SymP. vindob. G. 39777

por unë ta drejtoja ty lutjen time, o jehova, në ditët e mishit të tij, me klithma të forta dhe lot, kri-shti i bëri përgjërime dhe kër-kesa atij që ishte në gjendje ta shpëtonte nga vdekja, dhe u dëgjua për shkak të frikës së tij nga Perëndia. në një kohë të favorshme, o perëndi! kështu thotë jehovai: «t’u përgjigja në një kohë të favorshme dhe të ndihmova në një ditë shpëtimi. të rua-ja për të të dhënë si besëli-dhje për popullin, për të ripër-tërirë vendin, kërkojeni jehovain ndër-sa mund të gjendet. thirreni ndërsa është afër. sepse ai thotë: «të dëgjova në një kohë të pranueshme dhe të ndihmova në një ditë shpëti-mi.» ja, tani është koha veça-nërisht e pranueshme! ja, tani është dita e shpëtimit! ti që je plot dashamirësi, përgjigjmu dhe trego se je shpëtimtar i vër-tetë. perëndia i vërtetë është për ne perëndia i veprave të shpëtimit; jehovait, zotërisë sov-ran, i përkasin rrugët për t’i shpëtuar vde-kjes**\*ps 68:20\*** shprehja mund të nënkupto-jë edhe ngritjen nga vdekja. ‘dalë-ngadalë’ unë do ta lëvdoj emrin e pe-rëndisë me këngë jehovai është forca dhe mburoja ime. tek ai beson zemra ime. tek ai gjeta ndihmë, pra-ndaj më ngazëllon zemra, dhe me këngën time do ta përlëvdoj. dhe do ta madhëroj perë-ndinë me falënderime. ג [gimel] madhëroni jehovain bashkë me mua, dhe ejani të lartësojmë të gjithë emrin e tij. kjo do të jetë për jehovain më e pëlqyeshme se një dem, mos vallë do ta ha mishin e demave të fuqishëm?! se një dem i ri dythundrak me brirë. merrni me vete fjalë pendimi dhe kthehuni te jehovai. i tho-ni të gjithë: ‘‘fale fajin. prano atë që është e mirë dhe ne do të të japim demat e rinj të bu-zëve tona. dirigjuesit. për «zambakët». dirigjuesit. për «zambakët». psalm i bijve të korahut. maskil. këngë për gratë e dashura. psalm i davidit. shpëtomë, o perëndi, se-pse ujërat po më mbytin. shtrije dorën tënde nga atje lart, më çliro e më shpëto nga ujërat e shumta, nga duart e të huajve, ujëra më rrodhën mbi kokë dhe thashë: «tani mora fund!» u fundosa thellë në llucë, ku s’ka vend për të vënë këmbët. gjithashtu, më nxori nga gropa ku buçitnin ujë-rat, nga lluca e batakut. pastaj më ngriti mbi një shkrep dhe m’i bëri hapat të si-Gurt. më fute në gropën më të thellë, në skuta të errëta, në një humnerë të madhe. ata e morën jereminë dhe e hodhën në sternën e malki-jahut, birit të mbretit, e cila ndodhej tek oborri i rojës. kështu pra, jereminë e lëshu-an poshtë me litarë. në sternë nuk kishte ujë, por llucë, dhe jeremia po zhytej në llucë. hyra në ujëra shumë të thella dhe një rrjedhë më mori me vete. prandaj çdo besnik do të të lutet, ndërsa ti mund të gje-ndesh. ujërat e shumta të për-mbytjes atë nuk do ta prekin. kur më hodhe në thellësi, në zemër të detit të ha-pur, një rrymë më rrethoi. gjithë shkulmat e dallgët e tua kaluan mbi mua. u lodha së thirruri u lodha duke psherëtirë, gjithë natën e njom shtra-tin tim dhe e laj me lot krevatin tim. o perëndia im, të thërras ditën, e ti nuk pëgji-gjesh; edhe natën unë nuk rri në heshtje. e zëri m’u ngjir. sytë m’u tretën, duke pri-tur perëndinë tim. ת [*ta*] integriteti dhe drejtësia më mbrojtshin, sepse kam shpresuar te ti! sytë m’u tretën për fjalën tënde, ndërsa pyes: «kur do të më ngushëllosh?» sytë m’u tretën për shpëti-min që sjell ti dhe për fjalët e tua të drejta. unë cicëroj si dejka dhe si bilbili bishtgjatë. si pëllumb vazhdoj të gu-fat. sytë m’u ligën duke parë lart: ‘o jehova, jam i brengo-sur, ndaj më qëndro pranë!’ ata që më urrejnë pa shkak, janë bërë edhe më të shumtë se flokët e ko-kës sime. mos u dhënça shkak që të kënaqen me të keqen time atyre që s’kanë pse të jenë armiqtë e mi, dhe ata që më urrejnë pa shkak, të mos ia shke-lin syrin njëri-tjetrit. ai u tha për herë të tretë: «përse, ç’të keqe ka bërë ky njeri? nuk gjeta as-gjë që të meritojë vdekjen, pra-ndaj do ta ndëshkoj dhe do ta liroj.» mirëpo kjo ndodh që të për-mbushet fjala e shkruar në li-gjin e tyre: ‘ata më urryen pa shkak.’ ata që duan të më kallin në heshtjen e vdekjes e që i kam armiq pa shkak, janë shumuar. ma shpërblejnë të mirën me të keqe, dhe ma lënë shpirtin të zbrazët. më rrethojnë me fjalë urrej-tjeje dhe më luftojnë pa shkak. atë që nuk e kisha grabi-tur, e ktheva mbrapsht. o perëndi, ti vetë e di ma-rrëzinë time, dhe faji im nuk të është fshehur. sytë e mi janë mbi tërë udhët e tyre. ata nuk fshi-hen dot nga unë dhe faji i tyre nuk u fshihet dot Syve të mi. oh, mos u ardhtë turp për mua atyre që shpresoj-në te ti, ג [*gimel*] po, kush shpreson te ti, nuk do të turpërohet, por do të turpërohen të pabesët, ndonëse nuk ia dalin mbanë! le të turpërohen e le të sku-qen që të gjithë ata që gëzojnë për të ke-qen që më ka zënë! u mbulofshin me turp dhe u poshtërofshin ata që mbahen me të madh kundër meje! o zotëri sovran, jehovai i ushtrive!—kush është, pra, mbreti i lavdishëm?—jehovai i ushtrive, ai është mbreti i lavdi-shëm. *selah.