Na Qaqa ni Nona Loloma Savu na Kalou

YAKAVI NI SIGA TABU


Wiligusu: “Ia ka’u a rogoca e dua na domo levu mai lomalagi, sa kaya, Raica, a vale ni Kalou sa tu vei ira na tamata, ia ena tiko vata kei ira ko koya, ia era na nona tamata, ia ko koya na Kalou ena tiko vata kei ira, me nodra Kalou. 4 Ia na Kalou ena tavoya tani kecega na wai ni mata mai na matadra; ia ena sega tale na ciba, se na rarawa, se na tagi, ka na sega tale na vutugu: ni sa takali tani na ka makawa” (Vakatakila 21:3, 4).

Ena rawa ni da sotava na veigaina sa tu mai liu ena yalo e vaka sinati tu ena nuinui. E dina ga sa roro tiko mai na veigaina dredre, na rarawa cava eda na lako curuma, se na dredre cava eda na sotava, se na loma rarawa eda lako curuma, ia kecvaka e tiko vei keda nai nuinui ni veisiga vinaka sa roro tiko mai, sa na rawa ni da bula taka na bula e vaka I balebale kei na reki.

Ko Franklin D. Roosevelt na peresitedi kei Amerika ena yabaki 1933-1945, dua na gauna dredre ni vola I tukutuku me baleti Amerika. A paralasi ena polio ka sega ni dua e vu nei koya. E ya vula, sa dodonu vei keda meda tatakube tiko ena nuinui, ena vakabauta, ni sa vakadeitaka na lomada ni tiko e dua na bula e na dua na vuravura e vinaka cake.”

Ko Albert Einstein, e dua na tamata vuku e vuravura, e vola, “vuli mai na vei ka a yaco ena noa, bula ena siga nikua, vakamuninu tiko ena siga matakuita”. Alfred Lord Tennyson, e dua na dua vola serekali rogo levu ena gauna ni vei liutaki nei Victoria na ranadi, eya vola, ni nuinui sai koya na matani katuba ki na veitaba yabaki sa Bera mai, tukumikatuka, ena kauta mai na marau.”

Enai otioti ni lesoni ena vula tolu oqo, eda na raica kina na loloma tudei nei karisito ena gauna talei duadua ni bula kei vuravura ena nona sa qaqa mai na vei valuvaluti levu ni vinaka kei na ca.nai Nai otioti ni vola ena VolaTabu, na ivola ni Vakatakila, e solia vei keda nai nuinui ni gauna oqo, ni matake, kei na veigaina tawamudu.

Vulica na lesoni ni macawa oqo, yavutaki tiko ena wase 39-42 ni The Great Controversy, me vakarautaki iko e na sigatubu, June 29.
Nai Nuinui ena Gauna ni Rarawa

Wilika na Vakatakila 22:11, 12; Taniela 12:1, 2; kei na Jeremia 30:5-7. Na cava na ka ena yaco ni bera na lesu vakarua mai?

Na gauna ni rarawa ena salmonuria mai na sogo ni katuba ni loloma me vaka ga ni se sega ni tiko e dua na matanitu me yacova na gauna oya.” Na vakatakila 16 e vakamacalatake tiko na mate ca e vitu ena sovaraki yani ki na vuravura valavalaca. Ia , me vaka ga na mate ca a sovaraki mai ijipita , ia ko ira na tamata ni kalou era na maroro mai kina. Nanuma na vosa ni yalayala mai vei Taniela : “ena gauna koya era sa na vakabulai ko ira na nomuni tamata,ko ira kece era sa kune na yacadra ni volai tu ena vola ni bula ’” (Taniela. 12:1.). raica Filipai. 4:3; Vakatakila. 13:8; Vakatakila 20:12, 15; Vakatakila. 22:19).

Kevaka eda yalo dei tiko ki vei Jisu, e na sega ni bokoci na yacada mai na vola ni bula (Vakatakila. 3:5).

Wilika 1 Joni 3:1-3; Joni 8:29; kei Joni 14:30. Na vakavakarau yaga cava me baleta na gauna ni rarawa sa roro tiko mai?

