LXXP. Fouad Inv. 266

sepse nga tërë fiset e tua jehovai, perë-ndia yt, zgjodhi atë dhe bijtë e tij që të qëndrojnë para jeho-vait për të shërbyer në emër të tij Përgjithmonë. nga bijtë e izraelit, merr aaronin, vëllanë tënd, dhe bijtë e tij, nadabin, abi-hun, në atë kohë, jehovai e ndau veç fisin e levit që të mbante arkën e besëlidhjes së jehovait, të qëndronte para jehovait për t’i shërbyer dhe të bekonte në emër të tij gjer më sot. sepse nga tërë fiset e tua jehovai, perë-ndia yt, zgjodhi atë dhe bijtë e tij që të qëndrojnë para jeho-vait për të shërbyer në emër të tij përgjithmonë. duhet të caktosh aaronin dhe bijtë e tij që të kryejnë de-tyrat e tyre priftërore. ai do të shërbejë në emër të jehovait, perëndisë së tij, një-soj si tërë vëllezërit e tij levitë, që qëndrojnë atje para jehova-it. pastaj hezekia organizoi jehovai, perëndia juaj, do t'ju japë një profet si unë nga gjiri juaj, nga vëllezërit tuaj—atë duhet të dëgjoni—do ta shoh, por jo tani; do ta sodit, por jo nga afër. një yll do të dalë nga ja-kobi, një skeptër do të ngrihet nga izraeli. atëherë të gjithë i pushtoi frika dhe Fillu-an t’i jepnin lavdi perëndisë e të thoshin: «mes nesh ka dalë një profet i madh» fili-pi gjeti natanaelin dhe i tha: «kemi gjetur atë për të cilin shkroi moisiu në ligj dhe profetët, ky është moisiu që u tha bijve të izraelit: ‘perëndia do t’ju japë një profet si unë nga gjiri i vëllezërve tuaj.’ për gjithë ato që kërkuat nga jehovai, perëndia juaj, në horeb, ditën që u mblodhët si kongregacion, mo-isiu e nxori popullin nga kam-pi që të dilte para perëndisë së vërtetë, dhe ata zunë vend në rrëzë të malit. jehovai më dha dy pllaka guri, të shkruara me gishtin e vet. duke thënë: ‘të mos e dëgjoj më zërin e jehova-it, perëndisë tim, dhe të mos e shoh më këtë zjarr të madh, që të mos vdes.’ pastaj, nisën t’i thoshin moisiut: «fol ti me ne, dhe ne do të dëgjojmë, por të mos na flasë perëndia, nga fri-ka se mos vdesim.» në qoftë se jehovai, pe-rëndia yt, e zgjeron territorin tënd siç iu betua paraardhës-ve të tu atë ditë jehovai bëri një be-sëlidhje me abramin dhe i tha: «do t’ia jap këtë vend farës sate, nga lumi i egjiptit deri në lumin e madh, lumin eufrat: dhe të jep tërë ve-ndin që premtoi t'ua jepte aty-re, fara jote ka për t’u bërë si grimcat e pluhurit të tokës, kur jehovai, perëndia yt, ta zgjerojë territorin tënd, mos i shty shenjat e ku-firit të tjetrit, ka nga ata që shtyjnë she-njat e kufivjve; pasi të parët tuaj të kenë vendosur kufijtë në trashëgiminë që do të ma-rrësh në vendin që jehovai, pe-rëndia yt, po të jep si pronë. sepse jehovai, perë-ndia juaj, po vjen bashkë me ju për të luftuar kundër armiqve tuaj, që t'ju shpëtojë.’ jehovai do të luftojë për ju, si mundi një i vetëm të ndiqte një mijë, dhe dy të bënin të iknin dhjetë mijë, një burrë i vetëm nga ju do të ndjekë një mijë prej tyre, jehovai, perëndia yt, do ta japë në dorën tënde e ti shko në teh të shpatës çdo mashkull që gjendet atje. ata luftuan ku-ndër midianit, siç e urdhëroi jehovai moisiun, dhe vranë të gjithë meshkujt. që ata mos t’ju mësojnë të bëni tërë gjërat e pështira, që bëjnë me perënditë e tyre, dhe që të mos mëkatoni kundër jehova-it, perëndisë tuaj. mos bëj asnjë besëlidhje me banorët e vendit, që kur ata të kurvërohen me perëndi-të e tyre e t’u bëjnë flijime, sepse do t’i largonin bijtë e tu nga unë dhe ata do t’u shër-benin perëndive të tjera. por në u kthefshi ndo-njëherë për t’u lidhur me ata që kanë mbetur nga këto ko-mbe, me ata që mbeten këtu me ju, e bëni krushqi me ta, përziheni ju me ata dhe ata me ju, por u përzien me kombet e nisën të bënin veprat e tyre. nëse në vendin që po të jep jehovai, perëndia yt, për ta shtënë në dorë gjendet në fushë një i vrarë, dhe nuk është marrë vesh se kush e vrau, sepse ja, jehovai po del nga vendi i tij që t’u kërkojë llogari banorëve të ve-ndit për fajin e bërë kundër tij. mos ia ngarko atë popullit tënd, izraelit, që ti, o jeho-va, e shpengove por ai profet cili komb në tokë është si populli yt, izraeli, dhe mos ia vër fajin për gjakun e pafaj-shëm prandaj i thirrën jehova-it dhe i thanë: popullit tënd, izraelit.’ kështu, faji i gjakut nuk do t’u vihet atyre. jehovai, perëndia yt, nuk de-shi ta dëgjonte balaamin, por engjëlli i jehovait i tha balaamit: «shko me ata burra dhe mos thuaj asgjë veç fjalëve që do të të them unë.» o popu-lli im, kujto të lutem, se çfarë kurdisi balaku, për-kundrazi, jehovai, perëndia yt, e ndryshoi për ty mallkimin në bekim, atëherë balaku i tha ba-laamit: «nëse nuk e mallkon dot, atëherë as mos e beko.» shpëtimi I takon jehovait. ti e bekon gjithnjë popu-llin tënd. *selah.* sepse jehovai, pe-rëndia yt, të donte. jehovai ju tregoi përze-mërsi duke ju zgjedhur ju, jo se ishit më i madhi i të gjithë popujve, pasi ju ishit më i vogli ndër ta, ti e ke për zemër popullin tënd, o perëndi; të gjithë të shenjtët e tij janë në dorën tënde. ata u shtruan poshtë këmbëve të tua; nisën të dëgjonin ca nga fjalët e tua. unë të kalova pranë, të pa-shë dhe ja, kishe arritur mo-shën për të dashuruar. «unë ju kam dashur»,—ka thënë jehovai. dhe ju keni thënë: «si na ke dashur?» atëherë burrit\***24:4\*** fjaLë për fjalë «pro-nar». të parë që e përzuri, nuk i lejohet ta ma-rrë sërish për grua, pasi ajo është ndotur; kjo është diçka e pështirë para jehovait, dhe ti nuk duhet ta çosh në mëkat ve-ndin që po të jep si trashëgimi jehovai, perëndia yt. mos harroni se çfarë i bëri jehovai, perëndia juaj, miria-mit udhës kur po dilnit nga egjipti. duhet të mbash gjithmonë një pe-shë të saktë dhe të drejtë. du-het të mbash gjithmonë një efë të saktë dhe të drejtë, me që-llim që të jesh ditëgjatë në to-kën që po të jep jehovai, perë-ndia yt. zbato rregullat dhe urdhërimet e tij, që po të jap sot, që të të shkojë mbarë ty dhe bijve të tu pas teje, që të kesh ditë të gjata në to-kën