**Ном ва насаб** (бо ҳарфҳои чопӣ)

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

**Нишонии шумо** (бо ҳарфҳои чопӣ)

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

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

**Дастурдиҳанда**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Баҳо**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Аз тарафи рост ҳарферо нависед, ки ба ҷавоби дуруст мувофиқат мекунад. Фикру мулоҳизаҳои худро дар қисмати “Дар ин бора шумо чӣ мегӯед?” озодона ифода намоед.*

**ДАРСИ 1**

1. Кадоме аз ифодаҳои зерин ба сарлавҳаи номаи Павлус ба Румиён бештар мувофиқат мекунад.

а) Ман, Павлус;

б) Аз мазҳабҳо эҳтиёт бошед;

в) Хушхабар мувофиқи Павлус;

г) Хизматгори Масеҳ; \_\_\_

2. Ба кадом савол дар Нома ба Румиён ҷавоб дода нашудааст?

а) Гуноҳкорон чӣ гуна метавонанд аз тарафи Худо сафед карда шаванд?

б) Оё Худо ваъдаашро ба яҳудиён вайрон кардааст?

в) Масеҳӣ чӣ гуна росткорона зиндагӣ карда метавонад?

г) Чӣ гуна маросимҳоро Масеҳ ба Калисо мерос мондааст? \_\_\_

3. Павлусро ба башоратдиҳӣ

а) пирони калисои якуми ғайрияҳудӣ дар

Антиохия фиристоданд;

б) фиристаҳо аз Уршалим фиристоданд;

в) Худи Худованд Исои Масеҳ фиристод;

г) Шимъӯни Петрус фиристод. \_\_\_

4. Дар аввали Нома ба Румиён, Павлус масеҳиёни румиро чунин меномад:

а) муқаддасон;

б) бародарон;

в) ҳамсафон;

г) ҳамроҳи Масеҳ ворисони Худо. \_\_\_

5. Павлус ба Румиён менависад, ки ӯ барои он дуо мекард,

то ки:

а) бисёриҳо ба воситаи шаҳодати онҳо наҷот ёбанд;

б) онҳо аз таъқиботи Нерон раҳоӣ ёбанд;

в) Худо сафари ӯро ба Рум пешбинӣ намояд;

г) ҳеҷ кадоми онҳо ба таълимоти дурӯғ

 машғул нашавад. \_\_\_

6. Калимаи «росткорӣ» ки дар Инҷил истифода мешавад, чунин маъно дорад:

а) Худо ҳамеша дуруст, одилона ва аниқ амал мекунад;

б) он дараҷаи росткорӣ, ки Худо аз мо талаб менамояд;

в) мавқеи комиле ки Худо ба ҳамаи имондорон

ба Масеҳ медиҳад;

г) ҳама гуфтаҳои боло. \_\_\_

7. Хушхабари Павлус:

а) ба ҳамаи одамон дахл дошт;

б) танҳо ба яҳудиён дахл дошт;

в) танҳо ба ғайрияҳудиён дахл дошт;

г) ҳам ба яҳудиён ва ҳам ба ғайрияҳудиёне дахл дошт,

ки маърифати баланд доштанд \_\_\_

8. Дар кадоме аз оятҳои зерин Павлус ба мавзӯи номаи худ ишорат мекунад.

а) 1, 4, 5, 8;

б) 1, 9, 15, 16;

в) 3, 12, 16, 17;

г) 4, 8, 10, 12. \_\_\_

9. Павлус мегӯяд, ки Хушхабар қудрати Худо барои наҷот мебошад ва:

а) дар ҳаёт ва таълимоти Худованд Исо ошкор шуд;

б) бори якум ба яҳудиён ошкор шуда буд;

в) аз осмонҳо ба воситаи мӯъҷизаҳои Масеҳ ошкор шуд;

г) бори якум дар рӯзи Пантикост ошкор шуд; \_\_\_

10. Хушхабар аз рӯи чунин принсип амал мекунад:

а) имон аз аввал то охир;

б) корҳои нек аз аввал то охир;

в) имон аз аввал ва амал дар охир;

г) амал дар аввал ва имон баъдтар, ҳангоме ки одам ба қадри кофӣ барои наҷот росткор мешавад. \_\_\_

**ДАР ИН БОРА ШУМО ЧӢ МЕГӮЕД?**

Оё шумо худро ба андозаи басанда росткор мешуморед, то ки ба осмонҳо равед? Ҷавоби худро шарҳ диҳед.

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

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

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

**ДАРСИ 2**

1. Ба саволи «Оё бутпарастон ҳалок шудаанд?» Нома ба Румиён чунин ҷавоб медиҳад, ки онҳо:

а) ҳалок нашудаанд, чунки Худо одил аст ва одамонро танҳо барои он ки бутпараст буда, аз ин беҳтар чизеро намедонанд, ба азоби ҷовидонӣ маҳкум намекунад.

б) ҳалок нашудаанд, чунки ғайрияҳудиён дини худро доранд ва Худоро мувофиқи анъанаи худ

парастиш мекунанд;

в) ҳалок шудаанд, чунки Худованд Исои Масеҳро

рад намудаанд.

г) ҳалок шудаанд, чунки шаҳодат оиди Худоро ба

 воситаи офаридааш рад карданд. \_\_\_

2. Ҳангоме Худо мегӯяд, ки одамон «узре надоранд», киҳо дар назар дошта шудаанд?

а) Ҳамаи одамон;

б) Ҳамаи одамон, ғайр аз онҳое ки Хушхабарро нашунидаанд;

в) Танҳо яҳудиён, ки ба онҳо имтиёзҳои махсус

дода шуда буданд;

г) Танҳо ғайрияҳудиён, ки бутҳоро парастиш

 мекунанд. \_\_\_

3. Гоҳо мо оиди одамоне сухан меронем, ки «Худо онҳоро фаромӯш кардааст». Мувофиқи Нома ба Румиён:

а) Худо бутпарастонро ба пастравии ахлоқӣ вогузошт;

б) Худо бутпарастонро ба майлҳои паст ва

гуноҳҳои зиёд вогузошт;

в) Худо бутпарастонро ба ақли вайроншуда

гирифтор намуд;

г) Худо бутпарастонро ба ҳар он чи дар боло гуфта шудааст, гирифтор намуд. \_\_\_

4. Сабаби асосие ки одамон ба бутҳои офаридашуда барои ёрӣ муроҷиат мекунанд, он аст, ки:

а) бутҳо вафодорона хизмат карда, ҳақиқатан Худоро намояндагӣ мекунанд;

б) чунин хизмат одамро аз худдории ахлоқӣ озод мекунад;

в) Худо фармуд, ки онҳоро барои ёрӣ ба дуогӯён

истифода баранд;

г) ҳамаи динҳо аз бутпарастӣ инкишоф ёфтаанд. \_\_\_

5. Мувофиқи Нома ба Румиён 2:2-16:

а) наҷот ба корҳои неки мо вобаста аст;

б) доварӣ корҳои моро ба назар мегирад;

в) доварӣ барои ғайрияҳудиён аст, чунки яҳудиён «халқи интихобшудаи Худо» буда, аз доварӣ халос мешаванд

г) ғайрияҳудиён аз рӯи имон наҷот меёбанд,

 яҳудиён бошанд аз рӯи корҳояшон \_\_\_

6. Худо Шариатро ба яҳудиён пешкаш намуд. Дар натиҷа:

а) онҳо ба таври дилпурона наҷот ба даст оварданд;

б) онҳо ҳуқуқҳои махсусро дар назди Худо доро шуданд;

в) дар онҳо нозпарварии динӣ, дурӯягӣ ва ҳавобаландӣ пайдо шуд.

г) онҳо кӯшиш менамуданд шариатро ба ҷо оваранд ва ғайрияҳудиёнро ба дини худ дароранд. \_\_\_

7. Павлус эътирозҳои маъмулии яҳудиёнро ба мавъизаи худ пешбинӣ мекунад. Дар байни гуфтаҳои зерин яке ҳаст, ки яҳудиён истифода набурданд, ва маҳз: агар мавъиза дуруст бошад, пас:

а) яҳудӣ будани ту ҳеҷ афзалияте надорад;

б) аз суханони ту бармеояд, ки Худо ба ваъдаҳои худ вафо намекунад. Аммо новобаста ба он ки яҳудиён ба Ӯ имон доранд ё не, Ӯ бояд ваъдаҳои Худро иҷро кунад. Агар ягон нафар яҳудӣ ҳалок гардад, Худо ба Сухани Худ вафо накардааст;

в) бевафоии яҳудиён ба Худо бори дигар ҷалоли Ӯро таъкид мекунад, чунки ба ҳамин восита росткории Ӯ зоҳир мегардад. Доварӣ бар яҳудиён барои он чи боиси ҷалоли Худо мегардад, беадолатона мебуд.

