yesu** kɔni , a ma taa Lazarɛ fɛ o yɔrɔnin bɛɛ la tuma min na a ye kibaruya sɔrɔ balimamusow fɛ. O nɔ na, a tun b’a fɛ k’a ka sebaaya jira bɛɛ la saya kan. O kama, Yesu ye tile damadɔw makɔnɔ sani a ka taa Bɛtani, Lazarɛ n’a balimamusow tun sigilen bɛ yɔrɔ min na. Yesu sera yen tuma min na, Lazarɛ tun sara kaban. Balimamuso fila ninnu ye kasi ko Yesu ye waati jan ta, n’o tɛ, u balimakɛ tun tɛna sa. Nka, Yesu b’u jija u ka da a la ko Lazarɛ bɛ se ka kunun ka bɔ suw cɛma. U sera Lazarɛ kaburu la tuma min na, Yesu ye yamaruya di ko kabakurun ka bɔ yen. O kɔfɛ, a ye yamaruya di ko: “Lazarɛ, bɔ! » 3. **Lazarɛ** kununna ka bɔ suw cɛma tuma min na Yesu ye nin kumaw fɔ! A bɔra kaburu kɔnɔ ni sudon finiw ye minnu sirilen bɛ a la hali bi. Bɛɛ tun nisɔndiyara! |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | O bɛ se ka kɛ tɛmɛsira ye min bɛ mɔgɔ hakili ɲagami kosɛbɛ. Kalandenw t’a dɔn ni Lazarɛ sunɔgɔra dɔrɔn walima ni a sara. Lazarɛ balimamusow hakili ɲagamina Lazarɛ lakununni cogoya la, Yesu bɛ min kalan: yala a bɛna kɛ sisan wa walima waati laban na wa?  O ɲagami bɛɛ cɛma, dusukunnataw bɛ ka bonya: A bɛ iko Toma y’a yɛrɛ bila ka sa ni Yesu ye, ani Yesu bɛ kasi a teriw bɛ dusukasi min muɲu. Toma dalen b’a la ko o taama min kɛra Bɛtani, o bɛna kɛ sababu ye ka saya lase mɔgɔ ma, katuguni mɔgɔw tun y’a ɲini ka Yesu bon ni kabakurunw ye sisan dɔrɔn, k’a to mɔgɔw kalanni na Jerusalɛm. Yesu bɛ kasi katuguni, a ka hadamadenya la, a teri sɛbɛw ka dimi bɛ a degun.  O bɛɛ cɛma, Yesu y’a ka kabakoba kɛ, ka tile naani su dɔ lakunun ka bɔ suw cɛma.  Tuma min na Yesu kɛlɛbagaw, diinɛ ɲɛmɔgɔw, y’a mɛn ko Yesu y’a terikɛ lakunun ka bɔ suw cɛma, u bɛ siran ko jamaba bɛna wuli ka na Yesu fɛ k’a kɛ u kisibaga ye, ani ko Romɛkaw bɛna don ka murutili tiɲɛ. Diinan ɲɛmɔgɔw dalen b’a la ko ni Romɛkaw sera ka murutili dɔ tiɲɛ, u bɛna josariyaw bɛɛ bɔsi Israɛlkaw bolo hali bi. O la sa, diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛna a latigɛ sɔɔni ko Yesu ka kan ka sa Israɛl ka ɲumanya kosɔn.  O ye fɛn ye min bɛ mɔgɔ lafili, o ye ko Yesu ye saya jalaki sabu a ye Lazarɛ lakunun ka bɔ suw cɛma.  **Tɛmɛsira filanan:** Nin ye Esayi ka Baarakɛla tɔɔrɔlen dɔnkili dɔ ye, Krecɛnw b’a dɔn ko a bɛ Yesu laseli kɛ ko a ye Masiya ye. Yesu ma yaala dugukolo kan dɔrɔn i n’a fɔ karamɔgɔba ani kabako kɛbaga, a tɔɔrɔla fana iko sagaden an ka saraka kosɔn. Yesu tun bε dimi, dusukasi ani ban dᴐn. Yesu ye an ka Sarakalasebaa kuntigiba ye, min bε se ka fara an kan an ka dimi ni an ka dusukasi la, sabu a bε an ka dimi dᴐn, an bε min na.  **Dannaya barokunw taamasiyɛn:** **XIV. Ala ka kɛnɛya.** Farikolo kɛnɛyali tun ye cogo Yesu y’a ka alaya jira min fε . Hali ni Yesu ma banabagatɔw bɛɛ kɛnɛya wala ka mɔgɔ salenw bɛɛ lakunun a ka waati la, Yesu ye farikolo kɛnɛyali kɛ walisa k’a ka kalansiraw fanga jira. Yesu ka cidenyabaara tora senna Egilisi fɔlɔ bɛɛ la iko Yesu ka kalanden caman tun bɛ mɔgɔw kalan ani ka u kɛnɛya Ni Senu ka sebaaya fɛ. Ala bɛ ka taa a fɛ fana ka mɔgɔw kɛnɛya bi. Tuma dɔw la, o kɛnɛyaliw ye kabakow ye yɔrɔnin kelen delili sababu fɛ. Tuma dɔw la, Ala bɛ kɛnɛyali kε furakɛli dɔnniya sababu fɛ. Tuma dɔw la, Ala ka jaabi min bɛ kɛnɛya deliliw la, o ye ka muɲuli ni muɲuli di banaw ɲɛkɔrɔ (2 Kɔrɛntekaw 12:7-10). A laban na, Ala bε kɛnɛya laban di a denw ma tuma dɔw la, o ye k’a ye ɲɛda ni ɲɛda nɔɔrɔ la (Filipekaw 1:20-24).   * **Kunkolo: Mun tun bɛna kɛ ni Ala ye kɛnɛya ni kisili ɲinini bɛɛ sɔn?** * **Dusukun: A ka gɛlɛn k’a faamu mun na Ala bɛ kɛnɛya delili dɔw jaabi ni “ɔnhɔn” ye, nka a bɛ kɛnɛya delili wɛrɛw jaabi ni “ayi” ye. Jigiya jumɛn bɛ Krecɛnw bɛɛ la, Ala mana an ka deliliw jaabi cogo o cogo?** * **Bolo: I bɛ se ka Ala ka nɛɛma baara cogo nafama jumɛnw na banabagatɔw ye walima minnu tɛ so kɔnɔ nin dɔgɔkun in na?**   **Bibulu tilali silamɛw cɛ Kuntigi:** Yesu ye Ala jiracogo tigitigi ye. An ye Yesu jira kaban iko Ala Denkɛ (Kalansen 61, 59 ani 67). Nin kalansen kɔnɔ, an bɛna taa a fɛ ka sinsin Yesu ka Ala-ka-marako kan, an kɛtɔ ka kabako kabakoma dɔ fanga sɛgɛsɛgɛ. Yesu, iko Ala yebali ja, a ye Ala ka sebaaya jira kabakow fɛ ani ka ­mɔgɔ lakunun ka bɔ suw cɛma.  Ala ka immanence hakilina: Ala y’a jira an ka diɲɛ fεn magataw fε ko a ka surun an na. An bɛna o ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn na: k’a sɔrɔ Yesu b’a janto mɔgɔw la, Ala b’a janto mɔgɔw la ani a bɛ gɛrɛ mɔgɔw la. Ala ka immanence i n'a fɔ a jiralen bɛ cogo min na Bibulu kɔnɔ, o bɛ se ka gɛlɛya i teri ɲininikɛla ma, katuguni a bɛ danfara don ni u ye min mɛn silamɛya la min kɔnɔ Ala ka tɛmɛsira dɔrɔn de bɛ yen (Ala ka " "fɛn wɛrɛ", min bɛ sɔrɔ ka tɛmɛn a dankan kan hakilina gansan), o la, i k’i janto ani ka bonya da a kan n’i bɛ a fɔ.   * **Yuhana 11:1-4 kalan. Kira Yesu ka fɔ la, Lazarɛ ka bana kun laban tun ye mun ye?** * **Yuhana 11:28-46 kalan ani i janto kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛmɛsira 40-45 la. Yahutu caman minnu ye o kabako ye, olu ye wale ɲuman jumɛn kɛ?** * **Yesu Masiya ye kabakow ni a ka sebaaya jira cogo min na, o bɛ mun fɔ a tun ye mɔgɔ min ye?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli min kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛ walisa ka delili ɲini. * Ni Senu deli a ka aw dusukun ni aw hakili dayεlε walisa Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, aw ka o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Sɛbɛnni kɔnɔko” min bɛ sanfɛ, o lajɛ ka surunya kalanso la. * Bibulu kalansenw tɛmɛsira fila kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunbaba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Title: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Yesu ka cidenyabaara tun man nɔgɔ. Tuma caman na, jama tun bɛ Yesu ka kalansiraw faamu cogo jugu la. A nɔfɛmɔgɔw tun dalen b’a la ko a bɛna kɛ politiki ɲɛmɔgɔ ye Israɛl jamana na. A kɛlɛbagaw tun ka kan k’a ka cidenyabaara ta, nka o nɔ na, u tun ka kan k’a ka saya labɛn. O bɛɛ n’a ta, Yesu ma Ala ka cidenyabaara bila a ka ɲɛnamaya kama. Yesu tun t’a jate ko saya ye sɔngɔba ye min tɛ se ka an ka ɲɛnamaya sara. O nɔ na, Yesu kumana mɔgɔw fɛ minnu tun tɛ a faamu, ani a ka kalanden gɛrɛgɛrɛ minnu tun dalen tɛ a la. Yesu ka kanminɛli kosɔn, o si ma se ka an fara ka bɔ Ala ka kanuya la Krisita la.   * **E fɛ, mun na Yesu ka kuma minnu fɔra nin tɛmɛsira kɔnɔ, olu ye ɲagami don kalandenw ni balimamusow cɛma?** * **Yesu ye i ka ɲɛnamaya lakununni ni i ka ɲɛnamaya ye cogo di?** * **Dusukun: Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn ye, an ka kan ka kɛ jɔnw ye?**   Yesu, iko Masiya, a donna an ka hadamadenya la kosɛbɛ. Yesu ye dimi, ban, kɛlɛ ani kɔngɔ sɔrɔ. Ikomi Yesu donna an ka hadamadenya la kosɛbɛ, dusukasi, dusukasi, dimi walima siga si tɛ Yesu bolo ka tɛmɛ. An bɛ se k’an ka sigasigaw ni an ka tɔɔrɔw bɛɛ fɔ Yesu ye, k’a dɔn ko Yesu bɛna an dusu saalo ani k’an kɛnɛya.   * **I bɛ dusukunnata minnu sɔrɔ, olu dɔw ye jumɛnw ye minnu mago bɛ Yesu ka dususalo ni a ka kɛnɛya la?** * **I bɛ se ka mun kɛ ni Yesu ye i ka deliliw jaabi walima a ka waati latigɛlen ye i jigi tigɛ?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Yesu ka kalandenw tora ka tugu a kɔ, hali k’a sɔrɔ u tun t’a faamu mun na a tun bɛ segin Juda. Lazarɛ balimamusow ye dannaya mara Yesu la, hali ni a daminɛ na, a ma u ka deliliw jaabi, i ko u tun b’a fɛ u ka jaabi cogo min na. Kerecɛnw bɛ se ka dusu saalo sɔrɔ k’a dɔn ko an mago t’a la ka jaabiw bɛɛ dɔn walima ka dannaya hakɛ bɛnnen sɔrɔ walisa ka tugu Yesu kɔ. Yesu bɛ sɔn an ka dannayabaliya ma ani an ka sigasigaw ma, wa a b’an wele an ka bonya ani ka kɔgɔ tuma min na a b’a yɛrɛ jira ko a ye kanuya ni kantigi ye. Sira kan, Yesu ye kerecɛnw wele u ka dannaya ni dususalo min bɛ u bolo, u ka o ta ka Yesu ka kanuya jira mɔgɔ wɛrɛw la minnu fana tɛ dannaya ni dususalo sɔrɔ. Krecɛnw kɛtɔ ka kɛ Yesu ka kanuya ni a ka dususalo cidenw ye, u bɛ Ala nɔɔrɔ jira.   * **Mun na a nafa ka bon Krecɛnw bolo ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye, hali sanni u k’u yɛrɛ ka ɲɛnamaya n’u ka dannaya faamu ka ɲɛ?** * **Ala bɛ baara kɛ ni an yɛrɛ ka dusukasi ni jigitigɛ kow ye cogo di walasa ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn ye, ani hakilitigiya kama walasa ka bi kalan walenya aw ka ɲεnamaya la . * A laban kɛ k’a ɲini kulu fɛ u ka An Fa delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 80

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yesu donna Jerusalɛm** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Luka 19:28-44 la** | A person riding a donkey  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Zakari 9:9-13** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo** : A dɔn ko Yesu donli Jerusalɛm, o bɛ Masiya setigi ka kirayakumaw dafa i n’a fɔ a fɔra cogo min na Layidu Kɔrɔ kɔnɔ. * **Dusukun** : I ka miiri nin ko in ka se sɔrɔli ni a ka bɔnɛ fila bɛɛ la. Jama bɛ Yesu tanu, nka, Yesu bɛ kasi Jerusalɛm ko la katuguni a b’a dɔn ko diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛna taa a fɛ ka ban a la. * **Bolow** : Aw ka bato ɲɛnamaya kɛ. Aw ka to ka Ala ka kɛta dɔn ani ka baara kɛ aw lamini na. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Sira bɛ jigin Oliviye kulu la yɔrɔ min na, a gɛrɛla o yɔrɔ la tuma min na, kalandenw jama bɛɛ y’a daminɛ ni nisɔndiya ye ka Ala tanu ni kanba ye, u ye kabako minnu bɛɛ ye. (Luka 19:37) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Don dɔ la, Yesu n’a ka kalandenw tun bɛ taa Jerusalɛm. Sanni u ka se dugu kɔnɔ, u y’u jɔ Oliviye kulu la. Yesu y’a fɔ a ka kalanden fila ye ko ka don dugu kɔnɔ yen . U tun bɛ fali ni faliden dɔ sɔrɔ min sirilen bɛ jiribolo dɔ la. U tun ka kan k’a fɔ a tigi ye ko Yesu mago bɛ baganw na, ko a bɛna u kɔsegin tuma min na ni a mago banna u la. Kalandenw taara dugu kɔnɔ ka fali ni faliden sɔrɔ i ko Yesu y’a fɔ cogo min na. U ye baganw ta ka segin ka taa Yesu ma k'u ka finiw da baganw kɔ la. Yesu y'i sigi u kan ka don dugu kɔnɔ. Jama tugura Yesu kɔ ka don Jerusalɛm. U tun bɛ ka jirisunw bolow wuli fiɲɛ la ka pɛrɛn ko: «Hozana ka da Dawuda Denkɛ ma! Min bɛ na Matigi tɔgɔ la, o ye dubaden ye!” (NIV). Jama tun bɛ Yesu minɛ i ko masakɛ. Nka  Yesu tun b’a dɔn ko o mɔgɔw tun bɛna dimi ani ka u kɔdon a la. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Faliden.** Sanni Yesu ka don Jerusalɛm a siɲɛ laban na, a y’a ka kalandenw bila ka faliden dɔ ta. Yesu sigira faliden kan ka don Jerusalɛm, k’a jira ko ale de ye Masiya ye, Zakari ye kiraya kɛ min ko la. 2. **Ka finiw da duguma.** I n’a fᴐ masakɛ Jehu donna Jerusalɛm ni se sɔrɔli ye cogo min na kira Esayi tilalen kᴐ k’a mun ka kε masakε ye, Jerusalɛm mɔgɔ dɔw fana ye Yesu bisimila k’a kɛ u ka masakɛ ye. (2 Masakɛw 9:13) 3. **Ka jiribolow wuli,** o tun ye Ala ka labɛn seli ye ani ka Israɛldenw ladon. (Levitike 23:40) 4. **Ka pɛrɛn ka tanu kε Ala ye.** Jama fana pɛrɛnna ka Ala tanu tuma min na Yesu donna Jerusalɛm. U ye kumaw pɛrɛn ka bɔ Zaburu 118:26 la. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Yesu donna Jerusalɛm Tɛmɛnkan seli la iko masakɛ. A doncogo taamasiyɛn bε bɛε ni Layidu Kɔrɔ kɔnɔ kuma caman ye minnu bɛ kuma masakɛ setigi dɔ kan min bɛ don dugu kɔnɔ. Nka, k’a sɔrɔ jama la mɔgɔ dɔw ye Yesu tanu iko masakɛ, diinɛ ɲɛmɔgɔw ma o kɛ. Jama ye bato min kɛ Yesu ye, u maloyara, ani u y’a fɔ a ye ko a k’u bali.  O bɛɛ cɛma, Yesu kasila Jerusalɛm ko la. Yesu b’a dɔn ko diinɛ ɲɛmɔgɔw, minnu ka kan k’a bisimila iko Masiya, o nɔ na, u bɛna a fagali labɛn sɔɔni. Yesu b’a dɔn fana ko nin jamaba minnu bɛ a donna seli kɛ, olu b’a ɲini a fɛ a ka kɛ politiki ni sɔrɔdasi Masiya ye min bɛna u hɔrɔnya ka bɔ Romɛ ka fanga kɔrɔ. Hali Yesu ka kalandenw bɛna a bila tuma min na garadiw nana a minɛ. O kosɔn, bɛɛ ye Yesu faamu cogo jugu la.  Nka, Yesu b’a dɔn ko nin ye Ala ka sira ye a bolo, wa hali ni dimi ni tɔɔrɔba bɛna kɛ tile damadɔ nataw kɔnɔ, Yesu ka kanminɛli Ala ka laɲini na, o bɛna kɛ sababu ye ka kisili sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ bolo minnu bɛ Yesu minɛ iko Masiya lakika. Kalandenw bɛna segin ka o ko kɛlenw lajɛ su kununni kɔfɛ, ka a dɔn, k’a sɔrɔ u ni mɔgɔ caman ye Yesu ka cidenyabaara faamuya cogo jugu la, o ma Yesu bali ka kɛ Masiya sugu ye Ala ye min layidu ta.  **Yɔrɔ kalanta filanan :** Minnu jigi tun bɛ sɔrɔdasi Masiya kan, olu ye nin tɛmɛsira kalan k’a fɔ ko u b’a fɛ min na tigitigi, u ye layidu ta. Nka, Yesu kununni kɔfɛ, mɔgɔ minnu ye Yesu ka kisili ni a ka hɔrɔnya sɔrɔ ka bɔ jurumu la, olu y’a dɔn ko o tɛmɛsira kɔrɔ tun ye ko Masiya tun tɛna se sɔrɔ Romɛ kan, nka jurumu ni saya de kan. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw dayεlε walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, k’o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * Kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   A kɛra a ka kalandenw balili ye u ka Yɛlɛmali ko fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye, walima ka sonyali kɛ tuma min na jama tun b’a fɛ k’a kɛ masakɛ ye fanga la, Yesu y’a yɛrɛ tanga a ma k’a to mɔgɔw k’a dɔn ko ale ye Masiya ye. Nka, a ka se sɔrɔli don Jerusalɛm, o ye o nin ko yεlεma. Sisan, walisa ka Layidu Kᴐrᴐ kiraya kumaw dafa Masiya ko la, Yesu b’a to jama ka a ka tanuli dɔnkili da iko Masiya. Yesu tun ye Masiya sugu min ye, jama ma o faamu hali bi, nka, a lakununni kɔfɛ, u bɛna o faamu.   * **Mɔgɔw b’a faamu cogo jugu minnu na bi, olu dɔw ye masakɛ sugu min ye Yesu ye?** * **Mun na diinɛ ɲɛmɔgɔw dusu tiɲɛna kosɛbɛ jama ka Yesu tanuli kosɔn?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Bɛɛ tun tɛ Yesu ka cidenyabaara cogoya faamu: jamaba, diinɛ ɲɛmɔgɔw, hali a ka kalandenw. U bɛɛ tun bɛ Yesu jate hadamadenw ka sebaaya ni kuntigiya siratigɛ la, nka Yesu nana na ni fanga ni kuntigiya ye alako ta fan fɛ. Kerecɛnw ka kan ka u janto u dusukunw ni u hakiliw dabɔlen to Yesu ka kalansiraw kama walisa u kana bin Yesu ka cidenyabaara faamuyabaliya jaan na u ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani nin diɲɛ in kɔnɔ.   * **Yesu bɛ kasi mɔgɔ minnu kan bi, olu ye jɔnw ye, minnu ka faamuyali jugu bɛ Yesu ko la?** * **Hakilina jugu minnu tun bɛ i la Ala ko la, Yesu ye minnu latilen, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Bato ye ɲɛnamaya kɛcogo ye. Hali ni don kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen, Krecɛnw bɛ bato kɛ minnu na ni mɔgɔ wɛrɛw ye, kerecɛn kelen-kelen bɛɛ ka kan k’u ka donw labɛn ni barika dali ni tanuli ye Ala ye.   * **I bɛ se ka Yesu bato cogo minnu na dɔgɔkun don o don, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Kun jumɛnw b’i bolo ka barika da Ala ye ani ka a tanu?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * Aw k’a kuncε k’a ɲini jεkulu fε a ka Kalandenw ka Delili fᴐ ɲᴐgᴐn fε. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 81

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yesu bɛ Alabatosoba saniya** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Luka 19:45-48 la** | A person standing near a table with birds flying around him  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Jeremi 7:1-11 kɔnɔ** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo** : A dɔn ko Yesu ma na kisili lase jurumutɔw ma dɔrɔn, nka a nana fana ka tɔɲɔliw latilen dɔw tun ye minnu lase Ala batoli ma. * **Dusukun** : I ka miiri i ni wari cɛsira la. Yala i ka nafolo, walima i ka nafolo dɛsɛ, o bɛ Ala ka weleli bali i ka ɲɛnamaya kan wa? * **Bolow** : Aw ka kɛ hakilitigi ye aw ka wari baaracogo n’a tilacogo la. Fɛɛrɛ ɲini walasa ka fanga fɛn o fɛn tiɲɛ wariko la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, i kɛtɔ ka bolomafara di i ka nafolo la ni mɔgɔ wɛrɛw ye. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | A y’a fɔ u ye ko : “A sɛbɛnnen bɛ ko : ‘Ne ka so na kɛ delili so ye’. Nka aw y’a kɛ ‘binkannikɛlaw ka dingɛ ye.’” (Luka 19:46) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Yesu yεlεnna fali ni faliden kan ka don Jerusalɛm, a jɔra Alabatosoba la ka bato kɛ. A donna Alabatosoba kɔnɔ tuma min na, a ye cɛ dɔw ye minnu bɛ baganw feere mɔgɔw ma u ka sarakaw kama. A y’u ye fana u bɛ ka wari falen-falen. Yesu tun bɛ ka cɛw kɔlɔsi tuma min na, a y’a kɔlɔsi ko u tun bɛ ka mɔgɔw nanbara ani ka wari caman sɔrɔ. Yesu dimina kosɛbɛ o cɛw kɔrɔ sabu u tunbε nkalon tigɛ ka mɔgɔw nanbara k' u to Alabatosoba kɔnɔ , Ala ka so kɔnɔ . Yesu bolila ka taa tabaliw la ka u wuli. Kɔnɔw taara ka pan fiɲɛ na, wari kɛsuw taara bin duguma. Yesu dimina kosɛbɛ fo a y’a daminɛ ka pɛrɛn cɛw kɔrɔ. A ko: “‘Ne ka so na wele ko delili so,’ nka aw b’a kɛ ‘binkannikɛlaw ka kulu’ ye” (NIV). Yesu ka o fɔlen kɔ, cɛ minnu tun bɛ ka mɔgɔw nanbara, olu siranna kosɛbɛ fo u bolila ka bɔ Alabatosoba kɔnɔ. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Alabatoso kɔnɔna na.** Tuma min na Israɛldenw nana Alabatosoba kɔnɔ walisa ka sarakaw kɛ wala ka sarakaw di, sariya kɛrɛnkɛrɛnnenw tun bɛ yen u tun bɛ se ka baara kɛ ni bagan suguya minnu ye ani wari sugu minnu ye. Walisa ka la a la ko batokɛlaw ka baganw ni wari suguya bɛnnenw bɛ u bolo, mɔgɔ dɔw ye sɛnɛyɔrɔw sigi Alabatosoba kɔnɔ walisa k’o fɛnw feere. Tuma caman na, feerekɛlaw tun bɛ sɔngɔ camanba ɲini o fɛnw na. 2. **Yesu** donna Alabatosoba kɔnɔ don dɔ la, a dimina ko feerekɛlaw tun bɛ jago kɛ yɔrɔ la, siya wɛrɛw tun ka kan ka na Ala bato yɔrɔ min na. Yesu dusu tiɲɛna fana ko feerekɛlaw ka sɔngɔ tun ka bon fo a ye diinɛ taamakɛlaw tɔɔrɔ minnu nana Jerusalɛm ka Ala bato. 3. **Mɔgɔ diminnenw.** Mɔgɔ caman dimina kosɛbɛ Yesu kɔrɔ tuma min na a ye o kɛ. Feerekɛlaw dusu tiɲɛna, diinɛ ɲɛmɔgɔw fana dusu tiɲɛna. U siranna ko Yesu n’a nɔfɛmɔgɔw bɛna u ka wari ni u ka fanga bɛɛ bɔsi u la. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Tuma dɔɔni tεmεnnen kᴐ, jama kεlen kɔ ka Yesu tanu Se sɔrɔli dondaw la, Yesu donna Alabatosoba kɔnɔ. Yesu dimina ko mɔgɔw tun bɛ ka jago kɛ yɔrɔ min na, u tun ka kan ka delili kɛ yɔrɔ min na, Yesu ye feerekɛlaw ka tabali wuli. Yesu ye wale minnu kɛ yan, o tɛ dimi nɔ ye min tɛ se ka kunbɛn. O nɔ na, Yesu ye Ala ka Kuma jira o ko kɛrɛnkɛrɛnnen na.  Ka nafa sɔrɔ diinɛ taamakɛlaw la, o tun tɛ ko kura ye Yesu ka waati la. A ka wale minnu kɛra yan, olu bɛ ka Esayi ni Jeremi ka kirayakumaw tiimɛ, olu fila bɛɛ ye Israɛldenw lasɔmi ko u kana nafa sɔrɔ ɲɔgɔn na.  **Tɛmɛsira filanan:** Ala ye Jeremi ci ka taa waajuli kɛ ka ɲɛsin tɔɔrɔw ma minnu tun bɛ Israɛl jamana na. Ala ye Israɛldenw wele u k’u janto ɲɔgɔn na, k’o kɛ u ka kanuya jirali ye ka ɲɛsin Ala ma. Nka, sanni Israɛlden caman ka u janto ɲɔgɔn na ni kanuya ye, o nɔ na, u tun bɛ ka nafa sɔrɔ ɲɔgɔn na. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, k’o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Hali ni a ka c’a la, wari de ka kan ka kɛ ka egilisiw baara ani ka pastɛriw sara, wari bɛ se ka kɛ bali ye tuma dɔw la Ala ka cidenyabaara la diɲɛ kɔnɔ. A man ɲi mɔgɔw ka nafa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw la wariko ta fan fɛ. Yesu dusu tiɲɛna kosɛbɛ k’a ye ko mɔgɔ minnu tun b’a fɔ k’u bɛ tugu Ala kɔ, olu tun bɛ ka nafa sɔrɔ diinɛ taamakɛlaw la. A dusu tiɲɛna fana k’a ye ko Alabatosoba kiritigɛsow de la u ye o tɔɔrɔ in kɛ.   * **Mun na namara ye kɔrɔbɔli barikama ye mɔgɔ caman bolo?** * **Mun na kerecɛn ɲɛmɔgɔ dɔw b’u yɛrɛ di jurumu ma, n’o ye ka nafa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw la?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Walisa k’u yɛrɛ tanga namara ma, Krecɛnw ka kan ka bolomafara kɛ tuma bɛɛ. Ni kerecɛnw bɛ bolomafara di mɔgɔ wɛrɛw ma, u tɛ u hakili jigin Ala ka bolomafara la dɔrɔn, nka u bɛ Ala ka kanuya fana bila baara la.   * **Feerekɛlaw ka namara ye Yesu dimi. Yala fɛn dɔ bɛ wariko la min bɛ i dimi wa?** * **An ka kan ka min kɛ ni an ka wari ye, an bɛ se k’o faamu cogo bɛnnen na?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Yesu b’a fɛ kerecɛnw k’a lajɛ ni wari tɛ an ka kɛwalew ni an ka nafaw mara. Kerecɛnw ka kan ka wari mara a nɔ na tuma bɛɛ, iko nafolo min bɛ kɛ kerecɛnw fɛ walasa ka an ka denbayaw, egilisiw ani mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ. Wari man kan ka kɛ boli ye kerecɛnw bolo.   * **I bɛ se ka bolomafara di mɔgɔ wɛrɛw ma cogo di nin dɔgɔkun in na, n’i y’i ka waati, i ka nafolo, walima i ka sekow tila ɲɔgɔn na?** * **I bɛ se ka fɛnw ta cogo di minnu bɛ i dimi, ka nafa lase i ma o dimi na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 82

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Muso cɛ salen b’a ka nilifɛn di** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Marka 12:38-44 la** | A person putting a coin into a box  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **2 Kɔrɛntekaw 9** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo** : A dɔn ko bolomafara lakika ye ka fɛn bɛɛ di Ala ma, an hakili la ko an bɛ se ka min di, o dɔrɔn tɛ. * **Dusukun** : I ka dusu saalo sɔrɔ, Ala t’an jate ka kɛɲɛ n’an ka nafolo ye nafolo la, nka a bɛ an jate an ka bolomafara nafolo la. * **Bolo** : I ka sɔn ka wale kɛ ni bolomafara ye ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma, hali n’i b’a miiri ko i bɛ se k’o kɛ walima n’i tɛ se k’o kɛ. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Aw k’aw hakili to nin na: Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ danni dɔɔnin kɛ, o fana na suman tigɛ dɔɔnin, ani min bɛ danni kɛ ni bolomafara ye, o fana na suman tigɛ ni bolomafara ye. (2 Kɔrɛntekaw 9:6) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Don dɔ la, Yesu tun bɛ Jerusalɛm ani a ye waati dɔ kɛ Alabatosoba kɔnɔ. Ka a to yen, a ye mɔgɔw ye minnu bɛ ka na ni u ka nilifɛnw ye. Nafolo marayɔrɔ dɔ tun bɛ Alabatoso, ani mɔgɔw tun bɛ taama ka taa kɛsu la k’u ka wari don a kɔnɔ. Yesu jɔlen tora so fan dɔ fɛ ka mɔgɔw kɔlɔsi tuma min na u bɛ u ka wari don nafolo marayɔrɔ la. A ye nafolotigi caman ye u ye wariba don. O kɔ, a ye muso dɔ taamatɔ ye Alabatosoba kɔnɔ. Muso tun ye muso cɛ salen ye, o kɔrɔ ye ko a cɛ sara. O waatiw la, muso caman minnu tun ye muso cɛ salenw ye, olu tun ye faantanw ye kosɛbɛ. Yesu ye muso kɔlɔsi a bɛ ka taama ka gɛrɛ nafolo marayɔrɔ la ani ka nɛgɛw fitinin fila don a kɔnɔ. O warijɛw nafa tun bɛ warijɛ kelen ɲɔgɔn dɔrɔn de la, nka o tun ye wari bɛɛ ye min tun b’a bolo. Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko nin muso faantan ye wari di ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw bɛɛ kan. A y’a bolofɛn bɛɛ di, nka tɔw y’u bolofɛnw di dɔɔnin dɔrɔn. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Alabatoso kɔnɔna na.** Yesu n’a ka kalandenw bɛ Jerusalɛm Alabatosoba kɔnɔ Tɛmɛnkan seli waati la. Yesu bɛ ka mɔgɔw kalan Ala ka Masaya ko la. 2. **Muso-cɛ-salen.** Muso cɛ salen faantan dɔ donna Alabatosoba kɔnɔ walisa k’a ka nilifɛn di Ala ma. Mɔgɔw tun b’u ka sarakabɔ kɛsu min kɔnɔ, o tun bɛ Alabatosoba foroba yᴐrᴐ dᴐ la. A ka nilifɛn tun bɛ ɲini ka kɛ foyi ye, nɛgɛ warijɛ fila, minnu tun ye warijɛ fitininw bɛɛ la belebele ye minnu tun bɛ taa. 3. **Yesu** y’i sigi ka bɔ kalan na, ka mɔgɔ caman ka nilifɛnw kɔlɔsi minnu bɛ taa sarakabɔlan kɔnɔ. Yesu ye muso cɛ salen ye min bɛ a ka saraka bɔ tuma min na, a y’a ka kalandenw wele u ka na a fɛ ka kalan wɛrɛw lamɛn. A ka kalan min kɛra u ye: “nin muso cɛ salen ka saraka ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔw bɛɛ ka saraka kan.” Yesu ma kuma o nilifɛn bonya de kan, nka muso cɛ salen ye min di ni i y’a suma n’a ka nafolo ye. N’a sɔrɔ nafolotigiw ye wari caman di, nka n’i y’u suma n’u ka nafolo ye, u ka nilifɛnw tun ka dɔgɔ kosɛbɛ. Nin musocɛ salen in, hali n’a ye wari min di, o tun ka dɔgɔ kosɛbɛ, a tun ka kan ka min di, o bɛɛ tun bɛ bɛn. O de kosɔn, Yesu bɛ o muso cɛ salen tanu a ka dannaya la Ala kan kosɛbɛ, ka waleɲumandɔnba jira Ala ka ɲumanya la, fo a y’a bolofɛnw bɛɛ di Ala ma. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Jerusalɛm jamanadenw cayara fo ka se a hakɛ kɔrɔlen siɲɛ tan ma seli dɔgɔkunw na. Diinan mɔgɔ minnu tun bɛ taa Jerusalɛm, olu tun bɛ na ni wari caman ye walisa ka di Alabatosoba ma i n’a fɔ sarakaw ani ka musaka kɛ sarakaw la. Israɛldenw tun ka kan ka sɔrɔ min sɔrɔ kabini u labanna Alabatosoba kɔnɔ, o yɔrɔ dɔ tun ka kan ka di. O la, nafolotigiw tun bɛna caman di, faantanw tun bɛna dɔɔnin dɔrɔn. Ka nili kɛ Alabatosoba saraka la, o tun ye foroba wale ye.  Hali ni nafolotigiw ye saraka belebele minnu di, olu bɛna diya mɔgɔ caman ye, o nɔ na, nin muso cɛ salen kelen in ye fɛn fitinin minnu di, Yesu kabakoyara o nɔ na. Yesu fɛ, o nilifɛn bonya tun tɛ ko nafama ye, nka dusukun bonya de ye o nilifɛn di. A tun tɛ dimi kosɛbɛ wariko ta fan fɛ nafolotigiw bolo k’u ka nafolo kɛmɛsarada la dɔɔnin di Ala ma. A tun bɛ dimi kosɛbɛ wariko ta fan fɛ nin muso cɛ salen in bolo k’a bolofɛnw bɛɛ di. Nka, a ye nili kɛ ka bɔ waleɲumandɔn dusukun na, o la sa, a tun tɛ dimi a bolo k’a bolofɛnw bɛɛ di.  O muso cɛ salen bɛ Yesu ka waati la, faantanw ni jamakulu minnu ka dɔgɔ kosɛbɛ, olu dɔ la kelen de jira. A tun bɛna a jigi da mɔgɔ wɛrɛw ka bolomafara kan pewu walasa k’a ka don o don magow ɲɛ. Sanni a k’a to nin ko in k’a to a ka wari bɛɛ minɛ a bolo, a sɔnna ka fɛn bɛɛ di Ala ma k’a jigi da ko Ala ka ɲi ani ko a bɛna a magow ɲɛ.  **Tɛmɛsira filanan:** Ciden Paul ye sɛbɛn ci Kɔrɛnte Krecɛnw ma, ko a nafa ka bon ka kɛ bolomafaraw ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, Paul bɛ ka Kɔrɛntekaw Krecɛnw wele u ka bolomafara di Jerusalɛm kerecɛn faantanw ma. Bolomafara ye Ala ka kanuya jiracogo nafama ye. Ikomi Ala bɛ bolomafara di an ma ni kanuya ye ani ka janto an na, an ka kan ka bolomafaraw di an ka kanuya la ani k’an janto mɔgɔ wɛrɛw la. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, k’o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Text Contexte” kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Tuma caman na, danfara bɛ Ala hakili la min nafa ka bon ani hadamadenw hakili la ko nafa bɛ min na. A ka c’a la, hadamadenw bɛ kɛnɛmafɛnw filɛ k’a sɔrɔ Ala bɛ dusukun filɛ. O la sa, hali ni a tun bɛna kɛ cogo la min bɛ kɛ sababu ye ka nafolotigiw ka saraka belebele minnu di, o nɔ na, muso cɛ salen dusukun ye Yesu kabakoya. Yesu fɛ, nilifɛn bonya tɛ ko nafama ye, nka dusukun bonya min bɛ nilifɛn di. Muso cɛ salen y’a bolofɛn bɛɛ di a yɛrɛ sago la katuguni a tun dalen bɛ Ala la fɛn bɛɛ la.   * **Ka fara wari kan, cogo jumɛnw na mɔgɔw bɛ se ka bolomafara di Ala ma kosɛbɛ?** * **Mun na mɔgɔ dɔw bɛ siran ka bolomafaraw di Ala ma?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Dusukun min bɛ bolomafara di, o ye mɔgɔ dɔ de nɔ ye min dalen bɛ Ala la ani min bɛ mɔgɔ wɛrɛw kanu. Dusukun min tɛ bolomafara di, o ye mɔgɔ dɔ de nɔ ye min dalen tɛ Ala la wala min tɛ mɔgɔ wɛrɛw kanu. Nilifɛn bonya tɛ min b’a jira ni mɔgɔ dɔ ye bolomafara di, o ye dusukun hakɛ ye nilifɛn bɛ di ni min ye. Nka, bolomafara tɛ nilifɛn ye min bɛ di Krecɛn ma o yɔrɔnin bɛɛ la. O nɔ na, Ala bɛ nilifɛn falen Krecɛn dusukun na. O cogo la, kerecɛn bɛ se ka Ala ka kantigiya dege ɲɛnamaya ko fitininw na, o la sa, a bɛ se ka da Ala la ko belebelebaw la.   * **Ni Ala ye i filɛ, waati jumɛn, seko jumɛnw walima nafolo jumɛn bɛ i bolo, Ala bɛ se ka baara kɛ ni min ye mɔgɔ wɛrɛw ka nafa kama?** * **Mun bɛ kɛ Krecɛn dusukun na ni u banna ka bolomafara di mɔgɔ wɛrɛw ma, nka u b’a ɲini Ala fɛ a ka bolomafara di u ma?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ne jigi b’a kan ko i bɛ ka bolomafara di mɔgɔ wɛrɛw ma kaban ni Ala ka dugaw ye. Nka, kerecɛnw ka kan ka Ala ka ɲɛminɛli dɔn u ka ɲɛnamaya kɔnɔ, katuguni tuma caman na, Ala bɛna an wele ka tɛmɛ an ye min kɛ ka tɛmɛn, ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ, dannaya ni dannaya ni bolomafara la mɔgɔ wɛrɛw ye.   * **Ni Ala ye ko dɔ bila an ɲɛ na, an bɛ se ka bolomafara di min na, an ka kan ka waati joli kɛ k’a latigɛ ni an bɛ se ka bolomafara di walima ni an tɛ se ka bolomafara di?** * **Krecɛn tɔw ka nilifɛnw kɔlɔsili bɛ se k’an dɛmɛ cogo di ani k’an dusu tiɲɛ an yɛrɛ ka bolomafara yiriwali la?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 83

