**A naimi ifjú (Lk 7,11-17)**

Történt, hogy Naim városába \_\_\_\_\_\_\_\_ Vele tartottak \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_és mások is, igen sokan. Amikor a város kapujához közeledett, egy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Elég nagy \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kísérte a városból. Amikor az Úr meglátta, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rajta a szíve és megszólította: „Ne sírj!” Aztán odalépett a koporsóhoz, és amint megálltak, akik vitték, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_s így szólt: „Ifjú, mondom neked, kelj föl!” A halott \_\_\_\_\_\_\_\_\_ és elkezdett beszélni. Ekkor átadta anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Istent ezekkel a szavakkal: „Nagy prófétánk támadt”; és: „Meglátogatta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ az Isten.” S a hír elterjedt egész \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ és a környéken is mindenfelé.

megesett, népét, felült, ment, halottat, Júdeában, megérintette, magasztalták, tanítványai, tömeg