* oh, mos u poshtërofshin për shkakun tim ata që të kërkojnë, mbretërit do të bëhen kuj-destarët e tu dhe princeshat e tyre do të jenë tajat e tua. ata do të përkulen para teje me fytyrën përdhe dhe do të lëpij-në pluhurin e këmbëve të tua. kështu ke për ta marrë vesh se unë jam jehovai dhe ata që shpresojnë tek unë, nuk do të turpërohen.» o perëndi i izraelit! bekuar qoftë perëndia je-hova, perëndia i izra-elit! vetëm ai bën vepra të mrekullueshme. sepse për shkakun tënd jam poshtëruar, por unë jam një krimb, dhe jo një njeri, turp për njerëzit dhe i përbuzshëm për popu-llin. por, për shkakun tënd, na vrasin gjatë gjithë di-tës; jemi quajtur dele për the-rje. ti e di mirë vuajtjen ti-me. o jehova, më kujto dhe drejtoje vëmendjen nga unë e hakmerru ndaj përndjekës-ve të mi. mos më bëj të marr fund, meqë ti nuk zemëro-hesh shpejt me ta. vër re se si e duroj poshtërimin për hirin tënd. lum ju, kur njerëzit ju po-shtërojnë e ju përndjekin dhe duke gënjyer thonë çdo lloj gjë-je të ligë kundër jush për shka-kun tim! turpi ma ka mbuluar fyty-rën. e shtro-va kurrizin para atyre që më goditnin dhe ua dhashë faqet atyre që më shkulnin mjekrën. nuk ua fsheha fytyrën poshtë-rimëve dhe të pështyrave. njerëzit e përbuzën dhe e mënjanuan. ai ishte bërë që të mbante dhembjet dhe të dinte se ç’ishin sëmundjet. ne nuk i hodhëm as sytë. e përbuzëm dhe nuk e çmuam as-pak. atëherë e pështynë në fytyrë dhe i gjuajtën me grushta. të tjerë i ranë me shuplaka thurën një kurorë me gje-mba, ia vunë në kokë dhe i dha-në një kallam në dorën e djath-të. pastaj ranë në gjunjë para tij dhe e tallnin, duke i thënë: «tungjatjeta, o mbret i judenj-ve!» jam bërë një i panjohur për vëllezërit e mi, vëllezërit m’i largoi, të njohurit m’u bënë si të huaj. në sytë e tërë armiqve të mi, unë ngjaj si një i poshtëruar, edhe më shumë për njerë-zit që më rrethojnë, dhe një tmerr për të njohu-rit e mi. kur më shohin jashtë, lar-gohen nga unë. por e gjithë kjo ndodh që të përmbu-shen shkrimet e profetëve.» atëherë të gjithë dishepujt e braktisën dhe ikën. ai erdhi në shtëpinë e vet, por të vetët nuk e pranuan. por vëllezërit e tij nuk tregonin besim tek ai. dhe një i huaj për bijtë e nënës sime. vëllai i tij më i madh, eliabi, e dë-gjoi tek u fliste burrave dhe iu ndez zemërimi kundër da-vidit, prandaj i tha: «ç’pate që zbrite? kujt ia le nën kujdes ato pak dhen në shkretëtirë? sepse biri përbuz babanë; bija ngrihet kundër në-nës; nusja kundër vjehrrës; armiqtë e njeriut janë ata të shtëpisë së tij. sepse zelli për shtëpinë të-nde më ka përpirë, zelli po më tret, sepse kundërshtarët e mi i kanë harruar fjalët e tua. jezui hyri në tempull, fla-ku jashtë të gjithë ata që shit-nin e blinin atje, përmbysi trye-zat e këmbyesve të parave dhe stolat e atyre që shitnin pëllu-mba. pastaj mbërritën në jeru-salem. ai hyri në tempull, nisi të flakte jashtë ata që shit-nin e blinin atje, përmbysi trye-zat e këmbyesve të parave dhe stolat e atyre që shitnin pë-llumba. dishepuj-ve u erdhi ndër mend shkrimi: «zelli për shtëpinë tënde do të më përpijë.» dhe sharjet e atyre që të poshtëronin, kanë rënë mbi mua. ji i mençur, biri im, dhe gëzoma zemrën, që të kem se ç’t’i përgjigjem atij që më sfi-don. sepse edhe krishti nuk kënaqi veten, por ashtu siç është shkruar: «sharjet e atyre që të poshtëronin, kanë rënë mbi mua.» qaja kur agjëronte shpir-ti im, kur sëmurej ndonjë nga ata, unë vishesha me copë thesi dhe e mundoja shpirtin tim me agjërime. por lutja që bëja, më kthehej prapë në gji. gjunjët më dridhen nga agjërimi. ‘vazhdoi’ por kjo m’u bë shkak për poshtërim. armiqtë më poshtërojnë gjithë ditën. ata që më vënë në lojë, mallkojnë duke zënë në gojë emrin tim. ‘nisi’ kur e bëra copën e thesit rrobën time, u bëra gazi i botës\***ps 69:11\*** shih shënimin te ps 44:14. **ps 44:14\*** fjaLë për fjalë «shprehje pro-verbiale». unë do ta zhduk izraelin nga vendi që i kam dhënë. shtëpinë që kam shenjtëruar për emrin tim, do ta flak larg meje, dhe izraeli do të bëhet shprehje proverbiale e tërë po-pujt do të tallen me të. ‘dhe –ua ו’ na bëre gazin\***ps 44:14\*** fjaLë për fjalë «shprehje pro-verbiale». e kombeve ‘nisi’ do t’u bëj gjëmën, do t’i ka-tandis aq keq saqë tërë mbretë-ritë e tokës të dridhen të tmerruara kur t’i shohin. do t’i lë që të jenë poshtërim dhe shprehje proverbiale, që t’i ta-llin e t’i mallkojnë, në të gji-tha vendet ku do t’i shpër-ndaj. ata që uleshin te porta, fi-lluan të merreshin me mua, pastaj ni-sën ta akuzonin: «këtë njeri e gjetëm duke kthyer përmbys kombin tonë, duke ndaluar nje-rëzit që t’i paguajnë taksat cezarit dhe duke thënë për vete se është krishti, mbreti.» dhe unë isha kënga e pija-necëve. dhe tani jam bërë kënga e tyre, dhe për ta jam gazi i bo-tës. e qëllonin në kokë me një kallam, e pështynin dhe binin në gjunjë e i bënin atij nderi-me. por unë ta drejtoja ty lutjen time, o jehova, në ditët e mishit të tij, me klithma të forta dhe lot, kri-shti i bëri përgjërime dhe kër-kesa atij që ishte në gjendje ta shpëtonte nga vdekja, dhe u dëgjua për shkak të frikës së tij nga perëndia. në një