Ena gauna ni rarawa, ko ira na tamata ni Kalou e titobu sara na nodra viekekani vata kei Jisu ena sega ni dua na ka ena vaisautaka. Na tauruko ni nodra gagadre mera vamaraautaki Koya ena ka kecega, me na rawa kina ena vuku ni cakacaka ni Yalo Tabu era na qai savasava me vaka ni sa savasava. E sega sara ni dua na ka e tiko ena loma i Karisito me malele tu ki na veivakacaalai nei Setani. Sa rawa ni da na vakaraitaka talega na veika oqo me baleta na Nonai tovo.

Wilika na Same 27:5, Same 91:1-11, kei na Vakatakila 3:10-12. Na vosa ni yalayala ni veivakadetitaki e solia ki veikeda na Kalou me baleta na gauna ni rarawa?

E tiko eso e cala tiko na nodra vakanananu ni sega na dautataro nira bula tiko ena gauna ni rarawa. Sa mai vakacavara na Nona cakacaka vaka-Dautataro ko Jisu ena vale tabu mai lomalagi ena gauna era sa vakacavari oti kina mai otiotio ni nodra digidigi na tamata ena nodra sa digitaki Koya se saqati Koya. Ia e sega ni kenai balebale oya nida sa tu duada ena gauna oqo nida nuitaka tiko na noda kaukauwa. Sa vakadeitaka tiko ko Jisu ni na tiko vata kei keda ena veigama tauruko (Maciu 28:20). Na vakabauta e nuihaki e basika ena gauna sa sega ni raica rawa edua na ka, ka vaka e sa tataresere mai na vuravura e vakavorivoliti keda. Ena gauna ni rarawa, na noda vakabauta ena vakaukauwataki tale ka sa na tubu cake na nodra gadrevu na tawamudu, sa na yaco kina noda gagadre e duabau ga oya na bula vata kei Jisu me tawa mudu.
Nai Nuinui ena Lesu Tale mai nei Jisu

Wilika na Joni 14:1-3 kei Taito 2:11-14. Ena rarama ni veibolei me baleta na gauna mai muri kei na kena sa roro tiko mai na gauna ni rara, na cava e rui veivakayaloqaqataki kina na veitikina oqo?

Na vosa nei Jisu, “Me kakua ni rara na yalomudou” sa Nona vosa me vakadeitaki keda kina ni na sega vakadua ni na laivi keda kei na Nona na lesu tale mai me sa mai kauti keda ki na nod aitiqotiko dina. E sega ni nod a vanua tudei na vuravura oqo. Na siga vinaka sa roro tiko mai. Vakadua ena veiya 25 na tikina, ena vosa tiko na Veiyalayalati Vou me baleta na lesu vakara na Turaga. Ena gauna sa na butobuto kina na veisiga kei na kena s ana vakareci na nod a bula mai na kaukauwa ni nodrau sa duvata na lotu vata kei na matanitu, na vosa ni yalayala ni Nona sa na lesu tale mai ko Karisito e sa na vakanaita na lamoda enai nuinui. Sai koya oqo na nuinui bulabula o koya sa vakauqeti ira tiko na tamata yalodina ni Kalou ena veitatamata tauco.

Wilika na Vakatakila 6:15-17 kei na Aisea 25:8, 9. Veidutaitaka na ivalavala ni tamata era sa vakabula kei ira era na yali o koya e vakaraitaki tiko ena veitikina oqo. Na cava e vakamacalataka ni duidui ena rua na ivakara na vakaqama oqo?

Era sa vakila na tamata ivalavala ca na vakarerevaki ni revurevu ni valavala ca ia ko ira na yalododonu era sa ciqona na talei ni veivakarautaki ni loloma savu. Na veisaqasaqa vata kei na Kalou ena veivakauki ki na taqayya, caka cala, rusa, kei na yali tawa mudu. Na nod a ciqona na Nona loloma savu e veivakauti ki na veivosoti, vakaege kei na reki tawa mudu ena lagilagi ni Nona na lesu tale mai.

Wilika na Vakatakila 15: 3, 4 kei na Vakatakila 19: 7. Na cava era na cakaka ko ira na vakabulai mei dole ni veivakabulai lagilagi e soli wale ena vuku i Karisito?