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Tɛmɛnkan seli surɔfana** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Luka 22:1-23 la** | A group of men at a table  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Ekisode 11:1 – 12:13** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo** : A faamu ko Yesu ye Tɛmɛnkan seli dumuni yɛlɛma ka bɔ kunmabɔli dumuni ye min bɛ kuma jɔnya hɔrɔnya kan Misira ka kɛ kunmabɔli dumuni ye min bɛ hɔrɔnya ka bɔ jɔnya la ka taa jurumu la. * **Dusukun** : Yesu ye sɔngɔ min sara walisa ka kisili lase diɲɛ ma, i ka miiri o la. * **Bolow** : I sen don Matigi ka surɔfana na ni bonyaba ye Krisita ka saraka la ani nisɔndiyaba la i ka hɔrɔnya kosɔn ka bɔ jurumu jɔnya la. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | A [Yesu] y'a fɔ u ye ko: «Ne b'a fɛ kosɛbɛ ka nin Tɛmɛnkan seli dumuni kɛ aw fɛ sani ne ka tɔɔrɔ. (Luka 22:15) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | San o san, Yahutuw tun be Tɛmɛnkan seli kɛ. Tɛmɛnkan seli don dɔ la, Yesu ni a ka kalandenw bɛɛ ye Tɛmɛnkan seli dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ. O tun na kɛ surɔfana laban ye, Yesu tun bɛna min kɛ n’a ka kalandenw ye. Ka u to dumuni na, Yesu y’a teriw filɛ k’a fɔ ko u dɔ bɛna a janfa. Ka janfa, o kɔrɔ ye ka o fɔ i teri ye. Kalandenw dusu tiɲɛna ani u y’a fɔ k’u tɛna o kɛ abada. Yesu y’a fɔ ko cɛ min y’a ka nbuuru su jifilen kɔnɔ waati kelen min na Yesu y’o kɛ, o bɛna a janfa. Yesu ye Juda filɛ tuma min na, a ko: “Ɔwɔ, e de don” (NIV). O kɔ, Yesu ye nbuuru dɔ ta k’o kari. A ko ni u ye buru dun tuma min na, u ka kan ka miiri a farikolo la min bɛna kari. O kɔ, Yesu ye jifilen ta min falen bɛ diwɛn bilenman na. A ko ni u ye diwɛn min, u ka kan ka miiri joli la, a bɛna min bɔn u ka jurumuw kosɔn. Ni an b’o kε egilisi la bi, an b’o wele ko Komini. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Sankanso bonba.** K’u to Jerusalɛm Tɛmɛnkan seli waati la, Yesu ye Piɛrɛ ni Yuhana bilasira u ka u labɛn Tɛmɛnkan seli kama. Tɛmɛnkan seli ye san o san seli ye Yahutuw bɛ min kɛ, u hakili bɛ min na Ala ye Israɛldenw kisi ka bɔ jɔnya la Misira. 2. **Buru ni diwɛn** . Tɛmɛnkan seli dumunifɛn fila tun ye buru fununbali ni diwɛn ye. 3. **Yesu,** k’a dɔn ko nin bɛna kɛ a ka dumuni laban ye ni kalandenw ye sani a ka sa, a ye Tɛmɛnkan seli dumuni yɛlɛma ka kɛ seli ye, min t’a jira dɔrɔn ka bɔ jɔnya na Misira, nka ka bɔ jurumu jɔnya la fana. Yesu ye buru kari k’a fɔ a ka kalandenw ye ko nin bɛ a farikolo jira min bɛna kari u ye. Yesu tɛmɛna diwɛn lamini na k’a fɔ a ka kalandenw ye ko nin bɛ a joli jira min bɛna bɔn u kosɔn sɔɔni. 4. **Kalandenw** tun t’a faamu Yesu tun b’a fɛ ka min fɔ. Nka, Yesu lakununni kɔ, u hakili jigira ani a laban na, u y’a faamu Yesu tun b’a fɛ ka min fɔ. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ala ye Israɛl kisi ka bɔ u ka jɔnya la Misira. Nka, Israɛldenw tun ka kan ka Ala ka kumaw labato, n’o ye ka u ka daaw taamasiyɛn ni joli ye. Yahutuw bɛ Tɛmɛnkan seli kɛ san o san walisa k’u hakili to o ko jɔnjɔn na u ka tariku kɔnɔ.  Sisan, Yesu la, Ala bɛ kisili di diɲɛ bɛɛ ma ka bɔ u ka jurumu jɔnya la. Nka, mɔgɔw ka kan ka Ala ka kuma labato walisa ka o kisili sɔrɔ. Matigi ka surɔfana ye seli ye kerecɛnw bɛ min kɛ tuma caman na walisa k’u hakili to o ko jɔnjɔn na u ka ɲɛnamaya kɔnɔ.  Kalandenw m’a faamu hali bi ko Yesu bɛna sa sɔɔni u ka jurumuw kosɔn. U dalen b’a la hali bi ko a bɛna kɛ politiki ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ye min bɛna fanga tiɲɛ Romɛ bolo Israɛl kan. O nɔ na, Yesu ye Ala Denkɛ ye, min ka saya ni a lakununni bɛna jurumu fanga tiɲɛ Krecɛnw ka ɲɛnamaya kan. Nka, Yesu bɛ o dumuni kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ fɛn caman sɛmɛntiya, o tila n’u ye hali bi walisa hali n’u ma faamuyali sɔrɔ sisan, a lakununni kɔfɛ, u hakili ka to ko min kɛra. Ni u hakili bɛ o dumuni na, o bɛna u hakili jigin ko Yesu tun b’a dɔn kabini tuma jan ko a ka ɲɛnamaya bɛna ban gengenjiri la.    **Tɛmɛsira filanan: (Kalansen # 16 lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ)** Faraon bannen kɔ ka Israɛldenw hɔrɔnya ka bɔ Misira, hali tɔɔrɔ caman kɔfɛ, a laban na, Den fɔlɔw ka tɔɔrɔ kɔfɛ, Faraon ye Israɛl gɛn ka bɔ Misira. I n’a fɔ Ala ye baara barikama min kɛ Israɛl tɔgɔ la, o hakilijigin banbali ye, Ala ye Misirakaw den fɔlɔw faga min kɔnɔ, nka a “Tɛmɛna” Israɛldenw ka so minnu taamasiyɛn ye sagaden joli ye, Israɛldenw ka kan ka Tɛmɛnkan seli seli kɛ san o san.  **Barokun minnu bɛ dannaya sira kan:** **XIII. Matigi ka surɔfana.** Matigi ka surɔfana ye sakramenti fila la filanan ye, Nazarɛti ka Egilisi bɛ minnu kɛ. Sakramenti ye kɛnɛma nɛɛma taamasyɛn ye. Hali ni sakramenti fɔlɔ, Batiseli, bɛ kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn kerecɛn ka hakili ta fan fɛ taama daminɛ na, Matigi ka Surɔfana ka kan ka kɛ tuma bɛɛ fo Krecɛn ka u ka sara banbali sɔrɔ.  Yesu ye Matigi ka surɔfana sigi sen kan a janfa su fɛ, k’a sɔrɔ a ni a ka kalandenw tun bɛ ɲɔgɔn lajɛn ka Tɛmɛnkan seli seli kɛ (Kalansen # 16 lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ Tɛmɛnkan seli kan). Yesu ye Tɛmɛnkan seli dumuni ɲɛfɔ kokura ani ka kɔrɔ kura don a la k’a to a ka saya ni a lakununni nata makɔnɔni na. Hali ni o tun ye sagaden joli ye min ye Israɛldenw kisi ka bɔ tɔɔrɔ laban na Ala ye min ci Misira kan, sisan a bɛna kɛ Yesu Krisita joli barika la, Ala ka Sagaden dafalen, kisili bɛna na diɲɛ ma. Yesu b’a nɔfɛmɔgɔw wele u ka nin Matigi ka surɔfana dumuni kɛ siɲɛ kelen san kɔnɔ i n’a fɔ Tɛmɛnkan seli dumuni na, nka u ka to ka o kɛ tuma bɛɛ.   * **Kunkolo: Ala ye Israɛl kisi ka bɔ jɔnya la Misira ani Ala ye krecɛnw kisi ka bɔ u ka jurumu jɔnya la, fɛn jumɛnw bɛ ɲɔgɔn bɔ ani ka danfara jumɛnw don u ni ɲɔgɔn cɛ?** * **Dusukun: Dusukunnataw ni dusukunnata jumɛnw bɛ i la ni i hakili bɛ saraka la Yesu ye min kɛ i ye gengenjiri la?** * **Bolow : Danfara jumɛn bɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko Yesu sara gengenjiri la walisa ka kisili sira di i ma?**   **Ka Bibulu tila ni silamɛw ye Track:** Yesu Masiya tun cɛsirilen don ka Ala kan minɛ, wa a tun b’a fɛ k’a ye ko kiraya kumaw bɛɛ tiimɛna ka ɲɛsin Masiya ka tɔɔrɔ ni a ka saya ma.  Ala ka kanuya, ani nege /nisɔndiya jɛɲɔgɔnya la ni hadamaden ye, o bɛ ye nin tɛmɛsira ninnu na. Ala kanu ani jɛɲɔgɔnya ni Ala ye fɛn fila ye silamɛ caman tɛ minnu faamu walima u dalen tɛ a la ko olu ye Ala jogo ye.  Yesu nana dugukolo kan walisa ka Ala ka laɲini dafa. Ala ka laɲini tun bɛ bila a ka kanuya de fɛ hadamadenw ko la. Ala bɛ ka wale kɛ walasa ka jɛɲɔgɔnya min tiɲɛna hadamaden fɛ, hadamaden ma se ka min dilan, o lasegin. Ala b’a bɛɛ kɛ ka ɲɛ – nin ye kibaru duman ye, min dafara Ala yɛrɛ ka laɲini ni a ka tɔɔrɔ fɛ walisa hadamadenw kana o kɛ.   * **Yahutuw ka seli min tun bɛ kɛ, o tun ye mun ye ani a kɔrɔ tun ye mun ye?** * **E fɛ, Yesu Masiya bɛ ka mun jira o seli la? Yala kalandenw b’o ­faamu wa?** * **Dɔgɔkun min tun bɛ ka kɔn surɔfana laban ɲɛ, Yesu Masiya kumana ko nataw ko la: E fɛ, Yesu Masiya tun b’a fɛ ka mun fɔ a ka jaabi fɛ Yuhana 12:23-33 la?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Text Contexte” kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala nege ye ka cɛw ni musow hɔrɔnya ka bɔ u ka jɔnya la. A kɛra Misira jɔnya ye wo, jurumu ka jɔnya ye wo, Ala bɛ kisili sira di. Ala ka baara hakilijigin kama, Ala ye dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan. O dumuniw tɛ kɛ dɔrɔn ka Ala Denw hakili jigin Ala ye min kɛ u ye, nka u bɛ kɛ sababu ye fana ka u ka cɛsiri kura Ala ni Ala ka baara la u ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ. Matigi ka surɔfana, i n’a fɔ Yesu ka Tɛmɛnkan seli kura, o ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye kosɛbɛ kerecɛnw bolo katuguni o kɔnɔ, u hakili tɛ sagaden dɔrɔn na min sara u ka kisili kosɔn, nka u hakili bɛ Ala ka Sagaden yɛrɛ la, Yesu Krisita. Kerecɛnw fana dalen b’a la ko Ala bɛ barika don u la ani ka dusu don u kɔnɔ tuma min na u bɛ u sen don Matigi ka surɔfana na. O cogo la, Matigi ka surɔfana ye Yesu ka sarakaba bonya waati ye, ani Yesu ka kanuyaba seli waati fana.   * **Yesu ye dimi min sɔrɔ walisa ka kisili lase i ma, ni i bɛ miiri o la, mun bɛ na i hakili la?** * **Mun na Matigi ka surɔfana seli nafa ka bon kosɛbɛ Krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ala ye krecɛn ka kisili san sɔngɔba la, Yesu Krisita ka ɲɛnamaya. O la sa, Krecɛnw man kan ka fɛnw minɛ ni sɔngɔ gɛlɛn ye Ala bolo. O la sa, kerecɛnw ka kan ka ɲɛnamaya kɛ ni bonyaba ni waleɲumandɔn ye Yesu ka kanuya ni a ka saraka kosɔn.   * **E fɛ, mun na Yesu ye gengenjiri dimi muɲu ni diyanye ye?** * **E fɛ, kalandenw ye mun miiri o dumuni ko la Yesu lakununni kɔfɛ?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Matigi ka surɔfana kɛli ka kan ka kɛ majigilenya waati ye min bɛ bonya da mɔgɔw kan, ani seli waati min bɛ nisɔndiya. O kɔfɛ, Ala bɛ nɛɛma min di Matigi ka surɔfana na, kerecɛn ka kan ka dɔgɔkun nata ɲɛnamaya ni majigilenyaba ni seliba ye.   * **I bɛ se k’i dusukun ni i hakili labɛn cogo di walisa ka Matigi ka surɔfana sɔrɔ cogo nafama na?** * **I ka ɲɛnamaya bɛ se ka Krisita ka kanuya fanga jira cogo di nin dɔgɔkun in na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 84

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yesu ye delili kɛ Gɛtisemani dugu kɔnɔ** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Luka 22:39-46** | A person kneeling on a rock with his hands clasped together  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Esayi 50:4-7** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo** : Yesu ye tɔɔrɔ min sɔrɔ tuma min na a tun b’a labɛn a minɛni ni a ka saya kama, i ka miiri o la. * **Dusukun** : I k’a faamu ko a nafa ka bon ka delili kɛ tuma bɛɛ walasa ka fanga sɔrɔ walasa i kana bin kɔrɔbɔli la. * **Bolow** : I ka fɛɛrɛw tigɛ walisa ka waati jan kɛ i kelen na delili la, k’i sinsin Ala sago dɔnni kan i ka ɲɛnamaya kama. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | «Ne Fa, ni i b'a fɛ, i ka nin jifilen in ta ne fɛ. O bɛɛ n'a ta, ne sago kana kɛ, nka i sago ka kɛ.» (Luka 22:42) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Yesu ye surɔfana laban kɛ ni kalandenw ye, a taara n’u ye Jetisemane nakɔ la. Yesu tun b’a fɛ u ka kɔnɔni kɛ ka a to a ka Sankolola Fa deli. Yesu ka deli la, a ye Yakuba ni Yuhana, Zebede denkɛw, ani Piɛrɛ wele ka taa n’u ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la nakɔ kɔnɔ, a tun ka di a ye ka Ala deli yɔrɔ min na. Yesu tun b’a dɔn ko sɔɔni kosɛbɛ, u bɛna taa n’a ye ka taa a faga. Yesu y’a fɔ Ala ye ko tiɲɛ na, a t’a fɛ ka sa, nka ni a mago tun bɛ o la, a bɛna a kan minɛ. Tuma min na Yesu seginna ka taa Piɛrɛ, Yakuba ani Yuhana ye, cɛ saba bɛɛ tun bɛ sunɔgɔ la. U tun b’a fɛ ka to u ɲɛ na ni Yesu ye, nka u tun sɛgɛnnen don kosɛbɛ. Yesu taara a kelen na tuguni a ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na walisa ka delili kɛ. A dusu kasira ani a siranna, nka a tun b’a dɔn ko Ala tun b’a fɛ a ka min kɛ, o de don. Yesu ka delili kɔfɛ, a seginna ka Piɛrɛ, Yakuba ani Yuhana sɔrɔ sunɔgɔ la hali bi. A y’a fɔ u ye ko u ka wuli, kaatuguni cɛ dɔw bɛ na a ta. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Oliviye kulu.** Matigi ka surɔfana tilalen kɔ, Yesu ni a ka kalandenw taara Oliviye kulu la delili waati dɔ la. Sufɛla tun don. 2. **Yesu.** A y’a ka kalandenw to yen, Yesu taara a kelen na ka taa delili kɛ. Yesu tun b’a dɔn ko Juda tun b’a janfa, wa a minɛni ni a saya tun bɛna surunya. A ye Ala deli ko a ka fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ ka kisili di, n’o tɛ a ka tɔɔrɔ fɛ, saya kunnama i n’a fɔ gengenjiri. Nka, Yesu y’a deli fana ko Ala sago ka kɛ, a sago kana kɛ. 3. **Wᴐsiji, i n’a fɔ joli** bɔra Yesu la k’a sababu kɛ a ka deliliw ka boɲa ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Matigi ka surɔfana tilalen kɔ ni kalandenw ye, a ye Tɛmɛnkan seli ɲɛfɔ kokura min kɔnɔ, Yesu taara Oliviye kulu la n’a ka kalandenw ye. Ikomi Yesu tun b’a dɔn ko a ka jɔli tun bɛna surunya, a ye waati kɛ a kelen na delili la. Sanni Yesu ka taa delili kɛ, a y’a ka kalandenw bilasira u ka delili kɛ walisa u ka fanga sɔrɔ walisa u kana bin kɔrɔbɔli la.  Yesu ka delili ye hakilijagabɔ kɛlɛ ye a ka hadamadenya ni a ka alaɲɛsiran cɛ. Ikomi a ka Ala cogoya bɛ fɛn nataw bɛɛ dɔn, a ka hadamadenya cogoya bɛ jigiya la ko fɛɛrɛ wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ walasa ka Ala sago dafa. Wᴐsiji min binna i ko joli, o b’a jira ko Yesu ka deliliw tun ka bon. Nka, a laban na, Yesu b’a kolo Ala sago ye.  Yesu seginna ka na a ka kalandenw fɛ ka u sɔrɔ sunɔgɔ la. A y’u kunun, k’a fɔ u ye tugun ko u ka kan ka delili kɛ walasa ka fanga sɔrɔ walasa u kana bin kɔrɔbɔli la.  **Tɛmɛsira filanan:** Nin ye Esayi ka Baarakɛla tɔɔrɔ dɔnkili dɔ ye Krecɛnw b’a dɔn ko a bɛ Yesu ko fɔ ko a ye Masiya ye. Nin tɛmɛsira kɔnɔ, Esayi y’a fɔ cogo min na Masiya bɛna a yɛrɛ di ni diyanye ye tɔɔrɔ kosɔn walisa ka Ala sago kɛ. Masiya dalen b’a la, fɛn o fɛn mana kɛ, Ala tɛna a bila abada. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Text Contexte” kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Nin ye tɛmɛsira barikama dɔ ye min bɛ Yesu ka hadamadenya fan jira (Yuhana 11:33-36 fana lajɛ). Hali ni Yesu tun b’a dɔn kabini a ka cidenyabaara daminɛ na ko a bɛna tɔɔrɔ ani ka sa walasa ka kisili sira da mɔgɔw bɛɛ ye, o kɔrɔ tɛ ko nin tɔɔrɔ ni saya ka nɔgɔn. Ikomi Juda ka janfa tun bɛ sen na kaban ani a minɛni surunyana, Yesu ye Ala deli k’a ɲininka ni fɛɛrɛ wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka kisili kɛ. Nka, a laban na, Yesu b’a dɔn ko ka Ala sago dafa, o ye koɲumanba ye ka tɛmɛ dimi bɛɛ kan, a bɛ min muɲu.   * **Yesu ka tɔɔrɔ min bɛ yan, o b’i dɛmɛ cogo di k’a faamu a ye saraka min kɛ i kosɔn, o min tɛ se ka da a la?** * **Waati jumɛnw de kɛra i ye delili kɛ ni fanga ye?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Yesu tun b’a yɛrɛ di kosɛbɛ ka Ala sago dafa a ka ɲɛnamaya kama. Nka, o kɔrɔ tɛ ko ka o sago dafa, o tun ka nɔgɔn walima ko dimi tun tɛ a la. A yɔrɔ ka jan k’an tɛ dimi walima janfa si sᴐrᴐ, ka kɛ kerecɛn ye, o kɔrɔ ye ko Ala bɛna an wele ka don ko dɔw la, an bɛ dɛmɛ don minnu na ka mɔgɔ wɛrɛw ka doni ni u ka dimi ta. Ala bɛ se k’an wele fana ka tɔɔrɔw muɲu Kibaru Duman kosɔn. O waatiw la, kojugu si t’a la ka Ala deli a k’an kisi wala k’an lakana. Nka, a laban na, an ka laɲinita ka kan ka kɛ ka an yɛrɛ di Ala sago ma sanni an ka Ala sago kɛlɛ.   * **Mun na Ala tɛ Krecɛnw bɛɛ tanga dɔrɔn dimi ni gɛlɛya bɛɛ ma nin ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **Ikomi Sitanɛ bɛna kɔrɔbɔliw ci Krecɛnw ka ɲɛnamaya kɔnɔ tuma bɛɛ, Krecɛnw ka kan ka delili kɛ cogo di kɔrɔbɔliw ko la?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Krecɛnw bɛ se ka kanuya ni nɛɛma wale barikama minnu kɛ, olu dɔ la kelen ye ka delili kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye. Nka, kerecɛnw ka kan k’u hakili to a la ko u ka kan fana ka Ala ka kanuya ni a ka nɛɛma deli u yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ fana. A ka nɔgɔn ka kɛ an ka ɲɛnamaya magow bɛɛ la ani mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamaya magow bɛɛ la, ani ka delili bila kɔfɛ waatiw la minnu tɛ degun kosɛbɛ. Nka, ka delili kɛ waati basigilenw bila kɛrɛfɛ, o nafa ka bon kosɛbɛ kerecɛnw bolo, walisa ka to jɛɲɔgɔnya sεbε na ni Ala ye.   * **Yɔrɔw bɛ min ani waati jumɛnw bɛ se ka kɛ i bolo walasa ka waati jan kɛ delili la?** * **E fɛ, balansi ɲuman ye mun ye ka delili kɛ an yɛrɛ ye ani ka delili kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 85

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yesu Minɛna** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Matiyu 26:47-56 la** | A painting of a person holding a candle  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Jenɛse 37nan na** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo** : Ka kasi Yesu ka janfa la a ka kalanden dɔ fɛ, ani a minɛni Yahutu faamaw fɛ minnu ye Yesu fagali labɛn. * **Dusukun** : I k’a dɔn, jurumu fanga bɛ se ka mɔgɔ dusukun minɛ fo u b’a miiri ko wale ɲumanw don, tiɲɛ na, o ye Ala janfa ye. * **Bolow** : Sitanɛ b’i kɔrɔbɔ cogo minnu na, i k’i janto olu la, walisa i ka se ka i lakanani balilanw sigi ani k’a dɔn i bɛ se ka Ala deli cogo min na a ka i tanga ani k’i bilasira o yɔrɔw la. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | O waati la, Yesu y'a fɔ jama ye ko: «Ne bɛ ka murutili de ɲɛminɛ wa, ko aw bɔra ni npanw ni berew ye ka ne minɛ wa? Don o don ne tun sigilen bɛ Alabatosoba kɔnɔ ka mɔgɔw kalan, aw ma ne minɛ. (Matiyu 26:55) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Sarakalasebaaw ni karamɔgɔw minnu bɔra Jerusalɛm, olu tun b’a miiri ko jurumu don Yesu fɛ k’a fɔ ko ale ye Ala Denkɛ ye. Juda tun b’a dɔn ko sarakalasebagaw tun bɛ Yesu kɔniya, o de la a taara kuma u fɛ. Juda y’u ɲininka u bɛna mun di a ma ni a y’a fɔ u ye u bɛ se ka Yesu sɔrɔ yɔrɔ min na. Sarakalasebagaw ye warijɛ 30 di Juda ma, o de la a sɔnna o ma ka Yesu janfa. Kalandenw ni Yesu ye surɔfana laban dunni ban tuma min na, Juda bɔra so kɔnɔ ka taa sarakalasebagaw ɲini.  Jama min tun bɛ ni npanw ye, olu tugura Juda kɔ ka taa Jetisemane nakɔ kɔnɔ. Juda tun b’a dɔn ko Yesu tun bɛna kɛ yen. Juda y’a fɔ cɛw ye ko ni a ye cɛ min da susu, o bɛna kɛ Yesu ye. Tuma min na Juda ye Yesu da susu, cɛw gɛrɛla Yesu la k’a minɛ. Piɛrɛ dimina kosɛbɛ fo a y’a ka npan ta ka cɛ dɔ tulo tigɛ. Yesu magara o cɛ tulo la ka a kɛnɛya. Yesu tun b’a dɔn ko nin bɛɛ tun ye Ala ka laɲini dɔ ye, o de kosɔn a ma kɛlɛ kɛ ni cɛw ye. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Yesu** tun bɛ Jetisemane nakɔ kɔnɔ ka Ala deli. A tun b’a yɛrɛ labɛn a minɛni ni a gengen jiri nata kama. 2. **Juda** , min tun ye a ka kalanden 12 dɔ ye, ale ye fɛɛrɛ tigɛ walisa ka Yesu don sarakalasebaaw kuntigiw bolo. Yesu ka kalansiraw wala jamaba minnu tun b’a lamɛn, o tun man di Sarakalasebaa kuntigiw ye. O kosɔn, u nisɔndiyara tuma min na Juda sɔnna ka Yesu di u ma su fɛ, jama tun tɛ yen tuma min na. U ye warijɛ 30 sara Juda la k’a janfa. O ma Yesu kabakoya, a tun b’a dɔn ko Juda bɛna a janfa, ani ko nin bɛɛ tun ye Ala ka kisili labɛn dɔ ye. 3. **Romɛkaw ka sɔrɔdasi dɔ.** Sarakalasebaa kuntigiw tun tɛ se ka Yesu faga, o de kosɔn u ye jɛkafɔ kɛ ni Romɛ faamaw ye walisa ka Yesu minɛ, ka laban k’a gengen jiri la. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ i ko Yesu y’a fɔ kalandenw ye cogo min na ko a bɛna kɛ. Surɔfana laban na, a y’a fɔ u ye ko kalanden dɔ bɛna a janfa. Juda tun sɔnna kaban ka Yesu janfa warijɛ 30 sɔngɔ la. Kibaru Duman sɛbɛnbagaw ma dalilu di abada min b’a jira ko Juda bɛna a ka karamɔgɔ janfa. Yala Juda tun ye namaratɔ ye wa? Yala Juda tun b’a miiri ko Yesu bɛna kɛ dugukolo kan kuntigi ye wa, ani a tun b’a fɛ ka Yesu bolo waajibiya ka Romɛkaw kɛlɛ wa? Yala Juda jigi tigɛra Yesu kɔrɔ ani a tun b’a fɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye a yɛrɛ ye wa? An t’a dɔn mun na, nka Juda sɔnna ka Masiya janfa.  Diinan ɲɛmɔgɔw tun sɔnna a ma ko Yesu ye mɔgɔ faratilen ye. K’a sɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ Romɛkaw kɔniya u ka jamana minɛni kosɔn, Romɛkaw fana tun bɛ siran u ɲɛ. Diinan ɲɛmɔgɔw tun dalen b’a la ko Yesu bɛna murutili ɲɛminɛ Romɛkaw kama ani ka bɔnɛ. O kɔfɛ, Romɛkaw tun bɛna Israɛldenw ɲangi u kɛtɔ ka jogo caman wɛrɛw bɔ u bolo, n’a sɔrɔ hali ka bato kɛ Alabatosoba kɔnɔ. O kosɔn, walisa ka bɔ o karamɔgɔ gɛlɛn in bolo ani k’u yɛrɛ tanga Romɛkaw ka degun wɛrɛw ma, u ye jɛkafɔ kɛ walisa ka Yesu faga.  Yuhana ka Kibaru Duman b’a jira ko Piɛrɛ tun ye kalanden ye min ye npan ta ka a ɲini ka Yesu minɛni bali. Nka, Yesu ma fariyakow kɛ abada walisa k’a ka cidenyabaara dafa. Juda ye jurumu juguba kɛ a kɛtɔ ka Yesu janfa, nka, Piɛrɛ ka gosi ni fariya ye, o fana tun man ɲi. Sanni Yesu ka fariyakow kɛ walisa k’a yɛrɛ tanga, a y’a kolo Ala sago ye.  **Tɛmɛsira filanan: (kalansen # 10 lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ)** Hali ni foyi tɛ se ka suma ni Juda ka Yesu janfa ye, Yusufu fana tɔɔrɔla a balimaw bolo minnu tun ka kan k’a lakana sanni k’a feere. Yusufu Balimaw, keleya ni dimi tun bɛ u la Yusufu kɔrɔ, o de y’a to u ye dabali tigɛ walisa k’a bɔ u bolo.  **Ni Senu den dɔ:** **8. Dususuma kɛli.** Dususumaleya ye nilifɛn ye min bɛ ko kɛ ni dimi bɛnnen ye. O kɔrɔ tɛ ko i tɛ dimi abada, wa o kɔrɔ tɛ ko i b’a to mɔgɔ wɛrɛw ka nafa sɔrɔ i la. O nɔ na, o kɔrɔ ye ka jaabi bɛnnen sɔrɔ o ko la. Nin kalansen kɔnɔ, Yesu ye dusu sumalenyaba jira tuma min na Juda, a janfabaga, ani sɔrɔdasiw y’a kunbɛn. Nka, tile kelen dɔrɔn Yesu donna Alabatosoba kɔnɔna na feerekɛlaw ni wari falenbagaw kan ka u gɛn ka bɔ. O ko fila bɛɛ la, hali ni u tɛ kelen ye kosɛbɛ, Yesu ye sebaaya ni fanga kelen jira, k’a sɔrɔ a bɛ se k’a dusukunnataw n’a ka kɛwalew mara. Krecɛn dususumalenya bɛ min na o b’a dɔn waati min na a ka kan ka mɔgɔ dɔ kunbɛn ani waati min na a ka kan ka to ka a makun, wa o ko fila bɛɛ la, a bɛ wale kɛ ka bɔ Ala ka hakilitigiya la min dira a ma o ko la.   * **Kunkolo : Ko dɔw ye jumɛnw ye minnu na mɔgɔ dususumanin bɛna wale kɛ ni jagɛlɛya ye, ani ko dɔw ye jumɛnw ye minnu na mɔgɔ dususumanin bɛna wale kɛ ni dususuma ye ?** * **Dusukun: Krecɛnw bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ walisa u ka dimi, hali i n’a fɔ krecɛn minnu falen bɛ Ni Senu la. I bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walisa ka hakili dususuma sɔrɔ i kɔnɔ min bɛ i yɛrɛ tanga i ka dimi ma?** * **Bolow : Jaabi jumɛnw bɛnnen don Krecɛn ka kan ka minnu jira ni a bɛ ka mɔgɔ diminnen dɔ kunbɛn ?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kunkolo : Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye ?**   Bibulu ma jurumuba si sɛbɛn ka tɛmɛ Juda ka Yesu janfa kan. Hali ni Ala bɛ baara kɛ ni o janfa ye kisili labɛn na, Ala tɛ Juda ka kɛwalew ɲɛminɛ. (Luka 22:20-22 lajɛ) A ka gɛlɛn ka miiri mun na Yesu ka kalanden dɔ, min ye san saba kɛ a ka kalanw kɔrɔ, k’a ka kabakow ye, o bɛna a janfa. N’a y‘a sɔrɔ o de y’a to Kibaru Duman sɛbɛnbaga si ma kunnafɔni di Juda ka janfa kan, ka da a kan u bɛɛ y‘a fɔ dɔrɔn. Ikomi Yesu tun b’a dɔn ko Ala bɛ na baara kɛ ni o janfa ye koɲuman kama, a y’a yɛrɛ di faamaw ma.   * **Ala ye baara ɲuman kɛ cogo jumɛnw na ka bɔ mɔgɔ wɛrɛw ka jurumu kɛwalew la? (Romɛkaw 8:28 lajɛ)** * **Mun na mɔgɔw, i n’a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ani Juda, u dalen b’a la ko fɛn ɲuman dɔ bɛ se ka bɔ u ka janfa la?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Sitanɛ bɛ mɔgɔw lafili. A ye Hadama ni Hawa lafili Edɛn nakɔ kɔnɔ walisa u ka da a la ko ni u ye jiriden dagalen dun, o bɛna u kɛ i n’a fɔ Ala. A ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ni Juda lafili walisa u ka da a la ko Yesu janfa bɛna u ka ɲɛnamaya nafa. Hali bi, Sitanɛ bɛ mɔgɔw lafili k’a da a la ko jurumu kɛli bɛna u dusu suma tiɲɛ na, wa a tɛna mɔgɔ wɛrɛw tɔɔrɔ. Nka, i ko kerecɛnw bɛɛ b’a dɔn cogo min na, jurumuw tɛ mɔgɔw nafa, nka a bɛ kojugu kɛ u la, ani mɔgɔ wɛrɛw la.   * **Mɔgɔw bɛ jurumu jumɛnw kɛ bi, u hakili la ko o tɛna kojugu kɛ u la wala mɔgɔ wɛrɛw la?** * **E fɛ, mun na Juda ye Yesu janfa?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Krecɛn si tɛ kisi Sitanɛ ka kɔrɔbɔliw ma. Hali ni Yesu ka kisili bɛ jurumu fanga tiɲɛ kerecɛnw ka ɲɛnamaya kɔnɔ, kerecɛnw bɛ se ka segin jurumu la hali bi ni u y’u yɛrɛ di Sitanɛ ka kɔrɔbɔliw ma. O la sa, a nafa ka bon Krecɛnw bolo ka barika don u ka ɲɛnamaya kɔnɔ walisa k’u tanga Sitanɛ ka kɔrɔbɔliw ma. O balilanw dɔw ye Bibulu kalanni ye, bato kɛli ni mɔgɔ wɛrɛw ye, ani ka kalan sɔrɔ alako ta fan fɛ ladilikɛlaw fɛ.   * **I bɛ se ka mun kɛ walisa k’i yɛrɛ tanga kɔrɔbɔli ma?** * **I ka kan ka mun kɛ ni i binna kɔrɔbɔli la?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 86

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Piɛrɛ ka ban Yesu la** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Luka 22:54-62 la** | A person and person talking to each other  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Heburuw 4:14-16** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo** : A dɔn ko Yesu ka kalanden min tun ka suru a la kosεbɛ ye i ban a la a magoba waati la. Hali ni Piɛrɛ y’a fɔ ko a tɛna Yesu bila abada, gɛlɛya wulila tuma min na, Piɛrɛ ye Yesu bila tiɲɛ na. * **Dusukun** : Gɛlɛyaw faamuyali bɛ mɔgɔ jogo lakika jira. Piɛrɛ b’a jira ko, hali ni a ka nɔgɔn ka kumaw fɔ ni jagɛlɛya ye, a ka gɛlɛn ka o kumaw sinsin ni farati bɛ i la. Nka, sanni an ka dɛsɛ faamu iko mɔgɔfaga, i hakili to a la ko Yesu b’a fɛ tuma bɛɛ ka yafa, ka an kɛnɛya ani ka an kunmabɔ. * **Bolow**: I ka sɔn ka i yɛrɛ saraka Yesu Krisita ka Kibaru Duman kosɔn. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Sarakalasebaa kuntigi tɛ an fɛ min tɛ se ka hinɛ an ka barikantanya la, nka mɔgɔ dɔ bɛ an fɛ min kɔrɔbɔra cogo bɛɛ la, i ko anw, o bɛɛ n’a ta, a ma jurumu kɛ. (Heburuw 4:15) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Surɔfana laban waati la, Yesu y’a fɔ kalandenw ye ko u bɛɛ bɛna ban a la. Ka ban mɔgɔ dɔ la, o kɔrɔ ye k’a fɔ ko i t’o tigi dɔn, k’a sɔrɔ i bɛ a dɔ tiɲɛ na. Kalandenw ma se ka da a la ko u si na ban Yesu la. Piɛrɛ wulila k’a fɔ ko ale bɛna sa sani a ka ban Yesu la. Yesu y’a ɲɛsin Piɛrɛ ma k’a fɔ ko sani dononkᴐrᴐ ka kasi, Piɛrɛ bɛna ban a la siɲɛ saba. O su fɛ, cɛw taara ni Yesu ye tuma min na, Piɛrɛ y’i sigi kɛnɛba kɔnɔ ka Yesu ko mɛn. Npogotiginin dɔ ye Piɛrɛ ɲininka ni a tun bɛ Yesu fɛ. Piɛrɛ y’a fɔ a ye ko ale t’a dɔn a bɛ kuma min kan. O kɔ, sunguru wɛrɛ y’a fɔ Piɛrɛ ye ko ale ye a ni Yesu ye ɲɔgɔn fɛ. Piɛrɛ ko ale tɛ o cɛ dɔn. Dɔɔni o kɔ, mɔgɔ kulu dɔ y’a fɔ ko Piɛrɛ ka kan ka kɛ kalanden ye katuguni a bɛ kuma i n’a fɔ olu. Piɛrɛ ye Yesu sɔsɔ a kɛtɔ k’a fɔ ko: “Ne tɛ o cɛ dɔn!” O waati yɛrɛ la, dononkᴐrᴐ dɔ pɛrɛnna. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Sarakalasebaaw kuntigi ka kiritigɛso**. Yesu minɛni kɔfɛ, garadiw taara n’a ye sarakalasebaa kuntigi ka so walisa u ka kɔrɔbɔli kɛ joona. Lakɔliso dɔ tun bɛ sarakalasebaa kuntigi ka so, mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn lajɛn tasuma lamini na. 2. **Piɛrɛ** tugura Yesu kɔ ka taa sarakalasebaa kuntigi ka so, ka jɔ kɛnɛba kɔnɔ ka kiritigɛlaw ka kow lajɛ ka bɔ yɔrɔ jan. 3. **Baarakɛmuso dɔ** gɛrɛla Piɛrɛ la k’a fɔ ko: “Nin cɛ tun bɛ a fɛ.” Piɛrɛ banna o la sabu a siranna. 4. **Mɔgɔ filanan** fana y’a fɔ ko a b’a dɔn ko Piɛrɛ tun ye Yesu nɔfɛmɔgɔw dɔ ye. Piɛrɛ banna o la tuguni. Mɔgɔ sabanan y’a fɔ ko Piɛrɛ tun ye Yesu nɔfɛmɔgɔ ye, wa a siɲɛ sabanan na, Piɛrɛ ye o sɔsɔ. 5. **Dodonkɔrɔ ka kulekanba** . Piɛrɛ ka sɔsɔli sabanan kɔfɛ, kɔnɔ dɔ pɛrɛnna, ani Piɛrɛ hakili jiginna a la ko Yesu tun y’a fɔ ko Piɛrɛ bɛna ban a la siɲɛ saba sanni su ka ban. Piɛrɛ ye kɔnɔ kan mɛn tuma min na, ani Yesu tun ye min fɔ, a hakili jiginna o la tuma min na, a bɔra kɛnɛba kɔnɔ ka kasi kosɛbɛ. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Yesu minɛni kɔfɛ, a ka kalandenw bɛɛ bolila. Nka, Piɛrɛ tugura Yesu ni garadiw kɔ dogo la. U sera sarakalasebaa kuntigi ka so tuma min na, Piɛrɛ donna so kɔnɔna na, a tun bɛ se ka ko kɛlenw lajɛ yɔrɔ min na. Nka, mɔgɔ saba b’a dɔn ko Piɛrɛ ye Yesu ka kalanden ye, wa u b’a fɛ a k’a yɛrɛ jira o cogo la. Sanni Piɛrɛ ka sɔn o ma, Yesu y’a fɔ cogo min na, a y’o kɛ, a banna Yesu la siɲɛ saba.  Ka kɛ sarakalasebaa kuntigi ka so kɔnɔ, o tun ye faratiba ye Piɛrɛ bolo. Piɛrɛ tun ye sarakalasebaa kuntigi ka baarakɛla dɔ tulo tigɛ sisan, wa a tun ka kan ni jalaki ye.  O sɔsɔli sabanan na, Yesu ye Piɛrɛ filɛ, Piɛrɛ ye Matigi filɛ a filɛli la ani ka kɔnɔnin kulekan mɛn, a y’a faamu ko Yesu ye kirayakuma min fɔ a waati dɔɔnin dɔrɔn de filɛ nin ye, a ye o dafa sisan. (Luka 22:34) Piɛrɛ min tun falen bɛ maloya la, a bolila ka kasi kosɛbɛ.  Hali ni fɛn caman bɛ se ka kalan nin maana in na, an ka kan k’an hakili to a la ko nin tɛ Piɛrɛ ka maana laban ye. Yesu lakununni kɔfɛ, Yesu ye Piɛrɛ lasegin ka kɛ kalanden ye. (Yuhana 21:15-19) A yɔrɔ ka jan Piɛrɛ ka dɛsɛ dɔrɔn na, o ko in kɛra sababu ye k’a ka siranbagaya lakika jira Piɛrɛ la walisa Piɛrɛ k’a hakili to a la tuma bɛɛ ko ɲuman o ɲuman bɛ a la, o bɛ bɔ Yesu de la, a tɛ bɔ a yɛrɛ la.  **Tɛmɛsira filanan:** Sarakalasebaa kuntigi nɔgɔlen min tun bɛ Jerusalɛm, n’o ye Yesu minɛ k’a di Romɛ faamaw ma, o ni an ta tɛ kelen ye, Yesu ye an ka sarakalasebaa kuntigi lakika ye. Sarakalasebaa kuntigi don min bɛ se ka hinɛ an ka barikantanya la katuguni a ye kɔrɔbɔliw kunbɛn i ko anw. O kosɔn, an bɛ se ka da Yesu la ani k’a dɔn ni an ye a wele tuma min na, a bɛna an jaabi ni makari ni nɛɛma ye. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika da Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Mɔgɔ si t’a fɛ ka dɛsɛ a kanubaga dɔ la. Ka fara o kan, mɔgɔ si t’a fɛ o dɛsɛ ka jira foroba la. Nin ko ye dimi ye kosɛbɛ Piɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o bɛ kɛ Piɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔko nafama dɔ ye. Piɛrɛ min tun dalen b’a la tuma bɛɛ ko ale de ye Yesu ka kalanden ye min bɛ a yɛrɛ di ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan, a ka kalanden kanulenba, a hakili la ko ale ye kalanden ye min bɛ a yɛrɛ di a ma fɔlɔ. Kibaru duman ye ko sisan, ikomi nin gɛlɛya in bɛ Piɛrɛ ka barikantanya jira, Yesu bɛ se ka Piɛrɛ sabati walasa a ka kɛ kalanden timinandiyalen yɛrɛ ye, a tun b’a fɛ ka kɛ min ye fɔlɔ. Tuma caman na, Yesu na baara kɛ ni ko minnu ye Krecɛnw ka ɲɛnamaya kɔnɔ, walisa ka o ɲɔgɔn kɛ: ka an ka barikantanya jira walisa Yesu ka se k’an fa a ka fanga la.   * **E fɛ, miirili ni dusukunnata jumɛnw de ye Piɛrɛ ka ɲɛnamaya fa Yesu ka saya ni a lakununni cɛ?** * **Mun na Sitanɛ b’a fɛ kerecɛnw ka da a la k’u ka dɛsɛw ka bon kosɛbɛ Yesu tɛna yafa u ma abada? Krecɛnw bɛ se ka o nkalon kɛlɛ cogo di ni tiɲɛ ye?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Gɛlɛyaw bɛ jogo jira. Nka, gɛlɛyaw fana bɛ se ka kɛ an jogo ye. Ikomi Piɛrɛ y’i dala cɛ Yesu la a ka kɔrɔbɔli waati la, o kɔrɔ tɛ ko Yesu ye Piɛrɛ bila. O nɔ na, Piɛrɛ ka sɔsɔliw kɛra fɛn nafamaba ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ, k’a masɔrɔ a y’a faamu ni de fɛ ko a barika ka dɔgɔ cogo min na. Lakununni kɔfɛ, ani Yesu ka yafa kɔfɛ, Piɛrɛ bɛna se ka ɲɛnamaya kɛ Yesu ka sebaaya la sanni a k’a ɲini ka ɲɛnamaya kɛ ka bɔ a yɛrɛ ka sebaaya la. Hali ni Krecɛn caman, i n’a fɔ Piɛrɛ b’a fɛ ka kuma fɔ ni jagɛlɛya ye k’u ka cɛsiri Ala ma, hakilitigiya ka fisa an ka to majigilenya la ani k’a to Yesu ka sebaaya ka baara kɛ u sababu fɛ.   * **E fɛ, mun na a tun nafa ka bon Yesu k’a fɔ ko Piɛrɛ bɛna ban a la siɲɛ saba su laban na?** * **E fɛ, mun na Piɛrɛ jogo yɛrɛ tun barika tun ka dɔgɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ a tun b’a fɔ cogo min na?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Mɔgɔ si t’a fɛ ka tɔɔrɔ. Nka, kerecɛnw ka kan ka labɛn ka sɔn Ala ka dubaw dɔrɔn ma, nka ka sɔn fana Yesu Krisita ka kalanden ka yɛrɛ sarakaw ma. Sabu ni kerecɛnw bɛ tɔɔrɔw ni tɔɔrɔw muɲu Yesu kosɔn, u bɛ Yesu jogo jira u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Ka fara o kan, ni kerecɛnw bɛ tɔɔrɔw muɲu Yesu kosɔn, u bɛ kɛ Yesu ka kanuya seerew ye mɔgɔ wɛrɛw fɛ.   * **Krecɛn bɛ a yɛrɛ labɛn cogo di tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ waatiw kama?** * **Krecɛn ka kan ka baara kɛ ni fanga ni dusudon sɔrɔyɔrɔ jumɛnw ye ni a bɛ tɔɔrɔ wala tɔɔrɔ waatiw muɲu?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 87