г) ғайрияҳудӣ будан беҳтар аз яҳудӣ будан аст, чунки ғайрияҳудиён барои сафед кардани гуноҳҳои худ баҳонае доранд. Онҳо метавонанд гӯянд, ки ҳеҷ гоҳ оиди Худои зинда нашунидаанд ва наметавонанд барои бевафоӣ ба Оне ки ҳеҷ гоҳ дар

 борааш нашунидаанд, ҷавобгар бошанд. \_\_\_

8. Мувофиқи Хушхабар, чуноне ки Павлус мавъиза менамуд, Худованд Исои Масеҳ ҳамчун Довари Худо:

а) бо нархи хуни рехташудаи Худ ба ҳамаи гунаҳкорон бахшиш пешниҳод менамояд;

б) корҳои неку бади одамонро чен мекунад. Ва ба онҳое ки кори нек бисёртар кардаанд, наҷот бахшида мешавад;

в) ҳамаи сирри одамиро мекушояд;

г) гуноҳҳо ва камбудиҳои ҳамаи онҳоеро, ки аз сидқи дил имон доранд ва мекӯшиданд ҳарчи беҳтар рафтор намоянд, мебахшад; \_\_\_

9. Дар Нома ба Румиён 3:9-23 ҳукми Худо ба инсоният ҷамъбаст карда мешавад. Кадоме аз фикрҳои зерин ин ҷамъбастро дуруст баён мекунад?

а) Ҳамаи одамон назди Худо гуноҳ кардаанд.

б) Инсон ба дараҷае афтидааст, ки ҳар як узви бадани ӯ ба гуноҳ гирифтор шудааст.

в) 14 порча аз Таврот оварда мешавад, ки ҳукми Худоро нисбати одамон тасдиқ мекунанд.

г) Ҳама гуфтаҳои боло дурустанд. \_\_\_

10. Бобҳои 1–3-и Нома ба Румиёнро хонда, одам гуноҳкор будани худро дарк мекунад. Ӯ мефаҳмад, ки ба доварии Худо ҳозир мешавад ва барои ҳамин дар ташвиш аст. Кадоме аз маслиҳатҳои зерин дар ин ҳолат мувофиқат мекунад?

а) Саҳифаро гардонед ва ҳаётро аз нав сар кунед.

б) Инро фаромӯш кунед! Ҳама гуноҳ мекунанд.

в) Кӯшиш намоед, ки 10 фармударо ба ҷо оваред.

г) Хавотир нашавед. Худо одамонро аз ҳад зиёд дӯст медорад, то онҳоро барои гуноҳҳое ки аз онҳо худдорӣ кардан душвор аст, ҷазо диҳад.

д) Ин қисми нома барои он навишта шудааст, ки ҳиссиёти гуноҳкорӣ ва тарси доварии Худо бедор карда шаванд. Хонданро давом диҳед. Умед дар пеш аст. \_\_\_

**ДАР ИН БОРА ШУМО ЧӢ МЕГӮЕД?**

Дар ин дарс ба шумо оиди гуноҳкорӣ ва ҷавобгарии шумо назди Худо чӣ ошкор шуд?

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

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

**ДАРСИ 3**

1. Мувофиқи таълимоти Инҷил оиди сафедшавӣ:

а) Худо шахсро он вақт сафедшуда меҳисобад, ки ӯ ба Исои Масеҳ имон дорад;

б) баъди имон овардан ба Исои Масеҳ шахс бегуноҳ ва росткор мешавад;

в) Масеҳ музди гуноҳҳои моро пардохт, ва барои ҳамин, ҳангоми имондор шудан шахс метавонад ҳар қадаре ки хоҳад, гуноҳ кардан гирад;

г) ҳамаи гуфтаҳои дар боло зикршуда дурустанд. \_\_\_

1. Пок гардондан маънои онро дорад, ки Худо:

а) аввал одамро пок мегардонад, ва сипас ӯро пок эълон мекунад;

б) одамро пок номида, ҳаёти ӯро дигаргун менамояд;

в) одамро ба он дараҷаи покӣ мерасонад, ки ӯ метавонад камолотро ба даст оварад ва дигар гуноҳ накунад;

г) ба одам росткории Худро раво медонад. \_\_\_

1. Аз байни шахсони дар поён зикршуда киҳо назди Худо росткор ҳисобида мешаванд? Онҳое ки:

а) кӯшиш мекунанд Шариати Худоро чун маҷмӯи қоидаҳои рафтор ба ҷо оваранд;

б) кӯшиш менамоянд ҳамсояҳоро дӯст доранд, шаҳрвандони риоякунандаи қонун бошанд;

в) дуо мегӯянд, Навиштаи Покро мехонанд, дар хизматҳо ва дигар намудҳои ҳаёти динӣ иштирок менамоянд;

г) ба Худованд Исои Масеҳ чун ба Наҷоткори худ

имон доранд. \_\_\_

1. Ифодаи «росткориро ройгон(муфт), бо файзи Худо ба даст меоварем»-ро бояд:

а) дар алоқамандии матн (контекст) дида бароем, чунки дар он ҷо оиди якчанд шартҳои иловагии наҷоти Худо гуфта шудааст;

б) чун аз будаш зиёд баҳо додани асос барои наҷот фаҳмем (хусусиятҳои маданияти шарқиро ба назар гирифта);

в) айнан фаҳмем, чунки наҷот дар ҳақиқат на аз рӯи корҳо, балки ройгон дода мешавад;

г) бо истисноҳо қабул намоем, чунки дар матни аслӣ калимаи «ройгон» вуҷуд надорад. \_\_\_

1. Талаботи покӣ ва росткории шариати Таврот:

а) дар Инҷил сарфи назар карда шудаанд;

б) маҳдудкунандаи Хушхабари файз аст, ва наҷот на танҳо аз рӯи имон, балки аз рӯи корҳо низ муайян карда мешавад;

в) пурра дар Ҷолҷолто иҷро шуда буданд, ҳангоме ки Худованд Исои Масеҳ барои гуноҳҳои мо мурд;

г) ба Инҷил тамоман робита надорад, чунки шариат

 танҳо ба яҳудиён дода шуда буд. \_\_\_

1. Худо қаноатманд шуд. Мувофиқи Хушхабар,

ин маънои онро дорад, ки

а) ғазаби Худо зидди гуноҳ ором шуд;

б) Худо аз марги Писари Худ осоиш ёфт;

в) талаботҳои росткории Худо дар Ҷолҷолто қонеъ кунонда шуданд;

г) аз ин пас Худо гуноҳкоронеро, ки аз сидқи дил мехоҳанд росткорона зиндагӣ кунанд, мебахшад. \_\_\_

1. Кадоме аз гуфтаҳои зерин дурустанд?

а) Дар давраи Паймони Куҳан Худо одамонро мувофиқи рафторашон наҷот медод, дар Паймони Навин наҷот танҳо ба воситаи имон ба Исои Масеҳ муайян карда шудааст.

б) Ҳам дар Таврот ва ҳам дар Инҷил имон ба Худованд Исои Масеҳ асоси наҷот ба ҳисоб меравад. Имондорони Паймони Куҳан бо имон ба пеш сӯи Ҷолҷолто менигаристанд, имони мо бошад моро ба гузашта мебарад.

в) Барои яҳудиёни давраи Паймони Куҳан наҷоте набуд, чунки Масеҳ ҳанӯз наомада буд, вайронкунии Шариат бошад онҳоро ба доварӣ овард.

г) Дар давраҳои Паймони Куҳан қурбонии ҳайвонҳо барои кафорати гуноҳҳо басанда буд, бинобар

 ин ба яҳудиён чизи дигаре лозим набуд. \_\_\_

8. Кадоме аз ифодаҳои зерин мефаҳмонад, ки чаро наҷотёфтагон наметавонанд бо худ фахр кунанд?

а) Онҳо назди Худо бо дарки он меоянд, ки ҳалокшуда ва гуноҳкорони сазовори дӯзах мебошанд ва бо ҳеҷ чиз фахр карда наметавонанд.

б) Онҳо мефаҳманд, ки Худо танҳо аз рӯи меҳр, марҳамат ва файзи Худ аз одамон рӯй нагардондааст.

в) Онҳо ба воситаи имон ба Худо наҷот ёфтаанд, ва ин ҷо корнамоии махсусе нест, чунки наҷот ба ҳама

дастрас аст.

г) Ҳамаи он чи дар боло гуфта шудааст, дуруст аст. \_\_\_

9. Агар сафедшавӣ аз рӯи Шариат мебуд, он гоҳ:

а) миқдори бештари одамон метавонистанд наҷот ёбанд, чунки наҷот аз рӯи корҳо назар ба наҷот аз рӯи имон бештар иҷрошаванда аст.

б) онро танҳо яҳудиён ба даст оварда метавонистанд, чунки шариат ба онҳо дода шуда буд.

в) байни Таврот ва Инҷил зиддиятҳо намебуданд;

г) ба даст овардани наҷот осон мебуд, чунки росткорона

 рафтор кардан аз имон овардан осонтар аст. \_\_\_

10. Сафедшавӣ аз рӯи имон:

а) шариатро беқадр мегардонад;

б) шариатро бекор мекунад;

в) талаботи шариатро ба воситаи Исои Масеҳ ба ҷо оварда, онро тасдиқ мекунад;

г) ба шариат талаботи имонро илова менамояд, бинобар ин наҷот ҳам ба воситаи имон ва ҳам ба воситаи

 корҳост. \_\_\_

**ДАР ИН БОРА ШУМО ЧӢ МЕГӮЕД?**

Оё шумо назди Худо сафед карда шудаед? Ҷавобатонро шарҳ диҳед.

