Fryma

pastaj, ata që ishin të shty-rë nga zemra «thuaji popullit të izraelit që të mbledhë një kontribut për mua; të prano-het kontributi i çdo njeriu që nxitet të japë nga zemra. më pas moisiu thirri beza-lelin, oholiabin dhe gjithë mje-shtërit, të cilëve jehovai u ki-shte dhënë mençuri,\* këdo që zema e shtynte t’i futej pu-nës vullnetarisht. sepse perë-ndia është veçanërisht i këna-qur kur japim me gatishmëri, me aq sa kemi, dhe jo me atë që nuk kemi. secili do të bëjë ashtu si ka vendosur në zemër, jo me gjysmë zemre\* a me detyrim, sepse perëndia i do ata që japin me gëzim. dhe ata që kishin një frymë\* të gatshme, erdhën dhe sollën kontributin për je-hovain, që të përdorej për te-ndën e takimit, për tërë shëbi-met që do të bëheshin atje dhe për rrobat e shenjta. kur t’i i largon sytë, ato shqe-tësohen; po t’ua heqësh frymën, ma-rrin fund e kthehen në plu-hur. do të hash bukë\* me djersën e ballit, deri-sa të kthehesh në dhe, prej të cilit u formove, sepse ti je plu-hur dhe në pluhur do të kthe-hesh.» po të kthehej kundër tyre, po t’ua merrte përsëri frymën\* e frymëmarrjen, çdo njeri\* do të merrte fund e njerëzimi do të kthehej në pluhur. mos kini besim te princat,\* as te ndonjë bir njeriu që nuk sjell dot shpëtim. kur **Fryma**\* i del, njeriu kthehet prapë në dhe; po atë ditë merr fund çdo mendim i tij. vër-tet, të gjithë i pret i njëjti fund, si njerëzit, edhe kafshët. po, të gjithë përfundojnë njësoj; si vdes njëri, ashtu vdes edhe tje-tri, dhe të gjithë kanë të njëj-tën frymë.\* prandaj njeriu s’ka asnjë epërsi mbi kafshët, sepse çdo gjë është kotësi. të gji-thë shkojnë në të njëjtin vend; të gjithë janë bërë nga pluhuri, dhe të gjithë në pluhur kthe-hen. atëherë plu-huri do të kthehet në tokë, aty ku ishte më parë, dhe fryma\* do t’i kthehet perëndisë së vërtetë që e dha. kur një frymë e ndyrë\* del nga një njeri, ajo kalon në-për vende të shkreta në kër-kim të një vendi ku të pushojë, por nuk gjen asnjë. kur një frymë e ndyrë\* del nga një njeri, ajo kalon në-për vende të shkreta në kër-kim të një vendi ku të pushojë, por nuk gjen asnjë. atëherë tho-të: ‘do të kthehem në shtëpinë nga dola.’ me të mbërritur atje, e gjen shtëpinë të pastruar e të zbukuruar. atëherë shkon dhe merr me vete shta-të frymëra të ndryshme, me të liga se vetja, dhe hyjnë e banoj-në atje. kështu, përfundimisht, gjendja e atij njeriu bëhet më e keqe se në fillim.» prandaj, nëse ju, edhe pse mëkatarë,\* dini t’u jepni fëmijëve tuaj dhu-rata të mira, aq më shumë ati që është në qiell do t’u japë fry-më të shenjtë atyre që ia kër-kojnë.» pra-ndaj, nëse ju, edhe pse mëkata-rë\*, dini t’u jepni fëmijëve tuaj dhurata të mira, aq më shumë ati juaj që është në qiej, do t’u japë gjëra të mira atyre që ia kërkojnë. çdo dhuratë e mirë dhe e përsosur që na jepet, vjen nga lart, sepse zbret nga ati i dritave qiellore, që nuk ndryshon siç ndryshon hija.\*