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yesu gengenna jiri la** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Matiyu 27** | A painting of a crucifixion  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Esayi 53:7-12** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo** : Yesu ye saya diminnan min sɔrɔ jurumutɔw bolo walisa ka kɛ Tɛmɛnkan seli Sagaden dafalen ye min bɛ se ka an ka jurumuw ta ka bɔ yen, i ka miiri o la. * **Dusukun** : Ka da a la ko Yesu ka kanuya min bɛ hadamadenw ye, o de y‘a bila ka a ka namaya kɛ saraka ye jurumutɔw kosɔn. * **Bolo** : I ka ɲɛnamaya kɛ ni jigiya ye k’a dɔn ko foyi tɛ se k’i fara ka bɔ Ala ka kanuya la o min bɛ Yesu Krisita la. Jurumu ma kan ka kɛ kuntigi ye Krecɛnw ka ɲɛnamaya la, katuguni Yesu ka saya ni a ka lakununni ye jurumu fanga tiɲɛ. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Kɛlɛbolo kuntigi ni Yesu kɔlɔsibaga minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, olu ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ ni ko kɛlenw bɛɛ ye tuma min na, u siranna kosɛbɛ, u pɛrɛnna ko: “Tiɲɛ la, a tun ye Ala Denkɛ ye!” (Matiyu 27:54) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Sarakalasebagaw taara ni Yesu ye Jude jamana kuntigi Pilate fɛ. U ye nkalon tigɛ Pilate ye k’a fɔ a ye ko Yesu ye kojuguba kɛ. Yahutuw y’a fɔ Pilate ye ko Yesu tɛ u ka masakɛ ye ani ko u b’a fɛ a ka gengen jiri la. Ka gengen jiri la, o tun ye saya juguba ye, mɔgɔ si tun ta fɛ ka min sɔrɔ. Sɔrɔdasi dɔw ye Yesu ka finiw bɔ ka fini bulama dɔ siri a la. O kɔ, u ye Yesu bugɔ siɲɛ caman ni bugɔli geɲɛ ye, ka genɲɛn masafugulan dɔ do a kun na, ka daji tu a kan. Simɔn, cɛ min bɔra Sirene, o tun ka kan ka gengenjiri ta ka taa kulu kan min tɔgɔ ye ko Gɔlgota, katuguni Yesu barika tun ka dɔgɔ kojugu fo a tun tɛ se k’a ta a kelen na. Sɔrɔdasiw ye Yesu da gengenjiri kan, k'a bolow kɔrɔta, ka  nɛgɛw gosi A bolow la. Sani u ka gengenjiri kɔrɔta, u ye nɛgɛ wɛrɛ ta k’a gosi Yesu senw na. Yesu sara tuma min na, ko juguba dɔ kɛra  dugukoloyɛrɛyɛrɛ. O bɛɛ yelen kɔ, sɔrɔdasi dɔ y’a faamu ko Yesu tun ye Ala Denkɛ ye tiɲɛ na. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Gengenna jiri la.** Romɛ Mansamara tun bɛ baara kɛ ni gengenjiri ye walisa ka kɛ dimi ka tɛmɛ fɛɛrɛ ye mɔgɔw bɛɛ kan minnu tun kan ka faga ni u jalaki latigɛra saya ye. Hali ni Yesu tun ma kojugu si kɛ min ka kan ni saya ye, Romɛ faamaw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ye jɛkafɔ kɛ walisa ka Yesu faga walisa k’a da tugu. Hali ni gengenjiri tun ye saya sira ye min tun ka jugu ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan, Yesu sɔnna o saya ma ni diyanye ye k’a sababu kɛ a ka kanuya ye an ko la. 2. **Romɛkaw ka sɔrɔdasiw.** Romɛ sɔrɔdasiw ye Yesu bugɔ kosɛbɛ, ka wanniw masafugulan don a kun na, ka a gengenni kɛ. 3. **Pilaki (walaha) ye.** Ni faamaw tun bɛ kojugukɛlaw gengen jiri la, tuma caman na, faamaw tun bɛ sɛbɛn dɔ bila gengenjiri kan, k’u ka kojuguw ɲɛfɔ. Tablo min tun bɛ Yesu kunkolo sanfɛ, o tun sɛbɛnnen bɛ ko: “Nin ye Yesu ye, Yahutuw ka masakɛ.” 4. **Mɔgɔw bɛ Yesu parabɔ.** A ma se ka Yesu faga dɔrɔn, diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ye Yɛlɛ bɔYesu ma ( tulo geren) gengenjiri la, k’a fɔ ko ni Yesu de tun ye Masiya ye tiɲɛ na, a ka kan ka jigin ka bɔ gengenjiri kan. 5. **Dibi ye jamana datugu** k’a sɔrɔ Yesu dulonna ka sa. 6. **Yesu.** Hali ni faamaw ye jɛkafɔ kɛ walisa ka Yesu faga, u ye Ala sago kɛ dɔrɔn Yesu ye. Yesu tun b’a dɔn kabini fɔlɔfɔlɔ ko a bɛna gengen jiri la ka kɛ Tɛmɛnkan seli Sagaden dafalen ye walisa ka kisili sira da mɔgɔw bɛɛ ye. Yesu sara tuma min na, a pɛrɛnna ko “A banna!” (A dafara) |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Sarakalasebaa kuntigi ye Yesu minɛ k’a kiri tigɛ kɔfɛ, diinɛ ɲɛmɔgɔw ye Yesu ci Romɛ faamaw ma. Hali ni diinɛ ɲɛmɔgɔw tun b’a fɛ Yesu ka sa, Romɛ faama minnu tun bɛ fanga la, olu dɔrɔn de tun bɛ se ka saya kiri tigɛ. O kama, diinɛ ɲɛmɔgɔw ye jɛkafɔ kɛ walisa ka Pilate, Romɛ faama, lafili walisa ka Yesu faga.  Tuma min na Pilate ye Yesu jalaki saya la, a ye yamaruya di ko Yesu ka bugɔ ni bugɔli ye. O kɔfɛ, Romɛ sɔrɔdasiw ye Yesu wajibiya ka a yɛrɛ ka gengenjiri ta ka tɛmɛ Jerusalɛm nbɛdaw fɛ ka taa gengenjiri yɔrɔ la. U sera yen tuma min na, Romɛ sɔrɔdasiw y’a ka finiw bɔ Yesu la ka a gengen gengenjiri la. K’a sɔrɔ a nɔfɛmɔgɔ dɔw jɔlen tora u kɛrɛ fɛ u makuntɔ ka Yesu satɔ filɛ, diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ye Yesu tulo geren.  A ka c’a la, a tun bɛ waati jan ta walasa mɔgɔw ka sa gengenjiri kan, nka ikomi sɔrɔdasiw ye a bugɔ ni juguya ye ka kɔn o ɲɛ, Yesu sara lɛrɛ damadɔ kɔnɔ. Yesu ye kulekan caman fɔ tuma min na a tun bɛ ka sa, i n’a fɔ “A banna!” Yesu sara tuma min na, dugukolo yɛrɛyɛrɛ dɔ ye jamana yɛrɛyɛrɛ.  **Tɛmɛsira filanan:** Hali ni mɔgɔ minnu ye Yesu tulo geren, olu tun b’a ka saya jate dalilu ye ko a tɛ Masiya ye, tiɲɛ yɛrɛ la, a ka saya ye Layidu Kɔrɔ kiraya kuma caman tiimɛ Masiya ko la. Nin tɛmɛsira min bɔra Esayi kɔnɔ, o bɛ fɛn caman fɔ Yesu ka cidenyabaara ni a ka saya ko la, san kɛmɛ caman sanni o ka kɛ.  **Dannaya sariyasenw sira: VI** . **Kafarili.** Jurumu bɛ jɛɲɔgɔnya tiɲɛ Ala Senuman ni hadamaden jurumutɔ cɛ. Walisa ka sira di walisa ka Ala senuma ni adamaden jurumutw bn, Yesu Krisita nana dugukolo kan ka namaya dafalen k ni jurumu t a la ani ka adamadenw ka jurumuw b jalaki ta a yr kan. Ikomi Yesu sara saya min ka kan ni mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ ye u ka jurumuw kosɔn, Yesu ka saya bɛ hɔrɔnya di jurumukɛla ma a ka sɔn Ala ka kanuya ni a ka yafa ma. Yesu ka saya b kisili sira di mg b ye min b Kibaru Duman lamn ani ni danaya la, min b sɔn Yesu ka kisili dilen ma.   * **Kuntigi: Yala mɔgɔ dɔ delila i ka ɲɛnamaya kɔnɔ min ye kanuya misali kɛ min juguyalen don fo u bɛ saraka kɛ walasa i ka nisɔndiya ni hɛrɛ dɔn wa?** * **Dusukun: Mun kra i dusukun na tuma min na i y’a mɛn ko Yesu sara i ka jurumuw kosɔn ani ka ɲangili min ka kan ni i ye, a y’o ta a yɛrɛ kan?** * **Bolo: I bɛ se ka saraka ɲɛnamaya kɛcogo misali di mɔgɔ wɛrɛw ye cogo di nin dɔgɔkun in na?**   **Bibulu tilali ni silamɛw ye Track:** Nin kalan in nafa ka bon kosɛbɛ walasa ka silamɛya faamuyali ɲɛfɔ Yesu ka saya kan gengenjiri fɛ, katuguni kalansen #79 “Yesu tun bɛ gengenjiri nata dɔn,” ani 86 “Tɛmɛnkan seli surɔfana” tun bɛ kuma Yesu ka sɔnni kan ka tugu Ala ka laɲini kɔ ka taa gengenjiri la.  Aw ye kalansen #79 kalansenw lajɛ ka ɲɛsin silamɛya faamuyali bɛɛ ma ­gengenjiri kan.  Yesu sara an nɔ na i n’a fɔ saraka min bɛ kɛ an nɔnabila ye an nɔ na (hakilila min ye kafarili ye min bɛ kɛ fɛn wɛrɛ nɔ na). An tun ka kan ni saya ye A sara; Yesu tun jalakibali don fewu ani jurumu tun tɛ a la. Yesu sara i ko Ala ka Sagaden, saraka sagaden, ka jurumuw kafari minnu dara a la.  A nafa ka bon ka a faamu ko Yesu ka saya tun b Ala ka laben na a ni adamadenw kosn: Yesu sɔnna Ala ka laben ma ni diyagoya ye ani a sara anw n na ani an ka jurumuw kosn.   * **Matiyu 27:1-26 kalanni kɔfɛ, kow ni mɔgɔ minnu sen donna Pilate ka desizɔn na ka Yesu Masiya don Yahutu ɲɛmɔgɔw ni jama sago la, i ka miiri olu la ani ka olu tɔgɔ sɛbɛn. .** * **E fɛ, yala a bɛ iko kɔrɔbɔliw tugura cogo tilennen na, wa u sera dantigɛli ma min bɛ bɛn wa?** * **Yesu Masiya ye wale kɛ cogo di a ka kɔrɔbɔli waati la ani a gengen jiri la o kɔfɛ?** * **Yala Kibaru Duman b’a jɛya ko gengenjiri kɛra ko ye min kɛra tiɲɛ na, tariku kɔnɔ wa?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Jiginni ye kanuya jira min tɛ se ka da a la, Ala min bɛ Yesu la ka ɲɛsin an ma. Tɛmɛnkan seli Sagaden salen kɔ, Ala ye Israɛldenw kisi ka bɔ u ka jɔnya la Misira. Sisan, Yesu ka saya fɛ, Ala ye diɲɛ bɛɛ kisi ka bɔ u ka jurumu jɔnya la. K’a sɔrɔ politiki ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ye jɛkafɔ kɛ walisa ka Yesu faga, Yesu y’a yɛrɛ kolo u ka laɲini juguw ye ni diyanye ye. Yesu tun b’a dɔn, k’a sɔrɔ faamaw tun bɛ wale kɛ jurumu kosɔn, Ala tun bɛna baara kɛ n’u ka fɛɛrɛ juguw ye walisa ka kisili belebeleba labɔ diɲɛ ma deli ka min ye.   * **E fɛ, mun na diinɛ ɲɛmɔgɔw tun b’a fɛ Yesu ka sa?** * **Yesu ka sɔn ka sa o saya diminnen ɲɔgɔn na, o bɛ mun fɔ i ye Yesu ka kanuya jugumanba ko la?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Jurumu ka sebaaya b bn mgw ka namaya la. Nka, Yesu ka kanuya b jurumu fanga tiɲɛ Krecɛnw ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Yesu ka sarakaba jaabi la, Krecɛnw ka kan ka sɔn o fanga belebeleba ma, ka a to Yesu k’u dusukun ni u hakili saniya.   * **Ni Yesu ye fanga tiɲɛ kerecɛnw ka ɲɛnamaya kɔnɔ, mun na Krecɛnw bɛ kɔrɔbɔ hali bi ka jurumu kɛ?** * **Mɔgɔ ka kan ka jaabi ɲuman jumɛn di mɔgɔ ma min ye sarakaba kɛ a kosɔn?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Yesu ye kanuya ni hinɛ min jira gengenjiri la, kerecɛnw ka kan ka o jira. Kerecɛnw bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ ni jigiya ye sabu u hɔrɔnyalen don ka bɔ jurumu fanga la. Hali ni Sitanɛ bɛna kerecɛnw kɔrɔbɔ tuma bɛɛ, kerecɛnw bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ ni jigiya ye Yesu Krisita ka sebaaya la walisa ka fanga di u ma u k’a fɔ ko “ayi” kɔrɔbɔli la. Kerecɛnw fana bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ ni jigiya ye ka Krisita ka kanuya jira mɔgɔ wɛrɛw la.   * **I bɛ se ka Yesu ka saraka kanuya jira mɔgɔ wɛrɛw la cogo di nin dɔgɔkun in na?** * **I bɛ se ka mun kɛ walisa k’i yɛrɛ tanga ni Sitanɛ y’i kɔrɔbɔ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 88

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Krisita min kununna** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Luka 24:1-12 la** | A group of women in robes  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **1 Kɔrɛntekaw 15** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Aw ka nisɔndiya ! Krisita ka lakununni bɛ jurumu fanga tiɲɛ! Yesu ye layidu minnu ta kalandenw ye, a ye olu bɛɛ tiimɛ. * **Dusukun** : Aw ye dusu saalo ta! K’a sɔrɔ Yesu ka kalandenw bɛɛ tun bɛ sigasiga a la ani k’a bila a magoɲɛ waati la, Yesu tun b’u kanu hali bi, a sara u kosɔn, ani a kununna ka bɔ suw cɛma u kosɔn. * **Bolo** : I bolo di mɔgɔw ma minnu mago bɛ Yesu ka kanuya la. Yesu ka lakununni b’a jira ko Ala b’a fɛ ka mɔgɔw dɛmɛ minnu minɛna jurumu fanga la, k’u hɔrɔnya ka bɔ u ka jɔnya la. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Musow siranna kosɛbɛ, u y'u biri duguma, nka cɛw y'a fɔ u ye ko: «Mun na aw bɛ ɲɛnamaw ɲini suw cɛma? (Luka 24:5) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Yesu salen kɔ, cɛ dɔ tɔgɔ ko Yusufu y’a su don kaburu dɔ kɔnɔ. Tile saba o kɔ, Magadala Mariyama ni muso dɔw taara Yesu kaburu la. Ni u  sera yen , u y' a kɔlɔsi ko kabakurun min tun ka kan ka kaburu dondaw datugu , o wulila ka taa . Musow donna so kɔnɔ k’a ye ko Yesu su tɛ ye ma ka ban! U y'u yɛlɛma tuma min na, mɛlɛkɛ fila tun jɔlen bɛ u kɛrɛ fɛ. Mɛlɛkɛ kelen kumana ka a fɔ musow ye ko Yesu tɛ yen. A tun bɛ balo la! Mariyama bolila ka taa Yesu ka kalandenw fɛ ka mɛlɛkɛ ka kuma fɔ u ye. Piɛrɛ ni Yuhana bolila ka taa kaburu la teliya la u seko la. U tun b’a fɛ ka kaburu ye u yɛrɛ ye. U sera yen tuma min na, Piɛrɛ bolila ka don so kɔnɔ. A ye a ɲɛw jigin ka finimugu ni sudon finiw ye minnu tun donna Yesu kun na. Sani Yesu ka sa, a y’a fɔ kalandenw ye ko a bɛna kunun ka bɔ suw cɛma. O tun ye tiɲɛ ye. A tun bɛ balo la! |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Muso Kalanden fila.** Dimansi don min na Yesu salen kɔfɛ jumadon, Yesu nɔfɛmɔgɔ muso dɔw taara kaburu la, a su donna kaburu min kɔnɔ. 2. **Nakɔ tun Kaburu da wulilen.** U sera yen tuma min na, u y'a sɔrɔ kabakurun wulilen bɛ ka bɔ kaburu la. U ye filikɛ kaburu kɔnɔ, nka u ma Yesu su ye. Kaburu lankolon ye u hakili ɲagami. 3. **Mɛlɛkɛ fila.** O yɔrɔnin bɛɛ, mɛlɛkɛ fila y’u yɛrɛ jira u la k’a ɲininka ko: “Mun na aw bɛ ɲɛnama ɲini suw cɛma?” U ye musow hakili jigin Yesu ka kalan na sani a ka sa, ko a bɛna faga, ka kunun tile sabanan na. Musow bolila ka taa kalandenw fɛ ka kibaru duman fɔ u ye! Hali ni kalandenw ma da musow la a daminɛ na, Piɛrɛ ni Yuhana bolila ka taa kaburu la, tiɲɛ na, u y’a sɔrɔ a lankolon don. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye siɲɛ caman a ka janfa, a ka saya ani a lakununni nata ko la Jerusalɛm. Nka, Yesu tun b’a fɛ ka min fɔ, kalandenw m’o faamu. O de kosn, Yesu sara tuma min na, u dalen tun b‘a la ko Yesu tɛ yen tun fo abada. Kalandenw y’u dogo ɲɔgɔn fɛ siran kosɔn ko faamaw bɛ se k’u fana faga.  Yesu ka kalanden muso dɔw taara kaburu la walisa k’u bonya. U ye kasa dumanw ta ka Yesu farikolo mu ni tulu minnu ye. Nka, u tun bɛ se ka tulu mu su la cogo di ni kabakurun tun bɛ da ɲɛfɛ?  U sera yen tuma min na, u y’a sɔrɔ ko da wulilen don ani Yesu su tun tɛ yen. Hali nin waati la, u ma Yesu ka kalan fɔlɔ jateminɛ a lakununni ko la. O yɔrɔnin bɛɛ, mɛlɛkɛ fila y’u yɛrɛ jira u la walisa k’u hakili jigin Yesu ka kalan na. Musow seginna ka taa kalanden tan ni kelen dogolenw fɛ ka kibaru duman fɔ u ye.  **Tɛmɛsira filanan:** Yesu ka kalanden tan ni kelen ye gɛlɛya sɔrɔ ka da a lakununni na sanni a k’a yɛrɛ jira u la. San tan caman o kɔfɛ, Karamɔgɔ nkalontigɛlaw bɛ Romɛkaw ka duguba kɔnɔ min tɔgɔ ye ko Kɔrɛnte, olu bɛ ka Krecɛnw kɔrɔbɔ walisa u ka ban Yesu lakununni na. Karamɔgɔ nkalontigɛlaw b’a fɔ kerecɛnw ye ko Yesu tun ye karamɔgɔ ɲuman dɔrɔn de ye, nka a ma kunun abada ka bɔ suw cɛma. Ciden Pol b’a dɔn farati minnu bɛ o kalan na. Nin tɛmɛsira kɔnɔ, Pol b’a jira ka jɛya ko kerecɛnya bɛ wuli walima ka bin Yesu lakununni kan. Ni Yesu ma kunun ka bɔ suw cɛma, o tuma na, kerecɛnw ye hakilintanw ye ka tugu a kɔ.  **Bibulu tilali ni silamew ye sira:** Kalansen tɛmɛnenw na, an y an sinsin Yesu ka sɔnni bɛ na sa kan ani a ka saya yɛrɛyɛrɛ gengenjiri fɛ walasa ka silamɛ caman ka dannaya kɛlɛ ko Yesu ma gengen jiri la ani ko a ma sa. Nin kalan bɛ taaɲɛ a fɛ o sinsin kelen in na ni Yesu y’a yɛrɛ jira sisan ɲɛnamaw la a kununni kɔfɛ ka bɔ suw cɛma.  Ala ka laɲini, ani Yesu ka kanminɛli o labɛn na, o tun ye ka Yesu bila ka sa i n’a fɔ saraka dafalen, ka Ala ka dafalenya ni tilennenya ɲininiw dafa ka dafa, ani ka o jurumu kafari waleya a ka danfɛnw na minnu bɛna da a ka tilennenya dicogo la.  Sinsin bɛ Sɛbɛnniw kan nin ko in na, k’a fɔ ko fanga bɛ u la ani ko u nafa ka bon walasa ka Ala ka laɲini ye ani k’o labɛn tiimɛni dɔn.   * **Dalilu ɲini minnu b’a jira ko Yesu Masiya tun tɛ kaburu kɔnɔ tun.** * **Luka 24:36-43 kalan. Yesu Masiya ye mun kɛ walisa k’a jira ko a tun tɛ hakili dɔrɔn ye?** * **C an an dalen b a la ko Yesu Masiya ye fn minnu f a yr ko la, olu tun ye ti ye wa?** * **Ni i bɛ miiri an ye min kalan, i yɛrɛ bɛna nin ɲininkali jaabi cogo di ­: “Yesu Masiya ye jɔn ye?”**   + Ni a ka kuma fɔlenw ye kelen ye ni Ala ye, an bɛ se ka sugandi saba dɔrɔn de kɛ:     - An bɛ se k’a fɔ ko Yesu Masiya tun ye **hakilintan ye** —cɛ hakili ɲagaminen min tun bɛ ni bonya lankolonw ye.     - An bɛ se k’a fɔ ko Yesu Masiya tun ye nkalontigɛla ye ni laɲini ye **—cɛ** min tun bɛ kuma fɔ a yɛrɛ ko la siɲɛ caman, nka a tun b’a dɔn tigitigi a bɛ min kɛ.     - An bɛ se k’a fɔ ko Yesu Masiya tun ye mɔgɔ ye, a tun b’a fɔ a ye min ye, o ye **Masiya lakika ye** , min bɛ se ka an ka jurumuw yafa an ma ani ka ɲɛnamaya banbali di an ma. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Diɲɛ yɛlɛmana kosɛbɛ Yesu lakununni fɛ. Sani Yesu ka kunun, jurumu ka sebaaya tun be masaya la diɲɛ kɔnɔ. Yesu kununni kɔfɛ, jurumu fanga bɛɛ kari, ani Yesu joli bɛ kisili sira da yɛlɛ. Jurumu tɛ se ka fanga sɔrɔ tun; o nɔ na, kerecɛnw bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ kanuya ni nɛɛma ani makari la Ala ka sebaaya kɔrɔ. Kalandenw, hali ni Yesu ye o bɛɛ jira u la sani a ka sa, u kabakoyara hali bi. Ka da a la ko u ye mɔgɔ min kɔlɔsi a bɛ sa gengenjiri kan, o bɛ se ka ɲɛnamaya siɲɛ kelen kokura, o ye ka da fɛn dɔ la mɔgɔ tɛ se da min na ko a bɛ ka kɛ. Nka, Yesu y’a jira u la a kununni kɔfɛ, o y’a jira kalandenw na ko Ala ka sebaaya kabakoma bɛ baara la Yesu la.   * **Ni i tun ye Yesu ka kalanden fɔlɔw dɔ ye, yala i tun bɛna gɛlɛya sɔrɔ ka da lakununni na, k’a sɔrɔ i tun ye Yesu ka saya ye wa?** * **Dannaya min bɛ Yesu lakununni na, o bɛ jigiya lase a nɔfɛmɔgɔw ka ɲɛnamaya ma cogo di?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Sanni a ka a ka kalandenw jalaki ko u ma da su lakununni na, hali kaburu lankolon yelen kɔfɛ, nɛɛma kɔnɔ Yesu y’a yɛrɛ jira kalandenw na. Yesu ma Piɛrɛ jalaki fana a ka sɔsɔli kosɔn, wala kalanden tɔw fana jalaki ko u y’a bila. Kibaru Duman do ka ye ko Yesu bɛ an ka sigasigaw ni an ka ɲininkaliw faamu. Kerecɛnw bɛ se ka da Yesu lakununni na k’a sababu kɛ Yesu bɛ taaɲɛ a fɛ ka cidenyabaara min kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Hali ni Krecɛnw tɛ se ka Yesu lakununnen ye farikolo ta fan fɛ, u bɛ se k’a ye u dusukun na.   * **Yesu ye ɲɛnamaya kura lase i ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo di tuma min na i kɛra Krecɛn ye?** * **Yesu ye cidenyabaara kɛ a ka kalandenw ye minnu bɛ sigasiga, o bɛ i dusu saalo cogo di ni siga bɛ i la?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Yesu la, Ala ye an ka kisili sira di. Sani kerecɛnw ka Ala kanu, Ala tun b’u kanu. O la sa, sanni mɔgɔ wɛrɛw ka se ka Ala ka kanuya faamu, tuma caman na, u bɛna fɔlɔ k’a ye ko a bɛ ɲɛnamaya Krecɛnw ka ɲɛnamaya kɔnɔ.   * **Aw ka sigida mɔgɔw mago bɛ cogo jumɛnw na k’a ye ko Ala ka kanuya bɛ ɲɛnamaya Krecɛnw ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **I bɛ se ka waleɲumandɔn jira Ala la cogo di kisiliba kosɔn i bɛ min sɔrɔ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 89

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yesu y’a yɛrɛ jira Toma la** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Yuhana 20:19-29** | A person in white robes standing next to a person in white robes  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **2 Kɔrɛntekaw 5:11-6:2** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Aw ye Yesu kununnen seli kɛ! Yesu ye Egilisi bila ka a ka cidenyabaara kɛ diɲɛ bɛɛ ye waati bɛɛ kɔnɔ. * **Dusukun** : I ka jagɛlɛya sɔrɔ! Kerecɛnw man kan ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye u yɛrɛw ka sebaaya kosɔn, nka Ni Senu ka sebaaya dɔrɔn de fɛ u kɔnɔ. * **Bolo** : Aw ka ɲɛnamaya kɛ ni nɛɛma ye. Ala bɛ kerecɛnw wele u ka kɛ Yesu bolow ni a senw ye u ka sigidaw la. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | O kɔ, a y'a fɔ Toma ye ko: «I bolokɔni da yan; ne bolow lajɛ. I bolo kɔrɔta k'a don ne kɛrɛ la. I ka sigasiga dabila ka da a la.” (Yuhana 20:27) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Piɛrɛ ni Yuhana y’a ye tuma min na ko Yesu kununna ka bɔ suw cɛma, u seginna ka taa o fɔ kalanden tɔw ye. O su in na, kalandenw bɛɛ tun bɛ so kelen kɔnɔ, fɔ Toma. Kalandenw ye da tugu sabu u siranna ko Yahutuw bɛ se k’a ɲini k’u minɛ. Ka kalandenw to yen, Yesu taara so kɔnɔ. A ye nɛgɛso taamasiyɛnw jira u la a bolow ni a senw na. A yɛrɛ ye jɛgɛ tobilen dɔ dun walasa k’a jira ko a ɲɛnama don tiɲɛ na! Toma seginna so kɔnɔ tuma min na, Yesu tun taara kaban. Tɔɔw ma se ka kɔnɔni kɛ k’u ye min ye, k’o fɔ Toma ye. U y’o kɛ tuma min na, Toma ma da u la. A ko: ”Ni ne yr ye Yesu bolow la, o tuma na, ne na da a la ko a ɲɛnama don.” Dɔgɔkun nata la, Yesu seginna. A taamana ka taa Toma fɛ k’a bolow n’a kɛrɛ jira a la. Toma ye nɛgɛso taamasiyɛnw ye Yesu bolow la tuma min na, a dara o la! |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **So min Da tugulen don.** Wula fɛ, Yesu kununna ka bɔ suw cɛma, a y’i yɛrɛ jira kalandenw na, hali k’a sɔrɔ u tun ye so min kɔnɔ, u tun ye o da tugu. Yesu ye duba ta u ye. 2. **Toma** tun tɛ kalandenw fɛ tuma min na Yesu y’a yɛrɛ jira u la o don fɔlɔ la. Hali ni kalandenw ye Yesu lakununnen ko fɔ Toma ye, Toma ma da u la. Toma y’a fɔ ko ale bɛna da a la dɔrɔn ni a ye Yesu yɛrɛ ye tiɲɛ na ani ni a magara a la. 3. **Yesu y’a yɛrɛ jira Toma la.** Dɔgɔkun kelen o kɔfɛ, kalandenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ kelen kokura so dɔ kɔnɔ min tun datugulen don. Yesu y’i yɛrɛ jira u cɛma siɲɛ kelen kokura. Yesu ye Toma wele a ka maga a jogindaw la. Toma y’a fɔ ko: “Ne Matigi ani ne ka Ala!” Toma tun dalen b’a la! Yesu ye a tanu a ka danaya kosɔn, nka a ko o danaya ka bon ni o ye, mɔgɔ minnu ma Yesu ye farisogo la, nka u dalen b‘a la hali bi. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Musow ye maana min fɔ u ye, kalandenw ma da o la, kaburu lankolon dɔ, mɛlɛkɛw ani Yesu lakununnen dɔ ko la. Siga t’a la, a bɛna gɛlɛya ka da o maana sugu la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, kalandenw dusukasilen kɔfɛ kabini Yesu ka saya.  Faamaw siranna ko faamaw bɛ se k’a ɲini k’u minɛ k’u faga katuguni u tun ye Yesu ka kalandenw ye, o de y’a to kalandenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ siranya fɛ ani da datugulen dɔ kɔfɛ. O yɔrɔnin bɛɛ, Yesu jɔlen tora u cɛma. Yesu farikolo lakununnen tun bɛ i ko a farikolo basigilen, nka joginda tun b’a la ani a y’a to a ka tɛmɛ da datugulen fɛ. O yɔrɔnin bɛɛ, u ye Yesu ye tuma min na, kalandenw ka sigasiga ni u ka siranya tununna! Yesu ye ninakili da u kan, Ni Senu ye u fa.  Kun o kun, Toma min tun ye kalanden 11 tɔw dɔ ye, o tun tɛ yen Yesu y’a yɛrɛ jira tuma min na. Siga t’a la ko Toma ka sigasigali bɛ faamuya. Toma ka fɔta ye jagɛlɛya ye kosɛbɛ! Dɔgɔkun kelen o kɔfɛ, dimansila filanan na gengenjiri kɔfɛ, kalandenw ye ɲɔgɔn lajɛn tugun so dɔ kɔnɔ min datugulen don. Siɲɛ wɛrɛ, Yesu y’i yɛrɛ jira. Nin sen in na, Yesu ye Toma ɲini ani a y’a wele a ka sigasiga lajɔ. Toma y’a jira ko: “Ne Matigi ani ne ka Ala.” Toma ye mɔgɔ fɔlɔ ye Layidu Kura kɔnɔ min ye Yesu ka alaya fɔ. O la sa, k’a sɔrɔ a tɔgɔ bɔra kosɛbɛ ko a ye “Sigasigabaga” ye, Toma de ye mɔgɔ fɔlɔ ye min sɔnna a ma ko Yesu ye Ala ye.  **Tɛmɛsira filanan:** Ka da Yesu Krisita lakununni na ka bɔ suw cɛma, o tɛ Krecɛnw kɛ mɔgɔ ɲumanw ye. O bɛ kerecɛnw kɛ danfɛn kuraw ye. Krisita ka kisili la, danni kura bɛ daminɛ. Kerecɛnw ye Hadama kura ye, minnu ni Ala cɛ bɛnna. Ikomi o danfɛn kuraw, Krecɛnw ka kan ka Yesu ka kisili Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Yesu ma segin sankolo la dɔrɔn a lakununni kɔfɛ. O nɔ na, Yesu tora dugukolo kan waati dɔ kɔnɔ, k’a yɛrɛ jira a ka kalandenw na, k’u kalan. Nka, sanni a ka se k’a ka kalandenw kalan, Yesu tun ka kan ka fɔlɔ k’u ka sigasiga ni u ka siran bɔ u la. Yesu gengenlen kɔfɛ dimansi fila la, a y’a yɛrɛ jira a ka kalandenw na walisa k’u ka dannaya ni u ka cɛsiri barika bonya. Ikomi Yesu dalen bɛ sisan ko Yesu ye Ala Denkɛ ye, a ye ci bila kalandenw ma u ka Kibaru Duman fɔ diɲɛ ye.   * **Yala i bɛ kalandenw jalaki ko u ma da a la a daminɛ na wa? Mun na walima mun na o tɛ?** * **Yala Yesu ka layidu dɔw bɛ yen i bɛ taa a fɛ ka gɛlɛya sɔrɔ ka da olu la wa?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ka kɛ kerecɛn ye, o tɛ desizɔn dɔrɔn ye an bɛ min ta an kun na, nka an bɛ desizɔn min ta an dusukun na. Yesu tun tɛ tariku mɔgɔ dɔ dɔrɔn ye; a tun tɛ karamɔgɔba dɔrɔn ye. Yesu ye Ala Denkɛ ye. Ni an b da Yesu la, an b da Ala ka sebaaya ni a ka kanuya la, ani an b k danfɛn kuraw ye. I n’a fɔ kalandenw, siga caman bɛ se ka kɛ an na hali bi, nka Ala na baara kɛ an ye ani ka hɛrɛ lase an ka sigasigaw ma Ni Senu ka sebaaya fɛ. O tuma na fɛ, kerecɛnw ka kan ka baara kɛ n’o Ni Senu ka sebaaya ye walasa ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.   * **I ma deli ka Yesu farikolo kununnen ye, o la sa, i b’a dɔn cogo di ko Yesu kununna ka bɔ suw cɛma?** * **Ni Senu ka kɛli i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o y’a to i sera ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye cogo di?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Mɔgɔ caman bɛ sigasiga bi Ala ka kɛta la ani a ka kanuya la. Ala b krecɛnw wele ka baara kɛ nin sigasigabagaw bɛɛ ye Ni Senu ka sebaaya la. Ni Senu ka cidenyabaara sababu fɛ, kerecɛnw bɛ se ka kanuya ni hinɛ walebaw kɛ Yesu ka nɛɛma barika la, ka tɛmɛ ni u tun bɛ ɲɛnamaya kɛ ka bɔ u yɛrɛ ka sebaaya dɔrɔn de la.   * **Kun dɔw jumɛnw de b’a to bi mɔgɔw bɛ sigasiga Ala ka kɛta walima a ka kanuya la?** * **I bɛ se ka Yesu ka nɛɛma jira mɔgɔw la cogo di nin dɔgɔkun in na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 90nan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Jɛgɛ Minɛba** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Yuhana 21** | A group of people in a boat  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **1 Yuhana 3:19-24** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Piɛrɛ tun bɛ kanuyaba min na Yesu ko la, i ka miiri o la. Yesu ye Piɛrɛ lasegin a cogo kɔrɔ la ka kɛ kalanden lakika ye. * **Dusukun** : I k’a faamu dusudonba ye cogo min na k’a dɔn i dusukun na ko Ala bɛ yafa i ma. * **Bolo** : I ka sɔn, hali ni i mago b’a la ka fɛn bɛɛ to kɔfɛ walasa ka Ala ka welekan dafa i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, walima ka to i bɛ yɔrɔ min na, ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | O kɔ, Yesu tun bɛ kalanden min kanu, o y'a fɔ Piɛrɛ ye ko: «Matigi don!» Simɔn Piɛrɛ y’a mɛn dɔrɔn ko: “Matigi don,” a y’a ka fini siri a la (k’a masɔrɔ a y’a bɔ) ka pan ji la. (Yuhana 21:7) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Tiberiyasi baji la . U ye mɔni kɛ su bɛɛ la, u ma foyi minɛ. O dugusagwɛ, u tun bɛ kurun kɔnɔ hali bi k’a jigi da ko u bɛna jɛgɛ dɔw minɛ. Cɛ dɔ jɔlen bɛ kɔgɔjida la, o ye cɛw ɲininka n’u ye jɛgɛ dɔ minɛ. Kalandenw ko ayi. O kɔ, cɛ y’a fɔ u ye k’u k’u ka jɛgɛ bila kurun fan dɔ fɛ. U y’o kɛ tuma min na, u ye jɛgɛ 150 ni kɔ minɛ! Jago tun ka gɛlɛn kosɛbɛ, kalandenw tun tɛ se k’a sama ka don kurun kɔnɔ. Zan ye cɛ min jɔlen to bajida la, o filɛ kosɛbɛ. O kɔ, a ko: «A filɛ! O cɛ in  ye Yesu de ye!” Piɛrɛ y’o mɛn tuma min na, Yuhana y’o fɔ tuma min na, a y’i pan ji la k’a daminɛ ka jigin ka taa bajida fan fɛ. Kalanden tɔw ye kurun ta ka taa bajida la. U tun ka kan ka jɛgɛminɛlan sama u kɔfɛ. Yesu y’a fɔ cɛw ye ko u ye jɛgɛ minnu minɛ, u ka na ni olu dɔw ye, u bɛna sɔgɔmada dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Mɔnikɛlaw ka kalandenw.** Yesu lakununni kɔfɛ, kalanden dɔw seginna ka taa u ka waajulikɛyɔrɔ la. Yesu tun b’a fɛ u ka cidenyabaara kɛ cogo min na, u ma jɛya pewu fɔlɔ, u seginna u ka baara kɔrɔw la, k’u to Yesu ka ɲɛminɛli wɛrɛw makɔnɔni na. 2. **Jɛgɛw falen bɛ jɔw la.** Hali n’u ye mɔni kɛ su bɛɛ la, u ma jɛgɛ si minɛ. Mɔgɔ dɔ min ma dɔn ji da la, o ye u wele. A y’a fɔ u ye ko u k’u ka nɛgɛw fili kurun fan dɔ fɛ. U y’o Kɛ tuma min na, u ma jɛgɛ dɔrɔn Minɛ, u ye jɛgɛ camanba Minɛ. 3. **Yesu bɛ ji da la.** Kalanden dɔ y’a dɔn ko nin ja min tun bɛ ji da la, ko Yesu don, ka o fɔ Piɛrɛ ye. 4. **Piɛrɛ y’i pan ji la.** Piɛrɛ y’a mɛn tuma min na ko Yesu de bɛ ji da la, a y’a fɛ o yɔrɔnin bɛɛ ka Yesu ye. A nisɔndiyara kosɛbɛ fo a tun t’a fɛ ka kurun makɔnɔ a ka se kɔgɔjida la, o de la a ye pan ka bɔ kurun kɔnɔ ka jigin ka taa kɔgɔjida la. Kalanden tɔw sera bajida la tuma min na, u bɛɛ ye sɔgɔmada dumuni kɛ ni Yesu ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Nin tɛmɛsira bɛ Yesu yecogo sabanan kofɔ a ka kalandenw ye. An dalen t’a la mun na o kalanden wolonwula seginna Galile, katuguni u ka waati fanba kɛra dɔgɔkun laban ninnu na Jerusalɛm. An t’a dɔn fana mun na kalanden 7 dɔrɔn de kofɔlen bɛ yan.  Nka, an b’a dɔn ko kalandenw y’a latigɛ ka taa mɔni kɛ su dɔ la. I n’a fɔ Luka ye jɛgɛ minɛ kabako la cogo min na (Luka 5:1-11), kalandenw ye mɔni kɛ su bɛɛ la, foyi tun t’a jira o la. Nin sen in fana na, Yesu y’a fɔ o kalanden sɛgɛnnenw ni dusukasilenw ye k’u ka jɔw don ji la kokura, o la kalandenw ye kan minɛ. Nin sen in fana na, u ye jɛgɛ minɛba dɔ sɔrɔ.  N’a sɔrɔ o ɲɔgɔn bɔlen ninnu bɛɛ de y’a to “Kalanden kanulen” y’a dɔn ko Yesu de ye u wele. A mana Yesu dɔn cogo o cogo, yuhana ye o fɔ Piɛrɛ ye tuma min na, a nisɔndiyara kosɛbɛ fo a y’i pan ka bɔ kurun kɔnɔ ka jigin ka taa kɔgɔjida la. Kalanden tɔw sera bajida la tuma min na, u bɛɛ ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ. I n’a fɔ Matigi ka surɔfana, Yesu ye dumuni di kalandenw ma minnu tun bɛ yen.  O kɔfɛ, Yesu ye Piɛrɛ ta ka tɛmɛ fɛɛrɛ dɔ fɛ, Yesu ye Piɛrɛ lasegin a cogo kɔrɔ la ka kɛ Yesu ka kalanden ye. A ye Piɛrɛ lasɔmi fana ka kɛ kalanden ka musakaw ye.  **Tɛmɛsira filanan:** Krecɛnw ka jurumuw mana bonya cogo o cogo, Yesu labɛnnen don ka yafa u ma ani k’u lasegin u cogo kɔrɔ la. Kerecɛnw bɛ se ka o yafa dafalen ni o seginni sɔrɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ Ni Senu ka sebaaya ni a ka cidenyabaara sababu fɛ. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Tuma dɔw la, a bɛ se ka gɛlɛya ka da a la ko Ala bɛ i ka jurumuw bɛɛ yafa. Bibulu ka kalan mɛnni Ala bɛ yafa yafa ɲini mɔgɔ bɛɛ fɛ ni tiɲɛ ye, o ka bon kosɛbɛ. Nka, tuma dɔw la, baara ba dɔ ka kan ka kɛ, ni Ala y’o dɔnniya ta i kun na, k’o waleya i dusukun na. Tiɲɛ na, Piɛrɛ min banna Yesu la siɲɛ saba Yesu magoba waati la, o ye maloyaba ta a ka kɛwalew kosɔn. Yesu y’a jira ka jɛya nin tɛmɛsira kɔnɔ nka, ko yafa ka kan ka maloya kɛnɛya, ani ko Ala Denw man kan ka ɲɛnamaya maloya la. Yesu ye Piɛrɛ lasegin a cogo kɔrɔ la, sabu o ye Ala ka sebaaya ye min bɛ baara kɛ yafa la, Piɛrɛ ka baara tɛ.   * **Mun na Krecɛn dɔw bɛ maloya hali bi, hali Yesu yafalen kɔfɛ?** * **Mun na a ka kan ka kɛ Ala ka sebaaya ye, a man kan ka kɛ an sago ye min bɛ yafa ni kɛnɛyali kɛ dafalen ye?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Yesu b’a fɛ k’a ka kalandenw fa nisɔndiya, fanga ani kanuya la. Nka, ni Krecɛnw bɛ maloya ta n’u ye, u tɛ se ka sɔn Yesu ka nisɔndiya, a ka sebaaya ani a ka kanuya bɛɛ ma. A nafa ka bon Krecɛnw bolo k’u dusukunw di Ala ma kosɛbɛ, walisa Ala ka se ka kɛnɛya dafalen ni hɛrɛ lase u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Ni Yesu ma a denw jalaki, a denw man kan ka u yɛrɛ jalaki. O bɛ dusu don an kɔnɔ kosɛbɛ.   * **Mɔgɔ ka kan ka mun kɛ ni a dalen b’a la ko a ka jurumuw ka bon kojugu Ala tɛ se ka yafa u ma?** * **Mun b k ni mg d ma jalaki a ka jurumuw kosn, nka a tora ka jurumu k drn ani ka Ala deli a ka yafa o ma?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Yesu ka yafali bɛ mɔgɔ ka ɲɛnamaya yɛlɛma. Tuma dɔw la, o yɛlɛma bɛ i n’a fɔ ka taa dugu wɛrɛ la, ka kɛ Kibaru Duman karamɔgɔ walima waajulikɛla ye. Waati wɛrɛw la a bɛ i n’a fɔ i bɛ to i ka dugu kɔnɔ ani i ka baara la, ka baara kɛ i ka sigida mɔgɔw ye. A nafa ka bon Krecɛnw bolo ka Ala sago ɲini u ka ɲɛnamaya kama.   * **I bɛ se ka dusu don mɔgɔ kɔnɔ cogo di nin dɔgɔkun in na, n’a sɔrɔ a fari fagara a ka limaniya la?** * **I bɛna mun fɔ Krecɛn ye min b’a ye ko Ala ka welekan bɛ u ka ɲɛnamaya la ka kɛ karamɔgɔ walima pastɛri ye, nka a bɛ siran?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 91