“Na kauveilatai nei Karisito ena yaco me ka ni vuli ka na nodra sere na vakabulai ena veigauna me tawa mudu. Vei Jisu sa vakamataliataki era na raica na Jisu a mai veisorovaki…. Ni o Koya ka a bulia na vuravura, na daunivakatulewa ni nodai lakolako kece, ena dodonu me na biuta vakatiitiki na Nona lagilagi ni vakamalumalumutaki Koya mai na loloma ki vua na tamata.”—Ellen G. White, The Great Controversy, p. 651.

Wilika na Vakatakila 12:17; Vakatakila 17:13, 14; kei na Vakatakila 19:11-16. Raica vakavinaka na veitosotosoi ni veika me baleta na iotioti ni valu ena vuravura oqo kei na qaqa nei Karisito?
TUSITI

June 25

Na Yabaki Dua na Udolu e Vuravura

E mai cava na Vakatakila 19 enai dua nai yaloyalo talei ni Nona na lesu tale mai ko Jisu kei na nodra na vakaruserai na tamata ivalavla ca. Ia e sega ni sa oti na talanoa. Na Vakatakila 20 e kauti keda ki na yabaki e dua na udolu’


Nai yaloyalo e tiko ena Vakatakila 20:1-3 e vakatakarakara. E sega ni vesu dina tiko ko Setani ena senido ko sogolati koya tu ena qara. Ena loma ni 1,000 na yabaki ena nona tiko voli ena dua na vanua sa lala, ena vuravura sa sega na lewena, vesuki tu enai vakarau ni bula a tayavutaka ga ko koya. Ena 2 Pita 2: 4, e kaya ni ko Setani vata kei ira na nona agilos ena vesuki tu ena senido ni bubobuto.” Ko Setani ena vesuki tu e vuravura ena senido ni nona valavala, ni sa sega ni dua me temaka. Ena loma ni 1,000 na yabaki ena raica tiko kina na vakacacani, na rusa, kei na leqa reneke e a tayavutaka.


Na Veilewai ena Loma ni Yabaki e Dua na Udolu

Wilika na Vakatakila 20:4-6. Na cava era cakava tiko na yalododonu ena loma ni 1,000 na yabaki, ka cava na vuna e sa rui ka bibi kina?

Ena loma ni 1,000 na yabaki ko ira na yalododonu ena soli ki vei ira na galala mera na raica tauanda na vakatulewa dodonu kei na loloma ni Kalou ena gaunisala e walia kina na leqa ni valavala ca. Ko cei e sega na nona vakatataro era na vinakata kina mera na taroga na Kalou ena vuqa na ka? Ena loma ni 1,000 na yabaki mai lomalagi, era na kalougata na vakabulai nira na kila kina vakaoti na vakatulewa ni Kalou. Era sa na qai vakila kina na vakabulai na naukawa ni sasaga ni Kalou me vakabula kece na tamata e bula e vuravura. Era na qai vakila tale ni ko ira kece era sa yali era sa calati lomalagi ena vuku ni nodra biuti Jisu vakatikitiki ena nodra bula. E kea walega e sa na vakatauca ki na Kalou na iotio ni veilewai—na kara ni mate, sai koya na rusa tawa musu—vei ira na yali.

Wilika na Vakatakila 20:7-9. Ena tini vakacava na yabaki e 1,000? Na cava ena yaco ki vei Setani kei ira na nonai tokani?

Ena loma ni 1,000 na yabaki sa na sega ni temaka se vakacala e dua ko Setani. O koya kei ira na nona agilosi era na tiko duadua mera vakananuma voli na revurevu e veimatei ni valavala ca. Enai tinitini ni yabaki e 1,000, era na qai vakaturi kina na tamata iualavala ca era mate tu mera na sotava kina na veilewai ka cijoma kina na iotio ni kedrai sau (Vakatakila 20:5). Ena gauna oqo era sa oba vakaba na tisaipele ni Setani. E dina ga ni druka voli ga mai ko Setani ena veivalovalutili levu, e yaloqqa ni sa raici ira naai kumukumu vakakatamera, ni tamata yali. Sega ni sa tu vakarau me tini na nona vakaduiduile, e sa qai lako yani me temaki ira na veimatanitu oqo. Sa qai uqeti ira ko Setani mera cakava na iotio ni nodra sasaga vagumatua mera vakamalomalumutaka na Kalou ka vakadabera na nodra matanitu vakakata ko. Na vosa “Koki kei Mekoki” e vakayagataki me vakatakarakarataki Setani kei ira era sega ni vakabulai ena veitabagauna taucoko. Ko Setani kei ira era sa nona era na vakavolivololita “na nodra koro na tamata lomalaga, kei na koro daulomani” (Vakatakila 20:9).