kohë të favorshme, o perëndi! kështu thotë jehovai: «t’u përgjigja në një kohë të favorshme dhe të ndihmova në një ditë shpëtimi. të rua-ja për të të dhënë si besëli-dhje për popullin, për të ripër-tërirë vendin, kërkojeni jehovain ndër-sa mund të gjendet. thirreni ndërsa është afër. ‘vazhdoi’ sepse ai thotë: «të dëgjova në një kohë të pranueshme dhe të ndihmova në një ditë shpëti-mi.» ja, tani është koha veça-nërisht e pranueshme! ja, tani është dita e shpëtimit! ‘nisi’ ti që je plot dashamirësi, përgjigjmu dhe trego se je shpëtimtar i vër-tetë. perëndia i vërtetë është për ne perëndia i veprave të shpëtimit; jehovait, zotërisë sov-ran, i përkasin rrugët për t’i shpëtuar vde-kjes**\*ps 68:20\*** shprehja mund të nënkupto-jë edhe ngritjen nga vdekja. dirigjuesit. psalm i davidit. këngë.le të ngrihet perëndia, kur arka nisej për udhë, moisiu thoshte: «ngrihu, o je-hova, e le të shpërndahen ar-miqtë e tu! ata që të urrej-në thellësisht, le t’ia mbathin para teje!» ngrihu të na ndihmosh dhe na shpengo për hir të dashamirësisë sate. le të shpërndahen armiqtë e tij mos i vrit, që populli im të mos e harrojë këtë. me gjithë fuqinë tënde, bëji të enden andej-këtej dhe vëri poshtë, o jehova, mburoja jonë, me të dëgjuar zhur-mën e rrëmujës, popujt ia mba-thin. me t’u ngritur ti, kombet shpërndahen. dhe le t’ia mbathin nga ai që e urrejnë thellë-sisht. por që ia jep shpagimin para syve atij që e urren, duke e shfarosur. pa ngurruar, ai do t’ia japë shpagimin para syve atij që e urren. dora jote do t’i gjejë tërë ar-miqtë e tu. e djathta jote do t’i gjejë ata që të urrejnë. davariti ata, ashtu si dava-ritet tymi. sepse ligësia është nde-zur si zjarri dhe do të përpijë ferra e barëra të këqija. ajo do t’u vërë zjarrin shkurre-ve të pyllit, të cilat do të ngji-ten lart si shtëllungë tymi. prandaj ata do të bë-hen si retë e mëngjesit dhe si vesa që ikën shpejt, si byku që e merr stuhia nga lëmi dhe si tymi nga oxhaku. të ligjtë le të marrin fund para perëndisë, kush mund të qëndrojë para dënimit të tij? kush mund t’i bëjë ballë zjarrit të ze-mërimit të tij? ata do të ndëshkohen me shkatërrim të përhershëm, do të flaken larg syve të zotërisë dhe do të përjashtohen nga lavdia e fuqi-së së tij, ashtu si shkrin dylli nga zjarri. malet shkrinë porsi dyll para jehovait, para zotërisë së tërë dheut. malet kanë për t’u shkrirë poshtë tij dhe ultësirat do të treten si dylli nga zjarri, si ujëra që derdhen në rrëpirë. por të drejtët le të gëzojnë, gëzoni para je-hovait, perëndisë tuaj, ju tok me bijtë e bijat tuaja, skllevërit e skllavet tuaja dhe me levitin që është brenda portave të qy-teteve tuaja, sepse ai nuk ka as pjesë, as trashëgimi mes jush. gëzoni falë jehovait dhe ngazëlloni, o të drejtë! lëshoni britma gëzimi, të gjithë ju që keni zemër të drejtë! lëshoni britma gëzimi falë jehovait, o të drejtë! njerëzve të ndershëm u ka hije të lëvdojnë. gëzoni përherë në zotëri-në. edhe një herë ua them: gëzoni! le të jenë plot hare para perëndisë nga mirësia e të drejtëve qyteti është plot hare, dhe kur zhduken të ligjtë ka një britmë të gëzuar. dhe le të ngazëllojnë me të madhe! unë do të vij tek altari i pe-rëndisë, te perëndia, gëzimi im që s’tregohet dot me fjalë. këndojini perëndisë, luani melodi për emrin e tij, 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.* atë ditë do të thoni: «falënderojeni jehovain! thë-rritni emrin e tij! tregojuni popujve si ka vepruar ai! ‘vazhdoi’ thurini një këngë atij që kalon nëpër rrafshinat e shkreta ku ka si perëndia i vërtetë i jeshurunit, që kalëron nëpër qiell për të të ardhur në ndihmë, erdhi hipur në një kerubin, erdhi duke fluturuar, duke u lëshuar si shigjetë mbi krahët e një krije-se frymore.**\*10\*** ose «mbi krahët e erës». ‘daLë-ngadalë’ ti i ndërton me trarë dho-mat e tua të sipërme në ujëra, i bën retë karrocën të-nde, ecën mbi krahët e erës, shpallja kundër egjip-tit. ja, jehovai ka hi-pur mbi një re të shpejtë dhe po hyn në egjipt. perënditë e kota të egjiptit do të dridhen prej tij, me emrin e tij, jah, abrahamit, isakut dhe ja-kobit i shfaqesha si perëndi i plotfuqishëm, por me emrin tim jehova, dhe ngazëlloni para tij! atë i jetimëve**\* ps 68:5\*** shih shënimin te ps 10:14. **ps 10:14\*** fjaLë për fjalë «djali pa baba». dhe gjykatës i vejushave ‘vazhdoi’ mos mundoni asnjë veju-shë a jetim.