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yɛlɛnni ani Ni Senu makɔnɔ** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Kɛwalew 1:1-14** | A person in white robe standing on a hill with people around him  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Jonasi 3** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A faamu, sani a ka segin Sankolo la dɔrɔn, Yesu ye layidu ta Ni Senu ka nilifɛn ye kalandenw ma, minnu bɛna fanga di kalandenw ma u ka kɛ Yesu ka seerew ye fo ka se dugukolo danw ma. * **Dusukun** : I janto k’a faamu ko hadamadenw negew ni u ka laɲiniw ka teli ka dɔgɔya kosɛbɛ, wa u dan ka bon ka tɛmɛ Ala b’a fɛ ka min kɛ. * **Bolow** : Aw ka Ni Senu makɔnɔ. Aw ye delili waatiw kɛ ni kerecɛn tɔw ye ani ka muɲuli kɛ ka kuma dɔ makɔnɔ min bɛ bɔ Ni Senu fɛ. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Nka aw na sebaaya sɔrɔ ni Ni Senu nana aw kan. Aw na kɛ ne seerew ye Jerusalɛm, ani Jude ni Samari jamana bɛɛ la, fo ka se dugukolo dan na.” (Kɛwalew 1:8) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Yesu tun ye tile caman kɛ ni kalandenw ye, a kununni kɔ ka bɔ suw cɛma. Nka waati sera, a tun ka kan ka bɔ dugukolo kan. A tun ka kan ka kɛ a sankolola Fa fɛ. Yesu ni a ka kalandenw taara yɔrɔ dɔ la min tɔgɔ ye ko Bɛtani. Yesu ye duba kɛ kalandenw ye, k’a fɔ u ye ko u ka kan ka bɔ ka taa a ko fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. Mɔgɔ caman tun t’a dɔn hali bi ko a sara u kosɔn ani ko a tun bɛ se ka u ka jurumuw yafa u ma. Ikomi Yesu tun bɛ taa sankolo la, a y’a fɔ kalandenw ye ko a bɛna dɛmɛbaga dɔ ci u ma. O dɛmɛbaga tun ye Ni Senu ye. Yesu y’o fɔ u ye kɔfɛ, .  A y'a bolow kɔrɔta ka taa sankolo fan fɛ. A y’o kɛ tuma min na, a senw bɔra duguma ani a y’a daminɛ ka wuli, walima ka wuli sankolo la. Yesu taara san fɛ tuma min na, a dogolen tun bɛ sankaba dɔ kɔfɛ. O kɔ, mɛlɛkɛ fila y’i jira k’a fɔ kalandenw ye ko don dɔ Yesu bɛna segin dugukolo kan i n’a fɔ a taara sankolo la cogo min na. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **A ye Yesu lakunun.** Yesu lakununni kɔfɛ, a ye tile 40 kɛ dugukolo kan. O waati kɔnɔna na, Yesu ye dalilu dafalenw di minnu b’a jira ko a kununna ani k’u kalan ka bɔ Sɛbɛnniw kɔnɔ mun na a tun ka kan ka sa ani ka kunun ka bɔ suw cɛma. 2. **Kalandenw** tun b’u yɛrɛ ɲininka hali bi ni Yesu bɛna kɛ politiki ɲɛmɔgɔ ye, ani u y’a ɲininka ni a bɛna Romɛ Mansamara gɛn ka bɔ Jamana Senuman kɔnɔ. Yesu ye kalandenw kalan ko fanga min ka bon ka tɛmɛ ale kan, o bɛna na u kan, o ye Ni Senu ye. A y’u kalan ko Ni Senu ka sebaaya bɛna a to u ka taa dugukolo dancɛw la ka kɛ Yesu seerew ye. O la sa, u man kan ka dan a ma ko min tun bɛna kɛ Jamana Senuman na, nka u ka kan ka u sen don Ala ka labɛn na diɲɛ bɛɛ kama. 3. **Oliviye kulu min bɛ yen** . A kununni kɔfɛ tile 40nan na , Yesu ni a ka kalandenw tun bɛ Oliviye kulu kan, Jerusalɛm kɛrɛfɛ. Yesu y’a fɔ a ka kalandenw ye ko u ka segin Jerusalɛm ka Ni Senu layidu talen makɔnɔ, a yɛlɛla sankaba kɔnɔ, ka wuli sankolo la. Yesu wulilen kɔ, kalandenw ye a ka ci fɔlen labato ko u ka segin Jerusalɛm ka Ni Senu makɔnɔ. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Yesu taara bɔ a ka kalandenw ye siɲɛ caman a lakununni kɔfɛ. O waatiw la, Yesu ye kalandenw kalan fɛn caman na Ni Senu nata ko la ani a ka saya ni a lakununni jusigilan min bɛ Sɛbɛnniw kɔnɔ. Kalandenw tun tɛ Yesu ka cidenyabaara faamu kosɛbɛ hali bi, katuguni u tun b’a fɛ hali bi k’a dɔn ni Yesu bɛna Israɛl lasegin ka kɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnyalen ye.  Kalandenw tun tɛna a daminɛ ka Yesu ka cidenyabaara ni u ka cidenyabaara faamu ka dafa fo Ni Senu ka don u dusukunw na. O de kosɔn, Yesu ye ci fɔ u ye ko u ka segin Jerusalɛm a ka sankolola kɔfɛ, ka o fasa makɔnɔ.  **Tɛmɛsira filanan:** Kalandenw tun tɛ kelen ye, k’a miiri ko Ala ka dubaw ni a ka kisili tun bɛ Israɛl de ta fɔlɔ. Ala ye Zonasi wele ka bɔ Israɛl ka taa waajuli kɛ Ninivi dugumɔgɔw ye. Ninivkaw tun ye Israɛl juguw ye tariku kɔnɔ. O kosɔn, Zonasi tun t’a fɛ ka Ala kan minɛ, katuguni a tun b’a fɛ Ala ka dugawuw sɔrɔ Israɛl dɔrɔn de ye, ani Ala ka ɲangili ka Ninivi dugu dun. Nka, ni Jonasi ni kalandenw fila bɛɛ ye, Ala b’a jira u la ka jɛya ko Ala ka kanuya ni a ka kisili cikan ye mɔgɔw bɛɛ ta ye.  **Barokun minnu bɛ dannaya sira kan:** **XV. Krisita ka nali filanan.** Yesu ka saya ni a kununni kɔfɛ, a seginna Sankolo la ani Ni Senu nana sigi kerecɛnw kɔnɔ. Don dɔ, waati laban na, Krisita na segin siɲɛ filanan na. O waati la, kerecɛn ɲɛnamaw ni mɔgɔ salenw bɛɛ bɛna Yesu kunbɛn ka taa ni u ye Sankolo la. Mɔgɔ caman bɛ yen minnu b’a ɲini k’a kɔrɔ fɔ tigitigi nin bɛɛ bɛna kɛ waati min na ani cogo min na. Nka, Nazarɛti ka Egilisi b’a dɔn ko Bibulu tɛ kunnafoni jɛlenw ni tigitigiw di “waati” ani “cogo” kan, o de la a b’a sugandi ka sinsin “jɔnni” kan. (2 Piɛrɛ 3:3-15) Krisita bɛna segin nɔɔrɔ la!   * **Kuntigi: I b’a fɛ ka mun sɔrɔ n’i ye Yesu ye ɲɛda ni ɲɛda?** * **Dusukun: Yesu seginni layidu bɛ fanga di i ma cogo di ka ɲɛnamaya kɛ nin diɲɛ binnalen ni karilen in kɔnɔ?** * **Bolo: I bɛ se ka mun kɛ walisa k’i yɛrɛ labɛn Krisita seginni kama?**   **Ka Bibulu tila ni silamɛw ye sira:** Yesu ɲɛnama don ani a b’a janto an na cogoyaw la minnu tɛ an ka faamuyali ye. Yesu ka tɔɔrɔ, a ka saya ani a ka lakununni tun ka kan (a tun ka kan ka kɛ) walisa a ka se ka fɛn minnu bɛɛ sɛbɛn ka ɲɛsin Sugandili ma, Masiya (Krista) ko la: Olu tun ye Sɛbɛnniw ka kirayakumaw tiimɛni ye Masiya (Krista) ko la.  Masiya ka tɔɔrɔ ni a ka saya tun ye saraka dafalen labɛn ye min diyara Ala ye, a tun tɛ bonya walima maloya ye Masiya ma i n’a fɔ silamɛw b’a jate cogo min na (aw ye Ko kɛlen 30nan ni 31nan lajɛ walasa ka kalan dafalen sɔrɔ o ko kan).  Yesu ka ɲɛnamaya dafalen Fa Ala sɔnna a ma ka kɛ saraka ye, o bɛ ye Yesu lakununni na ka bɔ suw cɛma.   * **Mun na a tun ka kan ka kɛ Masiya ka tɔɔrɔ ani ka sa (aw ye Luka 24:25-26 ni 24:44 suma)?** * **Yesu Masiya ye kuma laban minnu fɔ dugukolo kan, Kɛwalew 1:8 bɛ olu sɛbɛn. Yesu ka kuma laban min fɔra a nɔfɛmɔgɔw ye, o fɔ ka surunya.­** * **Cɛ fila minnu tun bɛ fini jɛmanw don (mɛlɛkɛw) ye layidu jumɛn di Yesu Masiya nɔfɛmɔgɔw ma?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ikomi Ala ye mɔgɔ da ani a bɛ mɔgɔ kanu, Ala b a fɛ mɔgɔ bɛɛ ka kisili sɔrɔ. Hali ni Yesu ka dugukolo kan cidenyabaara tun ɲɛsinnen bɛ fɔlɔ Israɛl jamana ma, a lakununni fanga ani kisili Kibaru Duman bɛ siyaw bɛɛ de ta. O kama, Yesu ka cidenyabaara ma ban a lakununni fɛ. O nɔ na, ni Ni Senu nana kerecɛnw kan tuma min na Yesu ka cidenyabaara tora senna. Ka fara o kan, k’a sababu kɛ Kibaru Duman ye diɲɛ bɛɛ ta ye, Yesu ye a ka kalandenw kalan ko Ni Senu bɛna u ci ka taa diɲɛ dancɛw la, ka Yesu ka kanuya ni a ka kisili waajuli kɛ.   * **E fɛ, mun na kalandenw tun b’a miiri hali bi ko Yesu ka cidenyabaara kɛra Israɛl dɔrɔn de kama?** * **E fɛ, kalandenw tun bɛ ɲininkali jumɛnw kɛ Yesu ka kalan ko la, ko u bɛna taa dugukolo danw na ka kɛ Yesu ka seerew ye?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Hali Yesu lakununni kɔfɛ ani a ye cidenyabaara kɛ kalandenw ye a lakununni kɔfɛ, kalandenw bɛ gɛlɛya hali bi walisa ka Yesu ka cidenyabaara bonya faamu. Fɛn wɛrɛ tun bɛ Ala ka masaya ko la hali bi, kalandenw tun ka kan ka min faamu. Yesu ye layidu ta ko Ni Senu bɛna fanga di u ma walisa u ka Yesu ka cidenyabaara kɛ. Ni kalandenw tora ka Ala sago kɛ ni kanminɛli ye u ka ɲɛnamaya kan, u tun bɛna na Ala dusukun ni a ka cidenyabaara faamu cogo juguw la.   * **Mun na kerecɛnw ka faamuyali Ala ko la, o tɛna dafa tuma bɛɛ sankolo fan in fɛ?** * **Mun na farati bɛ Krecɛn bolo ka da a la k’u ka kan ka fɛn bɛɛ dɔn Ala ko la?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Krecɛnw bɛ se ka wale barikama minnu kɛ, olu dɔ la kelen ye ka ɲɔgɔn lajɛn ni Krecɛn tɔw ye delili la. Hali ni nafa caman bɛ delili kɛli la mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ la, dusudon ni fanga caman bɛ sɔrɔ ni Krecɛnw bɛ ɲɔgɔn lajɛn delili la. A nafa ka bon fana Krecɛnw ka muɲuli dege Ala sago ni a ka cikanw na minnu bɛ ci u ma. Ikomi Ala ka laɲiniw ka bon tuma bɛɛ ka tɛmɛ kerecɛnw bɛ se ka min faamu, tuma caman na, Ala ka waati kɛcogo bɛna kɛ danfaraba ye ni hadamadenw ka waatiw ni a ka labɛnw ye. Ka dege ka kɔnɔni kɛ ni kanminɛli ye delili kɔnɔ, o nafa ka bon Krecɛnw bolo.   * **Mun na Krecɛnw bɛ kɔrɔbɔ ka muɲubaliya kɛ ni u bɛ Ala ka ɲɛminɛli makɔnɔ walima ni deliliw jaabiw makɔnɔ?** * **Ka ɲɔgɔn lajɛn delili la ni Krecɛn tɔw ye, o bɛ se k’u dɛmɛ cogo di ka Ala ka sebaaya sɔrɔ ani ka muɲuli dege?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 92

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Pantekɔti don** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Kɛwalew 2** | A group of men standing in a room  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Joɛl 2:28-32** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Ni Senu ka kalandenw fali seli. Yesu ka layidu tiimɛni b’a to kalandenw bɛ se ka Kibaru Duman lase dugukolo dancɛw ma. * **Dusukun** : A dɔn ni i falen don Ni Senu la. Yala Yesu Ni b i dusukun, i ni ani i barika fa wa? * **Bolow**: Fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini walasa ka seereya kɛ Ala ka kisiliba kan nin dɔgɔkun in na. I bɛ se ka Kibaru Duman jira cogo di ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi? |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Piɛrɛ y'a jaabi ko: «Aw kelen kelen bɛɛ ka nimisa ka batise Yesu Krisita tɔgɔ la, walisa aw ka jurumuw yafa sɔrɔ. Aw na Ni Senu ka nilifɛn sɔrɔ. (Kɛwalew 2:38) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Sanni Yesu ka taa sankolo la, a y’a fɔ kalandenw ye ko u ka to Jerusalɛm. A tun bɛna Ni Senu ci ka na u ma. Don dɔ la, kalandenw ni krecɛn dɔw taara so dɔ la ɲɔgɔn fɛ ka taa bɔ u ye. O yɔrɔnin bɛɛ, u y’a ye ko fiɲɛba dɔ bɛ ka don so kɔnɔ. O kɔ, u y’a ye ko fɛn min tun bɛ i ko tasuma, o jigira ka bɔ sankolo la. Tasuma tilalen don yɔrɔw la minnu tɛ kelen ye, wa a yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ magara mɔgɔ kelen na u la.Nin tun ye Ni Senu ye, Yesu tun ye layidu ta ko a bɛna min ci. Tasuma magara u la tuma min na, u y’a daminɛ ka kuma kan wɛrɛw la. Yesu tun b’a fɛ u k’a dɔn ko a ko la kibaru duman ka kan ka sɔrɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bolo. O kalanden tan ni fila tun bɛ wele fana ko cidenw. Yesu ye cidenw ni krecɛn tɔw ci ka taa waajuli kɛ mɔgɔw bɛɛ ye. Yesu ye Ni Senu ci a nɔfɛmɔgɔw ma don min na, o bɛ wele ko Pantekɔti don. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **U faralen ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na.** Jerusalɛm dugu kɔnɔ, Yesu ka kalanden 120 ye ɲɔgɔn lajɛ walisa ka Ni Senu layidu kɔnɔ. 2. **Fɔɲɔba min bɛ boli.** O yɔrɔnin bɛɛ, fiɲɛba dɔ ye so fa. 3. **Tasuma kanw nana ka** sigi kalandenw kun na. 4. **Kalandenw** y’a daminɛ ka kuma kan suguya caman na, ka Yesu ka Kibaru Duman weleweleda. Mɔgɔ caman minnu tun bɛ so kɔfɛ, olu ye kan suguya minnu mɛn, kalandenw tun bɛ Yesu weleweleda ni minnu ye. O mɔgɔw caman, k’a sababu kɛ u tun tɛ se ka kanw bɛɛ faamu, u y’a fɔ ko kalandenw ye dɔlɔminna ye. Nka, Piɛrɛ ye kalandenw lafasa, k’a ɲɛfɔ ka bɔ Layidu Kɔrɔ kɔnɔ ko o kanw tun bɛ Ala ka layidu tiimɛ, ko siyaw bɛɛ bɛna Ala ka kanuyaba Kibaru Duman mɛn u ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | I ko Yesu y’a fɔ cogo min na, kalandenw ye ɲɔgɔn lajɛn Jerusalɛm walisa ka Ni Senu makɔnɔ. Ka tɛmɛ Yesu ka kalanden 11 kan, Yesu nɔfɛmɔgɔ 120 ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn lajɛn ka kɔnɔni kɛ. O yɔrɔnin bɛɛ, fiɲɛba dɔ ye so fa, ani fɛn min tun bɛ i n’a fɔ tasuma kanw, o ye yeelen bɔ u kun na. O kɔfɛ, kalandenw ye Ala ka tanuli fɔ kan caman na.  O Ni Senu fali ye Yesu ka layidu dafa, ka fara Layidu kura kiraya caman kan. O fa Ni Senu fɛ, o ye fanga ni nɛɛma di kalandenw ma walisa ka Ala ka weleli dafa u ka ɲɛnamaya kan.  I n’a fɔ Ala ka sebaaya baara fanba bɛ cogo min na, dɔw ma o faamu. U ye o kalandenw tulo geren, k’a fɔ k’u bɛ pɛrɛn kumakanw na katuguni u ye dɔlɔminnaw ye. Nka, Piɛrɛ y’a jira ko nin ɲɛnajɛ in tɛ dɔlɔmin nɔ ye, nka Ala ka kɛli barikama de nɔ don. Piɛrɛ ye Yesu Krisita ka Kibaru Duman waaju u ye. U dusukun lamagalen, mɔgɔ caman ye Piɛrɛ ɲininka u bɛ se ka Ala ka kisili sɔrɔ cogo min na. Mɔgɔ 3000 ɲɔgɔn sɔnna Krisita ma ka kɛ Kisibaa ye ani u batisera.  **Tɛmɛsira filanan:** Ala tun t’a fɛ abada kisili ka dan Israɛl dɔrɔn ma. Ikomi Ala ye mɔgɔ da, Ala b‘a fɛ mɔgɔ bɛɛ ka kisi. Nin tɛmɛsira min bɔra Joɛl fɛ, kira bɛ Ala ka layidu fɔ ko don dɔ, Israɛldenw dɔrɔn tɛ, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi. Ala fana bɛ kuma Joel barika la Ni Senu nata ko la min bɛna Ala Denw fa.  **Barokun minnu bɛ dannaya sira kan:** **X. Kerecɛnw ka senuya ani saniyali bɛɛ.** Ala ka kisili labɛn ka ca ni ka mɔgɔw kisi ka boɔ ka jurumuw jalaki la, Ala ka laɲini ye ka mɔgɔw kisi jurumu fanga ma o ka ɲɛnamaya la. O la, k’a sɔrɔ Yesu Krisita ka lakununni bɛ kisili sira di, Ni Senu fali fɛ ye Ala ka baara ye min bɛ kɛ kɔfɛ, Ala bɛ dusukun saniya ka bɔ jurumu la i kɔnɔ. Ni Senu ka Sebaaya barika la, kerecɛn bɛ se ka ban jurumu la ani ka se ka mɔgɔw kanu ni Ala ka kanuya ye. O Ni Senu fali bɛ kerecɛn bila ka taa jɛɲɔgɔnya ɲɛnamaya la ni Ala ye ani ka bonya nɛɛma la.   * **Kuntigi: Mun na Ala tun b‘a fɛ ka mɔgɔw kisi u ka jurumuw ma dɔrɔn fɔlɔ? Mun de kosɔn Krecɛn dɛsɛlen bɛ ka fanga sɔrɔ ka ban jurumu kɛli ma, fɔ ka ɲɛnamaya ko u ye u ka jurumu yafa dɔrɔn de sɔrɔ?** * **Dusukun: Ni Senu jiracogo dɔw tun ye jumɛnw ye dannabaaw cɛma Pantekɔti don na ani o kɔfɛ, ka kɛɲɛ ni Kɛwale 2nan ye?** * **Bolo: Mun na a nafa ka bon, ka fara Ala ka saniya seereya kan, ka o saniya jira kɛwale senumaw fɛ?**   **Bibulu tila silamɛw cɛ tɛmɛn sira dɔ filɛ:** Jaabi (dannaya) de ka kan walasa ka don jɛɲɔgɔnya la ni Ala ye. Silamɛw, walima mɔgɔ wɛrɛw bɛ kɛwale ɲuman minnu kɛ ni jigiya ye ko Ala bɛna yafa u ma, o tɛna se ka u kisi. Hadamaden si tɛna jo sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ sariya ka kɛwalew fɛ (Romɛkaw 3:20).  Nin cikan in ye mɔgɔw bɛɛ ta ye, hali silamɛw bɛnbaw minnu sugandira Ala fɛ ka nin weleweledalaw mɛn. O bɛ sinsin jamana kulu fanba fɛ minnu bɛ yen (Arabukaw dɔrɔn tɛ, nka Pɛrɛsiw, Turkiw, Afiriki woroduguyanfan ani Misirakaw – a’ ye Kɛwalew 2:9-11 lajɛ), ani kumasen min ye ko ‘ani mɔgɔ minnu yɔrɔ ka jan, mɔgɔ o mɔgɔ Matigi an ka Ala bɛ wele bila aw yɛrɛ ma'.   * **Tile tan Yesu Masiya taali kɔ Sankolo la, Ala Ni Senu nana Yesu Masiya nɔfɛmɔgɔw kan i ko a tun ye layidu ta cogo min na. I bɛna o ko ɲɛfɔ cogo di? Siya bɛɛ ka cɛw tun ye jɔnw ye minnu tun bɛ Ala bato, minnu nana nin ko in lajɛ?** * **O ko la, Piɛrɛ y’a ka cikan fɔlɔ lase Yesu Masiya ko la. Ka da a yr ye min ye ani a ye min mɛn, Piɛrɛ ye mun fɔ Je ­sus Masiya ka ɲɛnamaya, a ka saya, a ka su kununni ani a ka wuliliko ko la?** * **Minnu tun bɛ Piɛrɛ lamɛn, ‘u dusukun lagara’. Piɛrɛ y’a fɔ u ye ko u ka kan ka mun kɛ? Yala o cikan tun bɛ Israɛl mɔgɔw dɔrɔn de ta ye wa, walima mɔgɔw bɛɛ de ta ye wa?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kuma min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, aw ka o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ni Senu ye Sariyabaju (Ala yɛrɛ sanana) mɔgɔ sabanan ye. Ni Senu ka cidenyabaara ye ka Yesu ka ɲɛnamaya do dannabaw la ani ka fanga di u ma walisa u ka namaya Ala ka sebaaya la. Ni Ni Senu ka sebaaya bɛ baara kɛ u kɔnɔ, kerecɛnw bɛ se ka Ala ka ci fɔlenw dafa ka Ala kanu ani ka mɔgɔ wɛrɛw kanu. Ni Ni Senu falen don, kerecɛnw fana bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ ni k‘u y’u yɛrɛ di Ala ka Masaya ma kosɛbɛ, ani ka hɔrɔnya ka bɔ jurumu jɔnya la. Hali ni kalandenw tun bɛ Yesu ka cidenyabaara faamuya cogo jugu la tuma caman na diɲɛ kɔnɔ, k’a sɔrɔ Yesu tun bɛ baara kɛ dugukolo kan tuma min na u fɛ yen, nka falen Ni Senu la siɲɛ kelen waati min na, u y’a daminɛ ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman faamu ka ɲɛ ani Yesu ka cidenyabaara waleya diɲɛ kɔnɔ.   * **Mun na kalandenw bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ i ko Yesu Ni Senu falen kɔfɛ ka tɛmɛ Yesu taamana dugukolo kan tuma min na?** * **Kalandenw ka kan caman fɔli nafa ye mun ye?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ni an falen don Ni Senu la, Krecɛn bɛ se ka a ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ ni Ala ye kosɛbɛ, ani ka hɔrɔnya ka bɔ jurumu jɔnya la. Sani a ka ɲɛnamaya kɛ kɛlɛ an k’a ɲini ka ɲɛnamaya kɛ Krisita kosɔn, o bɛɛ n’a ta, jurumu sirilen bɛ a la tuma bɛɛ, Krecɛn bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ Yesu kosɔn tuma bɛɛ.   * **Mun na mɔgɔw bɛɛ bangera ni nege ye ka ɲɛnamaya kɛ yɛrɛɲini na?** * **Yala i b’a miiri ko i farafaralen bɛ ka ɲɛnamaya kɛ Ala kosɔn ani i ka ɲɛnamaya sirilen bɛ jurumu la wa? N’o don, i bɛ se ka mun kɛ walisa i ka a to Ala k’i ka ɲɛnamaya bɛɛ dila?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ni Senu ka Krecɛn fa, o man kan ka kɛ ko ye min bɛ kɛ siɲɛ kelen, nka a ka kan ka kɛ don o don ko ye. Ni kerecɛn bɛ ɲɛnamaya kɛ ka bɔ Ala ka sebaaya la, a yɛrɛ ka sebaaya nɔ na, u bɛ seereya kɛ Ala ka baara kan u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. U bɛ se ka fɛn caman kɛ ni Ala ka sebaaya ye ka tɛmɛ u yɛrɛ ka sebaaya kan.   * **I bɛ se ka Kibaru Duman jira cogo di ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Matigi tɔgɔ wele, o na kisi?** * **I bɛ se ka mun kɛ ni i ma fa Ni Senu la abada?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafa ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #93

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yesu Masiya ka jɛkulu** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Kɛwalew 2:41-47** |  |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Efesekaw 1:15-23** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A faamu ko diɲɛ bɛɛ ka Egilisi ye Yesu Krisita ka lasigiden ye dugukolo kan. * **Dusukun** : Krisita ka Egilisi ka nilifɛn waleɲumandɔn, ani Ala b’a fɛ ka dubawu minnu di i ma i krecɛnɲɔgɔnw sababu fɛ. * **Bolo** : I n’a fɔ Krisita Farikolo yɔrɔ dɔ, aw ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini nin dɔgɔkun in na walasa ka hinɛ, ka hinɛ, ani ka kanuya jira Egilisi kɔnɔ ani Egilisi kɔkan. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Minnu sɔnna a ka cikan ma, olu batisera, ani mɔgɔ waa saba ɲɔgɔn farala u hakɛ kan o don na. Kɛwalew 2:41 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Texte Summary (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Pantekɔti don na, a falen kɔ Ni Senu la, Piɛrɛ ye Kibaru Duman fɔ Yahutu ba caman ye minnu tun ye ɲɔgɔn lajɛn Jerusalɛm ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ la Yahutuw ka seli kama. Ni Senu min ye baara kɛ ni sebaaya ye kalandenw na minnu tun falen bɛ Ni Senu la, o fana bɛ baara kɛ jama cɛma minnu ye Piɛrɛ ka waajuli lamɛn. Mɔgɔ ba caman kisira. O Yesu nɔfɛmɔgɔ kura minnu kisilen don, olu y’a daminɛ ka ɲɔgɔn lajɛn bato kama, ka dusu don u kɔnɔ, ka mɔgɔw kalan ani ka jɛɲɔgɔnya kɛ. Yesu ka kisili ɲagali ye dannabaa kuraw fa fo u y'u bolofɛnw bɛɛ tila ɲɔgɔn fɛ, ani mago tun bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la, u tun bɛ o di. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Kerecɛn fɔlɔw.** Jama minnu ye Piɛrɛ ka waajuli fɔlɔ lamɛn, olu tun ye Yahutuw ye minnu bɔra diɲɛ fan caman na. U kɔsegira u faso la ka Yesu tila ni mɔgɔ wɛrɛw ye. Mɔgɔ minnu tun sigilen bɛ Jerusalɛm, olu tora yen ani u y’a daminɛ ka ɲɔgɔn lajɛn tuma bɛɛ. 2. **Kalan min bɛ bɔ Sɛbɛnniw kɔnɔ.** Kerecɛn fɔlɔw ka kɛwale caman dɔ tun ye k’u yɛrɛ di Ciden ka kalan ma. U y’o kɛ ni Cidenw ka u kalanni lamɛn ye, nka u ye batakiw kalan fana Cidenw tun bɛna minnu sɛbɛn egilisi dɔw ma walima bataki minnu kun ye ka jɛnsɛn egilisi caman cɛma. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ni Senu falen don Pantekɔti don na, Yesu ka kalandenw labanna k’a daminɛ k’a ka ɲɛnamaya, a ka cidenyabaara ani a ka kalanw faamu kosɛbɛ. U y’a daminɛ k’a faamu cogo min na Yesu tun ye Baarakɛla Masiya tɔɔrɔlen ye, sanni ka kɛ sɔrɔdasiw ka mara sugu ye Masiya ye. Walisa ka fɛn caman dɔn Yesu ko la ani ka nisɔndiya min sɔrɔ o Krecɛn fɔlɔw la, u tun bɛna ɲɔgɔn lajɛn tuma bɛɛ. O kerecɛn fɔlɔw tun ye Yahutuw ye fɔlɔ, o la sa, u tun bɛ taa Alabatosoba la hali bi lafiɲɛ don na (sibiridon), nka o kɔfɛ, u tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ, ka mɔgɔw kalan ani ka dusu don u kɔnɔ dimansiladonw na, o min bɛ wele ko Matigi don (Yesu kununna don min na mɔgɔ salenw).  **Sɛbɛn filanan:** Efesekaw ka sɛbɛn kɔnɔ, Ciden Pol bɛ ka sɛbɛnni kɛ Yesu Krisita ka sebaaya ni a ka sebaaya kan. O sebaaya ni o kuntigiya bɛ taa egilisi la, Ala ka mɔgɔw lajɛlen minnu bɛ Yesu Krisita dɔn iko Masiya, diɲɛ Kisibaa.  **Ka Bibulu tila ni silamɛw ye Track:**  Eglisi tɛ mɔgɔ kura ye diɲɛ siwili walima diɲɛ tariku kɔnɔ. A sigira senkan tile 10 dɔrɔn Yesu ka wuli kɔfɛ, a bɛ san 2000 ɲɔgɔn bɔ, egilisi ye nisɔndiyaba di Ala ma, k’a to a batoli la ani ka baara kɛ a ye. Egilisi, min ye Yesu Masiya dannabaaw ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ, o kɔrɔlen don kosɛbɛ ka tɛmɛ silamɛya ni silamɛya jɛkulu kan, wa a ye kalan ni dugawu sɔrɔ ka bɔ Ala yɔrɔ, k’a kɛ a ka dugawu minɛn ye dugukolo kan kabini Yesu seginna sankolo la. Angilɛkan daɲɛ “egilisi” ye daɲɛ donilen ye, hali dannabaaw cɛma an ka kan ka min ɲɛfɔ tuma bɛɛ iko **mɔgɔw** , wa ko boon tɛ. Ka fara o kan, danfara bɛ yen min ­ka kan ka kɛ diɲɛ bɛɛ ka egilisi ni sigida egilisi cɛ. Sigida bɛ bɛn fɔlɔ ma, k’a sɔrɔ jɛkulu/ jamat bɛ bɛn filanan ma.  **Silamɛya fan minnu bɛ a nɔfɛmɔgɔw ni a nɔfɛmɔgɔw bɛ se ka kɛ minnu ye, olu dɔ ye sigida ye.** Sigida ( ummah ) bɛ mɔgɔw siri ɲɔgɔn na a ka balimaya / balimamusoya fɛ, a teriw ka degun fɛ, ani a ka laadili fɛ. O ye ko ye min bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na silamɛ fanba ka don o don ɲɛnamaya kɔnɔ. An y’a kɔlɔsi, ka bɔ an yɛrɛ ka ko kɛlenw na, ko MBB (Silamɛw ka dannabaaw) ka teli ka dusu tiɲɛ sigida dɛsɛ fɛ, egilisi bɛ min di u ma tiɲɛ na, ani teriya ni jɛɲɔgɔnya fitinin min bɛ u sɔrɔ dannabaaw fɛ.  **Sigida baara nafama dɔ ye ka danyɔrɔ di silamɛ ma.** Silamɛ ye jɛkulu mɔgɔ dɔ ye, silamɛya diinɛ mɔgɔ dɔ. Egilisi bɛ se ka **dannabaa ka danbe kura sabati** , k’a hakili jigin u ye mɔgɔ minnu ye Krisita la, ani k’o fɛn caman tigɛli misali kɛ egilisi ka ɲɛnamaya kɔnɔ: denkɛ, ciyɛntala, denbaya kura mɔgɔ ani masaya kura mɔgɔ.  Mɔgɔ 3000 ɲɔgɔn batisera o don na, ka fara dannabaaw ka jɛkulu kan. A ka c’a la, u tun bɔra diɲɛ fan bɛɛ la ani ɲɛnamaya kɛcogo bɛɛ la.  15 mɔgɔw kuluw walima siyaw jiralen bɛ Kɛwalew 2:9-11 kɔnɔ. O jamanaw tun bɛ o waati **diɲɛ dɔnta jira.** Aw ye aw teri ɲininkalikɛla ladɔnniya ko o jamanaw tun ye Pɛrɛsikaw (Partikaw, Mɛdikaw, Ɛlamɛkaw, Mezopotamikaw), Misirakaw, Worodugu Afirikikaw (Libi, Sirine), ani Arabuw ye, ani ko o jamanaw sigilen bɛ diɲɛ kɔnɔ hali bi silamɛ jamanabaw kɔnɔ Worodugu fan ­bɛɛ la Afiriki ani cɛmancɛ kɔrɔnfɛla. N’a sɔrɔ i terikɛ bɛnbaw ye Kibaru Duman mɛn Piɛrɛ fɛ!  **Egilisi bɛ dannabaa kura ka mɔgɔya jira ani ka bonya ni maloya ko ɲɛnabɔ ni fanga ye.** Bonya ni maloya ye silamɛw ka diɲɛnatigɛ jateminɛcogo jɔnjɔnw ye. **Krisita dannabaa kɔrɔtara ka bɔ maloya la ka taa bonya jɔyɔrɔ la.**   * **Nin dannabaaw ka jɛkulu kura ka ɲɛnamaya n’u ka baara kɛcogo ɲɛfɔ.** * **Yala nin bɛ i n’a fɔ sigida min na i b’a fɛ ka i sen don o la wa?** * **Efesekaw 2:13-22 b’a fɔ ko Yesu Masiya ye hɛrɛ kɛ Yahutu ni siya wɛrɛw cɛ (minnu tɛ Yahutu ye), a ye u fila bɛɛ bɛn ni Ala ye a ka saya fɛ gengenjiri kan. Yesu Masiya ye yɛlɛma min don dannabaa bɛɛ la a ka sigida la, o ɲɛfɔ ka bɔ tɛmɛsira 19-22 la.** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Text Contexte” kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Yesu Krisita ka nɛɛma, a ka sebaaya ani a ka makari jirali dugukolo kan, o ye diɲɛ bɛɛ ka Egilisi ye. Ni a bɛ a cogo ɲuman na, Egilisi bɛ Yesu Krisita ka kanuya jira ni kantigiya ye ɲɔgɔn fɛ ani kɛnɛmamɔgɔw fɛ. Nisɔndiya ni hami min bɛ u la ɲɔgɔn ko la, o ye seereya ye Yesu Krisita ye fɛn min Changer u ka ɲɛnamaya kɔnɔ.   * **I ye Egilisi ye cogo kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛnw na minnu bɛ Yesu ka kanuya ni a ka nɛɛma jira mɔgɔ wɛrɛw la?** * **Kun dɔw bɛna kɛ jumɛnw ye minnu b’a to Egilisi tɛ se ka ɲɛnamaya kɛ ka kɛɲɛ n’a ka danyɔrɔ ye kosɛbɛ iko Krisita Farikolo? Yala o kɔrɔ ko a tɛ Krisita Farikolo yɔrɔ dɔ ye tiɲɛ na wa?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Kerecɛn fɔlɔw tun bɛ ɲɔgɔn lajɛ tuma bɛɛ walisa ka u sen don Yesu kalan na, ka jɛɲɔgɔnya kɛ, ka kabakow kɛ, ani ka bolomafara kɛ. O krecɛn fɔlɔw ye nisɔndiya sɔrɔ u ka jurumu yafalenw na ani Ni Senu falenni na, wa o ma u kelen-kelen bɛɛ ka ɲɛnamaya dɔrɔn de sɛmɛntiya, nka u ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲɔgɔn fɛ. O cogo kelen na fana, an ka ɲɛnamaya ka kan ka yɛlɛma taamasiyɛnw jira, k’a sɔrɔ an b’a ɲini ka kanuya ni nisɔndiya min jira an na, Yesu ye o kɛ an ni mɔgɔ wɛrɛw cɛsiraw la.   * **Yesu ka kanuya ni a ka nisɔndiya ye i dusukun yɛlɛma cogo di?** * **Yala i b’a miiri dɔrɔn ko Yesu bɛ Krecɛn dusukun Changé o yɔrɔnin bɛɛ la, ko o tuma na, u Krecɛn kɔgɔlen don pewu u ka Yesu dɔnniya ni u ka kanuya la ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma wa? Mun na walima mun na o tɛ?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Yesu Krisita ka sebaaya seereya barikama dɔ ye ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya egilisi fɔlɔ kɔnɔ, o tun ye kanuya, jɛɲɔgɔnya ani bolomafara ye, o Krecɛn fɔlɔw ye min jira. Hali ni a bɛ se ka kɛ ko mɔgɔ caman ye gɛlɛya sɔrɔ k’a faamu ko Yesu ye Masiya ye, kanuya ni nisɔndiyaba min ye o Yesu nɔfɛmɔgɔw yɛlɛma, u ma se k’o ɲɛmajɔ o la. Tuma dɔw la, kerecɛnw bɛ seereya min ka bon kosɛbɛ, o tɛ seereya ye, u bɛ min fɔ daɲɛw la, nka u bɛ seereya min jira u ka kanuya ni nisɔndiya walew fɛ.   * **Krecɛn tɔw ye kanuya ni nisɔndiya wale nafama minnu jira i la, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Yesu ye nilifɛn ni nɛɛma jumɛnw di i ma, i bɛ se ka minnu tila ni mɔgɔ wɛrɛw ye nin dɔgɔkun in na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 94