Enai cavaqaca ni yabaki e 1,000, era sega walega ni ra na vakaturi caketaki ga ko ira na tamata iualavala ca, ja ena lako sobu talega mai lomalagi na Koro Tabu, na Jerusalemi Vou (Vakatakila 21:2)! Ko ira na yalosavasa era sa bula voli ka lewa vata tiko kei Karisito era Jerusalemi Vou ena loma ni yabaki 1,000. Ni sa oti na yabaki e 1,000, e sa na lako sobu mai ki na vuravura oqo vata kei na Kalou, Jisu, kei ira kece na vakabulai. Na tamata kece ena tiko enai iotio ni valu ena veivalovalutili levu. Sa na vakarau me sa na vakawabokotaki vakadua naa valavala ca.

Na cava e kaya me baleta na itovo ni Kalou na gauna kei na iotio ni veilewai?
Na Rua na Tawa Mudu

Willka na 2 Corinthians 5:10, Roma 14:10, 11, kei na Vakatakila 20:11-15. Na cava era kaya na veitikina ogo me baleta na vu ni nodra vakabulai tala na tamata ivalavala ca?

Me walia na leqa ni valavala ca oya me na kaku na basika tale na ca, sa na dodonu ki na tamata tauloku me ra vakabauta ni Kalou e vakatulewa dodonu ka savasava na Nona sala kecega. Oti, sa na qai tekiduru na veiduru kecega me vakatusa na vakatulewa dodonu ni Kalou ena veivaluvalu levu, ko Setani sara madaga kei ira na nona agilosi, e sega ni dua na ka e rawa ni vakadonui koya kina me I vakadinadina ni ni nona vukitanai mai rua na Kalou. Raica na rai ogo mai vei Ellen G. White: “Eha gauna vata ga e dolavi kina na ivolva, kei na Nona sa vakareiai ira na tamata ivalavala ca ko Jisu, era sa vakila na ca ni valavalaca tauloku sara era vakayacora. Era raica na vanua e gole tani kina na yavdray mai na sala ni bula savasava kei na yalosavasava, na sala vahaloloma e sa vakauti ira kina na dokadoka kei na vakaduduile ena kena voroki na ivinua n Kalou. Na veivagarogaro ni veitemakia e ugeti ira ena kena vakayacora ni valavala ca e, e sa vagoleti tani kina na veivakahogatataki, era sa cati na talai ni Kalou, biligi tani ni yakasula, na ua ni yalololoma e biligi tani, ena yalo vatu kei na yalo e sega ni veivutun—era basika kece me vaka era sa volai tu ena matanivola bukawa. . .

“Ko yuravura ivalavala ca ena beitaki ena mataveiewai ni Kalou ena itotogi ni via tauru vakakauwu na matanitu mai lomalagi. Ena sega ni dua ena matakata ira ena mataveilewai, sa na sega na nodra itulubale ka sa na tauci ki vei ira naia itotogi ni mate tawa mudu”—The Great Controversy, pp. 666,668.

Willka na Vakatakila 20:9; Same 37:20; kei na Malakai 4:1, 2. Na rai cava era solia ki veikeda na veitikina ogo me baleta na kena na vakurusai ni valavala ca kei na tamata ivalavla ca kei na nodra saumi na yalododonu?

Nai tukutuku vinaka oya ni ko Setani vata kei ira na nona agilosi ca era na vakurusai ena drano bukawa. Sa na vakurusai vakadua na ivalavala ca kei na tamata ivalavala ca. Me vaka na ka e kaya na Vakatakila 20:9, era na tilomia, vakarusai, ka seg an vakarakawataki tiko me tawa mudu. Na tikina ka tarava e vakayagatake me sega ni mudu, ia ena vakatautaki ena kena iyalyalo rabalenu, na vosa “tawa mudu” e sega ni dau kenai balebele ena veiguna na “segan ni oti rawa” ia me yacova ni sa oti vakadua e dua na ka (raica na Lake Yani 21:6; 1 Samuel 1:22, 28; Juta 7; kei na 2 Pita 2:4-6.) Ki vei ira era na yali, na veivakarusai vakataki koya, e sega ni cakacaca me tawa mudu. Na Kalou e sega ni dau ni veivakarawataki me tawa mudu.