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

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

**ДАРСИ 4**

1. Павлус ду мисол меорад, то нишон диҳад, ки Инҷил бо Таврот мухолифат намекунад. Ин мисолҳо:

а) бо Довуд, ки хеле пеш аз ато шудани шариат мезист, ва Иброҳим, ки баъди устувор шудани он ҳаёт ба сар мебурд, алоқамандӣ доранд;

б) бо Иброҳим, ки хеле пеш аз устувор шудани шариат мезист, ва Довуд, ки садсолаҳо баъд аз ато шудани он ҳукмронӣ мекард, алоқамандӣ доранд;

в) бо Иброҳим ва Довуд, ки пеш аз устуворшавии шариат мезистанд, алоқамандӣ доранд;

г) бо Иброҳим ва Довуд, ки аллакай баъди устуворшавии шариат мезистанд, алоқамандӣ доранд; \_\_\_

1. Чӣ гуна Иброҳим назди Худо сафед шуд?

а) Ба воситаи корҳо, ки ӯ бо онҳо метавонист ҳавобаландӣ кунад.

б) Ба воситаи корҳо, аммо ӯ далеле барои ҳавобаландӣ кардан надошт, чунки Худо ҳуқуқ дорад чунин корҳоро аз одамон талаб намояд.

в) Ба воситаи имон, чунки навишта шудааст, ки «имон барои ӯ росткорӣ ҳисобида шуд».

г) Ба воситаи имон, чунки танҳо имондор

 назди Худо фахр карда метавонад. \_\_\_

1. Кадоме аз одамони дар поён зикршуда назди Худо сафед мешавад? Оне ки:

а) ба зиёрати ҷойҳои муқаддас меравад, дар он ҷо парастиш ва қурбонӣ мекунад;

б) дар ҳама ҷо таълимоти имони худро бо саъю кӯшиш мавъиза мекунад, то дар ташкилоти диниаш хуб ҳисобида шавад;

в) дар кори иҷтимоӣ манфиати зиёдеро мебинад ва пурра худро ба хизмати наздикон месупорад;

г) ба Худо ва Каломи Ӯ бовар мекунад ва бо имон

 наҷотро аз рӯи марҳамати Худо қабул мекунад. \_\_\_

1. Бо Батшобаъ зинокорӣ намуда, Довуд чунин кард, ки шавҳари Батшобаъ дар ҷанг кушта шавад, то ӯро ба занӣ гирад. Ҳангоме ки кори кардаи ӯро фош карданд, ӯ пушаймон шуд ва аз тарафи Худо бахшида шуд (2Подшоҳон 11, 12; Забур 31:1,2). Ӯ ба хотири чӣ бахшида шуд?

а) танҳо бо марҳамати Худо;

б) ба хотири қурбониҳои зиёд, ки Довуд барои ба Худо писанд омадан кард;

в) чунки тайёр буд аз Батшобаъ ҷудо шавад ва барои ислоҳ кардани гуноҳҳояш ҳама корро кунад;

г) чунки либоси ҷанда пӯшида, ба сар хокистар пошида ҷойҳои муқаддаси Исроилро зиёрат кард. \_\_\_

1. Ҳикояи Иброҳим аз ҳикояи Довуд фарқ дорад. Ин фарқиятро бо ифодаҳои зерин баён кардан мумкин аст:

а) Ба Иброҳим лозим омад, ки қурбонӣ кунад, то росткор ҳисобида шавад, ба Довуд бошад лозим наомад;

б) Волидони Иброҳим Яҳуваро парастиш мекарданд, волидони Довуд бошанд намекарданд;

в) Иброҳим бо имон росткор ҳисобида шуд, Довуд ба воситаи имон бахшида шуд;

г) Иброҳим пеш аз имон овардан корҳои нек кард,

 Довуд бошад баръакс, баъди имон овардан

 корҳои нек кард. \_\_\_

1. Дар боби 4-ум Павлус исбот мекунад, ки расму оинҳо худ аз худ наҷот намедиҳанд. Ӯ:

а) мегӯяд, ки яҳудиён хато мекарданд, ки писарони худро хатна менамуданд;

б) мегӯяд, ки Иброҳим хеле пеш аз хатна росткор ҳисобида шуд;

в) хатнаро нолозим эълон намуд, чунки ҷои хатнаро таъмид иваз намуд;

г) дар мисоли худ нишон дод, ки хатна на барои яҳудӣ

 ва на барои ғайрияҳудӣ аҳамияте надорад. \_\_\_

1. Росткории Иброҳим:

а) бе ягон шарт ба даст омад;

б) ба хатна вобастагӣ дошт;

в) ба он вобаста буд, ки баъди имон овардан шариатро иҷро мекард;

г) дар асоси он чи аз шароити мо фарқ дошт,

 ба даст омад. \_\_\_

1. Вазифаи шариат аз чӣ иборат аст?

а) Наҷот додани онҳое ки онро риоя мекунанд;

б) Пок намудани наҷотёфтагон;

в) Ошкор намудан ва ҷазо додани табиати гуноҳолуди одамӣ;

г) Бовар кунондани одам ба он, ки ӯ наҷот ёфтааст. \_\_\_

1. Иброҳим ба он чи имконнопазир метофт, бовар кард: Худо метавонад мӯъҷиза кунад, агарчи ҳам ӯ ва ҳам Соро дар он синну сол фарзанд дошта наметавонистанд. Имони мо дар асоси воқеаест, ки дар назар имконнопазир аст, аммо аз тарафи Павлус тасвир карда шудааст. Дар боби 4-уми Нома ба Румиён ин воқеа:

а) дорои илҳом будани Навиштаи Пок мебошад;

б) дар болои об гаштани Исои Масеҳ мебошад;

в) аз мурдагон бархостани Масеҳ мебошад;

г) дар рӯзи Пантикост омадани Рӯҳи Пок мебошад. \_\_\_

1. Оятҳои 4:4,5-ро аз ёд кунед (метавонед ҳам аз тарҷумаи тоҷикии Китоби Муқаддас ва ҳам аз матни китоби дарсӣ, истифода баред). Акнун ин оятҳоро аз ёд нависед.

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

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

**ДАР ИН БОРА ШУМО ЧӢ МЕГӮЕД?**

Ба шумо ин дарс чӣ гуна ёрӣ расонд?

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

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

**ДАРСИ 5**

1. Баракатҳои Инҷил ба имондор:

а) танҳо ба воситаи Масеҳ дода мешаванд;

б) танҳо дар натиҷаи рӯза ва дуо дода мешаванд;

в) танҳо баъд аз он дода мешаванд, ки имондор амали дуюми файзро аз сар гузаронд ва бо забонҳои зиёд гап мезанад;

г) танҳо дар ҳолате дода мешаванд, ки ӯ ҳаёти

 бегуноҳона ба сар барад. \_\_\_

1. Самари аввали сафедшавӣ, ки Павлус онро дар боби 5-уми Нома ба Румиён ёдрас мекунад:

а) меҳр нисбати бародарон мебошад;

б) сулҳ бо Худо мебошад;

в) хурсандӣ ва шодмонии тасвирнопазир мебошад;

г) озодӣ аз ҳар гуна васвасаҳои гуноҳ мебошад. \_\_\_

1. Ба воситаи Исои Масеҳ имондор:

а) аз гуноҳ озод ва дар гуноҳ кардан низ озод аст;

б) кафолати некӯаҳволии моддиро мегирад;

в) кӯшиш мекунад дар киштзори Худо меҳнат кунад;

г) аз меҳри Худо ҳаловат мебарад; \_\_\_

1. Кадоме аз ин ифодаҳо дурустанд?

а) Касе ки ба Худованд Исо имон дорад, бе мусибат ва санҷишҳо зиндагӣ мекунад.

б) Агар имондорро санҷишҳо дар пеш бошанд, ин маънои онро дорад, ки Худо ба ин восита марҳамати Исои Масеҳро ошкор мекунад.

в) Касоне ки ба Исои Масеҳ имон доранд, аз азобу мусибати бузург, ки ҷаҳони моро интизор аст, мегузаранд, чунки ин нархи қабули масеҳият мебошад.

г) Ҳамаи мусибатҳо дар Навиштаи Пок ба Исроил дахл

 доранд, ҳамаи баракатҳо бошанд – ба масеҳиён. \_\_\_

1. Агар шумо имондор бошед, метавонед пурра боварӣ дошта бошед, ки ба осмонҳо меравед, чунки:

а) ҳангоме ки ҳанӯз гуноҳкор будед, Масеҳ барои шумо мурд;

б) шумо бо Худо оштӣ кардед;

в) Масеҳ на танҳо барои шумо мурд, Ӯ ҳамчунин зиндагӣ мекунад, то шуморо нигоҳ дорад;

г) ҳамаи ифодаҳои дар боло гуфташуда дурустанд. \_\_\_

6. Дар боби 5-уми Нома ба Румиён Павлус Одам ва Масеҳро муқоиса карда, натиҷаи мулоҳизаҳояшро баён мекунад. Дар ин ҷо ӯ:

а) сафедшавӣ ва муқаддасшавиро таъкид мекунад;

б) лаънат ва сафедшавиро таъкид мекунад;

в) шариат ва файзро таъкид мекунад;

г) имон ва корҳоро таъкид мекунад. \_\_\_

7. Барои чӣ кӯдакон гоҳо ба балоғат нарасида мемуранд? Боби 5-уми Нома ба Румиён ин масъаларо равшан мекунад. Кадоме аз ифодаҳои зерин маънидоди илоҳӣ мебошад?

