Shpirti

pastaj perëndia tha: «le të gëlojnë ujërat me krijesa të gjalla\*dhe le të fluturojnë krije-sat fluturuese mbi tokë, përmes hapësirës së qiejve.» tani, perëndia jehova ki-shte formuar nga toka çdo ka-fshë të egër të tokës e çdo kri-jesë fluturuese të qiejve dhe filloi t’ia çonte ato njeriut për të parë si do ta quante secilën; atë emër që do t’i vinte njeriu çdo krijese\* të gjallë, atë emër do të mbante. pastaj perëndia jehova for-moi njeriun nga pluhuri 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.» se ai e di mirë si jemi for-muar e nuk harron që jemi veçse pluhur. të gji-thë shkojnë në të njëjtin vend; të gjithë janë bërë nga pluhuri, dhe të gjithë në pluhur kthe-hen. i tokës dhe i fryu në vrimat e hundës frymën e jetës, çdo gjë në tokë të thatë që kishte në vrimat e hundës fry-mën e jetës,\*mori fund. kështu thotë perëndia i vër-tetë, jehovai, krijuesi i qiejve, i madhi që i shpalosi; që formoi\*tokën dhe gjith-çka që prodhon ajo, që u jep frymëmarrje njerë-zve që banojnë në të dhe frymë atyre që ecin mbi të: as kër-kon t’i shërbejnë duart e njeri-ut, sikur të ketë nevojë për ndo-një gjë, pasi ai vetë u jep të gjithëve jetë, frymë dhe gjith-çka. dhe njeriu u bë një qënie\* e gjallë. siç është shkruar: «njeriu i parë, adami, u bë një qënie\*e gja-llë», ndërsa adami i fundit u bë një krijesë qiellore# jetëdhë-nëse. njeriu i parë erdhi nga toka dhe u bë nga pluhuri, kurse njeriu i dytë erdhi nga qielli. nga ushtarët që shkuan në betejë, merrni si taksë për jehovain një shpirt\* në 500: nga njerëzit, gjedhët, go-marët dhe dhentë. që u treguan të pabindur në ditët e noesë. në ato ditë, perëndia priste me du-rim\***3:20 \*** fjalë për fjalë «durimi i perëndisë po priste».bijve të pe-rëndisë së vërtetë\*u ra në sy që bijat e njerëzve ishin të bu-kura, kështu morën për gra të gjitha ato që zgjodhën. pa-staj jehovai tha: «unë\*nuk do të tregohem gjithmonë i duruar me njeriun, sepse ai s’është veçse mish e gjak.# prandaj di-tët e tij do të shkojnë deri në 120 vjet.» ndërsa ndërtohej arka, bëj një arkë\* me dru rrëshinor; bëje ar-kën me ndarje dhe mbuloje me zift# jashtë e brenda. në të cilën pak njerëz, domethënë tetë shpirt,## ose «vetë». shpëtuan nëpër-mjet ujit. po atë ditë noeja hyri në arkë bashkë me djemtë, semin, kamin dhe jafetin, të shoqen dhe tri gratë e djemve. ai fshiu nga faqja e dheut çdo qe-nie të gjallë: njerëzit, kafshët,\* kafshët zvarritëse dhe krijesat fluturuese të qiejve. të gjitha u fshinë nga faqja e dheut. mbi-jetuan vetëm noeja dhe ata që ishin me të në arkë. duaje jehovain, perëndi-në tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin\* tani, o izrael, çfarë po kërkon nga ti jehovai, perëndia yt? vetëm kaq: të kesh nde-rim të thellë për jehovain,\* pe-rëndinë tënd, të ecësh në tërë udhët e tij, ta duash, t’i shër-besh jehovait, perëndisë tënd, me gjithë zemër e me gjithë shpirt# nëse u bindesh gjithë kuj-des urdhërimeve që po të jep perëndia sot, nëse e do jehova-in, perëndinë tënd, dhe i shër-ben me gjithë zemër e me gjithë shpirt,\* jehovai, perëndia juaj, do të pastrojë# zemrat tuaja dhe zemrat e pa-sardhësve tuaj, që të doni me gjithë zemër e me gjithë shpirt\* jehovain, perëndinë tuaj, dhe të jetoni. ai iu përgjigj: «‘duaje jehovain,\* perëndinë tënd, me gjithë zem-rën tënde, me gjithë shpirtin# tënd dhe me gjithë mendjen të-nde.’ tënd dhe me gjithë forcën tënde.