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Piɛrɛ ani Zan ye Delilikɛla kɛnɛya** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Kɛwalew 3nan na** | A person shaking hands with a person  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Esayi 35. Ɲɛjirali dɔw** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Aw ka nisɔndiya ! Yesu Krisita ka cidenyabaara min bɛ kɛnɛya lase mɔgɔw farikolo ni u niw ma, o bɛ senna sisan, a ka kalandenw sababu fɛ. * **Dusukun** : I hakili to i ka kisili nisɔndiya la! Hali ni ɲɛnamaya bɛ se ka gɛlɛya ani mɔgɔw bɛ i jigi tigɛ, Yesu tɛna dɛsɛ i la abada! * **Bolow** : Mɔgɔ dɔ ɲini i bɛ se ka kɛ duba ye min bolo. Tuma dɔw la, kerecɛnw bɛ se ka kɛ duba ye wariko ta fan fɛ, nka cogo caman wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ sababu ye kerecɛnw ka Ala ka kanuya ni a ka sebaaya tila mɔgɔ wɛrɛw ye. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | O kɔ, Piɛrɛ y'a fɔ ko: «Wari wala sanu tɛ ne bolo, nka ne bɛ min kɛ, ne bɛ o di aw ma. Yesu Krisita Nazarɛti tɔgɔ la, i ka taama.” (Kɛwalew 3:6) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Don o don, Yahutuw ni siya wɛrɛw tun bɛ taa Alabatosoba la ka delili kɛ. Siya wɛrɛ mɔgɔ ye mɔgɔ wɛrɛ ye min tɛ Yahutu ye. Piɛrɛ ni Yuhana tun bɛ ka taama ka taa Alabatosoba kɔnɔ tuma min na, u ye cɛ nabara dɔ ye min sigilen bɛ da la. Cɛ tun bɛ ka mɔgɔw deli u ka wari di a ma katuguni a tun tɛ se ka wari sɔrɔ a kelen na. Piɛrɛ ni Yuhana taamana ka taa da la tuma min na, cɛ nabara ye wari ɲini u fɛ. Piɛrɛ y’a fɔ cɛ ye ko a k’a filɛ. O kɔ, Piɛrɛ y’a fɔ ko wari si t’a bolo ka di a ma. Nka, fɛn wɛrɛ tun b’a bolo, a tun bɛ se ka min di. Piɛrɛ y’a fɔ cɛ nabarama ye ko Yesu tɔgɔ la, a ka wuli ka taama. Piɛrɛ y’a bolo da duguma, ka cɛ kininbolo minɛ k’a dɛmɛ a ka jɔ a yɛrɛ sen kan. O yɔrɔnin bɛɛ la, cɛ y’a ye ko a senw ni a senkɔniw farikolo bɛɛ ye barika sɔrɔ. A tun kɛnɛyara! A panna ka ɲagali kosɔn, ka tila ka taama ni Piɛrɛ ni Yuhana ye ka don Alabatosoba kɔnɔ. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Da cɛɲi.** Don dɔ la, Piɛrɛ ni Yuhana taara Alabatosoba kɔnɔ wulada delili kama, u tun bɛ ɲini ka don da la min tɔgɔ ye ko Cɛɲi. 2. **Lame Delilikɛla.** U taamatɔ, u tɛmɛna cɛ senkelen dɔ la kabini a bange waati, a tun bɛ wari deli. O senkelen teriw tun bɛ na n’a ye da la don o don walisa a ka delili kɛ Israɛldenw fɛ minnu tun bɛ taa delili la. 3. **Piɛrɛ ye** delilikɛla wele ko: “An filɛ!” Piɛrɛ ye delilikɛla hakili to tuma min na, a y’a jira ko wari t’a bolo ka di a ma, nka a ye ci bila o cɛ ma, Yesu Krisita tɔgɔ la, ko a ka taama. Ikomi Piɛrɛ ma a makɔnɔ a k’a latigɛ ni a dalen bɛ Yesu la walima ni a dalen bɛ Piɛrɛ ka kuma la, o de y’a to a y’a bolo minɛ k’a sama ka taa san fɛ. Cɛ senkɔniw barika bonyana, ni nisɔndiya ye, a donna Alabatosoba kɔnɔ ka pan ka Ala tanu. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ni Senu ye Yesu Krisita ka kalandenw fa Pantekɔti don na. O kɔfɛ, u y’a daminɛ ka ɲɛnamaya kɛ ani ka baara kɛ, u ma kɛ tugun u ka sebaaya dafabali kosɔn, nka Ala ka sebaaya barikama kosɔn min bɛ baara kɛ Ni Senu barika la. Sabu u tun b ‘a dɔn ko Yesu tun ye Layidu kura ye Masiya layidu talenw Yesu ka kalandenw tora ka taa Alabatosoba la delili ni bato kama.  Don dɔ la, Piɛrɛ ni Yuhana tun bɛ ka u labɛn ka don Alabatosoba kɔnɔ, delilikɛla senkelen dɔ y’u hakili sɔrɔ. Ikomi nin cɛ in tun ye senkelen ye kabini a bange waati, a tun ka kan ka wari deli kabini a denmisɛnman, katuguni a tun tɛ se ka baara kɛ. A tun ka kan fana ka to Alabatosoba kɔkan, katuguni Sariya tun b’a fɔ ko fiyentɔw tun bɛ bali ka don Alabatosoba kɔnɔ tuma caman na (Levitike 21:16-23). Mɔgɔw tun bɛna a ye fana tuma caman na ko mɔgɔ ka nalomanya ye ɲangili ye ka bɔ Ala yɔrɔ, hali ni, i n’a fɔ nin cɛ in, o tun ye mɔgɔ fiyen ma ye kabini a bange waati.  O la sa, Piɛrɛ y’a dɔn ko nin cɛ mago tun bɛ fɛn caman na ka tɛmɛ wari dɔ dɔrɔn kan walisa a ka kɛnɛya. Nin cɛ in mago tun bɛ kɛnɛya la, a farikolo n’a jɔyɔrɔ bɛɛ la jamana kɔnɔ. O kosɔn, Piɛrɛ y’a jira tuma min na Yesu tɔgɔ la ko nin cɛ bɛ se ka taama, Piɛrɛ ye nin cɛ ka ɲɛnamaya yɔrɔ caman kɛnɛya. A tun bɛ se sisan ka taama, ka bato kɛ Alabatosoba kɔnɔ, ani a tun tɛ se ka lasegin mɔgɔ wɛrɛw fɛ tuguni k’a jate ko Ala ye a gosi.  Mɔgɔ minnu tun bɛ Alabatosoba kɔnɔ, olu kabakoyara kosɛbɛ nin cɛ senkelen in ka panpan ni nisɔndiya ye, u gɛrɛla Piɛrɛ ni Yuhana la. Piɛrɛ ye o kunadiya ta, ka waajuli kɛ jama ye. Piɛrɛ ye Yesu weleweleda ko a ye Masiya ye, ka u wele u ka nimisa ani ka u kɔdon kojugu ma.  **Tɛmɛsira filanan:** Masiya bɛna jigiya min lase Israɛl ma, nin tɛmɛsira bɛ o ɲɛfɔ. Kerecɛnw seginna ka nin tɛmɛsira lajɛ iko Yesu ka cidenyabaara misali. Ka fara o kan, ikomi Yesu ka sebaaya bɛ baara la hali bi diɲɛ kɔnɔ, sisan Yesu ka kalandenw sababu fɛ, Yesu ka cidenyabaara bɛ senna. O ko la, senkelen kɔrɔ min tun bɛ ka pan Alabatosoba kɔnɔ, o bɛ dalilu di Esayi ka kiraya kuma min na, n’o ye ko “segɛnnen bɛ pan i ko saga,” o kɛra tiɲɛ ye.  **Ni Senu den :** **5. Ka ɲumanya kɛ.** Kerecɛnw bɛ ɲumanya jira ni u bɛ wale kɛ mɔgɔ wɛrɛw ka nafa kama, k’a sɔrɔ u ma foyi makɔnɔ o kɔfɛ. Ni u ye mago dɔ ye, sanni u ka mɔgɔ wɛrɛ makɔnɔ a ka se k’a kunbɛn, walima hali k’a ɲini u fɛ u k’o mago ɲɛ, u bɛna baara kɛ walasa ka o mago ɲɛ. Kalansen kɔnɔ, delilikɛla ye fɛn kelen de ɲini, nka a ye fɛn wɛrɛ sɔrɔ. K’a sɔrɔ delilikɛla tun bɛ wari dɔrɔn de ɲini, Piɛrɛ y’a faamu ko farikolo kɛnɛyali ye delilikɛla magoba ye.  Ala ka ɲumanya bɛ jira ni Ala tɛ mago ɲɛ dɔrɔn mɔgɔ hakili la, nka a bɛ mago ba fana ɲɛ mɔgɔ, k’a sɔrɔ a yɛrɛ t’a dɔn ko o mago fɛn b’a la. O la sa, sani mɔgɔ dɔ yɛrɛ k’a dɔn ko a ye jurumutɔ ye min mago bɛ nɛɛma la, Ala bɛna a daminɛ k‘a lamaga a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani a lamini mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamaya kɔnɔ walisa ka a labɛn waati kama, a bɛna a magoba dɔn a la waati min na.   * **Kuntigi: Tuma caman na, kerecɛnw b’a fɛ Ala ka kiri ka na joona mɔgɔ kan minnu ye kojugu kɛ u la. Krecɛn bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn ta min ka fisa ni o ye ni a bɛ Ala deli mɔgɔ dɔ ye min ka ko gɛlɛn a ma?** * **Dusukun: Walasa ka ɲumanya kɛ, o b’a ɲini an fɛ an ka mɔgɔ wɛrɛw bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la an ka ɲɛnamaya n’an dusukun la. Mun na a bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ ka mɔgɔ wɛrɛw magow bila an yɛrɛ ta ɲɛ?** * **Bolo: Ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye, o kɔrɔ tɛ ka sɔn ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ dɔrɔn, nka ka mɔgɔ wɛrɛw magow dɔn. I bɛ se ka i janto kosɛbɛ cogo di nin dɔgɔkun in na i lamini mɔgɔw magow la?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da yɛlɛ walisa a bɛ Ala ka kuma min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, aw ka o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Yesu Krisita ka cidenyabaara bɛ taa a fɛ dugukolo kan, hali a seginnen kɔ Sankolo la. Sisan, Ni Senu ka sebaaya barika la, kalandenw bɛ taa a fɛ Yesu Krisita ka waajuli ni a ka kɛnɛya cidenyabaara la. I n’a fɔ a kɛra cogo min na Yesu ka kabako caman na, o kabako ko in ma deli ka kɛnɛyali ɲini. Nka, Piɛrɛ tun b’a dɔn ko wari bɛna a magow ɲɛ waati dɔɔnin dɔrɔn kɔnɔ. Kɛnɛya ye a mago ye a tun mago bɛ min na tiɲɛ na. Piɛrɛ min banna Yesu la siɲɛ saba fɔlɔ, nka sisan Ni Senu fɛ a ye fanga sɔrɔ, o ye ci bila nin senkelen in na ko a ka taama. O kɛnɛyali ma ɲɛnamaya kura di o cɛ ma dɔrɔn, nka a ye sababu di Piɛrɛ ma fana ka Yesu Krisita waajuli kɛ kokura jama sirilenw dɔ ye.   * **E fɛ, Piɛrɛ min banna Yesu ma kɔsa in na, o ye dannaya sɔrɔ min b‘a to a ka kɛnɛyali ko fɔ nin cɛ kan?** * **Nin cɛ mago yɛrɛ tun ye mun ye, ka fara wari kan, ani mun na Piɛrɛ ye o magow ɲɛ sanni a ka wari dɔ di a ma dɔrɔn?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Piɛrɛ bɛ yɛlɛma joona ka bɔ Yesu sɔsɔbagaya la ka kɛ kabako kɛbaga ye Yesu tɔgɔ la. Hali ni Piɛrɛ ye jalaki sɔrɔ ka ban Yesu la, lakununni fanga barika ka bon ka tɛmɛ a ka jalaki kan. Yesu bɛ kɛnɛya min di, o ka ca ni fɛn ye min bɛ se ka Piɛrɛ ka ɲɛnamaya sɛmɛntiya. O cogo kelen na kerecɛnw fana ta fan fɛ. Hali ni kerecɛnw bɛ se ka jurumu tɛmɛnenw nɔw ta, Yesu la, u mago tɛ tuguni ka o jurumuw jalaki walima maloya ta u fɛ. Ni Yesu ye kisili di i ma, o kɔrɔ a y‘i kisi pewu.   * **Mun na mɔgɔ caman b’a miiri ko Yesu ye min fɔ walisa k’u ka jurumuw bɛɛ yafa, o ka ɲi kojugu?** * **Ni i sɔnna Yesu ka yafa ma, nka i ma da Yesu ka kanuya la, kojugu jumɛn bɛ o la?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ni Senu fali b’a to Krecɛnw bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw mago lakikaw ɲɛ. Hali ni a bɛ se ka kɛ ko o tɛ mɔgɔ minnu bangera senkelenw ye, olu kɛnɛyali dakabana fɛ, Ala bɛ seko caman, nafolo ani seko caman di Krecɛnw ma, Ala b’a fɛ ka baara kɛ ni minnu ye mɔgɔ wɛrɛw ka nafa kama. A nafa ka bon kosɛbɛ kerecɛnw ka a dɔn, mɔgɔ minnu bɛ dimi tuma caman na, olu tɛna se ka Ala kanuya faamu mɔgɔw bɛ min fɔ u ye, fo n’u y’a ye ko o kanuya bɛ baara kɛ u lamini na.   * **Mun na an man kan ka Ala ka kanuya fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn, mun na o an fana ka kan ka o jira?** * **I bɛ se k’a ɲini cogo di ka cidenyabaara kɛ mɔgɔ dɔ ye min b’a fɔ ko a t’a fɛ ka kɛ Krecɛn ye katuguni Krecɛn dɔ ye a tɔɔrɔ waati dɔ la?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafa ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 95

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Ananias ani Safira ka nkalon tigɛ** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Kɛwalew 5:1-11** | A group of people standing around a table  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Josue 7. Ɲɛjirali dɔw** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A faamuya, nafantan ye kojugu ye min bɛ tiɲɛni kɛ kosɛbɛ, i yɛrɛ ka ɲɛnamaya la ani i kanubagaw ka ɲɛnamaya la. * **Dusukun** : I k’i janto, jurumu t wasa ka dan i dusukun na, a b’a f ka i ka walew fana mara. * **Bolo** : I ka i yɛrɛ bila ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye, i ka miiriliw, i dusukunnataw ani i ka kɛwalew bɛɛ bɛ bɔ Ala ni mɔgɔ wɛrɛw kanuya de la yɔrɔ min na. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | “Mɔgɔ si tɛ se ka baara kɛ matigi fila ye. I bɛna kelen kɔniya ka tɔ kelen kanu, walima i bɛna i yɛrɛ di kelen ma ka tɔ kelen mafiɲɛya. I tɛ se ka baara kɛ Ala ni wari fila bɛɛ ye.” (Matiyu 6:24) | |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Faantan caman tun sigilen bɛ Jerusalɛm dugu kɔnɔ. O kosɔn, Krecɛnw tun bɛna dugukolo yɔrɔ dɔw walima sow yɛrɛ feere walisa u ka se ka wari di cidenw ma. O kɔfɛ, cidenw tun bɛna o wari ta k’a di faantanw ma. Don dɔ la, cɛ dɔ, n’o tɔgɔ ko Ananiyasi, n’a muso Safira , y’u ka yɔrɔ dɔ feere wari caman na. N’a sɔrɔ u kɛra yɛrɛɲininaw ye kosɛbɛ tuma min na u ye wari bɛɛ ye. Sanni u k’o bɛɛ di cidenw ma, u y’a latigɛ k’o wari dɔ mara u yɛrɛ ye. U ye wari tɔ ta k'a di  cidenw. Ananiyasi ni Safira tun b’a fɛ cidenw ka da a la ko u ye wari min sɔrɔ u ka nafolo kama, u bɛ o bɛɛ di. Cidenw tun bɛ se k’o dɔn  ko u tun bɛ nkalon tigɛ. Ikomi u tun ye nkalon tigɛ Ala ye, Ananiyasi ni Safira sara o yɔrɔnin bɛɛ la. Mɔgɔ tɔw y’a dege ko u man kan ka nkalon tigɛ Ala ɲɛ abada. | | |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Dannabaaw tun b’u ka nafolo tila ɲɔgɔn cɛ.** Egilisi fɔlɔ la, dannabaaw tun falen bɛ Ni Senu ni kanuya la ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma, fo u tun bɛ u bolofɛnw tila ɲɔgɔn cɛ hɔrɔnya la. Mɔgɔ caman fana ye sow ni dugukolo feere, ka na ni wari ye Cidenw ma walisa ka magojirabagaw dɛmɛ. Ala ma ci bila kerecɛnw ma abada ko u ka nin kɛ, kerecɛnw y’o kɛ dɔrɔn ka kɛɲɛ ni kanuya ni nisɔndiyaba ye min tun bɛ u la Matigi la. 2. **Piɛrɛ.** Don dɔ la, cɛ dɔ n’a muso ye dugukolo dɔ feere ka na ni o wari tilayɔrɔ dɔ ye cidenw ma. Nka, sanni a k’a fɔ dɔrɔn ko nin ye feereli yɔrɔ dɔ dɔrɔn de ye, cɛ min tɔgɔ ye ko Ananiya, o y’a fɔ bɛɛ ye ko o ye feereli hakɛ bɛɛ ye. A ye nkalon tigɛ walisa k’a yɛrɛ ɲɛ ka ɲɛ. Matigi ye Ananiyasi ka namara ni a ka nanbara jira Piɛrɛ la, o de la Piɛrɛ y’a kunbɛn. Ananiyasi sara, o waati yɛrɛ la, a ka jurumu kosɔn Ala kama. 3. **Safira ye .** Lɛrɛ saba o kɔ, Ananiyasi muso Safira nana a ɲini. Piɛrɛ y’a fana kunbɛn, k’a ɲininka dugukolo feereli sɔngɔ la, k’a lajɛ ni ale fana bɛna nkalon tigɛ. A ye nkalon tigɛ, i n’a fɔ Ananiyasi y’a kɛ cogo min na, wa a fana sara o yɔrɔnin bɛɛ. Siranyaba ye egilisi bɛɛ minɛ tuma min na u y’a faamu ko Yesu ka lakununni fanga belebeleba tun tɛ fɛn ye min ka kan ka kɛ cogo jugu la. | | |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Krecɛn fɔlɔw falen Ni Senu la, u ye jɛɲɔgɔnya belebele diyabɔ ni Ala ye ani ɲɔgɔn cɛ. O la sa, u falen tun bɛ nisɔndiya ni kanuya la, u y’u bolofɛnw di egilisi ma walisa ka faantanw ladon. Dɔw yɛrɛ ye sow ni dugukolo feere, ka o wari sɔrɔlen di.  Ala ma ci fɔ o si la. Kerecɛnw ye nili kɛ dɔrɔn fu, ka Ala ka kanuyaba jaabi. Ananiyasi ni Safira y’a latigɛ k’u ka dugukolo dɔw feere ani ka o wari sɔrɔlen yɔrɔ dɔ di. Nka, sanni u k’a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye dɔrɔn k’u ka saraka ye wari sɔrɔlen dɔ dɔrɔn de ye, u ye nkalon tigɛ, k’a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye k’u ye o wari bɛɛ di. Hali k’a sɔrɔ u tun bɛ ka bolomafaraw di, ikomi Sitanɛ tun bɛ se ka u dusukunw mara hali bi, u y’a to u ka nafantan ka kɛ sababu ye k’u ka mɔgɔ wɛrɛw lafili.  Jurumu dɔɔni bɛ se ka gɛlɛyabaw lase mɔgɔ ma. O kosɔn, Ala y’a latigɛ k’u ɲangi o yɔrɔnin bɛɛ, walisa u ka namara ni u ka nanbara kana jɛnsɛn egilisi bɛɛ kɔnɔ. O ko ye siranba bila ka egilisi minɛ, iko kerecɛn fɔlɔw y’a faamu ko lakununni fanga belebele tɛ se ka na ni kisili dɔrɔn ye ka bɔ jurumu la, nka kiritigɛ fana bɛ se ka kɛ jurumu kan.  **Sɛbɛn filanan: (Kalansen #28 lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ) Ananiyasi ni** Safira ka nafantanko ɲɔgɔnna dɔ kɛra Israɛldenw donlen kɔ layidu jamana kɔnɔ dɔɔnin. Akan , sanni a ka Ala ka cikanw labato ko Israɛldenw ka na n’u ka nafolomafɛnw bɛɛ ye Ala ka baara kama, a ye fɛn nafama dɔw sonya. I n’a fɔ Ananiyasi ni Safira , Akan n’a ka denbaya ye Akan ka jurumu ni a ka nanbara sɔngɔ laban sara . | | |
| **Bibulukalan** | | | |
| **Ka seli ka delili kɛ** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. | | |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Text Contexte” kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. | | |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Hali ni Yesu lakununni bɛ jurumu fanga tiɲɛ, kerecɛnw bɛ se k’a sugandi hali bi k’a to jurumu ka masaya kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, Ananiyasi ni Safiri tun dalen b’a la k’u bɛ se ka baara kɛ Ala fila bɛɛ ye, ka to namaratɔw ni nanbarakɛlaw la. Ala y’a jira Krecɛn fɔlɔw la, farati min tɛ se ka da a la, n’o ye ka da a la ko u bɛ se ka jurumu kunbɛn. Hali ni Ala t’a ɲini Krecɛnw fɛ u ka ɲɛnamaya kɛ cogo dafalen na, faratiba bɛ yen ni Krecɛnw b’a sugandi k’a fɔ ko u bɛ tugu Ala kɔ, k’a sɔrɔ u b’a sugandi fana ka jurumu bila u ka ɲɛnamaya la.   * **Jurumu cogoya la, mun de y’a to nin furuɲɔgɔnma fila ye nkalon tigɛ u ka bolomafara ko la, k’a sɔrɔ Ala ma ci bila u ma abada ko u ka feereli wari bɛɛ di fɔlɔ?** * **Mun na nafantan bɛ se ka kɛ o kojuguba ye min bɛ se ka Krecɛnw ni u lamini mɔgɔw ma?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Kerecɛnw ka kan k’a hakili to a la ko jurumu tɛ wasa ni mɔgɔ dusukun yɔrɔ dɔ dɔrɔn ye. Kerecɛn tɛ se ka jurumu kunbɛn a ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Ni krecɛn y’a to jurumu ka to u dusukun na, o jurumu bɛna krecɛn ka ɲɛnamaya yɔrɔ wɛrɛw fana minɛ. Kɔnɔna jurumuw i n’a fɔ namara fana tɛ to kɔnɔna na, nka u bɛ ye Krecɛn ka kɛwalew fana na.   * **Mun na Sitanɛ b’a fɛ kerecɛnw ka da a la ko kojugu tɛ u kɔnɔna jurumuw la?** * **Kɔnɔna jurumuw bɛ jira cogo jumɛnw na Krecɛn ka kɛwalew ni a ka miiriyaw la?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Kantigiya ɲɛnamaya ye ni Krecɛn ka dannayakow ni a ka kɛwalew bɛ bɛn ɲɔgɔn ma. A nafa ka bon kosɛbɛ kerecɛnw bolo u kana sɔn Yesu ma dɔrɔn i n’a fɔ u Kisibaa, nka u k’u jija fana ka a to Krisita ka masaya kɛ u dusukunw ni u ka kɛwalew fana na.   * **Mun na a bɛna gɛlɛya ka ɲɛnamaya kɛ ni kantigiya ye i ka sigida la?** * **I bɛ jurumu kɔlɔlɔ minnu jira i ka sigida la, olu dɔw ye jumɛnw ye?** | | |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. | | |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 96

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Etiɛni ka maana** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Kɛwalew 6:8-7:50** | A group of men in white robes  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Jeremi 38:1-14 kɔnɔ** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A faamu ka kɛ Yesu Krisita seere ye, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma. Nka, n’o don, o bɛ cogo di Krecɛn ma dɔrɔn a ka kɛ i n’a fɔ Yesu. * **Dusukun** : I ka yafa mɔgɔ wɛrɛw ma. Etiɛni, i ko Yesu y’a kɛ cogo min na gengenjiri la, a ye yafa kɛ mɔgɔw ma minnu tun bɛ ka a faga. Yafa ye Krecɛn jogo ɲuman ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ ka waleya, nka o bɛ Krecɛn hɔrɔnya ka bɔ dusukasi ni koniya k‘a to u dusukun lafiya. * **Bolow** : Yesu ka tiɲɛ fɔ ni kanuya ye. Hali ni Etiɛni tun b’a dɔn ko a ye Yesu waajuli kɛ, o bɛ se ka na ni sɔsɔli ye, a tun bɛ Yesu kanu kojugu fo a tɛ se ka Yesu ko to gundo la. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Etiɛni, cɛ min falen bɛ Ala ka nɛɛma ni a ka sebaaya la, o ye kabakobaw ni taamashyɛnw kɛ jama cɛma. (Kɛwalew 6:8) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Etiɛni tun ye hakilitigi ye kosɛbɛ ani a tun tɛ siran ka Yesu ko fɔ mɔgɔw ye. I ko Piɛrɛ ni Yuhana, Ala sera ka kabakow kɛ Etiɛni bolo. Etiɛni tun b’o dɔn  ko a tun bɛ se ka o kabakow kɛ kun min na, o tun ye ko Ni Senu tun b'a dɛmɛ. Etiɛni tun bɛ min kɛ, o tun man di Yahutu cɛ dɔw ye. U ye Etiɛni jalaki ko a ye kuma juguw fɔ Musa ni Ala ko la, u taara ni Etiɛni ye kiritigɛso la.  Ka u to kiritigɛso la, Etiɛni ye a ɲɛ kɔrɔta sankolo fan fɛ. A y’a fɔ Yahutu cɛw ye ko a bɛ se ka Yesu ye a jɔlen bɛ Ala kɛrɛ fɛ. Cɛw dimina kosɛbɛ ani...  u ye Etiɛni sama ka bɔ dugu kɔnɔ. U ye kabakurunw ta duguma k’u fili Etiɛni ma. Etiɛni ye a ɲɛ kɔrɔta sankolo la ka laɲini kɛ ko  Yesu ka yafa cɛw ma o kɛli la. O kɔ, Etiɛni sara. Etiɛni tun ye cɛ fɔlɔ ye min fagara k’a sababu kɛ a ye Yesu ko fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Etiɛni** tun ye kerecɛn ye, min falen tun bɛ Ni Senu la, min tun bɛ taamashyɛn caman kɛ ani ka kabako caman kɛ walisa ka Ala ka nɛɛma ni a ka sebaaya jira. 2. **sedobaw.** Nka, Etiɛni ka cidenyabaara tun man di mɔgɔ dɔw ye. A tun man di u ye ka waajuli kɛ Yesu ko la, katuguni u tun dalen tɛ a la ko Yesu ye Masiya ye. U ye Etiɛni kunbɛn ni ɲininkali gɛlɛnw ye, nka Ala ye hakilitigiya di Etiɛni ma a ka jaabiw la. Ikomi Sedobaw tun tɛ se ka Etiɛni ka jaabiw sɔsɔ, u ye fariyakow kɛ jamakulu fɛ walisa ka Etiɛni ka cidenyabaara dabila. U ye Etiɛni sama ka bɔ dugu kɔnɔ ka kabakurunw ci a ma walisa k’a faga. 3. **Etiɛni ye a ɲɛ kɔrɔta sankolo la** ani a ye Yesu jɔlen ye Ala kɛrɛ fɛ. Ikomi Etiɛni tun b’a dɔn ko a bɛna sa, a y’a ɲini Yesu fɛ a k’a ka hakili sɔrɔ, ka yafa o cɛw ma, k’a sababu kɛ u y’a faga. O kɛli la, Yesu ye kanuya sugu min jira tuma min na cɛ diminnenw ye Yesu gengen jiri la, o de kɛra o kanuya sugu kelen ye, Etiɛni ye o misali ta. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Diinan minnu tun bɛ Yesu kɛlɛ, olu tun b’a miiri ko ni u ye Yesu gengen jiri la, a nɔfɛmɔgɔw bɛna Yesu waajuli dabila. Nka, u falen Ni Senu la, Krecɛn caman ma waajuli kɛ Yesu ko la dɔrɔn, nka u ye taamashyɛn barikamaw ni kabakow kɛ Yesu tɔgɔ la. O kosɔn, diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw dalen tun b’a la k’u ka kan ka Yesu nɔfɛmɔgɔw fagali daminɛ sisan.  Nka, i ko Yesu, fanga si tun tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bolo ka Etiɛni faga. Dalilu tun t’u fɛ fana ko Etiɛni ye kojugu si kɛ min ka kan ni saya ye. Tuma dɔw la, mɔgɔw dalen b’a la ko a bɛnnen don k’u yɛrɛ ka sariyaw tiɲɛ. U dalen b’a la ko baasi tɛ ka kojugu kelen kɛ walasa k’u ka sira sɔrɔ. Nka, Yesu y’an kalan ko a man ɲi abada ka kojugu kelen kɛ walisa ka i ka sira sɔrɔ. Yesu y’an kalan ko kanuya nafa ka bon ka tɛmɛn ni ka ko kɛ ni farinya ye dimi kosɔn.  Etiɛni tun ye kerecɛn fɔlɔ ye min fagara, o kɔrɔ ye ko ale de tun ye kerecɛn fɔlɔ ye min fagara k’a sababu kɛ a ka dannaya ye Yesu Krisita la. I ko Yesu, Etiɛni tun bɛ Ala ni mɔgɔ wɛrɛw kanu kosɛbɛ fo ka yafa a fagabagaw ma.  **Tɛmɛsira filanan: (Kalansen #47 lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ)** I n’a fɔ Etiɛni, faamaw ye Jeremi tɔɔrɔ ka da a kan a ye tiɲɛ fɔ Ala ko la. Hali ni faamaw tun ka kan ka Jeremi ka cikan lamɛn ka bɔ Ala yɔrɔ, ka nimisa u ka jurumuw la, o nɔ na, u y’a sugandi ka Jeremi da tugu. Jeremi tun b’a dɔn ko faamaw tun bɛna a tɔɔrɔ sabu a ye tiɲɛ fɔ Ala ko la, nka Jeremi tun b’a dɔn fana ko a nafa ka bon ka kɛ kantigi ye Ala ye ka tɛmɛ ka siran mɔgɔw ɲɛ minnu bɛ ka fɛn juguw kalan Ala ko la. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa Ala b‘a ka a kan min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Text Contexte” kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   A bɛ dusukasi kosɛbɛ k’a ye ko ka baara kɛ Yesu ye, ale min ye mɔgɔw kalan kosɛbɛ kanuya ni yafa ko la, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka o tɔɔrɔ jugu sugu lase mɔgɔ ma. Kerecɛn fɔlɔw tun bɛ faantanw dɛmɛ, ka kabakow kɛ, ka tiɲɛ kalan di Ala ko la. Nka, o ma u tanga kojugu ma, a dɔrɔn kɛra sababu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw k’u ɲangi. Tɔɔrɔ man di mɔgɔ si ye, nka, a nafa ka bon ka kɛ kantigi ye Yesu ma ka tɛmɛ k’a ɲini ka i yɛrɛ tanga tɔɔrɔ ma. Ka fara o kan, hali ni Yesu tɛ kerecɛnw wele u ka tɔɔrɔ ɲini, a nafa ka bon ka Yesu lamɛn ni kantigiya ye ani ka kanminɛli kɛ tuma o tuma ni Yesu b’i wele ka wale kɛ walima ka kuma a tɔgɔ la.   * **Mun na mɔgɔ dɔw bɛ dimi kosɛbɛ ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ wale kɛ ni kanuya ni bolomafara ye kosɛbɛ?** * **Cogo jumɛnw na tɔɔrɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka kerecɛnw kɛ i ko Yesu?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   A ka gɛlɛn ka mɔgɔw kanu minnu bɛ i tɔɔrɔ. A ka gɛlɛn fana ka yafa mɔgɔw ma minnu bɛ kojugu kɛ i la. Nka, Yesu ni Etiɛni ye misali ye Krecɛnw ka ɲɛnamaya kɔnɔ, koniya ni dusukasi tɛ yɔrɔ min na mɔgɔ dusukun na. Ni kerecɛn min bɛ tɔɔrɔ la, o y’a to dusukasi ni koniya ka don u ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o tuma na, Sitanɛ bɛ se sɔrɔ, katuguni Ala tɛ u dusukunw Matigi dafalen ye. Yafa, min nafa ka bon kosɛbɛ Krecɛnw bolo, o bɛ se ka waati jan ta ka bonya.   * **Kerecɛn bɛ se ka mun kɛ walisa ka yafali nɔgɔya mɔgɔ wɛrɛw la?** * **Krecɛn min bɛ ka gɛlɛya ka yafa mɔgɔ dɔ ma, o ka kan ka mun kɛ?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ala t’a fɛ kerecɛnw ka mɔgɔ wɛrɛw la dimi, k’u dimi dɔrɔn. Nka, Ala b’a dɔn ko mɔgɔ dɔw bɛna dimi kosɛbɛ ni u y’a ye ko an bɛ mɔgɔ wɛrɛw kanu walima n’u y’an ka kuma mɛn Yesu ko la. Hali ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka dimi, kerecɛnw ka kan ka baara kɛ Ala ye fɔlɔ, ka wale kɛ ani ka kuma ni Ala b’u bila ka wale kɛ ani ka kuma.   * **Tuma jumɛn na i ye tɔɔrɔ sɔrɔ k’a sababu kɛ i ye Krecɛn ye?** * **I bɛna mun fɔ Krecɛn ye min bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ tɔɔrɔ ko kosɔn?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A laban ni Matigi ka kalandenw ka delili ye ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 97

