LXXP. Fouad Inv. 266 te Lp 32:3. 6

se emrin e jehovait do të shpall. jehovaizbriti në renë, qëndroi atje me të dhe shpalli emrin e jehova­­­­­­­­­-it. falënderoni jehovain, thërritni emrin e tij! tregojuni popujve mënyrën se si ve-pron ai! unë ua kam bërë të njohur emrin tënd dhe do ta bëj të njo­­­­­­­­­-hur, që ata të shfaqin atë dashu­­­­­­­­­-ri që ti ke treguar për mua, dhe unë të jem në unitet me ta.» pranoni madhështinë e perëndisë tonë! të tuat, o jehova, janë madhështia, fuqia, bukuria, shkëlqimi dhe lavdia, sepse çdo gjë në qiej dhe në tokë është jotja. jotja është mbre-tëria, o jehova, o ti që ngri­­­­­­­­­-hesh si krye mbi gjithçka. ‘nisi’ ג [*gimel*] jehovai është i madh dhe I denjë të lëvdohet shumë. madhështia e tij është e Pahetueshme. ai është shkëmbi, e përso-sur është vepra e tij, e përsosur është udha e pe-rëndisë së vërtetë. fjalët e jehovait janë fja-lë të kulluara. jehovai është shkrepi im, kalaja ime dhe ai që më sjell shpëtim. perëndia është shkëmbi im. tek ai do të streho-hem. ligji i jehovait është i për-sosur, ai ta gjallëron shpirtin. përkujtuesit e jehova-it janë të denjë për besim dhe e bëjnë të mençur njeriun e pa-përvojë. çdo dhuratë e mirë dhe çdo gjë e përsosur që na jepet, është nga lart, sepse zbret nga ati i dri-tave qiellore, që nuk ndryshon, siç ndryshon hija gjatë rrotulli-mit. sepse të gjitha udhët e tij janë drejtësi. ai e do të drejtën dhe drej-tësinë. toka është plot e përplot me dashamirësinë e je-hovait. le të gëzojnë kombet dhe të lëshojnë britma ha-reje, sepse ti do t’i gjykosh po-pujt me drejtësi, dhe do t’u prish kombeve të tokës. *selah.* tani unë, nabukodonoso-ri, lëvdoj, lartësoj dhe i jap la-vdi mbretit të qiejve, sepse gjithë veprat e tij janë e vërte-ta dhe udhët e tij janë drejtë-si, sepse ai është në gjendje t’i poshtërojë ata që ecin me kre-nari.» një perëndi i besueshëm, ju e dini mirë se jehovai, pe-rëndia juaj, është perëndia i vërtetë, perëndia i besue-shëm që për mijëra breza e ruan besëlidhjen ti je treguar i drejtë në gjithçka që kemi kaluar ne, sepse ke vepruar me besue-shmëri, kurse ne kemi vepru-ar me ligësi. ai e kujton dashamirësinë dhe besnikërinë e tij ndaj shtëpisë së izrae-lit. le ta mbajmë Fort mundësinë për të shpallur publikisht shpresën tonë pa u lëkundur, sepse i besueshëm kështu, ata që vuaj-në në harmoni me vullnetin e perëndisë, ndërsa bëjnë të mi-rën, le të vazhdojnë t’ia besoj-në shpirtrat e tyre një krijuesi të besueshëm. tek i cili nuk ka padrej-tësi. sepse kushdo që i bën këto gjëra, kushdo që bën padrejtësi, është i pështirë për jehovain, perëndinë tënd. prandaj, o njerëz me arsye, më dëgjoni! larg qoftë që perëndia i vërtetë të veprojë me ligësi, që i plotfuqishmi të ve-projë me padrejtësi! megjith-atë, ç’të themi nëse padrejtësia jonë nxjerr në pah drejtësinë e perëndisë? mos vallë është i padrejtë perëndia, kur shfren zemërimin e tij? (po flas si nje-ri.) i drejtë dhe i ndershëm është ai. as që mund të me-ndohet kurrë që ti të veprosh kështu: të vrasësh të drejtin bashkë me të ligun, dhe të drej-tit t’i ndodhë ashtu siç i ndodh edhe të ligut! s’mund të me-ndohet kurrë për ty! a nuk do të bëjë atë që është e drej-të gjykatësi i gjithë tokës?» për të treguar se jehovai është i drejtë. ai është shkëmbi im, tek i cili nuk ka padrej-tësi. me forcën e një mbreti e de-she drejtësinë. ti e bëre të patundshme ndershmërinë. kush është i mençur, që t’i kuptojë këto gjëra? i matur, që t’i dijë? sepse udhët e je-hovait janë të drejta dhe në to do të ecin të drejtët, kurse shkelësit do të pengohen. ata kanë vepruar keq; se unë e njoh mirë rebelimin dhe qafën e tij të fortë. kur ngre krye kundër jehovait sot që unë jam ende gjallë midis jush, sa më shumë do ta bëjë pas vde-kjes sime! por kur gjykatësi vdiste, ata ktheheshin e vepronin më keq se etërit e tyre, duke shku-ar pas perëndive të tjera për t’u shërbyer e për t’u përkulur para tyre. ata nuk hoqën dorë nga praktikat dhe nga sjell-ja e tyre kokëfortë. i pamendi thotë me vete: «s’ka jehova.» bën të këqija dhe ka sjell-je të pështirë. s’ka asnjë që të bëjë të mirën. nuk janë fëmijë të tij; fa-jin e kanë vetë. mjerë kombi mëkatar, populli i ngarkuar me faje, farë keqbërësish, bij që sje-llin shkatërrim! braktisën jehovain, përbuzën të shenj-tin e izraelit, i kthyen shpi-nën. ti vetë më ke braktisur,–thotë jehovai.–më ke kthy-er shpinën. unë do të shtrij do-rën kundër teje dhe do të të shkatërroj. u lodha duke ndi-er keqardhje për ty. por secili sprovohet, i tërhequr dhe i joshur nga dë-shira e vet. janë brez dredharak e i shtrembër! 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. atëherë jezui tha: «o brez pa besim dhe i shtrembër! deri kur duhet të qëndroj me ju? deri kur duhet t’ju duroj? sille këtu tët bir.» që të jeni të paqor-tueshëm dhe të pafaj, fëmijë të perëndisë pa asnjë të metë mes një brezi dredharak e të shtrembër, ku po shkëlqeni si ndriçues në botë, kështu vazhdon t’ia bësh jehovait, dëgjoni, o popull i pamend e jo i mençur? se­­­­­­­­­-pse populli im është i marrë. nuk më kanë kushtuar vëme-ndje. a nuk është ai ati yt që të solli në jetë, thua­­­­­­­­­-ji faraonit: ‘‘kështu thotë jeho-vai: ‘izraeli është biri im, i pa-rëlinduri im. shkëmbin që të lindi, e ha-rrove. cili komb në tokë është si populli yt, izraeli, të cilin ti, o perë-ndi, shkove që ta shpengoje për ta bërë popullin tënd, që t’i bëje një emër vetes, që të bëje për të gjëra madhështore që ngjallin frikë sepse ti je ati ynë. që të krijoi e të bëri të pa-tundur? ‘dalë-ngadalë’. hidhja barrën tënde jeho-vait, dhe ai vetë do të të mbë-shtetë. ai nuk do të lejojë kurrë që i drejti të lëkundet.