**\*da 22:22\*** fjaLë për fjalë «djalë pa baba». kur gjykon, i jep të drejtën jetimit**\*lp 10:18\*** fjaLë për fjalë «djalit pa baba». e vejushës, e do të ar-dhurin dhe i jep bukë e rroba. ר [*resh*] por ti sheh halle dhe hidhë-rim. tregon kujdes që t’i mbash nën kontroll. i gjori jehovai i mbron të ardhu-rit, është perëndia në bane-sën e tij të shenjtë. sepse kështu thotë i larti dhe i madhërishmi që qëndron përgjithmonë dhe që e ka emrin të shenjtë: «unë banoj në lartësi dhe në vend të shenjtë bashkë me të dërrmuarin dhe të përvuajtu-rin në frymë, që të rigjallë-roj frymën e të përvuajturve dhe zemrën e të dërrmuar-ve. sidoqoftë, më i larti nuk banon në shtëpi të bëra me dorë, ashtu siç thotë profeti: perëndia bën që vetmitarët të kenë shtëpi. të ngopurit duhet të pajto-hen në punë për bukë, por të uriturit s’kanë më uri. edhe shterpa ka lindur shtatë, por ajo që ishte plot me bij, është ligur. ai bën që gruaja shterpë të rrojë në një shtëpi si nënë e gëzuar me bij. lëvdoni jah! ai çliron të burgosurit dhe u jep mbarësi. fryma e zotërisë sovran jehova është mbi mua, pasi jehovai më ka mirosur që t’u them lajmin e mirë ze-mërbutëve. ai më ka dërgu-ar që t’u lidh plagën zemërvra-rëve, t’u shpall lirinë atyre që janë në robëri dhe t’ua hap plotësisht sytë të burgosurve, por kokëfortët do të ba-nojnë në tokë të zhuri-tur. qielli që ke sipër, do të bëhet bakër, ndër-sa toka që ke poshtë, hekur. vendin pjellor në tokë të kripur, nga ligësia e atyre që ba-nojnë në të. o perëndi, kur dole para po-pullit tënd, gjatë ditës jehovai shkonte para tyre në një shty-llë reje, që t’u printe udhën, kurse gjatë natës në një shty-llë zjarri, që t’u jepte dritë. kë-shtu ata mund të ecnin ditën dhe natën. kur kalove nëpër vendin e shkretë, malet u tretën para jeho-vait, po, u tret edhe sinai pa-ra jehovait, perëndi-së së izraelit.—*selah—*u lëkund toka malet u hodhën si desh dhe kodrat si qengja. dridhu nga dhembjet, o tokë, për shkak të zo-tërisë, për shkak të perëndisë së jakobit, në atë kohë zëri i tij tronditi to-kën, por tani ai ka premtu-ar: «edhe një herë do të tro-ndit jo vetëm dheun, por edhe qiellin.» e rrodhën qiejt për shkak të perëndisë. o jehova, kur dole nga se-iri, tek dilje nga fusha e edo-mit, u lëkund toka e rrodhën qiejt, retë pikuan ujë. sinai u lëkund për shkak të perëndisë, mali sinai nxirrte tym gjithandej, sepse jehovai zbriti mbi të në zjarr. tymi ngjitej lart si tymi i një furre tullash, dhe tërë mali dridhej shumë. dhe tha-të: ‘ja, jehovai, perëndia ynë, na tregoi lavdinë dhe madhë-shtinë e tij, dhe ne e dëgjuam zërin e tij nga mesi i zjarrit. perëndi-së së izraelit. ‘vazhdoi’ do të të jap thesaret që ndodhen në errësirë dhe thesaret që ru-hen në vende të fshehta, që ta dish se unë jam jehovai, ai që të thërret në emër, perëndia i izraelit. ti bëre të bjerë një rrebesh i madh, o perëndi. ti e ke drejtuar vëmendjen nga toka, që t’i japësh begati, po, ti e pasuron shumë atë. rrëkeja nga perëndia është plot ujë, që drithi të mos mungojë. unë do t’i bëj një bekim**\*ezk 34:26\*** që ndoshta do të thotë «bu-rim bekimi». ‘daLë-ngadalë’ ato dhe ve-ndet përreth kodrës sime, dhe do të bëj që në kohën e duhur të bjerë shi i bollshëm. ata do të jenë shira të bollshëm beki-mi. ti vetë e rigjallërove tra-shëgiminë tënde, edhe kur ishte e lodhur. një vend për të cilin kujde-set jehovai, perëndia yt. sytë e jehovait, perëndisë tënd, janë vazhdimisht mbi të, nga fillimi deri në fund të vitit. kampin me tenda, reja e jehovait qëndronte mbi ta gjatë ditës, kur niseshin nga kampi. ku ata banuan, o jehova, kush do të jetë mysafir në tendën tënde? kush do të banojë në malin tënd të shenj-të? me mirësinë tënde e bëre gati për të munduarin, o perëndi. ti atëherë thu-aj para jehovait, perëndisë tënd: ‘im atë ishte një sirian që po merrte fund. ai zbriti në egjipt me një grusht nje-rëz dhe banoi atje si i huaj. por atje u bë një komb i madh, i fuqishëm dhe i shum-të. i ka ngopur të uriturit plot me të mira dhe i ka kthyer duarbosh ata që ki-shin pasuri. jehovai jep urdhrin. më vuri në gojë një këngë të re, lëvdime për perëndinë tonë. shumë do të shohin e do të frikësohen, dhe do të kenë besim te jehovai. gratë që shpallin lajmin e mirë, janë një ushtri e madhe. miriami, profetesha, mo-tra e aaronit, mori në dorë një dajre. pas saj nisën të dilnin edhe të gjitha gratë e tjera me dajre e me valle. atë ditë, debora me bara-kun, birin e abinoamit, në fund jefteu mbërriti në shtëpinë e tij, në mizpah, dhe ja, përpara i doli e bija, duke i rënë dajres e duke kër-cyer. ajo ishte fëmijë i vetëm. veç saj ai nuk kishte as bir, as bijë. kur ata po ktheheshin, pasi davidi kishte goditur fili-stinët, gratë dolën nga të gji-tha qytetet e izraelit me kë-ngë e valle për t’i dalë përpara mbretit saul me dajre, gëzim e llauta. ngjitu mbi një mal të lar-të, o grua që sjell një lajm të mirë për sionin! bërtit me sa fuqi që ke, o grua që sjell një lajm të mirë për jerusalemin! bërtit e mos ki frikë. thu-aju qyteteve të judës: «ja pe-rëndia juaj.» por, kur filipi u shpalli laj-min e mirë për mbretërinë e perëndisë dhe për emrin e jezu krishtit, ata e besuan, dhe burra e gra u pagëzuan. edhe mbretërit e ushtrive ia mbathin, ia mbathin. ‘vazhdoi’ ba-shkë me të tjerët, vranë edhe pesë mbretërit e midianit, do-methënë evin, rekemin, zu-rin, hurin dhe rebën, që mbre-tëronin në midian. ata vranë me shpatë edhe balaamin, bi-rin e beorit. ndërkohë, këta pesë mbretër ikën dhe u fshe-hën në shpellën e makedahut. këta janë mbretërit e ve-ndeve që josiu dhe bijtë e izra-elit mundën në atë anë të jor-danit që binte nga perëndimi, nga baal-gadi në luginën**\*js 12:7\*** shih