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | | **Filipe ani Etiyopika** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | | **Kɛwalew 8:26-40** | A person in a robe reading a scroll  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | | **Esayi 53:7-12** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | | * **Kuntigi** : Ka da a la ko Ala ka kisili Yesu Krisita la, o ye siya bee ta ye, u siya, siya, cɛya ni musoya, walima bɔyɔrɔ mana kɛ min o min ye. * **Dusukun** : I k’a dɔn ni balilan dɔw bɛ i dusukun na walasa ka Ala ka kanuya fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. Yala ɲɛmajɔbaliya, siran, walima ɲɛngoya dɔw bɛ i la minnu bɛ se k’i bali ka Ala ka welekan labato walisa ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye wa? * **Bolo** : I labɛn ka i ka seereya ni Yesu Krisita ka Kibaru Duman fɔ waati o waati. Ala na mɔgɔw lase i ka ɲɛnamaya kɔnɔ minnu mago bɛ Yesu Krisita ka Kibaru Duman lamɛnni na. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | | O kɔ, Filipe y’a daminɛ ni o Kitabu yɔrɔ yɛrɛ ye, ka kibaru duman fɔ a ye Yesu ko la. (Kɛwalew 8:35) | |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Filipe (ciden tɛ) tun ye misiri ye min tun bɛ waajuli kɛ mɔgɔw ye Ala ko la. Don dɔ la, Ala ye mɛlɛkɛ dɔ ci ka taa a fɔ Filipe ye ko a ka taama kungokolon sira dɔ kan min tun bɛna bɔ Jerusalɛm. Filipe ye mɛlɛkɛ kan minɛ. Filipe taamatɔ tuma min na, a ye cɛ dɔ ye min bɔra Etiyopi, a sigilen bɛ wotoro dɔ kɔnɔ. Cɛ tun bɛ Esayi ka kitabu kalan ka bɔ Layidu Kɔrɔ Sɛbɛnniw kɔnɔ. Cɛ tora ka kalan kɛ tuma min na, Filipe taamana ka na a ɲininka n’a y’a ka kalan faamu. Etiyopi cɛ y’a fɔ Filipe ye ko ale ma o faamu, nka a b’a fɛ mɔgɔ dɔ k’o ɲɛfɔ a ye. Filipe y’a ɲɛfɔ a ye  cɛ ko a tun bɛ ka kibaru duman kalan Yesu ko la. O kɔ, Filipe y’a fɔ o cɛ ye cogo min na Yesu sara walisa ka a ka jurumuw yafa a ma. Etiyopi cɛ ye Yesu deli a ka a ka jurumuw yafa a ma, o kɔ, a y’a ɲini Filipe fɛ a k’a batise. O kɔ, Ni Senu ye Filipe ta ka taa dugu wɛrɛ la, a ye Yesu waajuli kɛ yen. | | | |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Etiyopi jamana ɲɛmɔgɔba** . Etiyopi jamana kuntigi dɔ taara Jerusalɛm walisa ka bato kɛ Alabatosoba kɔnɔ. A taatɔ so Etiyopi a tun bɛ ka Esayi ka Layidu Kɔrɔ kitabu kalan. 2. **Filipe** tun ye Krecɛn ye min tun bɛ ka waajuli kɛ Yesu ko la ani ka kabakow kɛ Yesu tɔgɔ la. Ala ye Filipe bila ka taa Etiyopikaw ka wotoro la. Tuma min na Filipe ye Etiyopikaw ka kalan kɛ Esayi kɔnɔ, a ye Etiyopi jamana kuntigi ɲininka n’a y’a ka kalan faamu. Etiyopika dusu tiɲɛna katuguni a tun bɛ min kalan, a ma o faamu, wa mɔgɔ si tun tɛ yen min bɛna o tɛmɛsira ɲɛfɔ a ye. O la, Filipe y’a fɔ ko a bɛna o tɛmɛsira ɲɛfɔ u ye, ani u tora sira kan tuma min na, Filipe ye Yesu ko bɛɛ ɲɛfɔ a ye, ani Yesu ye kiraya kuma caman tiimɛ cogo min na ka bɔ Esayi kitabu kɔnɔ. Etiyopikaw ye Yesu ko mɛn ni nisɔndiyaba ye, ka Filipe deli ko a k’a batise. | | | |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Etiɛni ka kabakurunw cilen kɔfɛ, tɔɔrɔba dɔ kɛra kerecɛnw kan Jerusalɛm. Kerecɛn caman bolila Jerusalɛm. Nka, o tɔɔrɔ ma Yesu kalanni ni a sigili bali, tiɲɛ yɛrɛ la, o tun bɛ o kɔfɛ dɔrɔn. Krecɛnw bolitɔ Jerusalɛm tuma min na, u taara yɔrɔ o yɔrɔ, u y’a daminɛ ka Yesu waajuli kɛ ani ka kabakobaw kɛ.  O Krecɛnw dɔ la kelen tun ye Filipe ye. A bolila ka taa Samari dugu dɔ la, a ye mɔgɔ caman kɛnɛya yen ani mɔgɔ caman kɛra kerecɛnw ye a ka cidenyabaara kosɔn. Don dɔ la, Ala y’a fɔ Filipe ye ko a ka bɔ Samari ka taa saheli fan fɛ ka taa siraba dɔ la min falen bɛ mɔgɔw la Jerusalɛm ni Gaza cɛ. Filipe sera yen tuma min na, a ye mɔgɔ nafamaba dɔ ye wotoro kɔnɔ. O tigi tun ye faama dɔ ye ka bɔ Etiyopi, min tun taara Jerusalɛm ka bato kɛ Alabatosoba kɔnɔ. O faama dusu tiɲɛna katuguni, hali n’a tun bɛ ka Bibulu tɛmɛsiraw kalan, a tun tɛ Bibulu tɛmɛsiraw faamu. Filipe y’a fɔ ko a bɛna Bibulu tɛmɛsiraw ɲɛfɔ a ye, o cogo la, a donna wotoro kɔnɔ ani u taara sira kan.  O faama tun bɛ ka tɛmɛsira min kalan, o tun bɛ kuma Baarakɛla tɔɔrɔlen kan, Yesu tun bɛna sa an ka jurumuw kosɔn cogo min na. Ikomi Filipe ye Yesu ko bɛɛ ɲɛfɔ o faama ye tuma min na, o faama nisɔndiyara kosɛbɛ, wa u sera ji dɔ la tuma min na, a ye Filipu ɲininka n’a bɛna a batise.  O la sa, hali ni Yesu juguw tun b’a miiri k’u bɛ se k’a nɔfɛmɔgɔw bali ka Yesu waajuli kɛ ni u tɔɔrɔla, o nɔ na, Yesu ko la Kibaru Duman tun tɛ ka waajuli kɛ mɔgɔ caman dɔrɔn de ye, nka sisan Etiyopika dɔ kɛra kerecɛn ye, wa a tun bɛna o ta Yesu Krisita Kibaru Duman ka ɲɛsin farafinna kura ma: Afiriki!  **Sɛbɛn filanan:** Etiyopi jamana ɲɛmɔgɔ tun bɛ ka nin sɛbɛn in kalan. San kɛmɛ caman sani Yesu ka gengen jiri la, Ala ye nin kiraya kuma di Esayi ma walisa a ka mɔgɔw kisi cogo min na ka bɔ u ka jurumuw la, o fɔ.  **Dannaya sariyasenw nɛɛma** . Ala bɛ fɛn fɔlɔ kɛ tuma bɛɛ kanuya ni kisili la. Ala ye sankolo ni dugukolo da walisa hadamadenw ka diyabɔ. O bɛɛ n’a ta, hadamadenw y’a sugandi ka jurumu kɛ. Nka, a ma wasa sɔrɔ jɛɲɔgɔnya tiɲɛnen na ni hadamadenw ye, Ala ye a bolo da cɛkɔrɔbaw ni kiraw sababu fɛ walasa ka jɛɲɔgɔnya jira hadamadenw ni Ala cɛ cogo min na. Tuma min na hadamadenw tora ka ɲɛnamaya kɛ kari ni jurumu la, Ala ye a bolo da Yesu Krisita la walisa ka kisili sira di min ka fisa yɛrɛ. Ni mg b sr a ka jurumuw la, ka a yr sr Ala ma, o b k Ala ye fɔlɔ ka a bolo da a kan. Ala tanu, Ala de bɛ taama fɔlɔ kɛ tuma bɛɛ kanuya ni kisili la! Aw ye Romɛkaw 5 lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ.   * **Kuntigi: I ka ɲɛnamaya tun bɛna kɛ cogo di ni Ala tun ma sen fɔlɔ ta ka taa i fan fɛ, nka a tun bɛ i makɔnɔ walisa ka i bolo da kisili ni kɛnɛyali kama?** * **Dusukun: A b mun f i ye Ala cogoya ko la, ko Ala ma i makɔnɔ ka i ka jurumu dn ani i mago b kisili la?** * **Bolo: Mɔgɔ ka jaabi ka kan ka kɛ mun ye Ala ka nɛɛma balilen na?** | | | |
| **Bibulukalan** | | | | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. | | | |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Text Contexte” kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. | | | |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Tɔɔrɔw ma Krecɛn fɔlɔw bali ka Yesu Krisita ko fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. Tiɲɛ na, o kɔfɛ dɔrɔn, mɔgɔ caman wɛrɛw ye Yesu ko mɛn katuguni Krecɛnw tun bɛ waajuli kɛ a ko la tuma min na u jɛnsɛnna ka bɔ Jerusalɛm. Sani Yesu ka wuli sankolo la a y’a fɔ kalandenw ye ko u bɛna kɛ a ka seerew ye fo ka se dugukolo dan na (Kɛwalew 1:8), ani sisan o bɛ ka kɛ tiɲɛ ye. Pantekɔti kɔfɛ, Ni Senu ye Krecɛn fɔlɔw fa fo u bɛ Yesu ka ko kelenw de kɛ k’a to dugukolo kan: ka mɔgɔw kalan Ala ka Masaya ko la ani ka kabakow kɛ walisa k’a jira ko Ala ka Masaya nana dugukolo kan. O Etiyopi jamana kuntigi ye misali dɔ ye min b’a jira cogo min na Yesu ko la Kibaru Duman bɛ ka jɛnsɛn diɲɛ fan bɛɛ la.   * **Danfara caman minnu tun bɛ Filipe ni nin Etiyopi faama cɛ, olu dɔw tun ye jumɛnw ye?** * **E fɛ, mun na Etiyopi faama bɛna dunan dɔ wele ka don a ka wotoro kɔnɔ walisa k’a kalan Esayi ka kitabu ko la?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Kibaru Duman min bɛ Yesu ko la, o ye mɔgɔw bɛɛ ta ye. Ala b’a fɛ kerecɛnw ka Yesu ko la Kibaru Duman fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye u seko la. Nka, tuma dɔw la, mɔgɔw b’a to danfara bɛ u ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ, k’u bali ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ. Tuma dɔw la, danfara bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ siyako, sɔrɔko, diinɛ, walima sira caman wɛrɛw la. Ala t’a fɛ foyi ka Krecɛnw bali ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. Ala b’a fɛ kerecɛnw ka fɛn ye min tɛ siya, jamana, nafolo, ani ka mɔgɔ wɛrɛw ye dɔrɔn i n’a fɔ Ala ka danfɛn kanulenw minnu mago bɛ Kibaru Duman na.   * **Danfara jumɛnw bɛ aw ka sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ mɔgɔw bali ka bɛn ɲɔgɔn ma?** * **I ka kan ka mun kɛ ni Ala nana ni mɔgɔ dɔ ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ walisa ka Kibaru Duman fɔ a ye min ni i tɛ kelen ye kosɛbɛ?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Hali ni Bibulu bɛ fɛn nafama caman fɔ Ala ko la, tuma caman na, mɔgɔw mago bɛ Krecɛn dɔ la walasa ka Bibulu kɔrɔ ɲɛfɔ. O dɔrɔn tɛ, nka tuma caman na, mɔgɔw mago bɛ Krecɛnw fana na, u yɛrɛ k’a fɔ u ye, Yesu ye danfara min don u ka ɲɛnamaya kɔnɔ, sanni u ka fɛn faamuya, Yesu bɛ se ka fɛn minnu kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. A nafa ka bon kosɛbɛ Krecɛnw bolo ka labɛn ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye Yesu ko la.   * **I bɛna mun fɔ mɔgɔ dɔ ye ni a ye i ɲininka Yesu ye danfara min don i ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **I bɛ se ka baara kɛ ni Bibulu tɛmɛsira jumɛnw ye walisa ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye Yesu ko la?** | | | |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. | | | |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 98

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Saul ka mɔgɔw ladɔnniya** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Kɛwalew 9:1-19** | A group of men on a horse  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Nɔnburuw 22:21-41** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A dɔn Ala ye Saul wele walisa a ka a ka ɲɛnamaya yɛlɛma, ka bɔ Yesu nɔfɛmɔgɔw tɔɔrɔbagaya la, ka kɛ Yesu ko waajulikɛla ŋana dɔ ye diɲɛ ma deli ka min dɔn. * **Dusukun** : Ala bɛ se ka fɛn min yɛlɛma mɔgɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ, ani a ye min kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, i ka o seli. Ni Ala bɛ se ka mɔgɔ dɔ dusukun yɛlɛma i ko Saul, kɔrɔ ko a bɛ se ka mɔgɔ sifaw bɛɛ dusukun yɛlɛma. * **Bolow** : I ka sɔn ka faratiw ta Yesu kosɔn ni Yesu b’i wele ka wale dɔ kɛ. Ananiyasi ni Saul fila bɛɛ tun ka kan ka bɔ dannaya la Yesu kosɔn, tuma min na u welelen don ka dannaya sira faratilenw ta. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Nka Matigi y'a fɔ Ananiyasi ye ko: «Taa! Nin cɛ ye ne ka minɛn sugandilen ye walisa ka ne tɔgɔ fɔ siya wɛrɛw ni u ka masakɛw ni Israɛl mɔgɔw ye. (Kɛwalew 9:15) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalansen bakuruba ɲɛfɔli (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Saul tun ye Yahutu ye a tun man di min ye ka mɛn ko kerecɛnw b‘a laYesu ko fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. Saul ye sira ɲini sarakalasebaa kuntigi fɛ walisa ka kerecɛnw bɛɛ lajɛ Damasi. A tun b’a fɛ k’u lasegin Jerusalɛm, k’u bila kaso la. Saul ni cɛ dɔw ye taama daminɛ ka taa Damasi dugu la. O yɔrɔnin bɛɛ, yeelenba dɔ jigira ka bɔ sankolo la, Saul binna duguma. O kɔ, Saul ye Yesu kan mɛn k’a ɲininka mun na a b’a fɛ ka Krecɛnw tɔɔrɔ. Ni a ye Krecɛnw tɔɔrɔ, a tun bɛ ka Yesu tɔɔrɔ. Saul wulila ka bɔ duguma tuma min na, a ma se ka yeli kɛ. Yeelen tun y’a fiyen. Cɛ tɔw tun ka kan ka Saul ɲɛminɛ ka don dugu kɔnɔ. Ala y'a fɔ  cɛ dɔ ye min tɔgɔ ko Ananiyasi o ka taa Saul fɛ ka delili kɛ n'a ye. Ananiyasi delili kɔfɛ, Yesu ye Saul kɛnɛya walisa a ka se ka yeli kɛ kokura. Ni Senu tun bɛ Saul fɛ ani a tun b ‘a fɛ ka batise. O cogo la Saul kɛra kerecɛn ye. Mɔgɔw tun bɛ Saul wele fana ni tɔgɔ wɛrɛ ye, n’o ye Paul ye. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Saul** tun ye Krecɛnw tɔɔrɔbaga ye fɔlɔ. A tun b’a fɛ ka Yesu nɔfɛmɔgɔw ɲangi fo a ye sira sɔrɔ ka bɔ Sarakalasebaa kuntigi fɛ Jerusalɛm ka taa Damasi walisa ka Yesu nɔfɛmɔgɔw bila kaso la yen. A tun b’a miiri ko Ala b’a fɛ ka nin kɛ; a tun t’a dɔn ko Yesu de ye Masiya ye tiɲɛ na. 2. **Yeelen min bɛ bɔ Sankolo la.** Sanni u ka se Damasi, yeelenba dɔ bɔra sankolo la ka bɔ Saul n’a taamaɲɔgɔnw lamini bɛɛ la. Saul ye kumakan dɔ mɛn ka bɔ sankolo la k’a wele, o la sa, Saul y’i biri ka bonya da Ala kan kan. Saul hakili ɲagamina tuma min na Ala kan ye Saul jalaki ko a bɛ a tɔɔrɔ. O kumakan y’a fɔ ko ale de ye Yesu ye, wa tuma min na Saul ye Yesu nɔfɛmɔgɔw tɔɔrɔ, tiɲɛ yɛrɛ la, a tun bɛ ka Ala tɔɔrɔ. Ala ye Saul kɛ fiyentɔ ye, ka yamaruya di a ma ko a ka taa Damasi ka kuma wɛrɛ makɔnɔ ka bɔ Ala yɔrɔ. Ala ye Yesu nɔfɛmɔgɔ dɔ ci Saul ma tile saba tɛmɛnen kɔ, ka a fɔ Saul ye ko a ka kan ka kɛ Yesu waajulikɛla ŋana ye siya wɛrɛw ye. 3. **Saul ka taamaɲɔgɔnw** ye yeelenba ye, u ye o mankan mɛn, nka u ma ko kɛlenw faamu. U ye Saul fiyentɔ bila ka don dugu kɔnɔ walisa ka Ala makɔnɔ a ka kuma a fɛ tugunni. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Nin ye mɔgɔ tugu bi maana nafamaba dɔ la kelen ye Bibulu kɔnɔ. Fɔ ka na se bi ma, Yesu nɔfɛmɔgɔw ye Yesu ka cikan ta ka taa Israɛl dugu caman na. Nka, ni Saul ka tugubi kɔfɛ min bɛ ko Paul, sisan Yesu ka cikan bɛna taa Romɛ Mansamara yɔrɔ bɛɛ la.  Saul ka tugu bi cogo nafa ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la katuguni a ka ɲɛnamaya y’a jira ko Ala bɛ se ka fɛn caman yɛlɛma mɔgɔ ka ɲɛnamaya la. Saul tun tɛ jurumutɔ dɔrɔn ye tun min mago tun bɛ kisili la, Saul tun Yesu nɔfɛmɔgɔw tɔɔrɔbaga dɔ ye min tun bɛ o kɛ ni timinandiya ye. Saul tun dalen t‘a la ko Yesu ye Masiya ye, wa a tun bɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kalan di ko Yesu ye masiya ye o ka don kaso la. Nka, tuma min na Yesu y’a kunbɛn Damasi sira kan, Saul y’a faamu ko a tun fili la kɛ cogo min na.  Ala ye Yesu nɔfɛmɔgɔ dɔ wele, n’o ye Ananiyasi ye, walisa a ka Yesu ko fɔ Saul ye. Siranya ye Ananiyasi fa, katuguni kuma tun jɛnsɛnna fan bɛɛ la Saul ko la a tun bɛ ka kojugu min kɛ Yesu nɔfɛmɔgɔw la. Nka, Ala ye Ananiyasi hakili sigi ko fɛn bɛɛ bɛna ɲɛ, ko Ala de bɛ kuntigiya la, ko Saul tɛ. Ananiyasi ye Ala kan minɛ, ka a to Saul ka yeli kɛ kokura. Saul dara Yesu la ani a batisera.  **Sɛbɛn filanan: (Kalansen # 25 lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ a kun kankow kan).** Ala ye Balam kunbɛn cogo kabakoman na, a kɛtɔ k’a ka fali bila ka kuma a fɛ! Ala tun ye cikan nafamaba dɔ bila Balam ye, wa a y’a sugandi ka Balam kunbɛn cogo la min bɛ mɔgɔ kabakoya kosɛbɛ walasa a k‘a dɔn ko Balam ye Ala ka cikan lamɛn ani k’a labato. I n’a fɔ Ala ye Saul kɛlɛ Damasi sira kan cogo min na, Balam ma se ka sigasiga Ala ka cikan la a ma, wa a y’a kɛ tigitigi Ala ye min fɔ a ye. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili kun ko ni tanuli ɲini. * Barika da Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili kun ko kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da yɛlɛ walisa Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, aw k‘o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala tun b’a fɛ ka baara kɛrɛnkɛrɛnnenba dɔ kɛ Saul ye. Ikomi Yesu Krisita ka Kibaru Duman tun ye siyaw bɛɛ ta ye, Yahutuw dɔrɔn tun tɛ, Ala mago tun bɛ mɔgɔ la min bɛ se ka Yesu ka cikan lafasa Yahutuw ni minnu tun tɛ Yahutu ye. Saul lamɔna siya wɛrɛw ka dugu kɔnɔ, a ka Romɛkaw ni Yahutuw ka kalan sɔrɔlen ani a ka jamanadenya y‘a to a ka se ka mɔgɔw lasɔn kosɛbɛ, Ala y’a jira ko Saul ye mɔgɔ ɲumanba ye min bɛ se ka Ala ka cikan fɔ mɔgɔw ye minnu tɛ Yahutuw ye. Gɛlɛya belebele dɔ kɔni, sabu Saul tun dalen tɛ a la ko Yesu ye Masiya ye, o dɔrɔn tɛ nka Saul tun bɛ ka Yesu nɔfɛmɔgɔw tɔɔrɔ. O la sa, Ala ye Saul kunbɛn cogo jugu la min tun bɛna a ka ɲɛnamaya yɛlɛma fo abada. O ɲɔgɔnye kɔfɛ, Saul ye san damadɔ kɛ ka Yesu ni Krecɛn ɲɛnamaya dɔn sanni a k’a ka cidenyabaara daminɛ Yesu ye.   * **Ala b’i kunbɛn cogo di n’i mago bɛ a la ka kɛ Krecɛn ye?** * **Ala ye yɛlɛma sugu jumɛnw kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Saul tun b’a miiri ko a bɛ ɲɛnamaya kɛ cogo ɲuman na. Nka, Ala y’a to a y’a faamu ko a ka ɲɛnamaya tun ka kan ka fɛn caman yɛlɛma. Yɛlɛma ma na siɲɛ kelen, a ye san caman kɛ sani Saul ka labɛn k’a ka cidenyabaara daminɛ. O cidenyabaara labɛn waati tun nafa ka bon kosɛbɛ. Saul tun bɛ ka wale kɛ ka bɔ dimi ni dusukasi la tuma min na a tun bɛ Yesu nɔfɛmɔgɔw tɔɔrɔ, Ala tun b‘a la k’o dimi ni o dimiya bila ka kɛ fɛn ɲuman dɔ ye, Kibaru Duman kama. O cogo kelen na fana, Ala tɛ kerecɛnw yɛlɛma siɲɛ kelen. Hali ni kerecɛnya bɛ yɛlɛmaba do mɔgɔw ka ɲɛnamaya a tugu tuma la, Ala bɛ taaɲɛ a fɛ ka u yɛlɛma, ka u kɛ i ko Yesu, u ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ.   * **Mun na mɔgɔw bɛ se ka kabakoya k’a ye ko i kɛra Krecɛn ye?** * **E fɛ, Ala b’a fɛ ka yɛlɛma sugu jumɛnw kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ san duuru nataw kɔnɔ?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Yesu ye Saul kunbɛn , o kɔfɛ Saul ye tile saba kɛ delili ni sun do la ka Ala makɔnɔ a ka fɛɛrɛ nataw jira a la. A nafa ka bon kosɛbɛ kerecɛnw bolo ka delili ni sun do waatiw kɛ tuma bɛɛ walisa u ka se ka Ala ka cikan mɛn ani k’a faamu ka ɲɛ. O delili ni sun do waatiw b’a to Krecɛnw bɛ barika sɔrɔ ani ka u cɛsiri kosɛbɛ u ka dannaya la Yesu la. U bɛ se fana ka kɛ waatiw ye minnu bɛ Krecɛnw labɛn walisa u ka faratibaw ta ani ka gɛlɛyabaw kunbɛn Yesu ye, i n’a fɔ Saul ni Ananiyasi y’a kɛ cogo min na.   * **I ka ko kɛlenw kɛra mun ye ka waati kɛ delili ni sunɔgɔ la?** * **E fɛ, mun na delili ni sun do bɛ Krecɛnw barika bonya?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafa ni matigi ka kalandenw ka delili ɲɔfɛ jɛkulu la. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 99

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Saul y’a daminɛ ka waajuli kɛ** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Kɛwalew 9:19-31** | A person carrying a large basket of water  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **1 Masakɛw 17:1-6** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : I k’i janto, mɔgɔ caman bɛ yen minnu t’a fɛ kerecɛnw ka kuma Yesu ko la. K’a sɔrɔ Saul tun bɛ kuma ni fanga ye Yesu ni a yɛrɛ ka mɔgɔw ladɔnniyalen ko la, mɔgɔw y’a ɲini ka Saul faga walisa k’a bali ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman fɔ. * **Dusukun** : A faamu, hali ni kerecɛnya ɲɛnamaya bɛna nisɔndiya ni hɛrɛ caman lase i ma, o tɛna kɛ ɲɛnamaya nɔgɔn ma ye. Ikomi Sitanɛ bɛ baara la hali bi, mɔgɔ caman bɛna a ɲini ka Krecɛnw bali u ka Yesu ko la ko u kana Kibaru Duman fɔ. * **Bolow** : I ka sɔn ka dɛmɛ di Krecɛnw ma minnu bɛ ka tɔɔrɔ u ka dannaya kosɔn. Kerecɛn caman bɛ Saul fɛ minnu b’a fɛ k’a dɛmɛ a ka bɔ farati la, ani minnu bɛ sɔn ka kuma a jogo kan tuma min na mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ sigasiga a ka ŋaniya lakika la. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | O bɛɛ n’a ta, Saul fanga bonyana ka taa a fɛ ani a ye Yahutu minnu sigilen tun bɛ Damasi, olu hakili ɲagami, a kɛtɔ k’a jira ko Yesu de ye Masiya ye. (Kɛwalew 9:22) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Pol kɛlen kɔ kerecɛn ye, a tora Damasi dugu kɔnɔ. A ye waati dɔ kɛ ni Krecɛn tɔw ye dugu kɔnɔ ani ka Yesu ko dɔn. Pol tun nisɔndiyara kosɛbɛ ka kɛ Krecɛn ye, fo a tun b’a fɛ k’a fɔ bɛɛ ye ko Yesu ye Ala Denkɛ ye. Damasi mɔgɔw kabakoyara ani u hakili ɲagamina tuma min na u ye Paul ka waajuli mɛn Yesu ko la. U tun b’a dɔn ko Pol nana u ka dugu la ka Krecɛnw bɛɛ minɛ. Sisan, a y’a fɔ ko ale ye kerecɛn ye ani a tun bɛ ka waajuli kɛ Yesu ko la Alabatosow kɔnɔ. Damasi Yahutuw y'a dɔn tuma min na Paul tun bɛ ka min kɛ,u tun b'a fɛ k'a faga. A tun bɛ se ka waajuli kɛ cogo di ko Yesu ye Ala Denkɛ ye? Pol tun b’a dɔn ko Yahutuw tun b’a fɛ k’a minɛ k’a faga. O sufɛ, Damasi Krecɛn dɔw ye Pol bila segi dɔ kɔnɔ, k’a jigin dugu kogo kɔkan. O cogo de la Pol kisira. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Saul** kumana ni jagɛlɛya ye Damasi ko Yesu ye Masiya ye. Yesu tun ye hɛrɛ ni nisɔndiyaba di Saul ma, wa Saul tun b’a fɛ k’o hɛrɛ ni nisɔndiya tila mɔgɔ wɛrɛw la. Nka, diinɛ ɲɛmɔgɔ caman ye Saul kɛlɛ. A ma diya u ye ko nin tigi min tun bɛ Yesu nɔfɛmɔgɔw tɔɔrɔ, o kumana sisan ni fanga ye kosɛbɛ Yesu ko la ko ale ye Masiya ye. O kosɔn, u ye Yesu faga cogo min na, u y’u labɛn ka Saul fana faga. 2. **Basiki** . Nka, Yesu nɔfɛmɔgɔw y’a dɔn ko laɲini min kɛra walisa ka Saul faga, u y’a latigɛ ka Sayuli lakana. Don dɔ su fɛ, mɔgɔ si tun t’a kɔlɔsi tuma min na, u ye Saul jigin dugu kogow la segi dɔ kɔnɔ. Ka bɔ yen, Saul bolila ka taa Jerusalɛm, a farala Yesu nɔfɛmɔgɔw kan yen, ka taa a fɛ ka mɔgɔw kalan ani ka waajuli kɛ Yesu ko la. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Saul min tun bɛ Yesu nɔfɛmɔgɔw tɔɔrɔ, o ma mɛn, o y’a yɛrɛ kɛ tɔɔrɔbaga ye Yesu ko la. Ala ye yɛlɛmaba min kɛ Saul ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o kosɔn, a ma se k’a ɲina ka Yesu ko la Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. Nka, i ko diinɛ ɲɛmɔgɔw y’a miiri ko a bɛnnen don ka Yesu faga, o cogo kelen na, u b’a miiri fana ko a bɛnnen don k’a nɔfɛmɔgɔw faga.  Nka, Ala sago tun man kan ka sa fɔlɔ. O nɔ na, Ala tun b’a fɛ Saul ka kɛ cidenyabaarakɛla ŋana ye Yesu fɛ. O de kosɔn, Damasi dannabaaw ye Saul lakana, ka a bolicogo boloda walisa a ka se ka taa a fɛ ka Yesu ko fɔ mɔgɔ tɔw ye.  A bolilen kɔ, Saul taara Jerusalɛm, a y’a ɲini ka fara Yesu nɔfɛmɔgɔ tɔw kan. Nka, kalandenw tun bɛ sigasiga Saul ka mɔgɔw ladɔnniyacogo la, wa u tun b’a miiri ko o bɛ se ka kɛ a ka namara fɛrɛ ye walisa ka Yesu ka kalandenw minɛ k’u bila kaso la. Nka, kalandenw dɔ la kelen, Barnabasi, kumana Saul nɔ na, ka Saul ka mɔgɔw ladɔnniya cogo tiɲɛ ko na ani ka waajuli barikama kɛli Yesu ye. Hali ni kalandenw tun bɛ sigasiga, Saul ko la, u dalen tun bɛ Barnabasi la, ka sɔn Saul ma iko u yɛrɛ dɔ. Saul ye Yesu ko waajuli kɛ Jerusalɛm i n’a fɔ a ye waajuli kɛ Damasi cogo min na. Ka fara o kan, i n’a fɔ Damasi, diinɛ ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ walisa ka Saul faga. Nka, dannabaaw ye bolicogo wɛrɛ labɛn Saul ye, Saul seginna a ka dugu la, Tarse.  **Tɛmɛsira filanan: (Kalansen # 39nan lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ)** I n’a fɔ Saul, Eli fana tun bɛ saya ɲɛ kɔrɔ ka da a kan a ye tiɲɛ fɔ Ala ko la. A kɛlen kɔ ka tiɲɛ fɔ Israɛl masakɛ ye, Ala ye Eli bila ka taa yɔrɔ lafiyalen dɔ la, Ala ye Eli magow ɲɛ yɔrɔ min na, fo ka se a laban ma Eli taara ɲɛ a fɛ a ka cidenyabaara la. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli (wala ka delili kɛ)** | * Delili ko ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika dali Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ kosɔn. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da yɛlɛ walisa aw bena Ala ka kuma min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, aw ka o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalansen konɔ * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Saul y’a daminɛ ka ɲɛnamaya yɛlɛma jira a ka mɔgɔw ladɔnniyalen kɔfɛ dɔrɔn. Ala ye o diyagoya ni o ŋaniya kelen ta min tun ye Saul bila ka Yesu nɔfɛmɔgɔw tɔɔrɔ, ka o fɛn kelen yɛlɛma ka Yesu nɔfɛmɔgɔw barika bonya ani ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye Yesu ko la. Nka, o bɛɛ ma ɲɛ Saul bolo. Mɔgɔ caman tun bɛ yen hali bi minnu tun b’a fɛ ka Yesu nɔfɛmɔgɔw tɔɔrɔ, wa u tun b’a jate ko Saul ka fan kura in ye faratiba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ko la. Kabako don, diinɛ ɲɛmɔgɔw tun b’a miiri ko ale tun bɛna a jiya ni olu ka cɛsiri bɛɛ ye ka mɔgɔw faga. U ka cɛsiriw la ka Ala lafasa, u tora ka sariya 10 caman tiɲɛ, Ala ye minnu di u ma. Ala tun ye labɛnbaw kɛ Saul ye nka, a ye Yesu nɔfɛmɔgɔw kɛ tɛmɛ siraw ye walisa k’a tanga mɔgɔw ma minnu tun b’a fɛ k’a faga.   * **Mun de bɛ diinɛ mɔgɔ dɔw bila k’a miiri ko mɔgɔ wɛrɛw fagali ye ko ɲuman ye?** * **Krecɛn ka kan ka balansi jumɛn kɛ faratiw tacogo cɛ ka kuma Yesu ko la, ani k’a yɛrɛ tanga tɔɔrɔ ma?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   A ka gɛlɛn ka da a la mun na mɔgɔ caman bɛna dimi kosɛbɛ Krecɛnw kɔrɔ minnu bɛ waajuli kɛ kanuya, nisɔndiya ani hɛrɛ ko la. Nka, Sitanɛ bɛ baara la hali bi nin diɲɛ in kɔnɔ, wa a t’a fɛ mɔgɔw ka kanuya, nisɔndiya, walima hɛrɛ sɔrɔ. O la sa, hali ni kanuya, nisɔndiya ani hɛrɛba bɛna kɛ kerecɛn dusukun na, a bɛ se ka tɔɔrɔba sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw fɛ. A nafa ka bon kerecɛnw ka to jɛɲɔgɔnya ɲuman na ni Yesu ye walisa u k’a dɔn tuma min na u ka kan ka kuma Yesu nɔ na, ani waati min na u ka kan k’u yɛrɛ tanga kojugu ma.   * **Mun na mɔgɔ dɔw bɛ bagabaga kosɛbɛ ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka Ala ka kanuya, nisɔndiya ani hɛrɛ kofɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **E fɛ, Krecɛnw bɛ se k’a dɔn cogo di tuma min na u ka kan ka kuma Yesu nɔ na, ani tuma min na u ka kan ka u makun?** * **Bolow: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Saul tun tɛ se ka mɛn ni Krecɛn caman ka dɛmɛ tun ma a dɛmɛ ani k’a lakana. Ala t’a fɛ kerecɛnw ka u ka ɲɛnamaya kɛ u dan na, nka a ye Egilisi da ka kɛ yɔrɔ ye, kerecɛnw bɛ se ka fanga, bilasirali ani lakanani sɔrɔ yɔrɔ min na, u mago bɛ min na. A nafa ka bon Krecɛnw ka ɲɔgɔn dɛmɛ.   * **Ala ye jɔn ci i ka ɲɛnamaya kɔnɔ walisa k’i dɛmɛ i ka Krecɛnya ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **I bɛ se ka Krecɛn tɔw dɛmɛ cogo di nin dɔgɔkun in na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A laban ni Matigi ka delili ye jɛkulu la ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU*** ka filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 100

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Piɛrɛ tun be kaso la** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Kɛwalew 12:1-19** | A person in a white robe with a chain tied to a person in a white robe  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Matiyu 14:1-14 la** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Ala ye Piɛrɛ lakanani seli kɛ ka bɔ politiki ɲɛmɔgɔ jugu dɔ ka mɔgɔfaga laɲini na. * **Dusukun** : I ka dusu don i kɔnɔ, Ala bɛ deliliw jaabi. Ala ka jaabiw tɛ kɛ tuma bɛɛ an tun b’a fɛ cogo min na, wa tuma dɔw la, a bɛ iko u ka ɲi kojugu. * **Bolo** : Aw bɛ to ka delili kɛ. Delili bɛ se ka kɛ Krecɛn ka wale ye min nafa ka bon kosɛbɛ, katuguni o bɛ to ka kerecɛn bila ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni Ala ye, ani ka to ka kerecɛn dusukun da Ala ka cikan na. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | O yɔrɔnin bɛɛ, Matigi ka mɛlɛkɛ dɔ bɔra kɛnɛ kan ani yeelen dɔ bɔra kasobon kɔnɔ. A ye Piɛrɛ gosi a kɛrɛ fɛ ka a kunun. “Teliya, wuli!” a y'o fɔ, cakɛdaw binna ka bɔ Piɛrɛ bolow la. (Kɛwalew 12:7) | |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Masakɛ Hɛrɔde Agripa fɔlɔ tun ye Jude masakɛ ye. Krecɛnw tun man di a ye fo a tun b’a fɛ u k’u minɛ k’u faga. Masakɛ Hɛrɔde ye Piɛrɛ minɛ k’a sababu kɛ a y’a ye dɔrɔn ko o bɛna diya Yahutuw ɲɛmɔgɔw ye. Ka Piɛrɛ to kaso la, a bolo kelen kelen bɛɛ tun sirilen bɛ ni cakɛda ye garadi dɔ la. Kɔlɔsilikɛla fila fana tun bɛ a ka kasobon kɔfɛ. Masakɛ Hɛrɔde tun b’a fɛ k’a janto Piɛrɛ kana kisi. Jerusalɛm kerecɛnw ye delili kɛ Piɛrɛ ye. U y'a Dɔn ko masakɛ tùn b'a fɛ k'a Fàga. Su fɛ ka kɔn Piɛrɛ ka kiritigɛ ɲɛ, Ala ye mɛlɛkɛ dɔ ci ka taa kasobon kɔnɔ, Piɛrɛ tun bɛ kaso la. Kaso kɔnɔmɔgɔw bɛɛ tun bɛ sunɔgɔ la. Mɛlɛkɛ taara Piɛrɛ fɛ, k’a gosi a kɛrɛ fɛ, k’a fɔ a ye ko a ka wuli. Piɛrɛ wulila tuma min na, cakɛdaw binna a bolow kan. Piɛrɛ ye fini don, ka tugu mɛlɛkɛ kɔ, ka bɔ kaso la  k'a sɔrɔ a ma mɔgɔ si kunu. Kerecɛnw ka deliliw jaabira ani Piɛrɛ kisira. | | |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **A sirilen ni jɔlokow ye.** A tun ka di masakɛ Hɛrɔde ye ka mɔgɔw ka tanuli sɔrɔ. A y’a faamu ko Yesu nɔfɛmɔgɔw tun man di Jerusalɛm diinɛ ɲɛmɔgɔw ye. O kosɔn, a y’a to u ɲɛmɔgɔ ka Piɛrɛ minɛ k’a siri ni jɔlokow ye. Masakɛ Hɛrɔde tun bɛna Piɛrɛ faga walisa ka mɔgɔw nisɔndiya. 2. **Mɛlɛkɛ dɔ.** Su min tun bɛ kɔn Piɛrɛ ka taama ni a ka saya ɲɛ, Matigi ye mɛlɛkɛ dɔ ci ka taa Piɛrɛ kisi. Mɛlɛkɛ ye Piɛrɛ kunun, k'a labila ka bɔ jɔlokɔw la. A ye Piɛrɛ bila ka bɔ kasobon kɔnɔ, ka a hɔrɔnya. 3. **Piɛrɛ** nisɔndiyara kosɛbɛ a bilali kɔ. A sinna ka taa so dɔ la, kerecɛnw tun bɛ ka delili kɛ yɔrɔ min na walasa ka a yɛrɛ jira kerecɛnw na. U bɛɛ nisɔndiyara ko Ala y’u ka deliliw jaabi. | | |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Krecɛnw tɔɔrɔli ma bɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw dɔrɔn fɛ, nka u bɔra politiki ɲɛmɔgɔw fana fɛ. Ala b’a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka ɲɔgɔn kanu ani k’u janto ɲɔgɔn na, wa o bɛ tali kɛ faamaw fana na. Nka, Israɛl kuntigi min tun bɛ o waati la, o tun b’a janto mɔgɔw la cogo min na, a tun ka di a ye kosɛbɛ, ka tɛmɛ Ala ka baara kan. O kosɔn, a ye Yakuba faga, Yesu ka kalanden dɔ. A y’a ye tuma min na ko diinɛ ɲɛmɔgɔw sɔnna o ma kosɛbɛ, a ye Piɛrɛ minɛ, ka fɛɛrɛ tigɛ walisa k’a fana faga.  Sanni Piɛrɛ ka taama, Ala y’a bila kaso la cogo kabakoman na. Hali ni Ala y’a to politiki kuntigi jugu Pilate ka Yesu di saya ma, Ala tun ka cidenyabaara caman kɛ Piɛrɛ ye hali bi, wa a tun t’a fɛ a ka faga. O kama, Ala ye mɛlɛkɛ dɔ ci ka na Piɛrɛ kisi ka bɔ kaso la.  A bilala tuma min na, Piɛrɛ taara yɔrɔ la, kerecɛnw tun bɛ ka delili kɛ a ye yɔrɔ min na, ka Ala ka ko kɛlenw bɛɛ fɔ u ye. U bɛɛ ɲagalila ani dusu donna u kɔnɔ kosɛbɛ k’a ye ko Ala bɛ ka kabakow kɛ hali bi.  **Sɛbɛn filanan:** Hɛrɔde min ye Piɛrɛ minɛ k’a labɛn k’a faga, o tun ye Hɛrɔde denkɛ ye nin sɛbɛn kɔnɔ min ye Yuhana Batiselikɛla faga. A tun ye Hɛrɔde denkɛ ye fana min ye baara kɛ Yesu wolotuma na, o Hɛrɔde kelen min ye Bɛtilɛhɛm cɛdenw faga tuma min na hakilitigiw bɔra kɔrɔn fɛ. I n’a fɔ nin yɔrɔ saba in b’a jira cogo min na, o politiki ɲɛmɔgɔw ni u somɔgɔw bɛɛ tun ye ɲɛmɔgɔ juguw ye minnu tun tɛ Ala bonya wala ka baara kɛ u ka mɔgɔw ye koɲuman. Nka, u ma se ka Ala sago bali, katuguni Ala fanga ka bon ni hadamaden kuntigi bɛɛ ye. | | |
| **Bibulukalan** | | | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. | | |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * “Text Contexte” kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kama. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. | | |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Fɛn bɛɛ bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni Ala sago ni Ala ka waati ye. Hali ni waati dɔ tun bɛna na, Piɛrɛ tun bɛna sa Yesu Krisita kosɔn, Ala y’a latigɛ ko waati ma se fɔlɔ nin tɛmɛsira kɔnɔ. O nɔ na, Ala tun ye ko caman boloda Piɛrɛ ka ɲɛnamaya n’a ka cidenyabaara kama. O kosɔn, sanni a ka tugu a nɔfɛ ani ka faga, Ala ye mɛlɛkɛ dɔ ci ka taa Piɛrɛ kisi kaso la. Ala ye Piɛrɛ kisi, o kɛra kabako ye kosɛbɛ Piɛrɛ ani Krecɛnw ye gɛlɛya sɔrɔ ka da o la a daminɛ na. Tiɲɛ na, Ala tun y’u ka deliliw jaabi!   * **Mun na Ala b’an ka delili dɔw jaabi i n’a fɔ an b’a fɛ u ka jaabi cogo min na, nka a tɛ delili wɛrɛw jaabi i n’a fɔ an b’a fɛ u ka jaabi cogo min na?** * **Ni an b’a dɔn ko Ala bɛ an ka deliliw bɛɛ jaabi ni kanuya dafalen ye, o b’an dɛmɛ cogo di ka se ka o kow kunbɛn, k’a sɔrɔ Ala ka jaabiw tɛ kelen ye ni an b’a fɛ u ka kɛ cogo min na?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Siɲɛ caman, Ala bɛ Krecɛnw ka deliliw jaabi ni fanga ni nɛɛma ye min ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ u tun bɛ se ka miiri min na. Hali ni Krecɛnw tun bɛ ka Piɛrɛ deli walisa a ka bila, tuma min na Piɛrɛ y’a yɛrɛ jira tiɲɛ na delili lajɛ la, Krecɛnw tun b’a miiri ko mɛlɛkɛ dɔrɔn de don. Tuma dɔw la, kerecɛnw tɛ dugawu sɔrɔ u mago bɛ minnu na kosɛbɛ, katuguni u tɛ da Ala b’a fɛ ka fɛnba minnu kɛ u ye.   * **Tuma jumɛn na a kɛra i n’a fɔ Ala ka dugawu ka ɲi kojugu?** * **Ala bɛ deliliw jaabi tuma bɛɛ, nka tuma dɔw la, Ala ka jaabi ye “ayi,” walima “a ma kɛ fɔlɔ.” Krecɛn ka kan ka jaabi cogo di ni Ala ye jaabi min di delili ma, o ye ko “ayi?”** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Hali ni Krecɛn minnu tun bɛ Piɛrɛ deli, olu tun bɛ gɛlɛya sɔrɔ ka da a la ko tiɲɛ na, Piɛrɛ de tun bɛ da la, u ye ko dɔw kɛ ka ɲɛ. U ye ɲɔgɔn lajɛn walisa ka delili kɛ ani ka dusu don u kɔnɔ. U ye deliliw kɔrɔta mɔgɔ wɛrɛw tɔgɔ la. A bɛ se ka kɛ ko kerecɛnw tɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ka ɲɛ tuma bɛɛ, walima yɛrɛ ka da a la kosɛbɛ i n’a fɔ u ka kan ka da cogo min na, nka ni u bɛna ɲɔgɔn lajɛn ni kantigiya ye ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ, Ala bɛna kobaw kɛ.   * **Yala waati dɔ bɛ i bolo tuma bɛɛ, i ni Krecɛn tɔw bɛ ɲɔgɔn lajɛn delili kama wa?** * **E fɛ, i ka delili waati hakɛ jumɛn ka kan ka sinsin i magow kan, hakɛ jumɛn ka kan ka sinsin mɔgɔ wɛrɛw magow kan, ani cogo jumɛn na ka kan ka sinsin Ala tanuli kan?** | | |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. | | |