а) бадбахтиҳо бо кӯдакони беҳтарин ҳам рӯй медиҳанд;

б) қонуни зинда мондани пурқувватаринҳо нисбати кӯдакон низ амал мекунад;

в) ҳанӯз гуноҳ накарда, кӯдакон метавонанд ба

осмонҳо раванд;

г) онҳо ба воситаи Одам, ки намояндаи тамоми

 инсоният мебошад, гуноҳ карданд. \_\_\_

1. Шахси ба Исои Масеҳ имоноварда кадоме аз баракатҳои зеринро дорад, ки баландтар аз он чизест, ки Одам дар биҳишт зиста, барои худ ва наслҳои оянда умед баста метавонист? (Барои ҷавоб метавонед аз Китоби Ҳастӣ 1–3 истифода баред).

а) имондор фарзанди Худост, Одам бошад танҳо

инсони оддӣ буд.

б) хонаи имондор дар осмонҳост, хонаи Одам бошад биҳишти заминӣ буд.

в) имондор ҷовидона бо Масеҳ ва дар Масеҳ зиндагӣ мекунад, Одамро бошад Худо танҳо якчанд бор

хабар гирифт.

г) имондор дар муқоиса бо Одам ҳамаи имтиёзҳои

 дар боло зикршударо дорост. \_\_\_

9. Кадоме аз ифодаҳои зерин муҳимтар аст?

а) гуноҳи одам;

б) Шариати Худо;

в) марҳамати Худо;

г) мӯҳтоҷии одам. \_\_\_

10. Фарқи асосии дар Масеҳ ё дар Одам будан кадом аст ?

а) дар Одам ҳама гунаҳкоранд; дар Масеҳ ҳама росткоранд

б) дар Одам ҳама мемуранд; дар Масеҳ ҳама

зинда карда шудаанд

в) дар Одам ҳама дар зери лаънат ҳастанд; дар Масеҳ ҳама сафед карда шудаанд

г) ҳама вариантҳои дар боло зикршуда дурустанд \_\_\_

**ДАР ИН БОРА ШУМО ЧӢ МЕГӮЕД?**

Оё таълимоти Павлусро дар боби 5-уми Нома ба Румиён бо таълимоти эволютсия мувофиқат кунондан мумкин аст? Барои чӣ?

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

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

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

**ДАРСИ 6**

1. Худо гуфт, ки имондор ба Исои Масеҳ:

а) дар гуноҳҳо мурда аст;

б) барои гуноҳ мурда аст;

в) аз боиси гуноҳ мурда аст;

г) аз бисёр ҷиҳатҳо ҳанӯз барои гуноҳ зинда аст; \_\_\_

2. Мувофиқи боби 6-уми Нома ба Румиён «табиати кӯҳна»-и одам:

а) аллакай нобуд карда шудааст;

б) бо Масеҳ мехкӯб шудааст;

в) аз тарафи Худо тоза шудааст ва акнун ӯ метавонад ба Худо писанд омада, ҳаёти пок ба сар барад.

г) аз тарафи Худо барои нобудшавии табиӣ

гузошта шудааст. \_\_\_

3. Дар боби 6-уми номаи худ Павлус барои нишон додани он ки бо табиати кӯҳнаи одам чӣ рӯй дод, тасвири зеринро истифода мебарад:

а) никоҳ;

б) зодашавӣ;

в) ғӯтаи масеҳӣ;

г) истеъфо. \_\_\_

4. Қадамҳои амалӣ сӯи ҳаёти пирӯзмандона дар боби 6-уми Нома ба Румиён бо ифодаҳои зерин баён шудааст:

а) меҳр, хурсандӣ ва сулҳ;

б) имон, умед ва меҳр;

в) дониш, фаҳмиш ва худро ба Худо бахшидан;

г) далелҳо, имон ва ҳиссиётҳо. \_\_\_

5. Дар бораи зинда шудани Масеҳ дар боби 6-уми Нома ба Румиён сухан ронда, Павлус таъкид мекунад:

а) воқеаи таърихиро;

б) дар ҳамин ҷо ва ҳозир дар он рӯҳан иштирок кардани имондоронро;

в) кафолати зиндашавии ҷисмонии моро дар рӯзи муайяншуда;

г) нақшеро ки зиндашавии Масеҳ барои имон

овардани Павлус дошт. \_\_\_

6. Имондор бояд нисбати бадани худ чӣ гуна рафтор намояд? Вай бояд:

а) тамоми хоҳишҳову ҳавасҳои онро ба ҷо оварад, то аз гуноҳ сер ва суст шавад;

б) ҳар як узви бадани худро ба Худо супорад, то Худованд Исо

тавонад дар онҳо зиндагӣ кунад;

в) инкор намояд, ки бадани ӯ ҳамчун ҷавҳари материалӣ вуҷуд дорад, чунки ин танҳо фиреби назари тафаккури одамист;

г) иқрор шавад, ки он бо худ бадӣ меоварад ва онро ба

 воситаи рӯзаи дуру дароз суст кунад. \_\_\_

7. Гуноҳ дигар бар имондор ҳукмрон нест, чунки:

а) акнун дар имондор Рӯҳи Пок зиндагӣ мекунад;

б) имондор тобеи файзи Худо аст на тобеи шариат;

в) имондор росткор, пок ва адолатхоҳ (боинсоф) гаштааст;

г) имондор барои васваса мурда аст. \_\_\_

8. Имондор дар асоси чӣ росткорона зистан мехоҳад?

а) интизом – «ба ман лозим аст»;

б) вазифадорӣ – «ман бояд»;

в) майлу рағбат – «ман мехоҳам»;

г) мақсад – « ман кӯшиш мекунам»; \_\_\_

1. Масеҳии ҳақиқӣ ҳаёти гуноҳолудро инкор мекунад, чунки:

а) табиати нави ӯ гуноҳро бад мебинад;

б) Рӯҳи Пок ӯро водор мекунад ва ёрӣ медиҳад, ки пок зиндагӣ кунад.

в) андеша оиди он чи дар Ҷолҷолто рӯй дод, ӯро аз гуноҳ кардан бозмедорад;

г) ӯ аз он ҳаёте ки то имон оварданаш ба сар мебурд,

шарм медорад;

д) ҳамаи он чи дар боло зикр ёфт, дуруст аст. \_\_\_

10. Масеҳӣ бояд:

а) ғуломи вазъият бошад,

б) ғуломи Исои Масеҳ бошад,

в) ғуломи корҳои нек бошад,

г) аз ҳар гуна асорат озод бошад. \_\_\_

**ДАР ИН БОРА ШУМО ЧӢ МЕГӮЕД?**

Таълимоти дар боби 6-ум зикр ёфта дар зиндагии шумо чӣ гуна зоҳир мегардад?

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

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

**ДАРСИ 7**

1. Кадоме аз ифодаҳои зерин муносибати имондорро нисбати шариат беҳтар инъикос менамояд:

а) имондор бояд шариатро ба ҷо оварад, то ки наҷот ёбад;

б) ӯ наҷотро новобаста ба шариат ба даст овард, аммо бояд шариатро иҷро намояд, то ки наҷотро аз даст надиҳад;

в) ӯ наҷотро навобаста ба шариат ва кӯшишҳояш ба даст овардааст ва покиро низ новобаста ба шариат ва кӯшишҳояш ба даст меоварад;

г) на тобеи шариат, балки тобеи файз – ин маънои онро дорад, ки имондор аз вазифаи ба ҷо овардани

талаботи шариат озод аст. \_\_\_

1. Кадом тасвирро Павлус истифода мебарад, то муносибати имондорро нисбати шариат нишон диҳад?

а) никоҳ ва ҷудошавӣ.

б) никоҳ ва марг.

в) ҷудошавӣ ва никоҳи такрорӣ.

г) марг ва дафн. \_\_\_

1. Талаботи шариат:

а) бо марги Исои Масеҳ иҷро шуданд;

б) қувват надоранд, чунки шариат ба Исроил дода шуда буд,бинобар ин ба масеҳиён дахл надорад;

в) бояд аз тарафи худи масеҳӣ ба ҷо оварда шавад, чунки

Шариати Худо бекор карда нашудааст.