që po të jep jehovai, perë-ndia yt, përgjithmonë.» sepse kushdo që i bën këto gjëra, kushdo që bën padrejtësi, është i pështirë për jehovain, perëndinë tënd. merr ca nga frytet e para të tërë fryteve të tokës që po të jep jehovai, perë-ndia yt, vëri në një shportë e shko në vendin që do të zgje-dhë jehovai, perëndia yt, ku të banojë emri i tij. ne zumë të të thërritnim ty, o jehova, perëndi i paraardhës-ve tanë. mbushem me dashu-ri kur jehovai dë-gjon ti, o jehova, e dë-gjove zërin tonë për të dëgjuar psherëtimën e të burgosurit, dhe e pe mu-ndimin, vuajtjen dhe shtypjen tonë. së fundi ti, o jehova, na nxore nga egjipti me dorë të fortë e me krah të shtrirë, me tmerre të mëdha, me shenja e me mrekulli. nuk hëngra prej saj ndërsa mbaja zi, nuk hoqa prej saj asgjë gja-të kohës që isha i papastër dhe nuk dhashë asgjë prej saj për ndonjë të vdekur, por dëgjo-va zërin tënd, o jehova, perë-ndia im. bëra si më urdhërove. ditën kur të ka-loni jordanin për të shkuar drejt vendit që po ju jep jeho-vai, perëndia juaj, ngrini gurë të mëdhenj e zbardhini me gël-qere. si të kalosh, shkruaj në ta të gjitha fjalët e këtij li-gji, që të hysh në atë vend që po të jep jehovai, perëndia yt, në atë vend ku rrjedh qumësht e mjaltë, sikurse të tha jeho-vai, perëndia i paraardhësve të tu. nëse jehovai është i kënaqur me ne, bëj fliji-me në bashkësi e haji aty dhe gëzo para jehovait, perëndi-së tënd. dëgjo zërin e jehovait, pe-rëndisë tënd, dhe zbato urdhë-rimet dhe rregullat e tij, që po të jap sot.» ‘mallkuar qoftë ai që bën një shëmbëlltyrë të gdhendur ata që bëjnë shëmbëlltyra të gdhendura, janë që të gjithë kotësi dhe të shtrenjtët e tyre nuk vlejnë për asgjë. ‘vazhdoi’ a një shtatore të derdhur, që është e pështirë për jehovain, duhet të digjni në zjarr shëmbëlltyrat e skalitura të perëndive të tyre. ju i shihnit gjërat e tyre të neveritshme, idhujt e tyre të pështirë\***lp 29:17\*** kuptimi i kësaj fjaLe në he-braisht lidhet me një term që do të tho-të «bajgë». vepër e duarve të atij që punon drurin dhe metalin, dhe mall-kuar qoftë ai që e vë atë në një vend të fshehtë.’ (dhe tërë po-pulli do të përgjigjet e do të thotë: ‘amin!’) po ta dëgjosh me vëme-ndje zërin e jehovait, pe-rëndisë tënd, duke zbatuar me kujdes të gjitha urdhërimet e tij që po të jap sot, atëherë jehovai, perëndia yt, do të të lartësojë mbi të gjitha kombet e tjera të tokës. po ta dëgjosh me vëme-ndje zërin e jehovait, pe-rëndisë tënd, duke zbatuar me kujdes të gjitha urdhërimet e tij që po të jap sot, atëherë jehovai, perëndia yt, do të të lartësojë mbi të gjitha kombet e tjera të tokës. jehovai do t’i mundë para teje armiqtë që do të të sulen. do të dalin kundër teje nga një udhë, por do t’ia mbathin nga shtatë udhë. jehovai do të urdhërojë që të kesh bekim në depon tënde dhe në çdo gjë që bën dora jote. jehovai, perëndia yt, do të të bekojë në vendin që po të jep. po të mbash vazhdimisht urdhë-rimet e