shënimin te js 11:8. **js 11:8\*** fjaLë për fjalë «rrafshinë lugi-ne»; njësoj edhe vargu 17. nga mali i halakut, që ngjitet deri në seir e deri në baal-gad, në luginën e libanit, rrëzë ma-lit të hermonit. veç kësaj, ai kapi rob të gjithë mbretë-rit e tyre, i goditi dhe i vrau. e libanit deri në malin e hala-kut, që ngjitet deri në seir, (më pas, vendet e tyre josiu ua dha në zotërim fiseve të izra-elit, secilit pjesën e vet, mbretër erdhën e luftuan; pikërisht atëherë mbre-tërit e kanaanit lu-ftuan në tanak pranë ujërave të megidos, por nuk fituan kurrfarë argjendi. ‘nisi’ gruaja që qëndron në shtëpi, merr plaçkë. pre-në ndaje në dy pjesë, midis aty-re që morën pjesë në betejë e që shkuan në fushatë dhe gji-thë pjesës tjetër të asamblesë. ‘më pas’ e kush do t’ju dëgjojë për këtë që thoni? sepse pjesa e atij që zbriti në betejë do të jetë ashtu si pjesa e atij që ndenji pranë plaçkave. të gji-thë do të kemi pjesën tonë. ‘vazhdoi’ edhe pse shtriheshit mes to-gjeve të hirit të kampit, do të vini**\*ps 68:13\*** një tjetër kuptim i mund-shëm është edhe se do të ktheheshin me një pëllumb të bërë me metale të çmuara, si trofe për fitoren e jehovait. ‘dalë-ngadalë’ si një pëllumb me krahë argjendi dhe me pendë si ver-dhosh. ‘nisi’ **#13#** fjaLë për fjalë «ar i gjelbër». me argjend e me ar kur i plotfuqishmi shpër-ndau mbretërit që gje-ndeshin atje, kur u gjendën para izraelitëve, jehovai i bëri rrëmujë, dhe izraelitët zunë t’i vritnin duke bërë kërdinë në gibeon. ata i ndoqën nëpër të përpjetën e beth-horonit dhe i shpartalluan deri në aze-kah e makedah. izraeli ishte i shenjtë për je-hovain, fryti i tij i parë. ‘ci-lido që përpiqej ta gllabëronte, bëhej me faj dhe pësonte gjë-më’,—thotë jehovai.”» medet për atë ditë, sepse dita e jehovait është afër dhe do të vijë si një grabitje nga i plotfuqishmi! në zalmon atëherë abimeleku bashkë me tërë njerëzit e tij u ngjit në malin e zalmonit. ai mori në dorë një sëpatë, preu një degë peme, e ngriti dhe e vuri mbi sup. pastaj u tha njerëz-ve që ishin me të: «atë që bëra unë, bëjeni shpejt edhe ju!» nisi të binte borë. rajoni malor i bashanit pas kë-saj u kthyen dhe u ngjitën udhës së bashanit. atëherë ogu, mbreti i bashanit, ba-shkë me tërë popullin e tij, doli kundër tyre në betejën që u bë në edrei. kullote popullin me shko-pin tënd, kopenë e trashëgimi-së sate, atë që banonte i vetëm në pyll, në mes të një pemishte-je. le të ushqehen në bashan e në galaad, si shumë kohë më parë. është mali i perëndisë. gjashtë ditë më pas, je-zui mori me vete vetëm pjetrin, jakovin dhe gjonin, vë-llanë e tij, dhe i çoi në një mal të lartë. kështu, gjashtë ditë më pas, jezui mori me vete vetëm pjetrin, jako-vin e gjonin dhe i çoi në një mal të lartë. atje u shpërfyty-rua para tyre po, këto fjalë i dëgju-am, kur u drejtuan nga qielli, tek ishim bashkë me të në ma-lin e shenjtë. rajoni malor i bashanit është me kreshta të larta. në atë kohë morëm nga duart e dy mbretërve të amori-tëve, që ishin në viset e jor-danit, vendin nga lugina e pë-rroit të arnonit deri në malin e hermonit; tërë qytetet e rrafshnaltës, mbarë galaadin dhe mbarë ba-shanin deri në salekah dhe në edrei, qytete të mbretëri-së së ogut në bashan. o perëndia im, shpirti më ka rënë në dëshpërim! ja pse të kujtoj nga vendi i jordanit dhe nga kreshtat e hermonit, nga mali i vogël. o male me kreshta, pse shi-koni me zili malin ku perëndia dëshi-ron të banojë vetë? banorët e jebusit nisën t’i thoshin davidit: «ti s’ke për të hyrë këtu!» e megjithatë da-vidi e mori kalanë e sionit, domethënë qytetin e davidit. i bukur dhe i lartë, ngazëlli-mi i mbarë tokës është mali i sionit në veri-un e largët, qyteti i mbretit të madh. jehovai zgjodhi sionin. ai deshi me zjarr ta ki-shte banesën e vet: po, jehovai do të banojë atje përgjithnjë. por kërkoni atë vend që jehovai, perëndia juaj, do të zgjedhë nga tërë fi-set tuaja—ku të thirret emri i tij e ku të banojë ai—e atje shkoni. atë-herë jehovai i tha: «e kam dëgjuar lutjen dhe kërkesën për hir që më bëre. e kam shenjtëruar këtë shtëpi që ke ndërtuar, duke vënë aty emrin tim përjetë. sytë e mi dhe zemra ime do të jenë aty për-gjithmonë. mirëpo ju i jeni afruar një mali sion dhe një qyteti të perëndisë së gjallë, jerusalemit qiellor dhe mijëra e mijëra engjëjve, karrocat e luftës të perë-ndisë, janë mijëra e mi-jëra pa fund. ai tha: «nga sinai erdhi jehovai e nga seiri rrëzëlleu mbi ta. rrezatoi nga rajoni ma-lor i paranit, ‘nisi’ eliseu filloi të lutej: «o je-hova, të lutem, hapja sytë që të shohë.» menjëherë jehovai ia hapi sytë shërbëtorit, dhe ai pa. ja, rajoni malor ishte plot me kuaj dhe karroca të zjarrta lufte rreth e qark eliseut. një rrëke zjarri rridhte dhe dilte nga prania e tij. një mijë mi-jëra i shërbenin dhe dhjetë mijë herë dhjetë mijë qëndro-nin pikërisht përpara tij. tru-pi gjykues zuri vend dhe u ha-pën librat. apo mendon se nuk i lutem dot atit tim, që të më dërgojë në çast më shumë se dymbëdhjetë legjio-ne engjëjsh? pashë pastaj dhe dëgjova