***YESU ka*** filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 101

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Paul ani Barnabasi cira ka taa** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Kɛwalew 13:1-5** | A group of men kneeling on the ground  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **1 Samuyɛli 15 - 16** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : Aw ka nisɔndiya ! Ala bɛ egilisi fɔlɔ bila ka Paul ci ka taa ciden ye siya wɛrɛw fɛ. * **Dusukun** : A dɔn ko Ala bɛ mɔgɔw ka seko ye cogo wɛrɛ la ka tɛmɛ u yɛrɛ ka seko kan. * **Bolo** : I labɛn ka mɔgɔw bila Matigi ka baara la, hali n’o kɔrɔ ye ko Ala b’u ci ka bɔ i ka sigida la walasa ka dubaawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Ka u to Matigi bato ani sunɔgɔ la, Ni Senu y’a fɔ ko: “Ne ye u wele baara min na, aw ka Barnabasi ni Saul bila ne ye.” (Kɛwalew 13:2) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Pol, Barnabasi ani cɛ saba minnu bɔra jamana wɛrɛw la, olu tun bɛ Antiose dugu kɔnɔ egilisi dɔ la. Ka u to yen, u ye sunɔgɔ ka Ala bato. Ka sunɔgɔ, o kɔrɔ ye ka taa ni dumuni tɛ. Cɛw tun bɛ ka delili kɛ tuma min na, Ni Senu y’a fɔ u ye ko u ka sigi  Paul ni Barnabasi faralen ɲɔgɔn kan baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kama. Ka kɛ danfara la, o kɔrɔ ye ka sugandi ka kɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ. Ni Senu tun b’a fɛ Paul ni Barnabasi ka taa diɲɛ yɔrɔ wɛrɛw la ka Yesu ko fɔ mɔgɔw ye. Ni Senu ka kuma ban tuma min na, cɛ tɔw taara Paul ni Barnabasi fɛ. U y’u bolow da Pol ni Barnabasi kan, ka delili kɛ ko Matigi k’u dɛmɛ ani k’u lakana tuma min na u bɔra ka taa waajuli kɛ. Cɛw kɛlen kɔ ka delili kɛ, Pol ni Barnabasi taara kurun dɔ kɔnɔ ka taa Sipɔrɔ gun kan. O kɛra Pol ka cidenyabaara taama fɔlɔ daminɛ ye. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Bolo dara Saul ni Barnabasi kan** . Antiose Krecɛn dɔw ye delili kɛ ani ka sunɔgɔ, ka Ala bato. K’u to bato la, Ala y’u bilasira u ka u fila bila kɛrɛfɛ, n’olu ye Saul ni Barnabasi ye, cidenyabaara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kama. Kerecɛnw ye kan minɛ ka bolo da Saul ni Barnabasi kan, ka duba u ye ani ka delili kɛ u ye. Ala tun bɛna baara kɛ ni Saul ni Barnabasi ye cogobaw la, ka Kibaru Duman waajuli kɛ siya wɛrɛw ye ani ka egilisi caman sigi Mediterane diɲɛ fan bɛɛ la. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Jerusalɛm Yesu nɔfɛmɔgɔw tɔɔrɔli daminɛna kɔfɛ, Yesu nɔfɛmɔgɔw ɲɛmɔgɔ caman taara Antiose. Antiose dugu de la, mɔgɔw y’a daminɛ ka Yesu nɔfɛmɔgɔw wele fɔlɔ ko Krecɛnw.  U ka bato baara dɔ senfɛ, Ala y’a fɔ Krecɛnw ye ko u ka Saul ni Barnaba bila kɛrɛfɛ Ala ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen kama. Krecɛnw tun t’a dɔn tigitigi o kɔrɔ tun ye min ye o waati la, nka Saul ni Barnabasi tun bɛna kɛ ciden nafama fila ye, Krecɛn egilisi ma deli ka minnu dɔn. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, Ala ye Saul ni Barnabasi wele walisa u ka kɛ cidenyabaarakɛlaw ye siya wɛrɛw fɛ. Saul (a tɔgɔ dara kɔfɛ ko Paul) ye Layidu Kura kitabu caman sɛbɛn minnu sɛbɛnna Kɛwalew kitabu kɔfɛ, ka taa egilisi caman ma, a ye minnu sigi walima a ye minnu bilasira.  **Sɛbɛn filanan: (Kalansen # 34 lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ)** Ala bɛ to ka mɔgɔw wele minnu ka teli ka kobaw kɛ. Tuma min na Ala ye kira Samuɛl ci Zase ka so Bɛtilɛhɛm walisa ka Israɛl masakɛ kura mun, bɛɛ tun na miiri ko Samuɛl bɛna Jese den fɔlɔw munun. Nka, Ala ma den fɔlɔ sugandi dɔrɔn, Ala labanna ka a kɔfɛta sugandi, Jese dɔgɔkɛ, Dawuda. Ala y’a lajɛ seko min bɛ Dawuda dusukun na tuma min na a tun bɛ mɔgɔ ɲini min bɛna baara kɛ Ala ye ni kantigiya ye. O cogo kelen na fana, tuma min na Ala ye ciden dɔ sugandi siya wɛrɛw ye, mɔgɔ si tun t’a miiri ko Ala bɛna Saul sugandi. Saul tun ye cɛ dɔ kɛrɛfɛ min tun bɛ tugu Ala ka masaya kɔ, Saul tun bɛ ka Ala ka egilisi kura tɔɔrɔ. Nka, Ala ye mɔgɔ dɔ jira Saul kɔnɔ, Ala bɛ se ka kobaw kɛ min sababu fɛ.  **Barokun minnu bɛ dannaya sira kan:XI. Egilisi.** Layidu kɔrɔ waati la, Ala ye Isirayli jamana da walisa ka Ala ka dubaw sɔrɔ ani ka Ala ka dubaaw tila ka di mɔgɔ wɛrɛw ma. Layidu kura wagati la, Ala ye Egilisi sigi ka kɛ kerecɛnw ka lajɛw ye minnu bɛ Ala ka dubaaw tila ɲɔgɔn fɛ, ka tila ka Ala ka dubaawuw tila diɲɛ kɔnɔ fana. Egilisi tɛ yɔrɔ ye, nka Ala ka Mɔgɔw don minnu bɛ Ala ka nilifɛnw waleya ɲɔgɔn fɛ, ka bato kɛ, ka jɛɲɔgɔnya kɛ, ka tila ka bɔ diɲɛ kɔnɔ walasa k’u ka Ala ka nilifɛnw ni u ka sekow kɛ baara la.   * **Kuntigi: Kɛwalew 13 dannabaaw ye wale minnu kɛ, olu dɔw ye jumɛnw ye minnu ye seereya kɛ k’a jira ko u ye Egilisi ye?** * **Dusukun: Krecɛnw bɛ nafa minnu sɔrɔ ni u ni Krecɛn tɔw bɛ ɲɔgɔn lajɛn walisa ka bato kɛ ɲɔgɔn fɛ ani k’u ka nilifɛnw waleya alako ta fan fɛ, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Bolo: Mun na a nafa ka bon egilisiw bolo ka cidenyabaarakɛlaw ni cidenw ci diɲɛ kɔnɔ?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala b krecɛnw bɛɛ wele ka kɛ Yesu Krisita ka Kibaru Duman seerew ye. Nka, Ala bɛ kerecɛn dɔw wele ka taa pastɛriw ni misiriw jɔyɔrɔw la minnu ka ca foroba la. A nafa ka bon egilisi k’a dɔn ni mɔgɔ min b’a ye ko Ala ka weleli bɛ u la nin jɔyɔrɔ sugu la, tiɲɛ na, o ye weleli ye min bɔra Ala yɔrɔ.   * **Mun na Ala tun bɛna baara kɛ ni mɔgɔ ye i n’a fɔ Saul, min tun bɛ Krecɛnw tɔɔrɔ, ka kɛ cidenyabaarakɛla ye siya wɛrɛw fɛ?** * **E fɛ, Ala ye nilifɛn ni seko jumɛnw di Saul ma walisa a ka se ka Kibaru Duman lase siya wɛrɛw ma?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   I ka nisɔndiya k’a ye ko Ala tɛ Krecɛnw ye ka kɛɲɛ n’u ka ko kɛlenw ye ka tɛmɛ, nka a bɛ se ka kɛ cogo min na Ala ka baara la don nataw la. Ala bɛ nilifɛn ni seko caman bila kerecɛnw ka ɲɛnamaya kɔnɔ minnu bɛ jira dɔrɔn ni kerecɛn bɛ jɛ ka baara kɛ ni Ala ka welekan ye u ka ɲɛnamaya kan.   * **Mun na kerecɛn dɔw bɛ sigasiga ko Ala bɛ se ka fɛnba dɔ kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **E fɛ, jogo jumɛnw de ka kan ka kɛ Krecɛn fɛ walisa u ka se ka baara kɛ Ala ye?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ni Ala bɛ mɔgɔw wele ka taa cidenyabaara jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw na, i n’a fɔ pastɛriya walima ka kɛ cidenyabaarakɛla ye, Ala bɛ baara kɛ ni kerecɛn tɔw ye walasa k’o weleli sinsin. O cogo la, Egilisi bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Egilisi ka cidenyabaara caman na, a tɛ kɛ o cidenyabaara ɲɛminɛni dɔrɔn na, nka a bɛ wele bila fana ka o cidenyabaara ɲɛminɛ, ka dɛmɛ don, ani ka dusu don u kɔnɔ.   * **Mun na a bɛ se ka gɛlɛya kerecɛn kulu dɔ ma k’u ka jɛkulu kɔnɔmɔgɔ dɔ ci ka taa kɛ misiri ye?** * **Mun na cidenyabaarakɛla ka baara nafa ka bon kosɛbɛ Ala ka Masaya bolo?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU ka*** filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 102

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Paul bɔna ni kabakurunw Lisitre dugu la** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Kɛwalew 14:8-20** | A group of people standing around a person lying on the ground  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Matiyu 10** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : I k’i janto, bɛɛ tɛna Kibaru Duman cikan mɛn ka ɲɛ. Lisitara mɔgɔw tun dalen bɛ nsiirinw ni nsiirinw na sani u ka Kibaru Duman mɛn, o y’a to a tun ka gɛlɛn u ma ka Kibaru Duman min waajuli kɛ, o faamu. * **Dusukun** : I ka da a la ko Ala b’i wele ka fɛn o fɛn kɛ, Ala bɛna fanga di i ma ani ka gɛrɛ i la ni i bɛ Ala sago dafa. * **Bolo** : I labɛn ka ɲɛfɔli jɛlen di Yesu Krisita ka Kibaru Duman kan. I k’a dɔn ko mɔgɔ wɛrɛw mago bɛ se ka kɛ i la ka Kibaru Duman fɔ u ye siɲɛ caman sanni u k’a faamu ko u mago bɛ Ala ka kisili la. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Mɔgɔ minnu bɛ farikolo faga nka u tɛ se ka ni faga, aw kana siran olu ɲɛ. Nka, i ka siran Mɔgɔ ɲɛ min bɛ se ka ni ni farikolo bɛɛ halaki jahanama kɔnɔ. (Matiyu 10:28) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Paul ni Barnabasi bɔlen kɔ Sipɔrɔ, u ye kuma ta dugu caman na sanni u ka taa Lisitara . Ka u to Lisitara , u ye Yesu waajuli kɛ mɔgɔw ye.  U yɛrɛ ye cɛ senkelen dɔ kɛnɛya. Dugu mɔgɔw kabakoyara, u y’a daminɛ ka Pol ni Barnabasi bato i n’a fɔ u ye ala ye. Pol dusu tiɲɛna. A tun t’a fɛ mɔgɔw k’a miiri ko ale ni Barnabasi ye ala ye. Pol y’a fɔ mɔgɔw ye ko u ye cɛw dɔrɔn de ye. Yesu tun ye Ala ɲɛnama ye, o de kosɔn u ka kan ka tugu a kɔ. Antiose ani Ikoni Yahutu dɔw y’a mɛn tuma min na ko Paul ni Barnabasi bɛ ka waajuli kɛ Yesu ko la, u taara Lisitiri . O Yahutuw sera ka mɔgɔw bila ka da a la ko Paul tun bɛ nkalon tigɛ ani ko Yesu tun tɛ Ala Denkɛ ye. Mɔgɔw dimina ka kabakurunw ci Pol ma fo u y’a miiri ko a sara. O kɔ, u y'a sama ka bɔ dugu kɔnɔ. Jama bɔlen kɔ, kalandenw ye ɲɔgɔn lajɛn Pol lamini na. U y'o kɛ tuma min na, Paul wulila ka taama ka segin dugu kɔnɔ. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Pol** ni Barnabasi ye taama kɛ bi Turki jamana lamini na ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman waajuli kɛ. 2. **Kɛlɛcɛw kɛlɛli.** U tun bɛ waajuli kɛ dugu minnu kɔnɔ, olu fanba la, dɔw tun tɛ sɔn Kibaru Duman ma dɔrɔn, dɔw fana banna Kibaru Duman na, nka dɔw fana dimina kosɛbɛ u ka waajuli la. Cɛ dɔw minnu tun bɛ Pol kɛlɛ, olu taara Lisitiri ka dugu mɔgɔw bila ka Pol ni Barnaba kɛlɛ. Jama dusu tiɲɛna fo u ye Paul sama ka bɔ dugu kɔnɔ, k’a ɲini k’a faga k’a bugɔ ni kabakurunw ye. U dalen tun b’a la k’u y’a faga, u y’a to duguma. Nka, Pol teriw nana a fɛ k’a ye ko a ɲɛnama don hali bi. Pol wulila ka taa dugu wɛrɛ la walisa ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman waajuli kɛ. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Hali ni Yesu Krisita ka Kibaru Duman ye Kibaru Duman ye ko Ala min b Yesu la, o b kisili sira di cɛw ni musow bɛɛ ma, mɔgɔ dɔw t’a fɛ Kibaru Duman ka waajuli kɛ. Jurumu kosɔn, dɔw bɛ keleya ani ka dimi Kibaru Duman cikan ko la fo u na fɛn o fɛn kɛ ka Krecɛn cikan tiɲɛ, ani kerecɛnw yɛrɛ.  Hali ni Pol ye ɲɛtaa caman sɔrɔ Krecɛn egilisiw sigili la dugu caman kɔnɔ, o tun tɛ baara nɔgɔn ye. Pol n’a dɛmɛbagaw ye tɔɔrɔ caman sɔrɔ, ani Paul tora ka kɛ mɔgɔ salen ye siɲɛ caman, k’a masɔrɔ mɔgɔw minnu tun bɛ Kibaru Duman kɛlɛ, olu tun b’a ɲini k’a bali ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman waajuli kɛ.  **Tɛmɛsira filanan:** Yesu y’a nɔfɛmɔgɔw lasɔmi tɔɔrɔ min bɛna sɔrɔ u la iko a ka cidenw. Nka, a y’u hakili jigin fana ko Ala ka sebaaya ka bon ni tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ye u bɛna min sɔrɔ. Yesu ye dusu don u kɔnɔ u ka Ala bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la u ka ɲɛnamaya kɔnɔ, ka ɲɛnamaya kɛ u ka sara kama sankolo la, u kana ɲɛnamaya kɛ lakana kama nin ɲɛnamaya kɔnɔ. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanse kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Pol ye gɛlɛya caman sɔrɔ Yesu Krisita ka Kibaru Duman waajuli la. Gɛlɛyaw dɔ la kelen tun ye Kibaru Duman juguw ye minnu ye Pol n’a nɔfɛmɔgɔw tɔɔrɔ. Gɛlɛya wɛrɛ, o ye mɔgɔw ka Kibaru Duman faamuyabaliya ye. Pol ye ko min kɛ Lisitara, o b’a jira ko Paul ye Kibaru Duman waajuli kɛ k’a jɛya, o kɔrɔ tɛ ko jama ye Kibaru Duman mɛn walima k’a faamu ka ɲɛ. Pol ni Barnabasi tun ka kan k’u ka faamuyabaliya latilen tuma min na a jɛlen don dugu mɔgɔw fɛ hali ni Pol ni Barnabasi yɛrɛ tun ye ala ye.   * **Aw ka sigida mɔgɔw bɛ se ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman faamuya cogo jugu minnu na, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **I bɛ se ka mun kɛ walisa ka mɔgɔw dɛmɛ u ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman faamu ka ɲɛ?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   A bɛ se ka siran kosɛbɛ ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. Krecɛnw tɛ ban dɔrɔn, nka u bɛ tɔɔrɔ tigitigi fana sɔrɔ ni u bɛ Yesu Krisita ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye. Ka fara o kan, hali ni Ala t krecɛnw wele ka tɔɔrɔw kunbɛn dimi dɔrɔn kosɔn, waati dɔw bɛ yen Ala bɛna kerecɛnw wele u ka bɔ dannaya la walasa ka Kibaru Duman fɔ faratiw la. O la, a nafa ka bon kosɛbɛ kerecɛnw bolo ka ɲɛnamaya kɛ delili ni faamuyali la walisa u ka se k’a dɔn tuma min na Ala b’u wele ka kuma ani ka wale kɛ, ani waati min na Ala b’u wele ka kɔnɔni kɛ. Ka fara o kan, a nafa ka bon Krecɛnw bolo ka fɛn bɛɛ kɛ Yesu Krisita ka sebaaya la.   * **Krecɛnw bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walisa ka Ala sago dɔn bagabagali la?** * **Mun na Ala bɛ se ka kerecɛnw wele u ka tɔɔrɔ Yesu Krisita ka Kibaru Duman kosɔn?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Yesu Krisita ka Kibaru Duman waajuli bɛ Kibaru Duman fɔli ni Yesu Krisita ka Kibaru Duman ɲɛnamaya. Kibaru Duman fɔcogo fila bɛɛ la, dusudon ni fanga ye ka Yesu Krisita ka kanuya ɲɛnamaya. Kanuya bɛ kerecɛnw bila ka Yesu Krisita fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye, tuma dɔw la siɲɛ caman, walisa u ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman faamu ka jɛya.   * **Ka ɲɛnamaya kɛ kanuya kɔnɔ, o bɛ mɔgɔ minnu tɛ kerecɛn ye, olu dɛmɛ cogo di ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman faamu ka ɲɛ?** * **I bɛ se ka mun kɛ nin dɔgɔkun in na walasa ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ u k’a ye ko Yesu Krisita ka kanuya bɛ baara la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU ka*** filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 103

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Filipe kasobon kɔrɔsibaga Kisira** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Kɛwalew 16:11-40** | A group of men kneeling in a stone wall  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Marka 5:1-20** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kungolo** : Ka da a la ko Ala bɛ se ka baara kɛ ni kow bɛɛ ye, hali ko minnu na, a bɛ i ko jurumuw bɛ se sɔrɔ, ka mɔgɔw lase kisili ma. * **Dusukun** : I ka dusu saalo sɔrɔ, Ala bɛ se k’i ka tɔɔrɔw ni i ka kɔrɔbɔliw kunmabɔ, ka baara kɛ n’u ye walasa ka jigiya ni nisɔndiya lase mɔgɔw ma minnu mago bɛ u la kosɛbɛ. * **Bolo** : Aw ye aw ɲɛmajɔ aw lamini mɔgɔw la minnu mago bɛ Kibaru Duman na kosɛbɛ ani ka dɛmɛ sɔrɔ aw fɛ. I labɛn ka a fɔ u ye cogo min na Yesu bɛ kisi pewu jurumu, jalaki ani maloya ma. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Kasotigi nana n'u ye a ka so kɔnɔ ka dumuni kɛ u ɲɛ fɛ. a falen tun bɛ nisɔndiya la katuguni a tun nana da Ala la—ale n’a ka somɔgɔw bɛɛ. (Kɛwalew 16:34) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Texte Summary (Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Pol ni Silasi taara dugu dɔ la min tɔgɔ ye ko Filipe walisa ka waajuli kɛ Yesu ko la. Dugu kɔnɔ cɛ dɔw dimina u kɔrɔ. Cɛw ye Paul ni Silasi jalaki ko u b’a fɛ ka yurukuyuruku daminɛ dugu kɔnɔ. Kiiritigɛla walima kiritigɛla min tun bɛ dugu kɔnɔ, o y’a fɔ ko Paul ni Silasi ka bugɔ, k’u bila kaso la. Ka Paul ni Silasi siri ni cakɛda ye kogo la kasobon kɔnɔ, u ma kasi ani u ma hinɛ u yɛrɛ la. O nɔ na, u tun bɛ delili kɛ ani ka dɔnkili da k’a sɔrɔ kasoden tɔw tun bɛ ka u lamɛn. Su tilancɛ la, k’u to delili la, dugukolo yɛrɛyɛrɛ juguba dɔ kɛra. Kaso kogow y’a daminɛ ka yɛrɛyɛrɛ, cakɛdaw binna ka bɔ u bolow ni u senw na. Kasotigi min tun bɛ kasodenw kɔlɔsi, o siranna kosɛbɛ. Ni kasodenw dɔ tun bɔra yen, u tun bɛna faga. Pol y’a fɔ kasobon kɔrɔsibaga ye ko a kana siran. Kasodenw bɛɛ tun bɛ yen. Kasotigi ye foli lase Pol ni Silasi ma, u tora yen. O kɔ, a y’a ɲininka a ka kan ka min kɛ walisa ka kisi. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Pol ni Silasi ye** cidenyabaara kɛ Filipe dugu kɔnɔ. U ye jinɛ dɔ gɛn ka bɔ jɔnmuso dɔ la, nka u bilala kaso la o kosɔn katuguni sungurunnin in tun ye sungurunnin ye ani a tigiw dusu tiɲɛna k’u ka sɔrɔ bɔnɛna sungurunnin in na. 2. **Kasotigi.** Su tilancɛ la, tuma min na Paul ni Silasi ye Ala tanuli dɔnkili da kaso la, Ala ye dugukolo yɛrɛyɛrɛba dɔ ci min ye kasobon jusigilanw yɛrɛyɛrɛ ani ka kasobonw da wuli. Kaso kɔrɔsibaga siranna ko kasodenw bɛɛ bolila, a y’a labɛn k’a yɛrɛ faga. O don na, ni kasobon kɔrɔsibaga dɔ y’a to kasoden dɔw ka boli, a tun ka kan k’u ka kiritigɛ dafa. Sanni a k’a yɛrɛ faga, Pol ye kasobon kɔrɔsibaga wele k’a fɔ a ye ko kasodenw bɛɛ bɛ yen hali bi. Kasotigi dusu saalora kosɛbɛ, a binna Pol ɲɛ kɔrɔ, k’a ɲininka a ka kan ka mun kɛ walisa ka kisi. Pol y’a fɔ a ye, ani kasobon kɔrɔsibaga dɔrɔn tɛ, nka a ka denbaya bɛɛ fana dara Kibaru Duman la ani Pol ye u batise. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Pol tora ka yaala Mediterane kɔgɔji fan bɛɛ la, ka Kibaru Duman waajuli kɛ. Filipe dugu la, a ye tɔɔrɔ sɔrɔ tugun Yesu Krisita ka Kibaru Duman kosɔn. Nin sen in na, a bɔra jagokɛlaw yɔrɔ minnu tun bɛ siran u ka wari bɔnɛna katuguni Pol ye jɔnmuso dɔ bila ka bɔ a ka tɔɔrɔ la, jinɛw tun bɛ min kɔnɔ.  Nka, Ala ye baara kɛ ni o tɔɔrɔ ye walisa ka Ala ka Masaya ɲɛ. Pol donna kaso la, kasobon kɔrɔsibaga dɔ n’a ka denbaya bɛɛ nana da Yesu Krisita la.  **Sɛbɛn filanan: (Kalansen #63 lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ a kɔkankow kan).** Yesu ye mɔgɔw hɔrɔnya cogo min na ka bɔ jinɛw bolo, o cogo kelen na, Ciden Pol bɛ taa a fɛ Yesu ka cidenyabaara in na. Nka, Kibaru Duman kuntilenna tɛ abada ka mɔgɔ hɔrɔnya dɔrɔn ka bɔ jɔnya la, nka k’a bila fana Kibaru Duman na. O kosɔn, Yesu ma jinɛ kɛnɛya dɔrɔn, nka a ye ci di a ma ko a k’a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye Yesu y’a kisi cogo min na. O cogo kelen na fana, Pol ye jɔnmuso kisi, o ma a kisi dɔrɔn, nka a ye cogoya di, kasobon kɔrɔsibaga n’a ka denbaya bɛɛ tun bɛ se ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman mɛn ani ka kisili sɔrɔ cogo min na. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanse kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   A tun bɛna nɔgɔya Pol ni Silasi bolo ka kasi u minɛcogo jugu ni u ka kaso la. Pol tun ye jɔnmuso dɔ hɔrɔnya ka bɔ a ka jinɛw bolo, nka sanni u ka barika da a ye o kabako kosɔn, faamaw ye Pol bugɔ o nɔ na, k’a bila kaso la. Nka, Ala ye o faamaw ka jurumu kɛcogo yɛlɛma ka kɛ fɛn ɲuman ye. Tɔɔrɔ man di mɔgɔ si ye, nka, Krecɛnw bɛ se ka jigiya sɔrɔ, katuguni u b’a dɔn ko Ala bɛ se ka baara kɛ ni tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ye walasa ka ko ɲuman lase.   * **I y’a ye cogo di ko Ala ye fɛn ɲuman dɔ bɔ ko jugu dɔ la?** * **Yala Ala bɛ se ka fɛn ɲuman dɔ bɔ ko jugu la hali bi ni Krecɛn banna ka da a la ko Ala bɛ se ka tɔɔrɔ caman sɛmɛntiya wa?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   U ka kaso kɔnɔna na, Paul ni Silasi bɛ ka Ala tanu dɔnkiliw la. A bɛ dannaya caman de wajibiya Ala la walasa ka dɔnkili da cogo gɛlɛnw cɛma. Nka, Pol ni Silasi tun ye nin tɔɔrɔ sugu sɔrɔ ka kɔrɔ, wa u tun b’a dɔn ko Ala min ye koɲuman bɔ o tɔɔrɔ tɛmɛnenw na, o tun bɛna koɲuman bɔ o tɔɔrɔ la fana. Ikomi Pol ni Silasi tun dalen bɛ Ala la, u sera ka Ala tanu jama ɲɛ na, ka Kibaru Duman fɔ kasobon kɔrɔsibaga ye a ka gɛlɛya waati la.   * **Mun de b’a to Krecɛnw bɛ se ka barika da mɔgɔw ye, hali n’u ka ɲɛnamaya ka gɛlɛn?** * **Mun na kerecɛnw bɛ se ka nisɔndiya ni u bɛ tɔɔrɔw muɲu Yesu Krisita ka Kibaru Duman kosɔn?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Delili ni bato ye wale nafamaw ye Krecɛnw bolo. U bɛ barika don Krecɛn na ni ɲɛnamaya ka gɛlɛn, ani ni ɲɛnamaya bɛ taa ɲɛ. Krecɛnw bɛ kɔrɔbɔ tuma dɔw la walisa u kana waati kɛ delili ni bato la ni ɲɛnamaya bɛ ka ɲɛ, katuguni u tɛ miiri kosɛbɛ Ala la k’a sɔrɔ gɛlɛyaw man ca. Nka, kerecɛnw ka kan ka delili kɛ ani ka bato kɛ tuma bɛɛ. Sabu tuma caman na, hɛrɛ waatiw de la, Ala bɛ kerecɛnw labɛn walisa u ka se ka fanga ni nisɔndiya sɔrɔ, u mago bɛ min na walasa ka tɔɔrɔ waati nataw muɲu.   * **Mɔgɔ min y’i ɲininka a ka kan ka min kɛ walisa ka kisi, i bɛna mun fɔ o tigi ye?** * **I bɛ nafa jumɛnw sɔrɔ ni i bɛ bato kɛ ani ka delili kɛ ni i balimaw ni i balimamusow ye Krisita la?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU ka*** filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 104

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Sɛbɛnniw jeni ko** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Kɛwalew 19:1-20** | A group of people around a burning fire  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Yuhana 11:1-54** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kungolo** : A faamuya, ka sɔn Yesu Krisita ma iko Matigi ani Kisibaa, o kɔrɔ ye ka a dɔn ko Ala kelenpe de ye Ala lakika ye, ani ka i jigi da subagaya seko o seko kan walima ka ala nkalonmaw bato, o ye jurumu ye. * **Dusukun** : I hakili to a la ko Yesu Krisita dɔrɔn de bɛ se ka hɛrɛ ni nisɔndiya lakika lase i dusukun ma. I bɛ fɛn wɛrɛ o fɛn bato i n’a fɔ ala, o bɛna i to i lankolon ni barikantanya dɔrɔn de la. * **Bolo** : I ka wale walima fɛn o fɛn bɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, n’o bɛ i jigi da ala nkalonmaw kan walima subagaya sekow kan. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | Yahutuw ni Gɛrɛkiw minnu sigilen bɛ Efese, olu y'o dɔn tuma min na, siran y'u bɛɛ minɛ, ka Matigi Yesu tɔgɔ bonya kosɛbɛ. (Kɛwalew 19:17) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Pol taara Efese ka waajuli kɛ Yesu ko la. Ala tun bɛ Paul kɛ ka mɔgɔw kɛnɛya ani ka jinɛw gɛn minnu tun bɛ mɔgɔw kɔnɔ. Cɛ dɔw minnu tun tɛ  Kerecɛnw y’a ɲini ka jinɛ dɔ gɛn ka bɔ cɛ dɔ la. O ma ɲɛ tuma min na, jinɛw tun bɛ cɛ min na, o ye binkanni kɛ cɛw kan. Mɔgɔ caman minnu tun bɛ subagaya jugu kɛ ani  jinɛw ye jinɛw minɛ cɛ in ko la. O mɔgɔw tun bɛ ni siginiden kɛrɛnkɛrɛnnenw ye, u tun bɛna minnu fɔ. O siginidenw tun sɛbɛnnen bɛ sɛbɛnfura kan. Sɛbɛndennin ye fɛn jan ye  papiye min ka kan ka dabɔ walasa ka min sɛbɛnnen bɛ a kan, i ka se k’o kalan. Mɔgɔw ye ko kɛlen mɛn tuma min na, u siranna kosɛbɛ. Mɔgɔ caman bɛ yen sisan  tun dalen b'a la ko Yesu kelenpe de tun bɛ se ka jinɛw gɛn. Mg minnu tun dara o la, olu deli Yesu f ko a ka o ka jurumuw yafa u ma. O kɔ, u ye ta  u ka sɛbɛnfura minnu bɛ ni siginiden juguw ye, k'u bila kulu dɔ kɔnɔ, k'u jeni. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Efese dugu kɔnɔ.** Pol ye waajuli kɛ Yesu ko la Efese dugu kɔnɔ san saba kɔnɔ. O waati kɔnɔna na, Pol ye kabako caman kɛ, ani mɔgɔ caman kɛra dannabaaw ye. Mɔgɔ caman tun bɛ Efese dugu kɔnɔ minnu bɛ subagaya kɛ. Don dɔ la, mɔgɔ dɔw minnu tun tɛ kerecɛnw ye, olu y’a ɲini ka subagaya kɛ u kɛtɔ ka jinɛ dɔ gɛn, ka Yesu ni Pol tɔgɔ wele. Jinɛ y'u jaabi ko: «Ne bɛ Yesu dɔn, ne bɛ Paul dɔn, nka aw ye jɔni ye?” O kɔ, jinɛ tun bɛ cɛ min na, o ye jama kɛlɛ ni Yesu ni Pol tɔgɔ ye, ka u bugɔ kosɛbɛ. 2. **Sɛbɛnniw jeni.** Efese mɔgɔw y’o mɛn tuma min na, u ye Yesu bonya kosɛbɛ. U y’a dɔn ko farati b’a la k’a ɲini ka subagaya kɛ, bawo Paul tun bɛ waajuli kɛ Ala min ko la, o de tun ye Ala lakika kelenpe ye. O kama, u ye sɛbɛnfura minnu bɛɛ lajɛlen lajɛ ɲɔgɔn fɛ, kunnafoni minnu tun bɛ subagaya kɛcogo kan, k’u bɛɛ jeni. Sɛbɛndennin caman tun jɛnina, a tun bɛna san kɛmɛ caman kɛ baara la walasa ka wari sɔrɔ min bɛ se k’u bɛɛ bila u nɔ na. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Pol ye san saba ɲɔgɔn kɛ cidenyabaara la Efese. I n’a fɔ a delila ka kɛ cogo min na, a y’a ka cidenyabaara daminɛ Alabatoso kɔnɔ, k’a ɲini ka Yahutuw lafaamuya ko Yesu de ye Masiya ye. Nka, Pol ye kɛlɛ caman sɔrɔ Alabatoso kɔnɔ, wa a labanna k’a yɛrɛ ka dɔgɔkun cidenyabaara waati sigi kalanso dɔ kɔnɔ.  Pol ka cidenyabaara y’a jira ko Ala ka sebaaya ka bon kabako kɛwalew fɛ, ka fara a ka kalan ni waajuli kan. Mɔgɔ caman wɛrɛw tun b’a fɛ ka baara kɛ ni Ala ka o sebaaya ye min bɛ baara kɛ Paul sababu fɛ, nka i n’a fɔ sɛbɛn b’a jira cogo min na ni Skeba denw ye , Ala ka sebaaya tɛ i n’a fɔ subagaya, i n’a fɔ fɛn min bɛ se ka kɛ ni fɛn ye ni tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw b’u bolo ka wele. Sceva , sarakalasebaa kuntigiba denkɛw y’a ɲini ka Yesu tɔgɔ ni Paul tɔgɔ fɔ walisa ka jinɛ dɔ gɛn, nka u labanna ka bugɔ kosɛbɛ jinɛ tun bɛ cɛ min na o nɔ na.  Efesekaw ye o binkanni ko mɛn tuma min na, u y’a daminɛ ka Yesu tɔgɔ ta kosɛbɛ. U y’a dɔn ko Yesu ni nkalon ala bɛɛ tɛ kelen ye, u tun bɛ minnu bato, wa Yesu ka sebaaya tun ka bon ni subagaya fɛn bɛɛ ye u tun bɛ se ka minnu kɛ. Lakununniba kɛra Efese dugu kɔnɔ, a dɔgɔyalenba la, waati dɔɔnin kɔnɔ, wa mɔgɔw y’u ka sɛbɛnfura nafamabaw jeni, minnu kɔnɔ, subagaya nkalonmaw tun bɛ minnu kɔnɔ, u y’a ye ko nafa tɛ minnu na.  **Tɛmɛsira filanan: (Kalansen # 73nan lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ)** Ala bɛ kanuya jira Yesu Krisita sababu fɛ. Yesu ma mɔgɔw kalan ani ka kabakow kɛ dɔrɔn, Yesu tun b’a kanu. A ye ɲɛji bɔ Lazarɛ ni Lazari dusukasibagatɔw la, Yesu b’a jira ko Ala ka kanuya min bɛ an na, o ye tiɲɛ ye.  **Barokun minnu bɛ dannaya sira kan:III. Ni Senu ye.** Ni Senu ye Sariyabaju mɔgɔ sabanan ye. Hali ni kerecɛnw ka teli ka kuma Ala kan, Sariyabaju mɔgɔ fɔlɔ, iko Dabaga, Yesu, Sagaden mɔgɔ filanan, iko Kunmabɔbaga, kerecɛnw ka teli ka kuma Ni Senu kan iko Baganmarabaga. Sabu Yesu ka lakununni na Ala ye jurumu fanga kari, ni kerecEnya ye Ala wele ka don o dusukunw na, Ala iko Ni Senu b sigi kerecEnya dusukun na. Ni Senu sigilen don a la, Ala ka sebaaya b baara ke kerecEnya ka namaya la. Ala ka o sebaaya min b baara k Krecɛn kɔnɔ, o bɛ fanga di kerecɛn ma a ka se ka Yesu ka ɲɛnamaya kɛ, saniya, kanuya ani nisɔndiya ɲɛnamaya.   * **Kunkolo:Ala ka sebaaya bɛ se ka baara kɛ cogo di Krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ?** * **Dusukun: Kerecɛn bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walisa ka fa Ni Senu la?** * **Bolo: An ka kan ka mun makɔnɔ ka ye Krecɛn ka ɲɛnamaya kɔnɔ, min b’a fɔ ko a falen bɛ Ni Senu la?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanse kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Mɔgɔ caman b’a dɔn ko alako fanga barikamaw bɛ baara la nin diɲɛ in kɔnɔ. Nka, u caman t’a dɔn ko Ala lakika kelenpe don min bɛ fanga ɲumanw mara minnu bɛ baara kɛ nin diɲɛ in kɔnɔ. O nɔ na, u bɛ baara kɛ dibi fanga minnu bɛ baara la nin diɲɛ in kɔnɔ, k’a ɲini k’u ka fanga sɛgɛsɛgɛ u yɛrɛ ka nafa kama. Farati b’a la kosɛbɛ k’a ɲini ka hakilimaya fanga dɔ la kelen kɛ fɛn ye min bɛ baara kɛ nin diɲɛ in kɔnɔ. I n’a fɔ Sceva denkɛw y’a faamu cogo min na, ka fanga ɲuman ni ɲuman dɔn dɔrɔn min bɛ baara la nin diɲɛ in kɔnɔ, o kɔrɔ tɛ ko o fanga bɛ baara la u ka ɲɛnamaya kɔnɔ. U y’a ɲini ka baara kɛ ni Ala tɔgɔ ye fo ka se u yɛrɛw ma. Nka, jinɛ y’a dɔn ko Ala ka sebaaya tɛ baara la tiɲɛ na u ka ɲɛnamaya kɔnɔ, u tun b’a ɲini dɔrɔn ka Ala ka sebaaya sɛgɛsɛgɛ. O fili in ma ban ka ɲɛ u bolo. Nka, ikomi mɔgɔw y’a ye ko u tɛ se ka Ala ka sebaaya sɛgɛsɛgɛ, lakununniba kɛra Efese dugu kɔnɔ, ani mɔgɔ caman y’u ka subagaya kɛcogo bila ka da Yesu Krisita la iko u Matigi ni u Kisibaa.   * **Aw ka sigida mɔgɔw bɛ baara kɛ “ala nkalonmaw” dɔw ye jɔnw ye?** * **Mun na farati ka bon kosɛbɛ ka i sen don alako ta fan fɛ kɛlɛw la ni Ala ka sebaaya lakika tɛ i la?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ala bɛ mɔgɔw bɛɛ wele ka don u yɛrɛ ka jɛɲɔgɔnya la. Ala lakika kelenpe tɛ danfɛn ye min tɛ mɔgɔ yɛrɛ ta ye, min ka kan ka baara kɛ ni a ye, ka baara kɛ ni min ye, walima ka waajibiya. O nɔ na, Ala lakika kelenpe ye a yɛrɛ ta ye, a bɛ kanuya jira, wa a b’a fɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni hadamadenw ye. Walisa k’o jira, Ala nana dugukolo kan Yesu Krisita la, ka Ala ka kanuya jira an na, kanuya min tɔɔrɔla walisa mɔgɔw ka se ka kisili sira lakika sɔrɔ. Ala ye kanuya ye, wa a b a ka danfɛnw wele u ka sɔn o kanuya ma ani ka o kanuya jaabi. Ikomi Ala b’an kanu, an ka kan ka Ala kanu ani ka mɔgɔ wɛrɛw kanu. Fanga wɛrɛ si tɛ baara la nin diɲɛ in kɔnɔ, o t’an kanu. Sebaaya tɔw bɛɛ, ni Ala ka sebaaya tɛ, u barika ka dɔgɔ, u bɛ u yɛrɛ ɲini, wa u b’a ɲini ka cɛw ni musow halaki, sanni u k’u kunmabɔ. O la sa, a nafa ka bon mɔgɔw ma u kana Ala kanu dɔrɔn dɔn, nka u ka sɔn Ala ka kanuya fana ma walisa o kɔfɛ, u ka se ka Ala ka kanuya tila ɲɔgɔn na.   * **Mun na Ala kelenpe de ye hakili ta fan fɛ mɔgɔ ye min bɛ se ka hɛrɛ ni nisɔndiya lakika lase mɔgɔ dɔ dusukun na?** * **Mun na mɔgɔ caman b’a ɲini ka hɛrɛ ni nisɔndiya sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw la ni u Dabaga ni u Kisibaa tɛ?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ka kɛ kerecɛn ye, o kɔrɔ tɛ ka sɔn dɔrɔn, Ala ka kanuya, nka k’a to Ala ka fɛn o fɛn bɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o min bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ni an ka kantigiya ye Ala ye. Efese dugu la, o tun bɛ i n’a fɔ sɛbɛnfuraw jeni. An ka ɲɛnamaya kɔnɔ, a bɛ se ka kɛ i n’a fɔ an bɛ dɔrɔgu ni dɔlɔ bɔ an ka ɲɛnamaya la. Walima, ka jɛɲɔgɔnyaw bɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ minnu b’an kɔrɔbɔ ka jurumu kɛ. Walima, ka an ka ɲɛnamaya bɔ nafolo la, an tun b’a miiri ko o bɛna an dafa, nka k’an to yen lankolon dɔrɔn.   * **Misali jumɛnw bɛ fɛnw, jɛɲɔgɔnyaw walima fɛnw jira aw ka sigida la minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ye walasa ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya mara?** * **Kerecɛn bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ min walisa k’a ka ɲɛnamaya saniya ka bɔ jurumu la, ani ka jurumu yɔrɔ janya a ka ɲɛnamaya la?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU ka*** filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 105