#  dhe duaje jehovain,\* perëndinë tënd, me gjithë zem-rën tënde, me gjithë shpirtin\* tënd, me gjithë mendjen tënde dhe me gjithë forcën tënde.’ gjithashtu, ta duash atë me gjithë zemër, me gjithë aftësinë për të kuptuar e me gjithë for-cën, si dhe ta duash të afërmin si veten, vlen shumë më tepër se gjithë blatimet e plota të dje-gura dhe flijimet.» ai iu përgjigj: «‘duaje jehovain,\* perëndinë tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin# tënd, me gji-thë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde’, si edhe ‘të afër-min tënd∆ si veten’.» ai iu përgjigj: «‘duaje jehovain,\* perëndinë tënd, me gjithë zem-rën tënde, me gjithë shpirtin# tënd dhe me gjithë mendjen të-nde.’ duaje jehovain, perëndi-në tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin\* tënd dhe me gjithë forcën tënde.# tani, o izrael, çfarë po kërkon nga ti jehovai, perëndia yt? vetëm kaq: të kesh nde-rim të thellë për jehovain,\* pe-rëndinë tënd, të ecësh në tërë udhët e tij, ta duash, t’i shër-besh jehovait, perëndsë tënd, me gjithë zemër e me gjithë shpirt#  veç zbatoni me shumë kujdes urdhërimet dhe ligjin që ju dha moisiu, shërbëtori i jehovait, e dua-jeni jehovain, perëndinë tuaj, ecni në të gjitha udhët e tij, zbatoni urdhërimet e tij, që-ndrojini besnikë dhe shërbeji-ni me gjithë zemër e me gjithë shpirt.»\* dhe duaje jehovain,\* perëndinë tënd, me gjithë zem-rën tënde, me gjithë shpirtin\* tënd, me gjithë mendjen tënde dhe me gjithë forcën tënde.’ ai iu përgjigj: «‘duaje jehovain,\* perëndinë tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin# tënd, me gji-thë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde’, si edhe ‘të afër-min tënd∆ si veten’.» për sa ditë të qëndrojë i ndarë veç për jehovain, të mos i afrohet as-një të vdekuri.\* dhe nëse të hahet shumë;\* përmbahu.# janë si qen të uritur;\* nuk ngopen kurrë. janë barinj që nuk kup-tojnë. ‘për ju do të ketë natë; s’do të ketë vegime.\* do të ketë veçse errësirë, s’do të ketë më falle. dielli do të perëndojë për profetët dhe dita do të kthehet në terr për ta. gjithsecili ndjek rrugën e vet; çdokush prej tyre kërkon përfitim të padrejtë dhe thotë: pastaj hageu pyeti: «po nëse dikush është i papastër, ngaqë ka prekur një të vdekur,\* dhe prek një prej këtyre gjëra-ve, a do të bëhet edhe ajo e papastër? nëse dikush\* prek diçka të papastër–papastërtinë e një njeriu, një kafshë të papastër ose ndonjë gjë të papastër e të pështirë–dhe pastaj ha nga mishi i fliji-mit në bshkësi që i përket je-hovait, ai duhet shfarosur# nga gjiri i popullit.’» «urdhëroji izraelitët që të nxjerrin jashtë kampit të gji-thë të lebrosurit, të gjithë ata që kanë sekrecione dhe të gji-thë ata që janë bërë të papastër ngaqë kanë prekur një të vde-kur.\* duhet t’i nxirrni ja-shtë, qofshin meshkuj, qofshin femra; duhet t’i nxirrni jashtë kampit, që të mos ndotin gjithë kampin mes të cilëve banoj.» tani, disa burra ishin të pa-pastër ngaqë kishin prekur një të vdekur, kështu që nuk mund ta përgatitnin flijimin e festës së kalimit atë ditë. prandaj u pa-raqitën po atë ditë para moisiut dhe aronit kushdo që prek ndo-një të vdekur\* do të jetë i pa-pastër për shtatë ditë. për shtatë ditë qëndro-ni jashtë kampit. ata që kanë vrarë dikë dhe ata që kanë pre-kur një të vrarë, duhet të pa-strohen ditën e tretë dhe di-tën e shtatë, si ju, edhe robërit tuaj. priftërinjtë u përgjigjën: «po, do të bëhet.»