zërin e shumë engjëjve që ishin përreth fronit, krijesave të gja-lla dhe pleqve. ata ishin dhje-të mijë herë dhjetëra mijë dhe mijëra e mijëra jehovai erdhi nga sinai në vendin e shenjtë. moisiu i tha jehovait: «populli nuk mund të ngjitet në malin sinai, se-pse ti na paralajmërove ta-shmë dhe na the: ‘vendosni caqe përqark malit dhe shenj-tërojeni.’» ti u ngjite lart, perëndia u ngjit me britma të gëzueshme, jehovai u ngjit me tingu-llin e bririt. more me vete robër, e megjithatë davidi e mori kalanë e sionit, domethënë qytetin e davidit. prandaj, thu-het: «kur u ngjit lart, ai mori me vete robër e dha dhura-ta në njerëz.» more dhurata në njerëz, engjëlli e mbante dorën të shtrirë drejt jerusalemit për ta shkatërruar, por jehovait fi-lloi t’i vinte keq për këtë gjë-më, prandaj i tha engjëllit që po shkatërronte popullin: «mjaft! ule tani dorën.» dhe engjëlli i jehovait ndodhej pranë lëmit të jebusitit araunah. përveç kësaj, perëndia i vërtetë dërgoi një engjëll në jerusalem për ta shkatërruar. sapo ai filloi, je-hovai e pa dhe nisi t’i vinte keq për këtë gjëmë, prandaj i tha engjëllit që po shkatërronte: «mjaft! ule tani dorën.» dhe engjëlli i jehovait qëndronte në këmbë pranë lëmit të orna-nit, jebusitit. ai i dha disa si apostuj, disa si profetë, disa si ungji-llëzues, disa si barinj e më-sues, po edhe kokëfortët, nga aro-eri që gjendet buzë luginës së përroit të arnonit dhe nga qy-teti që ndodhet në luginën e pë-rroit, deri në galaad, asnjë qy-tet nuk ishte më i fortë se ne. jehovai, perëndia ynë, i la të gjitha në dorën tonë. jehovai, perëndia yt, do t’i dëbojë pak nga pak këto ko-mbe përpara teje. nuk do të të lejohet t’i shfarosësh shpejt e shpejt, se mos bishat e fushës shtohen shumë kundër teje. shkoni dhe mësoni ç’do të thotë: ‘unë dua mëshirë, dhe jo flijim.’ sepse nuk erdha të thërras të drejtët, por mëkatarët.» ndonëse më parë isha blasfemues, përndje-kës dhe i pacipë. megjith-atë, m’u tregua mëshirë, sepse isha në padije dhe veproja me mungesë besimi. për të banuar mes tyre, o jehova, kush do të jetë mysafir në tendën tënde? kush do të banojë në malin tënd të shenj-të? ç’marrëveshje ka tempulli i perëndisë me idhujt? sepse ne jemi tempulli i perëndisë së gjallë, ashtu si tha perëndia: «do të banoj mes tyre dhe do të eci mes tyre. unë do të jem perëndia i tyre, dhe ata do të jenë populli im.» o perëndi jah! bekuar qoftë jehovai, që përditë mban barrën tonë, hidhja barrën tënde jeho-vait, dhe ai vetë do të të mbë-shtetë. ai nuk do të lejojë kurrë që i drejti të lëkundet. ndërsa hidhni gjithë ankthin tuaj mbi të, sepse ai intere-sohet për ju. perëndia i vërtetë i shpë-timit tonë! ejani e të thërrasim me gëzim për jehovain! le të brohorasim nga-dhënjimtarë për shkëmbin tonë të shpëtimit! *selah.* perëndia i vërtetë është për ne perëndia i veprave të shpëtimit; ja, perëndia është shpëtimi im. unë do të kem besim e s’do të kem frikë, se-pse jah jehovai është forca dhe fuqia ime. ai u bë shpëti-mi im.» por izraeli, falë lidhjes me jehovain, do të shpëtojë për-gjithmonë. ju nuk do të turpë-roheni dhe as do të poshtëro-heni por shtëpi-së së judës do t’i tregoj mëshi-rë dhe do ta shpëtoj me anë të jehovait, perëndisë së saj. me-gjithatë, nuk kam për ta shpë-tuar as me hark e as me shpa-të, as me luftë dhe as me kuaj a kalorës.» jehovait, zotërisë sov-ran, gjithë banorët e tokës shi-hen si asgjë dhe ai bën si të dojë me ushtrinë e qiejve dhe me banorët e tokës. nuk ka njeri që t’ia ndalë dorën ose që t’i thotë: ‘ç’bëre kështu?’ ‘nisi’ me të dëgjuar këtë, ata iu lutën së ba-shku perëndisë: «o zotëri sovran, ti je ai që bëre qiellin, tokën, detin e gjithçka në ta. i përkasin rrugët për t’i shpëtuar vde-kjes**\*ps 68:20\*** shprehja mund të nënkupto-jë edhe ngritjen nga vdekja. ‘daLë-ngadalë’ shihni, pra, se unë jam pe-rëndi e veç meje s’ka tjetër. unë vras e unë ngjall. unë kam plagosur rëndë e unë do të shëroj. perëndia do t’ua copëtojë kokën armiqve të tij, dole për shpëtimin e po-pullit tënd, për të shpëtuar të mirosurin tënd. e bëre copash kreun e shtëpisë së të ligut. la-kuriq ia nxore themelin dhe e shkatërrove deri në majë. *se-lah.* çaçkën e kokës të atij që ndjek udhën e fajit të vet. ti, o perëndi, do t’i zbre-sësh ata në gropën më të thellë. njerëzit që janë fajtorë gjaku dhe mashtrues nuk do të jetojnë as gjy-smën e ditëve të tyre, por unë do të kem besim te ti. nëse i drejti largohet nga drejtësia, bën padrejtësi dhe për këtë vdes, ai vdes për pa-drejtësinë që ka bërë. aspak! por në mos u pendofshi, në të njëj-tën mënyrë do të shkatërroheni edhe ju të gjithë.» jehovai thotë: «nga basha-ni do t’i kthej, pas kë-saj u kthyen dhe u ngjitën udhës së bashanit. atëherë ogu, mbreti i bashanit, ba-shkë me tërë popullin e tij, doli kundër tyre në betejën që u bë në edrei. do t’i kthej nga thellësitë e detit, së fundi, bijtë e izraelit kaluan përmes detit në tokë të thatë, dhe ujërat ishin për ta si një mur, në të djath-të e në të majtë. a nuk e tha-ve ti detin, thellësinë e pa-fund? a nuk e ktheve ti në udhë fundin e detit të the-llë, që të kalonin të riblerët? me qëllim që t’i lash këmbët në gjak, i drejti do të gëzojë, sepse ka parë hakmarrjen. ai do t’i lajë këmbët në gjakun e të ligut. «kam shtypur vetëm në koritën e rrushit dhe nuk ki-shte asnjeri nga popujt e tje-rë me mua. i shtypja pa-reshtur nga zemërimi dhe i shkelja nga tërbimi. çurkat e gjakut më spërkatnin rro-bat dhe i ndota tërë veshjet e mia. që gjuha e qenve të tu të lëpijë gjakun e armiq-ve.» thuaji këto fjalë: “kështu thotë jehovai: ‘a nuk ke vra-rë një njeri dhe ia ke shtënë në dorë pronën?’ ” pastaj thu-aji: “kështu thotë jehovai: ‘në vendin ku qentë lëpinë gjakun e nabotit, do të lëpijnë edhe gja-kun tënd, po, tëndin.’ ”» karrocën e luftës e lanë te rezervuari i samarisë dhe gja-kun e tij e lëpinë qentë (atje la-heshin edhe prostitutat), si ki-shte thënë jehovai. dhe ai u tha: «hidheni poshtë!» atëhe-rë ata e hodhën dhe gjaku i saj spërkati murin e kuajt, dhe ai kaloi mbi trupin e saj me ka-rrocë. ata panë procesionet e tua, o perëndi,—lartojeni kokën, o porta, ngrihuni, o hyrje shumë të hershme, që të hyjë mbreti i lavdi-shëm! procesionet e perëndi-së tim, mbretit tim, që hynin në vendin e shenjtë. davidi dhe gjithë izraeli festonin para perëndi-së së vërtetë me gjithë fuqinë, me këngë, me harpa, me vegla me tela, me dajre, me cimba-le dhe me trumbeta. këngëtarët prinin, ata që u binin veglave me tela pas i ndiqnin, atëherë da-vidi u tha krerëve të levitë-ve ti vinin vëllezërit e tyre kë-ngëtarë me vegla muzikore, me vegla me tela, me harpa dhe me cimbale, që t’u binin fort e të dëgjohej një tingull gë-zimi. do të ketë këngëtarë e vall-tarë që hedhin valle, dhe do të thonë: «të gjitha burimet e mia janë te ti.» lëvdojeni, duke i rënë bri-rit! lëvdojeni me veglën me tela e me harpë! në mes ishin vashat që u binin dajreve. miriami, profetesha, mo-tra e aaronit, mori në dorë një dajre. pas saj nisën të dilnin edhe të gjitha gratë e tjera me dajre e me valle. në fund jefteu mbërriti në shtëpinë e tij, në mizpah, dhe ja, përpara i doli e bija, duke i rënë dajres e duke kër-cyer. ajo ishte fëmijë i vetëm. veç saj ai nuk kishte as bir, as bijë. kur ata po ktheheshin, pasi davidi kishte goditur fili-stinët, gratë dolën nga të gji-tha qytetet e izraelit me kë-ngë e valle për t’i dalë përpara mbretit saul me dajre, gëzim e llauta. ju djem të rinj e ju virgjë-resha, ju pleq e fëmijë. në turma të mbledhura be-koni perëndinë, këmba ime do të qëndrojë në vend të sheshtë. mes turmave të mbledhu-ra, o jehova, do të të be-koj! le ta lartësojnë mes popu-llit të tij të mbledhur dhe le ta lëvdojnë mes pleqve! jehovain, ju që erdhët në jetë nga burimi i izra-elit! ejani ta adhurojmë e të për-kulemi para tij! le të biem në gjunjë para jehovait, bërësit tonë! kështu thotë jehovai, bërë-si dhe formuesi yt, që të ka ndihmuar qysh në bark të në-nës: “mos ki frikë, o shër-bëtori im jakob, dhe ti je-shurun, që të kam zgjedhur, sepse populli im ka bërë dy gjëra të këqija: më ka braktisur mua, burimin e ujit jetëdhënës, dhe ka gërmu-ar sterna, sterna të prishura që nuk mund të mbajnë ujë. njerëzit i bën zap beniami-ni i vogël, beniamini do të shqyejë si një ujk. në mëngjes do të hajë kafshën e kapur dhe në mbrëmje do të ndajë prenë.» atëherë sauli ia ktheu: «a nuk jam unë një beniaminit nga fisi më i vogël i izraelit? a nuk është familja ime më e parëndësishmja nga të gjitha familjet e fisit të beni-aminit? pse, pra, ma thua mua një gjë të tillë?» po, princat e judës me tur-mën e tyre që bërtet, princat e zabulonit dhe princat e neftalit. nga ne-ftali kishte një mijë krerë, dhe me ta ishin tridhjetë e shtatë mijë veta me mburojë të ma-dhe e me heshtë. perëndia yt dha urdhër të të jepet forcë. ditën jehovai do të më dër-gojë dashamirësinë e tij, kurse natën për të do të këndoj. lutja do t’i drejtohet pe-rëndisë së jetës sime. bëhu për mua një fortesë prej shkëmbi, ku të hyj vazhdimisht. jep urdhër që të më shpë-tojnë, sepse ti je shkrepi dhe ka-laja ime. por ata që shpresojnë te je-hovai, do të rimarrin fuqi. ata do të ngrihen me krahë si shqi-ponjat, do të vrapojnë e s’do të rraskapiten, do të ecin e s’do të lodhen.» tregoje forcën, o perëndi, ti që veprove në dobinë tonë. ti, o jehova, do të bësh gjithçka që është në të mirën time! o jehova, dashamirësia jote zgjat përjetë! mos i braktis veprat e du-arve të tua! atij që po vepron te ne me fuqinë e vet e që mund të bëjë shumë më tepër nga sa kërkojmë ose konceptojmë ne, për shkak të tempullit tënd në jerusalem, llamba e perëndisë nuk ishte shuar ende, dhe samueli po rrinte shtrirë në tempullin e jehovait, ku gjendej arka e perëndisë. katërqind e tetëdhjetë vjet pas daljes së bijve të izrae-lit nga vendi i egjiptit, në mu-ajin ziv, domethënë në mua-jin e dytë të vitit të katërt të mbretërimit të solomonit në izrael, ai nisi të ndërtonte shtë-pinë e jehovait. kështu, arka e perëndi-së së vërtetë u soll dhe u vu brenda tendës që i ki-shte ngritur davidi. pastaj