LXXP. Oxy. VII.1007

pa-staj perëndia jehova mbolli një kopsht në eden, atëherë perëndia jehova e nxori nga kopshti i edenit, unë, jehoVai, do ta ngushëlloj sI-onIn. ti ishe në eden, në kopshtin e perëndi-së, drejt lindjes, dhe vendosi atje njeriun që kishte formuar. do të të përlëvdoj, sepse jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme e që të ngjall frikë. veprat e tua janë të mre-kullueshme, kush je në të vërtetë ti, o njeri, atëherë perëndia jehova tha: «nuk është mirë që nje-riu të rrijë vetëm. do t’i bëj një ndihmës, si një plotësim Për të.» ב [*beth*] zemra e burrit\***pr 31:11\*** fjaLë për fjalë «pronar». një-soj edhe në vargjet 23 dhe 28. ‘vazhdoi’ נ [*nun*] burri i saj është njeri i njohur që ulet te portat ba-shkë me pleqtë e vendit. ק [*kof*] bijtë e saj ngrihen dhe e shpallin të lumtur. burri i saj çohet dhe e lëvdon: të saj ka besim tek ajo dhe të mirat nuk i mungOjnë. për më te-për, nuk u krijua burri për hir të gruas, por gruaja për hir të burrit. sepse i pari u formua adami, e më pas eva.