jehovait, perëndisë tënd, dhe të ecësh në udhët e tij, jehovai do të të bëjë një popull të shenjtë për vete, si-kurse t’u betua. do të përmbush besëli-dhjen time mes meje e teje jehovai do të të vërë në krye e jo në bisht. ti do të jesh vetëm sipër solomoni ishte sundim-tar mbi të gjitha mbretëritë, që nga lumi\***1mb 4:21\*** domethënë, Lumi eufrat. dhe jo përfund, po të vazhdozh t’u bi-ndesh këtyre urdhërimeve urdhërimet e tua më bëj-në më të mençur se ar-miqtë e mi, sepse janë gjithnjë me mua. të jehovait, perëndisë tënd, që po të jap sot t’i mbash e t’i zba-tosh. veç këtyre, je-hovai do të sjellë mbi ty gjith-farëlloj sëmundjesh e plagësh, që nuk janë shkruar në librin e këtij ligji, gjersa ti të shfaro-sesh. ndonëse jeni bërë të shumtë si yjet e qiellit, shtatëdhjetë shpirt zbritën paraardhësit tuaj në egjipt, ti atëherë thu-aj para jehovait, perëndisë tënd: ‘im atë ishte një sirian që po merrte fund. ju do të mbeteni shumë pak, sepse nuk e dëgjuat zërin e jehovait, pe-rëndisë tuaj. jehovai do t’ju shpërnda-jë mes tërë popujve nga njëri skaj i tokës në skajin tjetër, kujto, të lutem, atë që i urdhërove moisiut, shërbëtorit tënd, kur the: ‘nëse do të vepro-ni me pabesi, unë do t’ju shpër-ndaj mes popujve. dhe atje do t’u shërbeni pe-rëndive të tjera që nuk i keni njohur as ju, as paraardhë-sit tuaj, e që s’janë veç dru e gur. ty dhe mbretin ju nuk do të gjeni rehat mes atyre kombeve, dhe nuk do të gjeni vend ku të pre-het tabani i këmbës suaj. atje jehovai do t’ju japë një zemër që dridhet, atyre që do të mbeten, dobësim sysh dhe dëshpërim shpirti. e megjithatë, deri më sot jehovai nuk ju ka dhë-në një zemër për të kuptu-ar, sy për të parë dhe veshë për të dëgjuar. si veshin që dëgjon, ashtu edhe syrin që shikon, jehovai i ka bërë që të dy. bëje të pandjeshme zem-rën që edhe pse shohin, të shohin me sy, por të mos dallojnë, edhe pse dëgjoj-në, të dëgjojnë me veshë, por të mos e kapin kuptimin, që ku-rrë të mos kthehen e t’u jepet falja.» ashtu siç është shkruar: «pe-rëndia u ka dhënë frymën e një gjumi të thellë, ndër-sa janë në errësirë mendërisht që të gjithë sot keni zënë vend para jehovait, perëndisë tuaj: krerët e fiseve tuaja, pleq-të dhe të parët tuaj, çdo banor i zraelit, mblidhni popullin me bu-rra, gra e fëmijë dhe të ardhu-rin që gjendet brenda portave të qyteteve tuaja, që të dëgjo-jë e të mësojë, pasi ai duhet t’i frikësohet jehovait, perë-ndisë tuaj, jehovai s’do të dojë ta falë. që e ruan dashamirësinë për mijë-ra breza, kur degëzat e tij të thahen, do të vijnë gra që do t’i këputin e do t’u vënë zjarrin, përkundrazi, atëherë zemërimi pse, o perëndi, na ke he-dhur tej përgjith-monë? i jehovait dhe vru-lli i tij mos bjer përmbys para një perëndie tjetër, deri kur, o jehova, do të të vlojë zemërimi? përgjithmonë? unë do të ta shpreh me vrull zemë-rimin tim, do të nxjerrin tym ku-ndër atij njeriu, nga flegrat e tij doli tym, dhe zjarri që