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **kurunba tiɲɛna ni PAUL Malte gun kan** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Kɛwalew 27** | A painting of a person pulling a person from a boat  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Marka 4:35-41 la** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : A dɔn ko Ala ye Pol ni kurunbolilaw tanga ji la walisa Paul ka Kibaru Duman jira Romɛ. * **Dusukun** : A sugandi ka da Ala ka kuma la min jirala i la, hali gɛlɛya waatiw la. A ka nɔgɔn ka Ala ka layidu minnu ta i ye, ni waati gɛlɛnw bɛ i ɲɛ, o bɛɛ n’a ta, ni i bɛna i ka dannaya minɛ kosɛbɛ Ala la, Ala bɛna koɲuman bɔ o gɛlɛya waatiw la. * **Bolo** : Aw ka kɛ hakilitigiw ye aw bɛ Ala ka kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye cogo min na. A dɔn ni o ko bɛ dusu don kumaw de wajibiya, ka mɔgɔw latilen, walima ni Ala b’a fɛ i ka jaabi suguya caman wɛrɛw de wajibiya. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | ‘I kana siran, Pol. I ka kan ka kiri tigɛ Sesar ɲɛkɔrɔ; Minnu bɛ taa ni i ye kurun kɔnɔ, Ala ye nɛɛma di i ma.’ (Kɛwalew 27:24) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Pol tun ye kasoden ye Sesare. A tun ye Romɛ jamanaden ye ani a y’a ɲini k’a ka kiri tigɛ Romɛ. Walisa Pol ka se Romɛ, a tun ka kan ka taama kurun kɔnɔ. Sesare masakɛ ye garadikɛ dɔ ci min tɔgɔ ye ko Julius, walisa ka Pol kɔlɔsi. U taatɔ, Pol y’a fɔ Julius ye ko u ka kan ka jɔ gun dɔ la min bɛ u kɛrɛfɛ, bawo kurun bɛna halaki. Kɔlɔsilikɛla ma Pol lamɛn. O nɔ na, kuruntigi y’a latigɛ ka taa dugu dɔ la min yɔrɔ ka jan, sanni u ka jɔ. Fiɲɛ duman dɔ y’a daminɛ ka ci min ye dɛmɛ don ka kurun lamaga. O kɔ, fiɲɛ wulila ani sankolo dibi donna. Fɔɲɔba tun ka bon i n’a fɔ sanfiɲɛba. Ka kurun kari, Pol y’a fɔ cɛw ye ko u kana siran. Ala tun bna u kisi. Fɔɲɔw lafiyalen kɔfɛ, mɔgɔ dɔ ye gun dɔ kɔlɔsi yɔrɔ jan. Kurun kɔnɔ baarakɛlaw dɔw ye jigin ka taa gun kan ani dɔw tun bɛ panpan jirisunw kan. Nka u bɛɛ kisira. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Pol ye** .Jerusalɛm diinɛ ɲɛmɔgɔw ye jɛkafɔ kɛ walisa ka Pol faga, k’a sababu kɛ a ye waajuli barikama kɛ Yesu Krisita ko la. Nka, sanni u ka se k’u ka laɲini dafa, Romɛkaw ye Pol minɛ walisa ka hɛrɛ mara. Hali ni Pol tun ma sariya si tiɲɛ, Romɛ faamaw tun tɛna a bila, k’a sababu kɛ siran ye ko diinɛ ɲɛmɔgɔw ka dajuru bɛna ɲɛ sɔrɔ. A laban na, Pol, iko Romɛ jamanaden, a y’a ɲini a fɛ a k’a ka kuma fɔ Sesar ɲɛkɔrɔ Romɛ. 2. **Funufunu** . U taatɔ Romɛ, fɔɲɔba dɔ nana, Pol tun bɛ kurun min kɔnɔ, o tun bɛna jigin. Ala y’a jira Pol la ko ale ni kurun kɔnɔ baarakɛla tɔw bɛna lafiya, o de la Pol ye o dusu saalo kumaw fɔ kurunbolilaw ye. A laban na, kurun karilen don ani kurun kɔnɔ mɔgɔw ye jigin ka taa kɔgɔjida la. I ko Ala y’a fɔ cogo min na, bɛɛ kisira. Ala m’a to fɔɲɔba dɔ ka Pol bali ka Kibaru Duman waajuli kɛ Romɛ Mansamara kuntigi ye. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Diinan kuntigiw tun b’a fɛ Pol ka sa. A ka cidenyabaara barikama min kɛra Romɛ Mansamara lamini na, o kɛra sababu ye ka Krecɛnw ka jɛkulu kura caman daminɛ. Nka, Ala tun b’a fɛ Pol ka taa Romɛ ka Kibaru Duman fɔ yen.  Ko minnu kɛra ka tugu ɲɔgɔn na, Ala ye Pol tanga mɔgɔfagalaw ma, Romɛ faamaw y’a minɛ cogo min na. Nka, a laban na, Pol y’a minɛ ka ɲɛ, a kɛtɔ k’a ɲini, iko Romɛ jamanaden, k’a ka kuma fɔ Sezar ɲɛkɔrɔ. O tun b’a ɲini Romɛ faamaw fɛ u ka bolifɛn lafiyalen di Pol ma ka bɔ Jerusalɛm ka taa Romɛ. I n’a fɔ nin tɛmɛsira b’a jira cogo min na, farati min tun bɛ Pol bolo, o tun tɛ mɔgɔfagalaw dɔrɔn ye, nka a tun ye danfɛnw yɛrɛ fana ye. Nka, a laban na, Ala ye Pol n’a jɛɲɔgɔnw tanga, walisa Ala sago ka se ka tiimɛ.  **Tɛmɛsira filanan: (Kalansen # 62 lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ)** Nin tɛmɛsira kɔnɔ, Yesu bɛ Ala ka sebaaya jira min bɛ baara kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Yesu y’a jira ko a ye Ala ye, a kɛtɔ ka fiɲɛ ni jikuruw mara. Hali ni kalandenw tun bɛ siran fɔɲɔba ɲɛ, Yesu ye lakana di u ma. O cogo kelen na, hali ni kurun kɔnɔ baarakɛlaw tun bɛ siran fɔɲɔba ɲɛ, Pol ye dusu saalo di u ma a kɛtɔ k’a fɔ u ye Ala ye fɛɛrɛ min tigɛ walisa u ka lakana. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanse kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Ala ma fɛn bɛɛ da dɔrɔn, Ala bɛ se ka fɛn bɛɛ mara. Hali n’o t’a jira ko Ala bɛ fɔɲɔba ni ko bɛɛ ɲɛminɛ Dugukolo kan, Ala bɛ se ka don a kɔnɔ ani k’a lajɛ ko fɔɲɔba ni ko kɛlenw kana Ala sago ni a ka labɛnw tiɲɛ. Ala bɛ baara kɛ ni an ka ɲɛnamaya kɔnɔ kow ye walisa ka Ala ka Masaya taa ɲɛ dugukolo kan. Hali ni o kow bɛ se ka siran ani ka gɛlɛya tuma caman na, Krecɛn bɛ se ka jɔ a ka dannaya n’a ka ɲɛnamaya kɔnɔ, k’a dɔn ko foyi tɛ se ka Ala sago bali.   * **Ko dɔw ye jumɛnw ye minnu bɛ se ka Krecɛnw ka dannaya ni u ka dannaya kɔrɔbɔ ko Ala bɛ se ka fɛn bɛɛ kuntigiya laban na?** * **Fanga sɔrɔyɔrɔ jumɛnw bɛ Krecɛnw bolo walisa k’u sabati siran waatiw la?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Krecɛnw ka kan ka kalan gɛlɛn minnu sɔrɔ, olu dɔ la kelen ye ko Ala bɛna koɲuman bɔ ko gɛlɛnw na ni Krecɛnw bɛna u jigi da Ala kan. Nin ye kalan gɛlɛn ye min ka kan ka kalan, bawo Krecɛn bɛ se ka kalan sɔrɔ dɔrɔn ni u bɛ gɛlɛyaw muɲu. Kerecɛn bɛ se ka da kalan caman na Bibulu kalanni dɔrɔn fɛ, nka ni Krecɛn ye gɛlɛyaw muɲu, ani ni a y’a ye ko Ala ka kantigiya bɛ muɲu, o tuma de la o dannaya bɛ kɛ kɔnɔnafili ye.   * **Ala y’a jira cogo di ko a ye kantigi ye ani ko a ka ɲi i ye kɛlɛ waatiw la?** * **I bɛna mun fɔ Krecɛn ye min kɔrɔbɔra ka sigasiga Ala ka ɲumanya walima a ka sebaaya la kɛlɛba waati la?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ala kumana Pol fɛ siɲɛ caaman nin tɛmɛsira kɔnɔ. Hali ni Pol tun bɛ Ala ka kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye ni kantigiya ye, o kuntigi tun tɛ to ka Ala ka cikanw labato. O la sa, ikomi kow yɛlɛmana tuma min na, Pol ye cikan min di ka bɔ Ala yɔrɔ ka taa mɔgɔ wɛrɛw ma, o tun ka kan ka Changé. O cogo kelen na fana, kerecɛnw ka kan ka Ala ka kuma lamɛn, nka u ka kan fana k’o kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye cogo min na. Ala tɛ Krecɛnw wele u ka kɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ walima ka u yɛrɛ majigin u ka cikan na, o la sa, Krecɛnw ka kan ka baara kɛ kosɛbɛ walisa ka Ala ka cikan lase cogo bɛnnenw na.   * **Fɛn jumɛnw bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ bɛnnen dɔw ye walasa ka Ala ka cikan latilen walima ka dusu don mɔgɔ dɔ kɔnɔ?** * **Fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ bɛnbali dɔw ye walasa ka Ala ka cikan latilen walima ka dusu don mɔgɔ dɔ kɔnɔ?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU ka*** filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 106

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Paul sirilen bɛ ni jɔlɔkɔ ye Romɛ** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Kɛwalew 28:17-31** | A painting of a person in a garment  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Daniɛl 6** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : I k’a dɔn ko Pol ye baara kɛ n’a ka so minɛni jɔyɔrɔ ye Romɛ walisa ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman fɔ Romɛ Mansamara faaba kɔnɔ. * **Dusukun** : Paul ye nisɔndiya ni hɔrɔnya min sɔrɔ, a kɛlen ka se ka Masiya Yesu Krisita ko fɔ mɔgɔ caman ye Romɛ Mansamara faaba kɔnɔ, aw ka o seli kɛ. * **Bolo** : I ka i yɛrɛ bila ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman fɔ ni jagɛlɛya ye, Ala bɛ na ni mɔgɔ o mɔgɔ ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ nin dɔgɔkun nata in na. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | A ye Ala ka masaya weleweleda ani ka mɔgɔw kalan Matigi Yesu Krisita ko la—ni jagɛlɛya bɛɛ ye, k’a sɔrɔ a ma bali! (Kɛwalew 28:31) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Pol minɛna Jerusalɛm sabu a tun bɛ ka waajuli kɛ Yesu ko la. Yahutu minnu tun bɛ dugu kɔnɔ, olu ye Paul minɛ ka jɔlɔkɔ don a bolow ni a senw na. U ye Paul bila ka taa Romɛ walisa a ka se ka kiritigɛ Romɛ Mansamara masakɛ Sesar fɛ. Garadi dɔw y’a ta ka taa ni Pol ye Romɛ, u y’a kɔlɔsi kosɛbɛ. Pol ma dimi Ala kɔrɔ sabu a tun ye kasoden ye. O nɔ na, a ye seereya kɛ garadiw ye k’a fɔ u ye ko Yesu b’u kanu kosɛbɛ. Paul sera Romɛ tuma min na, a jɔlen tora jama ɲɛkɔrɔ, ni jɔlɔkɔ sirilen bɛ a bolow la. A y’a daminɛ ka waajuli kɛ jama ye Yesu ko la. Paul kumana jama fɛ tuma min na, u y’a bila kaso la so kɔnɔ. San fila kɔnɔ, garadikɛ dɔ tun ka kan k’a janto Pol kana a ɲini ka boli. Pol m'a ɲini ka boli. O nɔ na, ni mɔgɔw tun nana bɔ u ye, Pol tun b’a fɔ u ye ko Yesu b’u kanu ani ko a sara u ka jurumuw kosɔn. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Pol.** Ikomi a tun man di Pol ka waajuli kɛ Yesu Krisita ko la Jerusalɛm diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ, u ye jɛkafɔ kɛ walisa k’a faga. Nka, o nɔ na, Romɛ faamaw ye o laɲini mɛn, u ye Pol lakana u kɛtɔ k’a minɛ. Pol y’a latigɛ ka nin kaso in kɛ sababu ye ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ caman wɛrɛw ye. 2. **Romɛkaw ka Lakanali jukɔrɔ.** O y’a to Pol y’a ka kuma fɔ Romɛ Mansamara kuntigi ɲɛkɔrɔ, Romɛ dugu kɔnɔ. K’a to Romɛ, Romɛ Mansamara ye Pol lakana ani a y’a to a ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye, a tun sigilen bɛ so min kɔnɔ. San fila kɔnɔ, Pol ye Kibaru Duman fɔ Romɛ. 3. **Scrolls (sɛbɛnni sɛrɛkiliw).** A ye waati ta fana ka batakiw ci kerecɛn egilisiw ma ani u ka pastɛriw ma, ka dusu don u kɔnɔ ani ka u kalan Yesu Krisita ka Kibaru Duman ko la. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Kurun tiɲɛnen, kɔngɔ, ani farati caman wɛrɛw kɔfɛ, Pol labanna ka se Romɛ. Kɛwalew kitabu tilayɔrɔba laban tɛ fɛn caman fɔ an ye Pol ka waati min na Romɛ, hali k’a sɔrɔ a b’a fɔ an ye ko a sera ka waajuli kɛ ani ka mɔgɔw kalan Yesu ko la ni jagɛlɛya ni hɔrɔnya ye san fila kɔnɔ.  **Tɛmɛsira filanan: (Kalansen #49 lajɛ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ)** Ikomi u tun ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye Paul ka waati la, mɔgɔ caman tun bɛ Daniɛl ka waati la minnu tun bɛ keleya Ala ye ɲɛtaa min di a ma. O kama, o keleya mɔgɔw ye jɛkafɔ kɛ walisa ka Daniɛl faga. Nka, Ala tun ye labɛn wɛrɛw kɛ, wa a ye dajuru tigɛ Daniɛl kama, o nɔ na, ka kɛ sababu ye mɔgɔ caman bolo ka Daniɛl ka Ala ko mɛn.  **Nisenu den sira sabanan 3. Hɛrɛ.** Mɔgɔ caman dalen b’a la ko hɛrɛ ye bɛnbaliya ye, k’a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ kɛlɛ kɛ walima ka dimi. Nka, kerecɛnw ka hɛrɛ ka dun kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛnbaliya dɔrɔn kan. O nɔ na, kerecɛn hɛrɛ ye dannaya ni lafiya ye min bɛ sɔrɔ ni Ni Senu ka kɛta bɛ ka dugawu kɛ kerecɛn ka ɲɛnamaya yɔrɔ bɛɛ la. Sani a ka kɛ ɲagami ye min bɛ mɔgɔ caman ka ɲɛnamaya taamasiyɛn, minnu tɛ ɲɛnamaya kɛ Yesu ka Matigiya kɔrɔ, Krecɛn min falen bɛ Ni la, o bɛ hɛrɛ dɔ dɔn min ka bon ni faamuyali bɛɛ ye. Kalansen yɔrɔ la, Ciden Pol, hali ni a tun bɛ kaso la Romɛ, a bɛ hɛrɛba jira ko a ka ko kɛlenw bɛɛ n’a ta, Ala bɛ baara kɛ a kɔnɔ ani a sababu fɛ walasa ka dugawu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye.   * **Kungolo: Jurumu bɛ ɲagami don mɔgɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo minnu na, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Dusukun: Ni Senu ka kan ka fɛn jumɛnw don i dusukun na walisa i ka se ka Ala ka hɛrɛ jugumanba sɔrɔ?** * **Bolo: Mɔgɔ wɛrɛw bɛna danfara jumɛn ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni hɛrɛ bɛ se ka mara i ka miiriliw ni i ka kɛwalew bɛɛ kan?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Kɛwalew kitabu bɛ daminɛ tuma min na, sanni a ka wuli Sankolo la dɔrɔn, Yesu ye ci bila a ka kalandenw ma ko u ka Kibaru Duman ta ka taa dugukolo dancɛw la. Sisan, Kɛwalew kitabu laban na, an b’a mɛn ko kalandenw ye ɲɛtaa caman sɔrɔ o baara la. A kabakoyara kosɛbɛ k’a ye ko ka bɔ Jerusalɛm dugu min yɔrɔ ka jan, o min bɛ Romɛ Mansamara kɔrɔnyanfan fɛ, Paul nana ka Yesu Krisita ko fɔ Romɛ Mansamara ɲɛmɔgɔ ye. Hali ni kunnafoni t’an bolo nin lajɛ in taara cogo min na, an b’a mɛn ko Paul tun hɔrɔnyalen don ka Kibaru Duman waajuli kɛ Romɛ san fila kɔnɔ. Yɛlɛma don dɛ...Paul taara Damasi ka taa kerecɛnw bila kaso la, o kɔfɛ Yesu y’a kunbɛn. Sisan, a sera Jerusalɛm, a kɛra kasoden ye Krisita kosɔn, ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman weleweleda Romɛ Mansamara dugu kɔnɔ min nafa ka bon kosɛbɛ.   * **E fɛ, Pol ye san fila kɛ Romɛ, o ye Yesu Krisita ka Kibaru Duman dɛmɛ cogo di ka jɛnsɛn Romɛ Mansamara bɛɛ kɔnɔ?** * **Ala ye seko ni nilifɛn minnu di Pol ma, olu dɔw ye jumɛnw ye, minnu y’a kɛ cidenyabaarakɛla ŋana ye ten?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Kerecɛn caman ye Pol deli ko a kana taa Jerusalɛm (a’ ye Kɛwalew 20 ani 21 lajɛ), bawo u tun b’a dɔn farati min tun bɛ a la. Pol tun b farati dn fana, nka a tun b a dn fana ko Ala tun ye labɛnba dɔ kɛ a ka ɲɛnamaya kama, wa, fɛn o fɛn tun bɛna kɛ Jerusalɛm, o tun bɛ o labɛn na. Ikomi Paul bilala kaso la ani ka bugɔli caman sɔrɔ a ka ciden ye, a ma siran ka tugu Ala ka cikan kɔ walisa ka taa Jerusalɛm. Hali ni tɔɔrɔ ka di Krecɛn si ye bi, tuma dɔw la, tɔɔrɔ ye fɛɛrɛ wajibiyalen ye walasa ka Ala ka Masaya bonya. Tiɲɛ na, Pol ye nisɔndiya ni hɛrɛba sɔrɔ k’a to kaso la Romɛ, bawo o kaso la, o y’a to a sera ka Kibaru Duman fɔ ni hɔrɔnya ni lakanaba ye.   * **I ka sigida kerecɛnw bɛ tɔɔrɔ minnu sɔrɔ, olu dɔw ye jumɛnw ye, k’a sababu kɛ u ye Yesu ko fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye?** * **I b’a fɛ ka mun tɔɔrɔ walisa ka kɛ kantigi ye Yesu ka welekan na i ka ɲɛnamaya kan?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Pol ye baara kɛ kosɛbɛ ka Yesu Krisita ka Kibaru Duman fɔ a ka Romɛ kasobon cɛma. Nin ye Pol ka jogo belebele dɔ ye, a y’a yɛrɛ sɔrɔ cogo o cogo la, a ye baara kɛ ni o ye walasa ka Yesu ka Kibaru Duman fɔ.   * **Aw ye waati ta delili la, ka Yesu deli a ka mɔgɔw lase aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ nin dɔgɔkun in na, aw bɛ se ka Kibaru Duman fɔ ni minnu ye.** * **I ka kan ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ walisa ka labɛn ka Kibaru Duman fɔ mɔgɔ dɔ ye nin dɔgɔkun in na?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU ka*** filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen #107

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Yesu seginna ka kɛ Masakɛ ye** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Jirali 19:11-20:6** |  |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Luka 21:5-19 la** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kuntigi** : I jija, nin waati laban na, Yesu Masiya na segin ka kiri tigɛ a juguw kan, ka a ka mɔgɔw sara, ka masaya kɛ dugukolo bɛɛ kan. * **Dusukun** : I ka jagɛlɛya sɔrɔ, hali ni i bɛ se ka kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw sɔrɔ nin ɲɛnamaya kɔnɔ, Yesu ye layidu ta i ye ko i bɛna don ɲɛnamaya banbali la, ni i jɔlen bɛ. * **Bolo** : I labɛn ka di ani ka jaabi di mɔgɔ o mɔgɔ ma min b’a ɲini i fɛ i ka jigiya min bɛ i la, i ka o kun fɔ. Nka o kɛ, o bɛna kɛ ni dususuma ni bonya ye. (1 Piɛrɛ 3:15) |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | I labɛn ka di ani ka jaabi di mɔgɔ o mɔgɔ ma min b’a ɲini i fɛ i ka jigiya min bɛ i la, i ka o kun fɔ. Nka o kɛ, o bɛna kɛ ni dususuma ni bonya ye. (1 Piɛrɛ 3:15) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Nin tɛmɛsira kɔnɔ, ka baara kɛ ni ja ɲɛnamaw ni taamasyɛnw ye, an b’a mɛn ko don dɔ Yesu Krisita bɛna segin dugukolo kan ani jurumu danga bɛna tiɲɛ tuma min na tilenbaliw bɛ se sɔrɔ ani mɔgɔ tilennenw bɛ kisi. |
| **Karamɔgɔya min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Yesu kɛra Masakɛ ye.** O tɛmɛsira b’a jira ko Yesu seginna dugukolo kan ni kɛlɛbolo ye walisa ka kerecɛnw kisi ani ka se sɔrɔ Wara kan. 2. **Robe bilenman.** Yesu bɛna datugu fini dɔ la min su ji la joli la, n’a sɔrɔ o kɔrɔ ye martiriw joli ye. O cogo la, hali ni martyrw ye tɔɔrɔ sɔrɔ tilenbaliya la nin ɲɛnamaya in kɔnɔ, martyrs joli bɛna sara laban waati la. 3. **Sankolola kɛlɛbolow.** Hali ni Sitanɛ bɛ ka tiɲɛni kɛ diɲɛ kɔnɔ nin donw na, waati laban na, sankolola fanga bɛna se sɔrɔ a kan. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Jirali kitabu kɔnɔ, Ciden Yuhana ye yelifɛn caman fɔ Ala ye minnu di a ma ko minnu bɛna kɛ don nataw la. Zan ye baara kɛ ni ja ɲɛnamaw ni taamasiyɛnw ye, a ye o yelifɛnw fɔ a ka sɛbɛnni fɛ. Yuhana y’a ye ko o yelifɛnw ɲɛsinnen bɛ Romɛ Mansamara laban ma a ka waati la. Nka, Krecɛnw dalen b’a la ko o yelifɛnw bɛ tiɲɛw fana lase Krisita ka masaya nata ko la dugukolo kan. Zan bɛ baara kɛ ni ja ni taamasyɛn minnu ye, olu caman kɔrɔ ye min ye, sɔsɔli caman bɛ kɛ o kan. A ka fisa an kana siri k’a ɲini ka bi ɲɔgɔnnaw di ja ni taamasiyɛn bɛɛ ma, Zan bɛ baara kɛ ni min ye, nka ka cikanba sɔrɔ Zan tun b’a ɲini ka min fɔ, ani k’o cikan waleya an ka sisan ko la.  **Tɛmɛsira filanan:** Yesu bɛ baara kɛ ni ja ɲɛnamaw ni taamasyɛnw ye fana walisa k’a ɲini ka sankolo tiɲɛkow fɔ kalandenw ye siniko ko la. Yesu tun bɛ kuma siniko teliyalen min kan kalandenw fɛ, o ye Jerusalɛm binna ye Romɛkaw bolo san 70. Kerecɛnw fana bɛ nin tɛmɛsira faamu ko a bɛ kuma waati laban kan fana, waati min na Yesu bɛna segin ni fanga ni nɔɔrɔ ye.  **Ka Bibulu tila ni silamɛw ye Track:** Silamɛw ka labanko ni Bibulu ka labanko dɔnniya tɛ kelen ye. Nin kalan in bɛ cogo di ka o danfara dɔw ɲɛnabɔ (i n’a fɔ aw b’a jate cogo min na ko u nafa ka bon).  Silamɛw ka labanko (ka bɔ Hadisi la) min ɲɛsinnen bɛ Yesu seginni ma, o b’a fɔ ko Yesu bɛna Yahutuw faga (70.000) minnu lajɛlen don ni ad- Dajjal (Krista kɛlɛbaga) ye ani Yesu bɛna donsokɛw faga. Ka fara o kan, Yesu na gengenjiri kari, ka kerecɛnya ban ani mɔgɔw bɛna segin silamɛya la. A b’a fɔ fana ko Yesu bɛna furu kɛ, ka masaya kɛ san 40 kɔnɔ, ka tila ka sa.  O ni Bibulu ka labanko dɔnniya bɛ mɔgɔw kalan ko Yesu bɛna waraba ni kira nkalontigɛla ( ­tichrist) faga, ka Sitanɛ bila kaso la san 1000 kɔnɔ, ani ko Yesu bɛna masaya kɛ san 1000 kɔnɔ, a tɛna kɛ masakɛ ye san 40 dɔrɔn kɔnɔ. Yesu sara kaban ani sisan a b balo fo abada. Sitanɛ ye se sɔrɔ i ko a layidu tara cogo min na.   * **Yesu Masiya bɛna segin dugukolo kan. Mun na an b miiri ko nin ye Yesu ye an ye min kalan ­?** * **Yesu Masiya bɛna se sɔrɔ mɔgɔ minnu kan, olu minnu bɛna a kɛlɛ o waati la. Jɔnw ye Yesu juguw ye? Wara ni kira nkalontigɛla ye jɔnw ye?** * **An ye kirayakumaw ye yɔrɔ jumɛn na an ka kalan kɔnɔ ko Yesu Masiya bɛna masaya kɛ Masakɛ ye?** |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili ɲininiw ni tanuli ɲini. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa ka Ala ka kan ka min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kɔnɔ * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kuntigi: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Hali ni a b i ko jurumu ni juguya b bn nin di la, don b na na, Ala b Sitan ka sebaaya halaki pewu, ka dannabaaw kisi Yesu la. O yelifɛn dira Yuhana ma, wa a b’o fɔ Bibulu tɛmɛsiraw kɔnɔ, k’a kɛ jigiya sababu ye Krecɛnw bolo san kɛmɛw bɛɛ kɔnɔ.   * **I b jurumu fanga ye cogo minnu na i lamini na, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **E fɛ, ɲɛnamaya bɛna kɛ cogo di ni Yesu seginna, ani jurumu tɛna kɛ dugukolo kan tun?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ni waati ka gɛlɛn, tuma dɔw la, an mago bɛ dusudon na. O yelifɛn min dira Yuhana ma, o tun ye ka dusu don Krecɛn fɔlɔw kɔnɔ, k’a sɔrɔ u tun bɛ tɔɔrɔ la Romɛ Mansamara ka tɔɔrɔ kɔrɔ. O cogo la fana, o tɛmɛsira kɛra jigiya sababu ye Krecɛnw bolo san kɛmɛ caman kɔnɔ, minnu fana ye tɔɔrɔ sɔrɔ Yesu Krisita nɔfɛmɔgɔw kosɔn.   * **Mun de bɛ dusu don i kɔnɔ nin tɛmɛsira kɔnɔ?** * **Yala i b’a miiri ko i tɔɔrɔla ka kɛ Krecɛn ye wa?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   Ni dusu donna an kɔnɔ, ani ni faamuyali jɛlen bɛ an na Ala ka kanuya ni a ka sebaaya fila bɛɛ kan, o tuma na, an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ ni jigiya ye nin diɲɛ binna in kɔnɔ. Hali ni kɔrɔbɔli ni tɔɔrɔ caman bɛ se ka kɛ an na, o t’a to an ɲɔgɔn tɛ yen. O nɔ na, a b’an bila Krecɛn kantigiw ka kulu jan kɔnɔ san kɛmɛ caman kɔnɔna na, minnu tun t’a jate ka tɔɔrɔ Krisita kosɔn iko fɛn min ka kan ka kɔlɔsi.   * **I bɛ se ka Krecɛnɲɔgɔn dɔ dɛmɛ ani ka dusu don a kɔnɔ cogo di, min bɛ ka tɔɔrɔ a ka limaniya kosɔn?** * **Ni tɔɔrɔ tɛ i la sisan, i bɛ se ka mun kɛ walasa k’i yɛrɛ labɛn, k’i yɛrɛ dege, ka i labɛn sisan walisa ka labɛn don nataw la ni o tɔɔrɔw ni o tɔɔrɔw nana?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * A dafara ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |

***YESU ka*** filimu waajuli yɔrɔ Bibulu kalansen # 108

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalansen tɔgɔ:** | **Jerusalɛm kura** | **Ja** |
| **Kalansenw kɔnɔkow:** | **Jirali 21nan** | A cityscape with a river and trees  AI-generated content may be incorrect. |
| **Sɛbɛnni filanan:** | **Yuhana 14** |
| **Kalansenw kuntilenna:** | * **Kunkolo** : A dɔn, an bɛ dugukolo kan ɲɛnamaya min kɛ, o ye an ka ɲɛnamaya daminɛ dɔrɔn de ye. Saya kɔfɛ, kerecɛnw bɛɛ bɛ taa sankolo la, an bɛna ɲɛnamaya kɛ yɔrɔ min na ka Ala bato ani ka Ala ka ɲɛnamaya diyabɔ k’a sɔrɔ dimi ni tɔɔrɔ si tɛna kɛ yen tugun. * **Dusukun** : I dusu saalo k’a dɔn ko Ala bɛ yɔrɔ dɔ labɛn Krecɛnw bɛɛ ye, hɛrɛ dafalen, nisɔndiya ani kanuya yɔrɔ. * **Bolo** : I ka ɲɛnamaya kɛ ni jigiya ye, k’a dɔn ko Ala bɛna saraka o saraka sara Yesu kosɔn nin ɲɛnamaya in na Sankolo la. Ka fara o kan, i bɛna tɔɔrɔ fɛn o fɛn sɔrɔ nin ɲɛnamaya kɔnɔ, Ala bɛna o bɛɛ bɔ yen Sankolo nisɔndiya ni hɛrɛ la. |
| **Kalansen min bɛ Vɛrise dɔ kɔnɔ:** | ‘A na ɲɛji bɛɛ ko u ɲɛ na. Saya’ wala dusukasi, wala kasi ni dimi tɛna kɛ tun, katuguni kow sigicogo kɔrɔ tɛmɛna.” (Jirali 21:4) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **(Sɛbɛnni kuncɛcogo).** | Don dɔ su fɛ, ciden Yuhana ye yelifɛn dɔ sɔrɔ. Yeli bɛ i ko sugo. Ala tun b’a fɛ k’a jira Zan na sankolo bɛna kɛ cogo min na. Ala y’a wele ko Jerusalɛm kura. Zan  a ye dugu cɛɲumanba ye, a ma deli ka dugu min ye. A ye dugu dɔ ye, kogow tun dilalen don ni jaspɛri ye, dugu kɔnɔna tun dilalen don ni sanu sanuman ye. Kogo naani tun be yen dugu lamini na, kogo kelen kelen bɛɛ tun bɛ ni da saba ye. O daaw tɔgɔ dara Israɛl ka kabila 12 kan. Da kelen kelen bɛɛ tun dilanna ni perle belebeleba dɔ ye. Zan ye kɔnɔna lajɛ dugu kɔnɔ ani a y'a ye ko batoso tɛ yen ka Ala bato min kɔnɔ Mɛlɛkɛ dɔ y'a fɔ Yuhana ye ko mago tɛ batoso la katuguni Ala ni Yesu bɛna kɛ Alabatosoba ye.  O kɔ, mɛlɛkɛ y’a fɔ Yuhana ye ko tile tɛna kɛ sankolo la katuguni Ala ni Yesu bɛna yeelen bɔ ka tɛmɛ tile kan. Mɔgɔ minnu tɔgɔw sɛbɛnna Sagaden ka ɲɛnamaya kitabu, ikomi Yesu tun ye u ka jurumuw yafa u ma, o tun na se ka don nin dugu kabakoma in kɔnɔ. |
| **Kalan min bɛ bɔ Ja la** | 1. **Sankolo** . Ala bɛ ka yɔrɔ dɔ labɛn an ye walisa an ka sigi badaa-badaa, an ka waati bannen kɔ dugukolo kan. Sankolo la, kerecɛnw bɛna ɲɛnamaya kɛ jɛɲɔgɔnya dafalen na ni Ala ye, wa u tɛna dimi walima tɔɔrɔ si sɔrɔ tuguni. Sankolo ye dugu cɛɲi ye, an mago bɛ fɛn o fɛn na walasa ka Ala ka kɛta ni a ka nɔɔrɔ diyabɔ fo abada. |
| **Masalabolo**  **Hukumu** | Ala ye yelifɛnw di Ciden Yuhana ma, Sankolo bɛna kɛ cogo min na. Sankolo na kɛ yɔrɔ ye, kerecɛnw bɛna badaa-badaa bɛɛ kɛ yɔrɔ min na ni Yesu ye. Dimi, jurumu ani tɔɔrɔ tɛna kɛ yen tun. O nɔ na, a bɛna diya Krecɛnw ye ka Yesu bato ni kanuya dafalen ni nisɔndiya ye.  **Sɛbɛn filanan:** Yesu ye layidu ta a ka kalandenw ye, sani a ka sa, ko ni a bɔra u la, a bɛna yɔrɔ dɔ labɛn Sankolo la u ye. Kalandenw tun ka kan ka balo ni dannaya ni hɛrɛ la, ko hali ni Yesu bɔra tuma min na, Yesu tun bɛna u ladon hali bi Ni Senu ka cidenyabaara fɛ.  **Barokun minnu bɛ dannaya sira kan:XVI. Lakununni, Kiritigɛ ani Siniko.** Ni Krisita seginna, a na mɔgɔ senumaw lakunun ka bɔ suw cɛma walisa u ka fara Ala kan sankolo la. Mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ na jɔ Ala ka kiritigɛ-sigilan ɲɛfɛ fana. Yesu Krisita ka saya ni a lakununni kosɔn, kerecɛnw na kisi. Nka, minnu b ban Krisita ka yafa ma, olu bna tunun badaa jahanama la.   * **Kunkolo: Yala laban waati kiritigɛ layidu bɛ nisɔndiya walima siran lase i ma wa? Munna?** * **Dusukun: I bɛ i ka don o don ɲɛnamaya filɛ cogo min na, laban waati jigiya ka kan ka nɔ jumɛn bila i ka don o don ɲɛnamaya la?** * **Bolo: I bɛ se ka dɛmɛ don cogo di ka mɔgɔw kisi ka bɔ jahanama banbali la, ka na n’u ye ni i ye nɔɔrɔ banbali la?**   **Ka Bibulu tila ni silamɛw ye Track:**Ala ka cikan bɛ ban ni kibaru dumanw ye—mɔgɔ o mɔgɔ y’a jigi da Yesu Masiya kan iko a Kisibaa, o bɛna don alijɛnɛ cɛɲi dɔ la, jurumu tɛ min na, ka sigi yen badaa ni Ala ye.  Ala ni Sagaden (Yesu Masiya, Ala Denkɛ) ye sankolo cɛmancɛ ye, anw tɛ.  Silamɛw ka sankolo labanko ni Bibulu ka miiriya tɛ kelen ye. Silamɛw ka teli ka sankolo lajɛ farikolo ta fan fɛ, ka sinsin farikolo diyabɔli kan, katuguni sankolo ɲɛfɔlen don kosɛbɛ farikolo ta fan fɛ (biyew, dumuni, finiw, a ɲɔgɔnnaw) Kuranɛ kɔnɔ. Nin kalansen bɛ cogo di ka baro kɛ o kan ni a mago bɛ kalanden bolo.   * **Mun tɛna sɔrɔ dugu senuma kura kɔnɔ?** * **Nin dugu kura in kɔnɔko dɔw ye jumɛnw ye minnu bɛ mɔgɔ kabakoya kosɛbɛ?** * **Jɔn de bɛna sɔn ka sigi nin alijɛnɛ kura kɔnɔ?**   Nin ɲininkali laban fila jaabi la, a bɛ se ka kɛ ko i teri ɲininkalikɛla labɛnnen don ka ­da Yesu Masiya la iko a Kisibaa ani a Matigi.  **Ni o don,** i k’a taama nɔgɔya la nin kumasen kuncɛlen in kɔnɔ, fɛn minnu kalanna ani fɛn minnu ka kan ka kɛ ­nkalon ye kisili kama.  I ye fɛn minnu bɛɛ kalan, i hakilina ye mun ye? Yala i nana ­Bibulu ka cikanba dɔn ani ka da a la wa? Yala i dalen b’a la ko ‘kiraw ye min fɔ’ Ala ye min kɛ walisa an ka se ka jɛɲɔgɔnya kɛ n’a ye wa? An bɛ cogo jugu min na, kibaru duman bɛ yen, an yɛrɛ la, an tununna kosɛbɛ ani an sara jurumu la. Ala y’a ka Kuma lase mɔgɔw ma walisa mɔgɔw ka se k’a dɔn ani ka jɛɲɔgɔnya banbali kɛ n’a ye. |
| **Bibulukalan** | |
| **Ka seli** | * Delili kun ko ɲininiw ni tanuli ko. * Barika Ala ye tanuli minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ. * Delili kɛli delili ɲininiw kama. * Ni Senu deli a ka aw dusukunw ni aw hakiliw da wuli walisa aw bɛ Ala ka kuma min tila aw ni ɲɔgɔn cɛ bi, aw ka o sɔrɔ ni nisɔndiya ye. |
| **Ka mɛn** | * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan. * kumasen kuncɛ ka bɔ sanfɛ kalanso kɔnɔ. * Bibulu kalansen fila bɛɛ kalan kokura. * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu tɛmɛsira kunba lakali kokura. |
| **Niyɔrɔ** | * **Kunkolo: Sɛbɛnni kɔrɔ ye mun ye?**   Nin dugukolo kan ɲɛnamaya ye an ye mɔgɔ minnu ye tiɲɛ na Ala Denw ye, o yɔrɔ fitinin dɔrɔn de ye. Ni nin ɲɛnamaya banna, kerecɛnw bɛɛ bɛna banbali diyabɔ Sankolo la ni Ala ye. O yɔrɔ la, an ka ɲininkaliw bɛɛ bɛna jaabi, an ka tɔɔrɔw bɛɛ bɛna bɔsi an na, an ɲɛji bɛɛ bɛna ja. O na kɛ yɔrɔ ye an bɛ se ka Ala bato yɔrɔ min na cogo dafalen na, katuguni dimi ni jurumu si tɛna kɛ yen tun.   * **I bɛ mun de makɔnɔ kosɛbɛ Sankolo la?** * **I bɛna ɲininkali minnu kɛ Yesu la n’i y’a ye ɲɛ ni ɲɛ, olu dɔw ye jumɛnw ye?** * **Dusukun: Sɛbɛnni b’a fɔ ko an ka kan ka kɛ jɔn ye?**   Ka Krecɛn ɲɛnamaya kɛ, o bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ. Kɔrɔbɔliw ni tɔɔrɔw cɛma, Krecɛn caman bɛ kɔrɔbɔ ka taama ka bɔ dannaya la. Ka fara o kan, ni u ma taama k’a jɛya ka bɔ dannaya la, a dɔgɔyalenba la, u kɔrɔbɔra ka u ka dannaya tiɲɛ. Kun min na Ala bɛ Sankolo jigiya di kerecɛnw ma, o dɔ ye k’an hakili jigin ko an bɛ ɲɛnamaya kɛ fɛn dɔ de kama sisan min ka bon ni nin dimi ni kɔrɔbɔliw ye minnu bɛ kɛ waati dɔɔnin kɔnɔ.   * **Sankolo dɔnni bɛ dususalo lase i ma cogo di sisan?** * **E fɛ, a bɛna kɛ cogo di ka ɲɛnamaya kɛ k’a sɔrɔ jurumu kɔrɔbɔli si ma kɛ i la?** * **Bolo: An bɛ se ka Ala ka Kuma waleya cogo di?**   I ka ɲɛnamaya kɛ ni jigiya ye, i labɛnnen don k’i ka sankolo jigiya fɔ mɔgɔ dɔ ye nin dɔgɔkun in na. A bɛ se ka kɛ ko i bɛ farati la k’u bila ka ŋɛɲɛ kɛ i la; nka, bɛɛ ka kan k'a dɔn ko jigiya bɛ nin ɲɛnamaya in dɔrɔn na, nka ɲɛnamaya nata fana na. U ka kan fana k’a dɔn ko kɔlɔlɔw bɛ u ka ɲɛnamaya kɛcogo la, kɔlɔlɔw bɛ nin ɲɛnamaya in na ani ɲɛnamaya nata fana na.   * **I bɛ se ka da a la cogo di ko i bɛ taa Sankolo la?** * **I b’a fɛ ka jɔn ye kosɛbɛ (Yesu kɔfɛ) ni i sera sankolo la?** |
| **Ka waleya** | * A ɲini mɔgɔ dɔ fɛ a ka Bibulu kalansen kunba lakali kokura. * A ɲini jɛkulu fɛ u k’a fɔ u hakili la Ala b’a fɛ u ka bi kalan jaabi cogo min na. * Aw ye waati kɛ delili la aw ka sigida la, ɲɔgɔn kosɔn, ani hakilitigiya kama bi kalan kɛcogo la. * I ka surunya ni kulu ye Matigi ka delili kɛ ɲɔgɔn fɛ. |