fi-lluan të paraqitnin blatime të djegura dhe flijime në bashkë-si përpara perëndisë së vërte-të. edhe enët prej ari dhe argjendi të shtë-pisë së perëndisë, të cilat na-bukodonosori i kishte marrë nga tempulli në jerusalem dhe i kishte çuar në tempu-llin e babilonisë, mbreti kir i hoqi nga tempulli i babilo-nisë. ato iu dhanë sheshbaza-rit, që është emri i atij që bëri guvernator. mbretërit do të të sjellin dhurata. pastaj ajo i dha mbre-tit njëqind e njëzet talenta ari, një sasi shumë të madhe vaj balsami dhe gurë të çmu-ar. nuk u soll kurrë më aq vaj balsami sa i dha mbretëresha e shebës mbretit solomon. amoni nuk u përul para jehovait, siç u përul mana-seu, ati i tij, por përkundra-zi e shtoi fajin. mbretërit e tarshishit dhe të ishujve do të paguajnë haraç. mbretërit e shebës dhe të sebës do të sjellin një dhuratë. qortoji kafshët që rrinë mes kallamave, shtrihet nën xinxife ose në kallamishte e kë-neta. demat e mbledhur tufë kur sirianët e damaskut erdhën në ndihmë të hadade-zerit, mbretit të zobahut, da-vidi vrau njëzet e dy mijë bu-rra prej tyre. shumë dema të rinj më kanë rrethuar, demat e fuqishëm të ba-shanit më rrinë për-qark. do të hani mi-shin e të fuqishmëve dhe do të pini gjakun e prijësve të tokës: desh, qengja të vegjël, cjep e dema të rinj, tërë kafshët e majme të bashanit. bashkë me viçat e popuj-ve, ku gjithsecili shtyp me këmbë copa argje-ndi. pastaj ai mundi edhe mo-abitët. robërit i shtriu përto-kë në rreshta dhe i mati me li-tar. njerëzit e rreshtit që ishte dy litarë i gjatë i vrau, kurse ata të rreshtit që ishte sa një li-tar i plotë i la të gjallë. kështu moabitët u bënë haraçpagues të davidit. ai i shpërndan popujt që kënaqen me luftëra. unë dua paqe, por kur flas, ata duan luftë. nga egjipti do të vijnë sende prej bronzi. para tij do të përkulen ba-norët e rajoneve pa ujë, kurse armiqtë e tij do të lëpijnë pluhurin. kështu thotë jehovai: «punëtorët pa pagesë të egjip-tit, tregtarët e etiopisë dhe sa-beatitët, burra shtatlartë, do të vijnë vetë te ti dhe do të bë-hen të tutë. ata do të ecin pas teje, do të vijnë te ti të lidhur me vargonj dhe do të përku-len para teje. do të të luten kështu: ‘perëndia është vërtet me ty, dhe nuk ka asnjë tjetër. nuk ka tjetër perëndi.’» atëherë ti do të sho-hësh dhe do të të shndritë fy-tyra. zemra jote do të brofë e do të gufojë, sepse pasuri-të e detit do të drejtohen për te ti dhe të mirat e kombeve do të vijnë te ti. kushi do t’i shtrijë shpejt duart e tij me dhurata për perëndinë. që nga zona e lumenj-ve të etiopisë, ata që më për-gjërohen, domethënë të shpër-ndarët e mi, do të më sjellin një dhuratë. sakaq ai u ngrit dhe shkoi, kur ja, pa një eunuk, etiopas, një njeri me pushtet në shërbim të kandakes\***ve 8:27\*** tituLl që u referohej mbretë-reshave të etiopisë. mbretëreshës së etiopasve, i emëruar mbi gjithë thesarin e saj. ai kishte shkuar në jerusalem për të adhuruar perëndinë, o ju mbretëritë e tokës, kë-ndojini perëndisë, gëzoni, ju kombe, me popu-llin e tij, se ai do të marrë hak për gjakun e shërbëtorëve të vet, për jehovain luani melodi—*selah—*për atë që shkon kaluar në të lashtin qiell të qiejve! erdhi hipur në një kerubin, erdhi duke fluturuar, duke u lëshuar si shigjetë mbi krahët e një krije-se frymore\***10\*** ose «mbi krahët e erës». ti i ndërton me trarë dho-mat e tua të sipërme në ujëra, i bën retë karrocën të-nde, ecën mbi krahët e erës, ja, atij i ushton zëri, një zë i fortë. zhur-ma e krahëve të kerubinëve u dëgjua deri në oborrin e ja-shtëm, si kumbimi i zërit të perëndisë së plotfuqishëm kur flet. pranoni se forca i përket perëndisë. pranoni jehovain, o bij të të fortëve! jepini jehovait lavdi dhe pranoni forcën e tij! pranoni jehovain, o fise të tërë popujve, jepini jehovait lavdi dhe pranoni forcën e tij! madhëria e tij është mbi izraelin dhe forcën e ka te retë. jehovai është bërë mbret! është veshur me ma-dhështi. jehovai është veshur e është ngjeshur me forcë. toka është e patundur, e nuk mund të lëku-ndet. perëndia të ngjall frikë nga shenjtërorja e tij e ma-dhërishme. dërgo dritën dhe të vërte-tën tënde. ato le të më prijnë. le të më çojnë në malin tënd të shenjtë dhe në tabernakullin tënd të madhërishëm. sepse jehovai, më i larti, të ngjall frikë. ai është mbret madhë-shtor në mbarë tokën. ejani dhe shihni veprat e perëndisë! ajo që bën me bijtë e nje-rëzve, të ngjall frikë. gjersa vajta në shenjtëroren e madhërishme të pe-rëndisë. doja të dija ç’e ardhme i priste. perëndia i izraelit është ai që i jep popullit for-cë, po, i jep fuqi. jehovai do t’i japë forcë po-pullit të tij. jehovai do ta bekojë po-pullin e tij me paqe. por ata që shpresojnë te je-hovai, do të rimarrin fuqi. ata do të ngrihen me krahë si shqi-ponjat, do të vrapojnë e s’do të rraskapiten, do të ecin e s’do të lodhen.» falë meje, jeho-vait, do të qëndrojnë më lart dhe ata do të ecin në emrin tim’, ‘vazhdoi’ bekuar qoftë perëndia! bekuar qoftë perëndia je-hova, perëndia i izra-elit! vetëm ai bën vepra të mrekullueshme.