Enai vakataoti, e dua vei rau na tawa mudu ogo ena waraki keda tiko. Ko ira era na yali e ka ni rawa ni ra na taura na kedra isau sa waraki ira tiko—na mate tawa mudu. Na cava na vuna e nodai niunai kina na vakabauta na yalododonu nei Jisu meda na kakua kina ni taura na ka e dodonu me nodai oya na mate tawa mudu?

106 | LESONI NI QASE 2nd Quarter, 2024

“Ekea, na vakanananu e sega ni mate rawa ena vakananuma na talei ni kaukauwa ni veibuli, na ka vuni ni loloma e veivakabulai. Ena sega na veicati, na meca e daweveivakacalai me veitemaki me guilecavi na Kalou. Na veitaledi yadua ena vakatoroicaketaki, na kena levu ena tubu cake. Na rawati ni kila ka ena sega ni vakamocera na vakasama se kauta tani na kaukauwa. Ena yaco kina na veivakatoroicaketaki lelevu, na veinakinaki cecere ena yacovi, na gagadrevolevu sa na vakilai; ka tubu cake ki na dua nai tagede vou, na veika e veivakurubuitaki povou ena qoroii, na dina povou ena kilai, na veika povou era na kauta mai na kaukauwa ni vakasama, lomada kei na yagoda.”—Ellen G. White, The Great Controversy, pp. 675, 677.

“Ena reki e sega ni tukuni rawa era sa curuma yani kina ko ira na gone ni vuvavura na reki kei na nodra vuku na ka bula era sega ni bale. Era wasea nai yau ni vuku kei na kilaka e rawati ena veitabagauna ena kena vakadikevi tu na cakacaka ni Kalou. Ena makare ni rai era sarava kina na lagilagi ni veibuli—matanisiga kei na kalokalo kei na kena tuvanaki vakamatau, ena kedra ituutuvu era sa lesi kina niare vakavolivolitu nai tikotiko vakaturaga ni Kalou. Mai na ka somidi duadau ki na ka vakaitamera duadua, e volai koto kina na yacana na Dauveibuli kei na Nona kaukauwa.”—The Great Controversy, pp. 677, 678.

“Sa mai cava na veivalvaluvalu levu. Sa oti nai valavalu ca kei ira na tamata ivalavalu ca. Sa na savasava ko vuvavura taucoko. Na duavata kei na marau sa na voqa e loma ni veika buli taucoko. Mai vei Koya a bulia na ka kecega, sa drodro mai kina na bula kei na rarama kei na reki, ena loma ni veimatanitu e loma ni macawa. Mai na dua na ka somidi ki na vuvavura levu duadua, na veika kece, bula se sega ni bula, ena kedra tokota e sega ni tabonaki rawa kei na reki savasava, era na kaya kecega ni sa loloma na Kalou”—The Great Controversy, p. 678.

Taro ni Veiwasei:

1. Na cava na vuna e vakatara sara tiko kina vakadede na Kalou nai valavalu ca me toso tiko? Ena gauna vata ga, e sega ni dua na tamata e rawara tiko vakabalavu ena gauna e buka tiko kina ena vuvavura oqo. Oya, ni sega e dua e rawara vakalevu ena gauna ni nona bula. Sa na vakacava na lekaleka ni bula ni dua na tamata ni vakatauvatan ki na dua na udolu na yabaki ni valavalu ca? Ena vukei keda vakacava na rai oqo ni da sotava na taro bibi me baleta na ca?

2. Gaunisala cava e veisotari kina na dua na udolu na yabaki vata kei veivakabulai ni Kalou? Vakasamataka na ka e tukuni me baleta nai tovo ni Kalou nii na sega ni tau nai otioti ni veilewai, otioti ni totogi vakavo nira sa raica ko ira kece na vakabulai na vakatulewa dodonu kei na savasava kei na loloma ni Kalou.