i dilte nga goja, gllabëronte. sepse perëndia ynë është edhe një zjarr që përpin. dhe tërë mall-kimet e shkruara në këtë libër nëse nuk do ta dëgjosh zërin e jehovait, perëndisë tënd, duke zbatuar me kujdes të gjitha urdhërimet dhe li-gjet e tij që po të jap sot, do të të zënë të gjitha këto mall-kime: do të bien mbi të, e jehovai do t’ia shuajë emrin nën qiell. gjërat e fshehura «sepse mendimet tuaja nuk janë mendimet e mia dhe as udhët tuaja nuk janë udhët e mia,—thotë jehovai.— o thellësi e pasurisë, e mençurisë dhe e njohurisë së perëndisë! sepse «kush ka arritur të njohë me-ndjen e jehovait, që ta mëso-jë atë»? por ne kemi mendjen e krishtit. i për-kasin jehovait, perëndisë tonë, kurse gjërat e zbuluara zotëria sovran jehova nuk do të bëjë asgjë, pa ua treguar më parë çështjen e tij konfidenciale shërbëtorë-ve të tij, profetëve. na përkasin neve dhe bijve tanë përgjithnjë, që të përmbushim të gjitha fjalët e këtij ligji. përfundimi i çështjes, pasi është dëgjuar çdo gjë, është: frikësoju perëndisë së vërtetë dhe përmbushi ur-dhërimet e tij. sepse ky është tërë detyrimi i njeriut. sepse kjo është da-shuria jehovai, pe-rëndia yt, do të të sjellë bega-ti në çdo gjë që do të bësh me duart e tua, ata do të ndërtojnë shtëpi e do të banojnë në to, do të mbjellin vreshta e do të hanë frytin e tyre. sillni gjithë të dhjetat në depo, që të ketë ushqim në shtëpinë time. pastaj, ju lutem, më vini në provë për këtë,—ka thënë jehovai i ushtrive,—po s’ju hapa por-tat e qiejve vazhdoni të kërkoni në radhë të parë mbretërinë dhe drejtësinë e perëndisë, si rrje-dhojë, perëndia im, që ka pa-suri të lavdishme, do t’ju japë me anë të krishtit jezu gjith-çka ju nevojitet. në frytin e bar-kut tënd, në pjellën e kafshë-ve të tua shtëpiake i bekuar do të jetë fryti i barkut tënd, ai i bekon e ata shumohen, dhe nuk e lë bagëtinë e tyre të pakësohet. dhe në fry-tin e tokës sate, do t’ju jap shi-ra të bollshme në kohën e du-hur, toka do të japë prodhimin e saj. ai që i jep mbjellësit me bollëk farë dhe bukë për të ngrënë, do t’ju japë me bo-llëk farë për të mbjellë dhe do të rritë frytet e drejtësisë suaj.) dhe ti do të kesh mbarësi, sido që të jetë, askush nuk do të jetë i varfër mes jush, se-pse jehovai do t’ju bekojë në vendin që jehovai, perëndia juaj, po jua jep si trashëgimi, bekimi i jehovait të bën të pasur dhe ai nuk shton as-një dhembje. sepse jehovai do të ngazëllojë sërish duke të bërë të mira, si ngazëlloi për paraardhësit e tu, do të ngazëlloj për ta, që t’u bëj mirë, dhe me gjithë zemër e me gjithë shpirt do t’i mbjell me besnikëri në këtë vend.’ duke dashur jehovain, perëndinë tuaj, dhe tani, o izrael, çfarë po kërkon nga ti jehovai, perë-ndia yt, veçse t’i frikësohesh jehovait, perëndisë tënd, që të ecësh në tërë udhët e tij, duke dëgjuar zërin e tij e duke qëndruar të lidhur ngu-shtë me të, kurse ju qëndroni të li-dhur pasi ai është jeta juaj dhe ju jep bollëk