г) моҳияти худро гум кардаанд, чунки ҳар як имондор

росткорона ҳаёт ба сар мебарад. \_\_\_

1. Бо Масеҳ якҷоя шудани имондор:

а) ягонагии асроромез аст, ки дар ҷовидонӣ арзиш дорад,

аммо дар ҳаёти ҳаррӯза амалан истифода намешавад;

б) ба Масеҳ имкон медиҳад, ки ҳаёти Худро бо имондор бо ҳам бинад, то ки ҳаёти имондор ба ҳаёти Масеҳ дар замин монанд бошад;

в) пурра ба ҳаёти росткоронаи имондор вобаста аст, чунки

гуноҳ ягонагиро бо Масеҳ вайрон мекунад;

г) амали қонунӣ, қисми шартномаи ибтидоӣ оиди наҷот аст, бинобар ин онро бо кӯшишҳои риояи

шариати Худо нигоҳдорӣ кардан мумкин аст. \_\_\_

1. Шариат яке аз амалҳои зеринро ба миён меоварад:

а) фикрҳои манфиро дар дили одамӣ, чунки он чи шариат манъ кардааст, бештар ҷалбкунанда мешавад;

б) покии ҳақиқиро дар зиндагӣ, зеро маълум аст, ки шариат «пок, одилона ва некӯст»;

в) самарҳоро барои Худо дар ҳаёти ҳар як масеҳӣ;

г) озодиро аз ғуломӣ, чунки дар имондор шубҳае

 намегузорад, ки чӣ гуна ҳаёт ба Худо писанд меояд. \_\_\_

6. Дар Нома ба Румиён 7:7-24 Павлус асосан оиди:

а) Рӯҳи Пок менависад;

б) Худованд Исои Масеҳ менависад;

в) худ менависад;

г) дигар масеҳиён менависад. \_\_\_

7. Павлус оиди вайронкунии кадоме аз 10 фармуда (Хуруҷ

20:1-17) менависад?

а) фармудаи дуюм;

б) фармудаи панҷум;

в) фармудаи шашум;

г) фармудаи даҳум. \_\_\_

8. Кадоме аз ифодаҳо дуруст аст:

а) Имондор аз рӯи ақл шариати Худоро дастгирӣ менамояд, аммо аз рӯи ҷисм онро вайрон мекунад;

б) Имондор бо ақли худ зидди шариати Худо мебарояд, чунки талаботи он иҷронашаванда аст;

в) Имондор ақли худро барои ҳалли ин масъала истифода мебарад: бо ақли худ шариати Худоро дастгирӣ намуда ӯ қуввати иҷрои онро пайдо мекунад;

г) Ҳама ифодаҳои дар боло гуфташуда нодурустанд. \_\_\_

9. Павлус озодии дилхоҳро:

а) дар худ дид;

б) дар шариат дид;

в) дар маросимҳои калисоӣ дид;

г) дар Худованд Исои Масеҳ дид;

д) дар рӯза ва дуо дид; \_\_\_

1. Масеҳие ҳамеша аз хислати бади худ шикоят мекунад. Ӯ бо баҳонаи ночиз асабӣ шуда метавонад. Дар ин ҳолат Нома ба Румиён чӣ гуна маслиҳат медиҳад?

а) Хислати бад одати бад аст, ки онро метавон барҳам дод, агар хуб кӯшиш намоем. Мушкилӣ дар он аст, ки ба шумо худидоракуниро аз даст додан маъқул аст. Қарор диҳед, то ба ҳиссиётҳои манфии худ роҳ надиҳед, ва баъд танҳо он чиро, ки қарор додаед, иҷро намоед.

б) Хислати бад ҳақиқатан бадбахтист, аммо бисёр дигар рафторҳои бадтар низ ҳастанд, масалан, зино, куштор. Бадхашмӣ танҳо сустии хислат аст. Ҳар кадоми мо ба дӯши худ ягон салиберо мебардорад. Шумо низ бояд бардоред.

в) Бадхашмӣ гуноҳи ҷиддист. Он бо имони масеҳӣ ва ҳаёти росткорона мувофиқат намекунад. Шумо бо қувваи худ аз ӯҳдаи он баромада наметавонед. Бояд эътироф намуд, ки масеҳӣ шуда шумо барои ин гуна хислат мурдаед. Бояд ба Худованд Исои Масеҳ иҷозат диҳед, ки хислати нарм ва меҳрубононаи Худро ба воситаи шумо ошкор намояд.

г) Мусо ба замини ваъдашуда аз боиси ба ғазаб омадан надаромад (Ададҳо 20:7-13). Оиди натиҷаҳои ҷиддии чунин хислат фикр кунед. Агар Худо Мусоро ин гуна ҷазои сахт дода бошад, пас нисбати камбудиҳои шумо низ нармдилона рафтор намекунад. Шумо ба осмонҳо рафта наметавонед, агар идора

 кардани ҳиссиёти худро ёд нагиред. \_\_\_

**ДАР ИН БОРА ШУМО ЧӢ МЕГӮЕД?**

**«**Мо дар Масеҳ танҳо вақте хушбахт буда метавонем, ки имон дошта бошем ва итоат кунем». Оё ин суханҳо дурустанд? Агар дуруст бошанд, инро нисбати зиндагии шумо чӣ гуна истифода бурдан мумкин аст?

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

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

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

**ДАРСИ 8**

1. Имондор аз ихтиёри гуноҳ ба воситаи:

а) Рӯҳи Поке ки дар ӯ сокин аст, озод мешавад;

б) аз нав сар кардани зиндагӣ озод мешавад;

в) дар бар кардани аслиҳаи Худо озод мешавад;

г) худро аз ҷаҳон ҷудо карда, озод мешавад. \_\_\_

1. Боби 8-уми Нома ба Румиён аз он сар мешавад, ки:

а) сафедшавӣ нест ва бо он анҷом меёбад,

ки маҳкумкунӣ низ нест;

б) маҳкумкунӣ нест ва бо он анҷом меёбад,

ки ҷудошавӣ низ нест;

в) ҷудошавӣ нест ва бо он анҷом меёбад, ки наҷот нест;

г) наҷот нест ва бо он анҷом меёбад, ки умед нест. \_\_\_

1. Қонуни гуноҳ ва марг бо:

а) қонуни Худо, ки пок, одилона ва некӯст,

мағлуб карда шуд;

б) қонуни ақл, ки тарафдори қонуни Худост,

мағлуб карда шуд;

в) қонуни рӯҳи ҳаёт дар Исои Масеҳ мағлуб карда шуд;

г) қонуне ки мувофиқи он Худо ҳукми бартарӣ дорад,

 имондорро ба ҳаёт даъват менамояд. \_\_\_

1. Душмании тафаккури ҷисмонӣ нисбати шариат ва тафаккури Худо дар бисёр ҷойҳои Навиштаи Пок тасвир ёфтааст. Порчаҳои ишорашударо дар Навиштаи Пок ёбед, ва нишон диҳед, ки кадоми онҳо чунин муносибатро тасвир медиҳанд.

а) Исҳоқ, ки мехост Эсовро баракат диҳад

(Ҳастӣ 25:23, 27:1-4).

б) Мусо, ки мисриро кушт ( Хуруҷ 2:11-15).

в) Довуд, ки аробаи дучархаро сохт, то сандуқи аҳдро ба Уршалим барад (2 Подшоҳон 6:1-10, Ададҳо 4.1-20).

г) дар ҳамаи мисолҳои зикршуда нишон дода шудааст. \_\_\_

1. Масеҳӣ бояд нисбати корҳои ҷисм муносибати махсус дошта бошад. Вай бояд:

а) онҳоро ба шакли муайян дарорад;

б) онҳоро зиёд намояд;

в) онҳоро кушад;

г) онҳоро васеъ кунад. \_\_\_

6. Кадоме аз ифодаҳои зерин дар боби 8-ум ҳамчун яке аз баракатҳои масеҳиён баён нашудааст. Имондор:

а) метавонад бо Рӯҳи Пок роҳбарӣ карда шавад;

б) метавонад Худоро Падар номад;

в) ҳамроҳи Худованд Исои Масеҳ вориси Худо мебошад;

г) аз мусибатҳо озод карда мешавад. \_\_\_

7. Кадоме аз ифодаҳои зерин дар ҳаёти масеҳӣ рӯй надодааст?

а) кафорати ҷони ӯ;

б) кафорати рӯҳи ӯ;

в) кафорати ҷисми ӯ;

г) ҳама чиз аллакай иҷро шудааст. \_\_\_

8. Тамоми офариниш рӯзеро интизор аст, ки:

а) имондорон ҳамчун фарзандони Худо ҳозир хоҳанд шуд;

б) одам аз ҳолати ҳозираи нокомил ба ҳолате мегузарад, ки ӯ ҳамаи қувваҳои табиатро идора мекунад;

в) охирзамон меояд ва ҳамаи азобу шиканҷаашро бартараф мекунад,

г) тамоми идоракунии замин аз дасти одам гирифта

 мешавад ва ба дасти фариштаҳо супурда мешавад. \_\_\_

9. Вақте мо дуо мегӯем, бояд:

а) ҳамеша сурудномаҳоро дида бароем, то донем барои кӣ ва чӣ гуна дуо гӯем;

б) ба Рӯҳи Пок иҷозат диҳем, то ба мо ёрӣ расонад, чунки мо чунон нотавон ҳастем, ки намедонем чӣ гуна мувофиқи хости Худо дуо гӯем;

в) ҳама чизҳои механикиро як сӯ гузорем, то ақли мо пурра озод гардад ва баъд дар ҳузури Худо нолему ғамгин шавем.

