KAFSHË

kushdo që shtrihet me një kafshë, do të vritet patje-tër. mos kryej marrëdhënie me asnjë kafshë, ‘mallkuar qoftë ai që shkon me ndonjë kafshë.’ mos kryej marrëdhënie me asnjë kafshë, nëse një burrë kryen ma-rrëdhënie\***le 20:15\*** shih shënimin te le 18:20. **le 18:20\*** fjaLë për fjalë «të lëshosh fa-rën». njësoj edhe në vargun 23. mos kryej marrëdhënie me asnjë kafshë, që të mos ndotesh. një grua të mos i afro-het një kafshe, për të kryer ma-rrëdhënie me të. me një kafshë, ai do të vritet, po ashtu edhe ka-fsha.që të mos ndotesh. një grua të mos i afro-het një kafshe, për të kryer ma-rrëdhënie me të. nëse një grua i afro-het një kafshe për të kryer ma-rrëdhënie me të. kjo dhunon atë që është e natyrshme. sepse mua më përket çdo kafshë pylli, perëndia vazhdoi të tho-shte: «le të dalin nga toka shpirtra të gjallë, sipas llojeve të tyre: kafshë të buta, KAFSHË të tjera që lëvizin ja, behemothin \***jb 40:15\*** fjaLa në hebraisht për hipo-potamin. e kam bërë unë, ashtu si edhe ty. ai ha bar të gjelbër një-soj si demi. kafshët e një mijë ma-leve. perëndia që bëri botën dhe gjithçka në të, duke qenë zotëri i qiellit dhe i to-kës, nuk banon në tempuj të bërë me dorë, sepse ka një fund, si për bijtë e njerëzve, ashtu edhe për kafshët. ata kanë të njëjtin fund. kurse njeriu vdes e dergjet i mundur, jep frymë dhe ku është pastaj? ja, ti i ke pakësuar shumë ditët e mia, dhe jetëgjatësia ime s’është asgjë për ty. po, çdo njeri, sa do i for-të të jetë, s’është veçse avull. e megjithatë, njeriu nuk mund të jetojë gjatë atje, edhe pse i nde-ruar. ai do të krahasohet me kafshët që kanë marrë fund. si vdes njëri, ashtu vdes edhe tjetri. cili është ai që rron e nuk vdes? a mund ta shpëtojë njeri shpirtin e vet nga dora e sheolit? *selah.* të gjithë kanë vetëm një fry-më, po ta fshehësh fytyrën të-nde, ato shqetësohen. atëherë, pluhuri kthehet në tokë, aty ku ishte më parë, dhe fryma kthehet te perëndia i vërtetë që e dha. kështu që njeriu s’ka asnjë epërsi mbi kafshët, sepse çdo gjë është kotësi. por këta njerëz janë si ka-fshë që nuk arsyetojnë, të li-ndura prej natyre për t’u ka-pur dhe për t’u shkatërruar. ata i shajnë gjërat për të cilat janë në padije, gjykimet janë bërë gati për tallësit dhe goditjet për kurrizin e budallenjve. prandaj do të pësojnë shkatërrim, në udhën e tyre të shkatërrimit, perëndia vazhdoi të tho-shte: «le të dalin nga toka të gjithë shkojnë në një vend. shpirtra të gjallë, sipas llojeve të tyre: kafshë të buta, jehovai do ta bëjë të mba-rë e të bollshëm frytin e barkut tënd, pjellën e kafshëve të tua shtëpiake dhe frytin e tokës, kafshë të tjera që lëvizin, dhe kafshët e egra atje pinë pareshtur tërë ka-fshët e egra të fushës; të tokës, sipas llojit të vet.» dhe kështu u bë. kështu nje-riu u vinte emra gjithë kafshë-ve të buta, krijesave fluturu-ese të qiejve dhe çdo bishe të fushës. megjithatë, për njeriun nuk u gjet asnjë ndihmës, që ta plotësonte. «thua-juni bijve të izraelit: ‘nga tërë kafshët që janë në tokë, mund të hani ja kafshët që mund të hani: demi, delja, dhia, atëherë unë thashë: «me-det, o zotëri sovran jehova! shpirti im nuk është i ndotur. këto: pse qenkemi si kafshë isha i paarsyeshëm, dhe këto as që i mendoja; në sytë e tu isha bërë krejt si kafshët. e jemi si të papastër në sytë tuaj? ai na mëson lum njeriu që ti e ndreq, o jah, dhe e mëson me ligjin tënd, kë-shtu thotë jehovai, riblerësi yt, i shenjti i izraelit: «unë jehovai, jam perëndia yt, ai që të mëson se si të nxjerrësh dobi për vete, më tepër ne-ve sesa kafshët e to-kës, katër krijesa janë më të voglat e tokës, por janë instin-ktivisht të mençura: e na bën më të mençur se zogjtë e qiellit. e megjithatë, njeriu nuk mund të jetojë gjatë atje, edhe pse i nde-ruar. pasi dielli del me nxehtësi përvëluese dhe e than bimësinë, lulja e saj bie dhe bu-kuria e saj merr fund. po kë-shtu do të vyshket edhe i pasu-ri në udhët e tij të jetës. ai do të krahasohet me kafshët që kanë marrë fund. isha i paarsyeshëm, dhe këto as që i mendoja; nuk mund t’i njohë asnjë njeri pa arsye, unë jam më i paarsyeshëm se kushdo tjetër dhe nuk e kam kuptueshmërinë e njerëz-ve; në sytë e tu isha bërë krejt si kafshët. mos u bëj si kali ose si mu-shka që nuk kuptojnë, kush e di nëse fryma e bij-ve të njerëzve ngjitet lart dhe nëse fryma e kafshëve zbret poshtë në tokë? kur fryma i del, gjithë sa dora jote gjen për të bërë, bëje me fuqinë tënde, kurse këta njerëz shajnë të gjitha gjërat që në të vër-tetë nuk i dinë, por një njeri fizik nuk i pranon gjërat e frymës së perë-ndisë, sepse për të ato janë ma-rrëzi, dhe ai nuk arrin dot t’i njohë, këta shkaktojnë ndarje, dhe vazhdoj-në të korruptohen prandaj, në përputhje me dëshirat e zemrës së tyre, pe-rëndia i dorëzoi në ndyrësi, sepse ai që mbjell për mishin, do të ko-rrë nga mishi prishje, ju mësuat që të flakni tej personalitetin e vjetër, në të gjitha ato gjëra që i kuptojnë vetvetiu, si kafshë që nuk arsyetojnë.