ditësh, që të banoni në tokën që je-hovai u betua t’ua jepte para-ardhësve tuaj, abrahamit, isa-kut, dhe jakobit.» je-hovai iu shfaq abramit dhe i tha: «unë do t’ia jap këtë vend farës sate.» jeho-vai, perëndia yt, do të kalojë vetë para teje. ta dish mirë, pra, se sot jehovai, perëndia yt, do të kalojë përpara teje. ai do t’i shfa-rosë para teje këto kombe dhe ti duhet t’i përzësh. me dorën tënde ti përzure kombe e në vend të tyre vure ata. si tha je-hovai, para teje do të kalojë jo-siu. veç kë-saj, lërja detyrën josiut, jepi zemër e forcoje, sepse ai do të kalojë në krye të këtij popu-lli dhe do t’i japë si trashëgi-mi vendin që do të shohësh.’ «moisiu, shërbëto-ri im, vdiq, atë ditë jehovai e lartë-soi josiun në sytë e tërë izra-elit atë te-ndë e trashëguan paraardhësit tanë që e çuan bashkë me jo-siun në vendin që e zotëronin ato kombe, të cilat perëndia i përzuri para paraardhësve tanë. këtu qëndroi deri në di-tët e davidit. «merreni këtë libër të ligjit, kur të ulet në fronin e mbretërisë së tij, ai du-het të shkruajë për vete në një libër, një kopje të këtij ligji nga ai që e mbajnë vetëm priftërinj-të levitë. kështu, moisiu e shkroi këtë ligj dhe ua dha priftërinj-ve, bijve të levit që mbartnin arkën e besëlidhjes së jehova-it, dhe tërë pleqve të izraelit. më vonë kryeprifti hilki-ah i tha sekretarit shafan: «në shtëpinë e jehovait kam gjetur librin e ligjit.» vëreni anash arkës në arkë nuk kishte gjë tjetër përveç dy plla-kave prej guri që kishte vënë moisiu në horeb, kur jehovai kishte bërë besëlidhjen me bij-të e izraelit, ndërsa dilnin nga vendi i egjiptit. atje ishte një temjanicë ari dhe arka e besëlidhjes, e veshur nga çdo anë me ar. në të ndo-dheshin ena e artë që kishte manën, shkopi i aaronit që lëshoi sythe dhe pllakat së besëlidhjes së jehovait, pe-rëndisë tuaj, dhe atje ai do të shërbejë si dëshmi kundër popullit. shkruajeni pra, këtë kë-ngë e mësojuani bijve të izra-elit. vëruani në gojë, që kjo këngë të shërbejë si dëshmia ime kundër bijve të izraelit. se unë e njoh mirë rebelimin atëherë tha: ‘‘do t’ua fsheh fytyrën time, kushdo që ngre krye kundër urdhrit tënd megjithatë, ata u bënë të pabindur, ngritën krye ku-ndër teje, e hodhën ligjin tënd prapa krahëve, dhe qafën e tij të fortë. njeriu që qortohet herë pas here, e dija që ti je i vështirë, kur ngre krye kundër jehovait sot që unë jam ende gjallë midis jush, që të mos bëhen si paraar-dhësit e tyre, një brez kokëfortë e re-bel, një brez me zemër të papër-gatitur e me frymë jobesnike ndaj perëndisë. sa më shumë do ta bëjë pas vde-kjes sime! se emrin e jehovait do të shpall. pranoni madhështinë e perëndisë tonë! kështu vazhdon t’ia bësh jehovait, o popull i pamend e jo i mençur? a nuk është ai ati yt që të solli në jetë, që të krijoi e të bëri të pa-tundur? kur jehovai e pa këtë po-pull, e përbuzi, perëndia dëgjoi e u zemë-rua pa masë; nga hidhërimi që i sollën bijtë e bijat e tij.