г) забони душворфаҳмро истифода барем, чунки истифодаи он аз истифодаи забони ҳозиразамон боэътибортар аст. \_\_\_

10. Мавзӯи бузурги Нома ба Румиён 8:28-39:

а) бозгашти дуюми Масеҳ аст;

б) илҳоми илоҳӣ доштани Навиштаҳои Пок аст;

в) табиати илоҳӣ аст;

г) бехатарии ҷовидонаи имондор аст. \_\_\_

**ДАР ИН БОРА ШУМО ЧӢ МЕГӮЕД?**

Боби 8-уми Нома ба Румиён яке аз бобҳои бузургтарини Китоби Муқаддас мебошад. Кадоме аз мавзӯъҳои он барои шумо баракатнок буданд?

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

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

**ДАРСИ 9**

1. Чаро Павлус се боби номаи худро ба муҳокимаи масъалаи яҳудиён бахшидааст? Чунки:

а) яҳудиён аз боиси ба салиб кашидани Масеҳ, аз наҷоте ки Инҷил мавъиза мекунад, ҷудо шуда буданд;

б) ба яҳудиён наҷоти Худо лозим набуд, чунки онҳо аллакай халқи интихобшудаи Худо буданд;

в) Хушхабар «пеш аз ҳама барои яҳудиён» буд, ва Павлус ба онҳо қисмати махсуси номаи худро бахшида, мехост ифтихори миллии яҳудиёнро ором кунад.

г) чунин менамуд, ки Хушхабар ваъдаҳои махсуси

 Худоро ба яҳудиён бекор мекард. \_\_\_

2. Кадоме аз гуфтаҳои зерин ба рӯйхати мероси яҳудиён дохил намешавад? Яҳудиён:

а) аз тарафи Худо халқи Худо эътироф шуданд

ва бо Ӯ аҳд бастанд;

б) абри ҷалолро ҳамчун нишонаи ҳузури Худо дар байнашон диданд;

в) Дастури Мусоро бо бисёр ваъдаҳои дигар ва тартиби хизмат дар маъбад гирифтанд;

г) ба душманони худ ғолиб омаданд ва дар замини Канъон сокин шуданд;

д) баракатро ба воситаи гурӯҳи падарон – асосгузорон,

 ки нахустпадарон номида мешаванд, гирифтанд. \_\_\_

3. Ваъдаҳои Худо дар Паймони Куҳан:

а) пурра ба он вобаста буданд, ки оё Исроил Масеҳи омадаро қабул мекунад ё не;

б) ба ҳама халқ дода шуда буданд ва ба яҳудиёни алоҳида, ки ба Худо вафодоранд ё вафодор нестанд,

паҳн намешуданд.

в) дар ҳақиқат танҳо ба гурӯҳи интихобшудаи исроилиён дода шуда буданд;

г) муваққатӣ буданд ва бо омадани Масеҳ ва марги Ӯ

 аҳамияти худро гум карданд; \_\_\_

4. Худо Исҳоқро аз Исмоил ва Яъқубро аз Эсов беҳтар донист. Ин тасдиқ мекунад, ки баракати Худо:

а) ба оилае ки одам дар он зода шудааст, вобаста аст;

б) ба корҳои нек, ки ба воситаи он одам баракат ёфта метавонад, вобаста аст;

в) ба ду пункти дар боло овардашуда вобаста нест,

г) ба иҷрои маросимҳои динии муайян вобаста аст. \_\_\_

5. Дар боби 9-уми нома Павлус ду мисоли соҳибихтиёрии Худоро меорад, то исбот намояд, ки Худо метавонад мувофиқи хости Худ амал намояд ва ба хато роҳ намедиҳад. Мисолҳо оиди Мусову Исроил, ва фиръавну Исроил соҳибихтиёрии Худоро дар:

а) Шахсияти Ӯ ва Сегонагии Худо нишон медиҳанд;

б) марҳамат ва доварии Ӯ нишон медиҳанд;

в) офаридани ҷаҳон ва кафорати мурдагон нишон медиҳанд;

г) тӯҳфаҳо, ҳимоя ва иҷрои Сухани Худ

 нишон медиҳанд; \_\_\_

6. Ифодаеро интихоб намоед, ки интихоби Худоро ба таври беҳтар нишон медиҳад.

а) Худо баъзеҳоро барои наҷот интихоб менамояд ва дигаронро барои лаънат;

б) Худо ҳамаро барои лаънат муқаррар намуд, аммо аз рӯи марҳамат баъзеҳоро наҷот медиҳад;

в) Соҳибихтиёрии Худо на дар лаънати одамони барои наҷот муқарраршуда аён мешуд, балки дар наҷоти онҳое ки бояд мемурданд;

г) Худо ҳамаро барои наҷот интихоб намуд, аммо аз рӯи ҳикмати Худ аз байни онҳо махсус имтиёздоштагонро интихоб намуд. \_\_\_

7. Павлус сабаби тарк карда шудани Исроилро:

а) дар он мебинад, ки Худо ин мақсадро аз аввал дошт ва он дар ваъдаҳои ба Исроил додашуда ба назар мерасад;

б) дар он мебинад, ки халқ бовар накард ва роҳи наҷотро ба воситаи имон ба Исои Масеҳ қабул накард;

в) дар он мебинад, ки ғайрияҳудиён беш аз яҳудиён сазовори баракатҳо гардиданд;

г) дар он мебинад, ки Худо амалҳои Худро маънидод накарда, мувофиқи хости Худ амал менамояд; \_\_\_

8. Тарк карда шудани Исроил;

а) қатъӣ мебошад;

б) муваққатӣ мебошад;

в) ҳам қатъӣ ва ҳам муваққатӣ буда метавонад, вобаста ба он ки яҳудиён наҷоти Худоро ба воситаи Исои Масеҳ

 қабул мекунад ё не;

г) ҳам қатъӣ ва ҳам муваққатӣ буда метавонад, вобаста ба онки ғайрияҳудиён нисбати имтиёзҳои инҷилӣ, ки акнун ба онҳо тааллуқ доранд, чӣ гуна рафтор мекунанд. \_\_\_

9. Кадоме аз тасвирҳои зерин бештар рамзи дарахти зайтунро баён мекунад? Дарахти зайтун:

а) силсилаи имтиёзҳоро дар давоми таърихи

ҷаҳон баён мекунад;

б) халқи яҳудиро, ки Худо ба онҳо дар давраи Паймони Куҳан имтиёзҳои махсус дод, ифода мекунад;

в) Калисоро, ки тамоми баракатҳои рӯҳонии як замоне ба халқи Исроил додашударо мерос гирифт,

ифода мекунад;

г) ғайрияҳудиёнро, ки имтиёзҳои пештар ба яҳудиён таалуқдоштаро мерос гирифтанд, ифода мекунад; \_\_\_

10. Навиштаҳои Покро гирифта, аз порчаҳои зерини Таврот онҳоеро интихоб намоед, ки Павлус дар Нома ба Румиён 9 – 11 барои тасдиқи далелҳои худ истифода мебурд. Дар тарафи рост ҷойҳоеро аз Нома ба Румиён нависед, ки ин порчаҳо ба онҳо мувофиқат мекунанд.

а) Ҳастӣ 25:23 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) Хуруҷ 9:16 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в) Ҳушаъ 1: 9,10 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г) Ишаъё 65: 1, 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

д) Забур 68:22,23 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДАР ИН БОРА ШУМО ЧӢ МЕГӮЕД?**

Аз ҳаёти шахсии худ мисолҳо оред, ки шуморо ба соҳибихтиёрии Худо бовар кунондааст. (Метавонед оиди ягон ҳолатҳо, имтиёзҳо ва имкониятҳо дар гузашта нақл кунед.)

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

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

**ДАРСИ 10**

1. Вақте дар Нома ба Румиён 12:1 Павлус аз имондорон xоҳиш мекунад, ки ҷисмҳои худро ба Худо тақдим намоянд,:

а) мазмуни умумии бобҳои гузашта, махсусан оиди марҳамати Худо ба асос гирифта шудааст;

б) қурбониҳое, ки шариат талаб менамояд, ба асос гирифта шудааст;

в) таҷрибаи худи Павлус ҳамчун масеҳии бовафо ба асос гирифта шудааст;

г) қиссаи Таврот оиди Исҳоқро ба қурбонӣ

 овардани Иброҳим ба асос гирифта шудааст. \_\_\_

1. Даъвати Павлус ба масеҳиён, ки ҷисмҳои худро ба Худо пешниҳод намоянд:

а) бояд танҳо ба маънои рӯҳонӣ фаҳмида шавад;

б) нисбати бисёри дигар талаботҳо ба ҷисм

бемаъно ҳастанд;

в) барои он эълон шудааст, ки ин хизмати оқилона бошад;

г) идеяи тақдим намуданро ба сатҳи поёнӣ мегузорад. \_\_\_

3. Муносибати имондор нисбати ҷаҳон бояд чунин бошад,

а) ки ба қадри имкон ба ҷаҳониён монанд бошад ва саъй кунад, ки таънаҳо нисбати салиб камтар бошанд;

б) ки ӯ қисми он нашавад;

в) ки худро пурра ҷудо кунад, чуноне ки инро роҳибон ва гӯшанишинони солҳои гузашта мекарданд;

г) ки беист ва боқатъият бо он мубориза барад,

 чунки ин ҷаҳон Худованд Исоро ба салиб кашид. \_\_\_

4. Масеҳии ҷавон дар асоси Навиштаҷот, дигар ҳолатҳо ва бо водоркунии Рӯҳ, ба хулосае меояд, ки Худо миссионер шудани ӯро мехоҳад, аммо ӯ бо як қатор мушкилиҳо дучор мешавад. Арӯсаш чунин даъватро ҳис намекунад ва мехоҳад, ки ӯ дар фирмаи ҳуқуқшиносии падараш, ки дар он барои пешрафт ҳамаи имкониятҳо ҳастанд, кор кунад. Волидонаш ба хоҳиши миссионер шудани ӯ зид ҳастанд, чунки ӯ писари ягонаи онҳост ва соҳае ки писарашон мехоҳад ҳаёташро бахшад, пур аз хатар аст. Дӯстон ӯро беақл меҳисобанд, чунки ӯ мехоҳад барои кори миссионерӣ аз маълумот ва лаёқатҳои худ даст кашад. Ҳатто баъзе масеҳиён ба вай мегӯянд, ки ба Худо соҳибкорони бомуваффақият лозиманд, ки тавонанд миссионеронро аз ҷиҳати моддӣ дастгирӣ намоянд. Пайравӣ ба даъвати Худо хеле мушкил хоҳад буд. Масеҳии мо бояд:

а) фаҳмад, ки аз афти кор, Худо дари ӯро ба кори миссионерӣ мепӯшад, чунки ҳама атрофиён зидди ин ҳастанд;

б) ҳама чизҳои аз даст медодаашро ба ҳисоб гирад, ва ҳеҷ чизро ба назар нагирифта, бо роҳи худ рафтан гирад. Ӯ бояд фаҳмад, ки новобаста аз фикри атрофиён, хости Худо нек, дилписанд ва комил аст;

в) хизмати миссионериро то бо қарори ӯ розӣ шудани оила, арӯс, дӯстон ва дигар масеҳиён як сӯ гузорад;

г) ба ҷои худ каси дигарро фиристад ва худаш ӯро дар

 ҳар мӯҳтоҷиаш аз ҳисоби корхонааш

 дастгирӣ намояд. \_\_\_

5. Имондоре ки ба ӯ қобилиятҳо ва тӯҳфаҳои зиёде ато шудаанд, бояд;

а) онҳоро барои мақсадҳои худ истифода барад;

б) онҳоро хоксорона барои хизмати наздикон

истифода барад;

в) ҳар боре ки ба хизмати ӯ талабот пайдо шавад, бахшиш пурсад, то рӯҳи ҳақиқии хоксориро нишон диҳад;

г) худро баланд баҳо диҳад. \_\_\_

6. Кадоме аз бахшоишҳои зерин дар боби 12-и Нома ба Румиён зикр нашудааст? Бахшоиши:

а) пешгӯӣ,

б) насиҳатдиҳӣ,

в) муждарасонӣ,

г) хизмат ба дигарон. \_\_\_

7. Муносибати масеҳиён нисбати онҳое ки онҳоро тӯҳмат, бадгӯӣ ва таъқиб мекунанд, бояд чунин бошад:

а) ба ин аҳамият надиҳанд;

б) онҳоро лаънат хонанд;

в) ба онҳо хуб муносибат намоянд;

г) дар ҷавоб ҳамон гуна амалро кунанд; \_\_\_

8. Донишҷӯи масеҳӣ дар коллеҷи худ бо намоиши оммавӣ зидди «дастгоҳи давлатӣ» рӯ ба рӯ мешавад. Шаҳраки донишҷӯён пурталотум аст. Сарварони моҷароҷӯй донишҷӯёнро даъват мекунанд, ки сӯи полис сангпартоӣ кунанд, китобхонаро сӯзонанд ва ба қабулгоҳи ректор қатъиян ҳуҷум кунанд. Масеҳӣ бояд:

а) дар он иштирок намояд, чунки дар Инҷил маҳз оиди ҳамин гуна тарзи бартараф кардани бадӣ дар ҷомеа гуфта шудааст;

б) бояд дар намоиш иштирок намояд, то дар байни донишҷӯён соҳиби иззату эҳтиром гардад ва шоҳиди беҳтари Масеҳ шавад;

в) аз иштирок дар намоиш даст кашад, чунки ҳокимияти мавҷударо Худо муқаррар кардааст ва ҷанг зидди давлат маънои ҷанг зидди Худоро дорад;

г) аз иштирок дар намоиш даст кашад,

 то ягон захме нагирад; \_\_\_

9. Соҳибкори масеҳӣ фикр мекунад, ки яке аз андозҳо гарон аст ва аз рӯи адолат нест. Барои ҳамин:

а) ҳуқуқи аз ӯ андоз ситонидани давлатро инкор кунад, чунки ӯ масеҳӣ аст ва подшоҳии ӯ аз ин ҷаҳон нест;

б) ин андозро ба хотири Масеҳ супорад;

в) аз андоз супоридан даст кашад ва дар маҳкама зидди андозҳои беадолатона эътироз намояд;

г) эътирози оммавии соҳибкоронро зидди андози номбурда ташкил кунад, чунки амалҳои якҷоя аз эътирози як нафар боқувваттар аст. \_\_\_

10. Фармудаеро интихоб намоед, ки ба фикри шумо муҳимтарин аст.

а) Зино накун.

б) Накуш.

в) Тӯҳмат накун.

г) Наздики худро мисли худ дӯст дор. \_\_\_

**ДАР ИН БОРА ШУМО ЧӢ МЕГӮЕД?**

Фаҳмонда диҳед, ки чаро маҳз ҳамин фармударо дар ҷавоб ба саволи охирин интихоб намудед.

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

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

**ДАРСИ 11**

1. Кадоме аз гуфтаҳои зерин «бародари сустимон»-ро дар давраҳои Павлус тасвир мекунад? Бародари сустимон

а) фикр мекард, ки масеҳӣ набояд хӯрокҳои

махсусро хӯрад;

б) фикр мекард, ки бояд рӯзҳои рӯза ва идҳои диниро ҷашн гирад;

в) гузаштаи яҳудиаш маҷбур мекард, ки ҳамаи маросимҳои диниро дақиқ ба ҷо оварад;

г) Ҳама чизҳои зикршуда «бародари сустимон»-ро

 тасвир мекунад. \_\_\_

1. Бародари «бақувват» масеҳие мебошад, ки:

а) метавонад аз баъзе хӯрокҳо ва нӯшокиҳо худдорӣ намояд ва бе ягон заҳмат иштиҳои худро маҳдуд созад;

б) дар ҳамаи корҳои ҷамоат иштирок мекунад ва ҳеҷ гоҳ аз маҷлисҳо ақиб намемонад;

в) ба хоҳишу ҳавасҳои худ ихтиёр медиҳад ва аз иштирок дар корҳои ҷамоат барканор шуда метавонад ба ҷамоати масеҳӣ наравад;

г) мефаҳмад, ки «парҳез» ва «рӯзҳо»-и махсус бо

 масеҳияти зинда пайвастагие надорад. \_\_\_

3. Принсипҳое ки дар ин қисми нома баён шудаанд:

а) ба ҷиҳатҳои камаҳамият дахл доранд;

б) на танҳо ба масъалаҳои камаҳамият, балки ба масъалаҳои таълимоти масеҳӣ низ дахл доранд;

в) ба масъалаҳои вазифаҳои масеҳӣ ва масъалаҳои таълимотӣ дахл доранд;

г) ба он ҳолатҳое дахл доранд, ки дар ҷамоати маҳаллӣ

 метавонанд нофаҳмиҳо ва ҷудошавиҳо

 ба амал оваранд. \_\_\_

4. Масеҳӣ мехоҳад узви ҷамоати маҳаллӣ шавад. Ӯ боварӣ дорад, ки идҳое ба монанди Ҷумъаи ранҷу азобҳо, Якшанбеи фисҳ ва Мавлуд бояд ҷиддӣ ҷашн гирифта шаванд. Аммо дар ин ҷамоат чунин анъана вуҷуд надорад. Бинобар ин:

а) ин масеҳиро набояд ба ҷамоати худ қабул намуд, чунки ин дар байни бародарон мушкилотро ба миён меорад;

б) масеҳиро бояд ба ҷамоат қабул намуд, ва аъзоҳои боқимонда бо тасаввуроти ӯ оиди қоидаҳои ҷамоат баста мешаванд;

в) ин масеҳиро бояд ба ҷамоат қабул намуд, бе он ки ба худ мақсад гузорем, то ӯро аз фикраш гардонем;

г) бояд бародарро ба ҷамоат қабул намуд ва роҳбарони ҷамоати маҳаллӣ бояд машваратҳо гузаронанд,

 то дар мулоҳизаҳои ӯ хатоҳоро ёбанд. \_\_\_

5. Бародар хоҳ «суст» бошад, хоҳ «бақувват», амалҳои ӯ бояд бо муносибати ӯ:

а) ба ҳолатҳо муайян карда шаванд;

б) ба Худо муайян карда шаванд;

в) ба шариат муайян карда шаванд;

г) ба имон муайян карда шаванд. \_\_\_

6. Бародар А бегоҳии рӯзҳои якшанбе бо варзиш машғул шуданро нораво намеҳисобад. Ин ба хизматаш дар калисо халал намерасонад ва ба гувоҳӣ додан оиди Худованд монеъ намешавад. Аммо Бародар Б чунин вақтгузарониро нопок кардани рӯзи Худо меҳисобад ва метарсад, ки бародар А ба гуноҳ меафтад, агар ҳанӯз нағалтида бошад. Бародар Б шубҳаҳои худро ба шумо мегӯяд. Шумо бояд:

а) бо ӯ розӣ шавед;

б) ба ин бародар бигӯед, ки варзиш дар рӯзи якшанбе ба фоидаи ӯ хоҳад буд, чунки гоҳ-гоҳ бояд истироҳат кард;

в) ба бародар Б фаҳмонед, ки Худо метавонад бародар А-ро аз гуноҳ нигоҳ дорад, чунки вай ҳеҷ як фармудаи Навиштаҳоро вайрон намекунад;

г) аъзоҳои ҷамоатро ҷамъ оваред ва бародар А-ро

 барои рафтораш сарзаниш кунед. \_\_\_

7. Аз нуқтаи назари доварии Масеҳ мо бояд:

а) ҳамаи бародарони сустимонро даъват кунем, ки дар имон инкишоф ёбанд ва аз боиси маҳдудияти худ ба ҷамоат бори гарон нашаванд;

б) ҳамаи бародарони «дар имон устувор»-ро даъват кунем, ки хоҳишҳои аъзоёни сустимони ҷамоатро ба ҳисоб гирифта, аз ҳуқуқ ва озодиҳои худ даст кашанд;

в) Ҳамаи сустимононро ба як ҷамоат ҷамъ кунем, дар имон устувор будагонро – ба ҷамоати дигар, то ки осоиштагӣ ва ҳамоҳангӣ ҳосил шавад;

г) ба ҳаёти бегона дахолат накунем, чунки ҳар касс

 барои худ ба Худо ҷавоб мегӯяд,

 на барои бародари худ. \_\_\_

8. Кадоме аз гуфтаҳои зерин дар боби 14-уми Нома ба Румиён зикр наёфтааст?

а) Ҳар яке бигузор мувофиқи эътиқоди худ амал намояд.

б) Якдигарро ҳукм накунем.

в) Ҳеҷ кадоми мо боиси пешпо хӯрдан ва ба васваса дода шудани бародари худ нахоҳад шуд.

г) Дар кардани корҳои нек суст нашавем. \_\_\_

9. Кадоме аз ифодаҳои зерин бояд барои масеҳӣ қоида бошад?

а) Ҳамеша чуноне ки мехоҳед, ҳамон гуна рафтор намоед ва оиди андешаҳои атрофиён фикр накунед.

б) Бигузор виҷдон роҳнамои шумо бошад.

в) Кӯшиш намоед, ки рафтори шумо ба осоиш ва обод кардан хизмат намоянд.

г) Агар вай чунин рафтор намояд, барои ман

низ ин мумкин аст. \_\_\_

10. Далели ҷамбастии Павлус дар порчаи додашуда намунаи Худованд Исои Масеҳ мебошад. Павлус менависад,

ки Масеҳ:

а) ба Худ писанд меомад;

б) ба Худо писанд меомад;

в) ба ҳама писанд меомад;

г) ба ҳеҷ кас писанд намеомад. \_\_\_

**ДАР ИН БОРА ШУМО ЧӢ МЕГӮЕД?**

Шумо нисбати шахсе ки ба масъалаҳои эътиқодоти шахсӣ ва хизмати калисо муносибати дигар дорад, чӣ гуна муносибат мекунед?

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

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

**ДАРСИ 12**

1. Дар роҳ ба Испания Павлус ба куҷо рафтанӣ буд?

а) Крит;

б) Мақдуния;

в) Қӯринт;

г) Рум. \_\_\_

2. Кадоме аз музофотҳои румиро Павлус дарак медиҳад, ҳангоме оиди муждарасонии худ дар он кишварҳо нақл мекунад;

а) Дакия;

б) Иллирикӯн;

в) Тракия;

г) Миср. \_\_\_

3. Павлус мехост ба Уршалим равад, чунки:

а) ҳис мекард, ки бояд бо фиристаҳо нақшаи хизмати миссионериашро муҳокима намояд;

б) мехост аз калисоҳои ҷавони Аврупо ёрии моддӣ пурсад;

в) бояд хайрияи моддиро, ки ғайрияҳудиён ҷамъ намуданд, ба имондорони яҳудӣ супорад;

г) мухолифатҳои ҷиддӣ нисбати таълимот пайдо шуданд

 ва барои ҳалли онҳо ҷамъомади

 Калисо лозим меомад. \_\_\_

4. Дар боби охирин Павлус одамонеро номбар менамояд, ки:

а) натавонистанд дар зиндагии худ ҳақиқатҳоеро ошкор созанд, ки дар ин нома гуфта шудаанд;

б) намунаи зиндаи ҳақиқатҳое гаштанд, ки дар нома

гуфта шудаанд;

в) ба шарофати муждарасонии Павлус ҳангоми бори аввал ба сафар кардани ӯ бовар намуданд;

г) хайр намуданд, то ба сафар кардани Павлус ёрӣ расонанд. \_\_\_

5. Ба кадоме аз имондорони зерин Павлус тавсиянома навишт?

а) Амплиёс;

б) Апинтус;

в) Парсис;

г) Фубӣ. \_\_\_

6. Номаи худро ба охир расонда, Павлус:

а) корҳои бузурги имондорони Румро, ки ба онҳо шӯҳрати бузург овард, зикр кард;

б) корҳои хурди имондорони Румро зикр кард;

в) кушодадастии имондорони Румро дар дастгирии моддӣ барои хизмати Худованд дар тамоми ҷаҳон зикр кард;

г) зикр кард, ки низоми калисоии имондорони Рум нағз андешида шудааст, ва мувофиқи идоракунии императории румӣ сохта шудааст. \_\_\_

1. Аз Нома ба Румиён хулоса баровардан мумкин аст, ки бисёрии масеҳиёни Рум дар он вақтҳо:

а) хеле оддӣ, дар хонаҳо ҷамъ мешуданд;

б) дар иморатҳои олидараҷаи зебо орододашуда

ҷамъ мешуданд;

в) аз сабаби таъқиботи императори Рум Нерон дар катакомбаҳо ҷамъ мешуданд;

г) биноҳои ҷамъиятиро иҷора гирифта, дар онҳо

 ҷамъ мешуданд. \_\_\_

8. Ҳиродиюн, Андрониқӯс ва Юниёс бо ҳам чӣ алоқамандӣ доранд?

а) Аслу насаби ашрофона;

б) Ҳамаи онҳо дар ҳукумати румӣ мансабдор буданд.

в) Ҳамаи онҳо фармоишҳои махсуси Павлусро

ба ҷо меоварданд.

г) Ҳамаи онҳо хешу табори Павлус мебошанд. \_\_\_

9. Нисбати муаллимони дурӯғин Павлус маслиҳат

медиҳад, ки:

а) пурсабрии масеҳӣ нишон диҳем ва иҷозат диҳем, ки дар ҷамоати масеҳӣ бошанд;

б) онҳоро барои муҳокимаи таълимоташон ба хонаи худ даъват намоем;

в) онҳоро чун аҳли бидъат дар оташ сӯзонем;

г) аниқ дар хотир нигоҳ дорем, ки онҳо кистанд ва аз

 ҷамоати онҳо дурӣ ҷӯем. \_\_\_

10. Суханони охирини Павлус:

а) яке аз ҳақиқатҳои бузургтарини номаи ӯро оиди файзи Худованд Исои Масеҳ такрор мекунанд;

б) ваъдаи ӯро оиди дар муддати кӯтоҳ мувофиқи хости Худо ба Рум рафтанро такрор мекунанд.

в) ҳақиқатро оиди омадани дуюми Худованд

такрор мекунанд;

г) он ҳақиқатро такрор мекунанд, ки яҳудиён ва

 ғайрияҳудиён дар ҷамоат муттаҳид шудаанд. \_\_\_

**ДАР ИН БОРА ШУМО ЧӢ МЕГӮЕД?**

Омӯзиши Нома ба Румиён ба шумо чӣ дод?

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

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

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

**Ҷавоби шахсии ман**

Ба ҳар як донишҷӯ имконият дода мешавад, ки муносибати худро нисбати наҷоти ҷон муайян кунад.

Ҷавоби мувофиқро интихоб намоед. Аммо пеш аз он ки ба саволҳо ҷавоб диҳед, андеша намоед, ки ҳамаи онҳое ки Писари Ӯро рад мекунанд, ҳатман аз Худо ҷовидона ҷудо мешаванд (Ибриён 2:3).

Як ҷавобро интихоб намоед:

 Пеш аз оғоз намудани ин курс ман аз олами боло зода шудам ва Масеҳро чун Наҷоткори худ қабул намудам.

 Дар давоми омӯзиши ин курс ман бо имон Худованд Исои Масеҳро қабул намудам.

 Ҳоло ва ҳамин ҷо ман Худованд Исои Масеҳро Наҷоткори худ қабул менамоям.

 Ман мехоҳам наҷот ёбам, аммо ба ман оиди масъалаҳои зерин маълумоти иловагӣ лозим аст:

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

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

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

 Ман то ҳол наҷот наёфтаам.