VETJA

në të vërtetë, ç’dobi ka njeriu nëse fiton gjithë botën, por humb veten ose dëmtohet? ‘vazhdoi’ ata kanë besim te gjërat që kanë dhe krenohen vazhdi-misht me bollëkun e pa-surive të tyre, ‘më pas’ ç’dobi do të ketë nje-riu nëse fiton gjithë botën, por humbet shpirtin e vet? apo çfarë do të japë një njeri në kë-mbim të shpirtit? në të vërtetë, ç’dobi ka njeriu po të fitojë gjithë botën, por të humbasë shpirtin e vet? (pi-kërisht ky njeri bleu ‘dhe –*ua* ו’aq sa ajo i dha lavdi vetes dhe jetoi në luks të shfrenuar, po aq je-pini mundime e vajtim. sepse ajo thotë:\***zb 18:7\*** fjaLë për fjalë «thotë në ze-mër». ‘ulem posi mbretë-reshë. nuk jam vejushë e nuk do të vajtoj kurrë.’megjithatë, kur të mbërrijë ai, fryma e së vërtetës, sidoqoftë, po ju them të vër-tetën: është në dobinë tuaj që unë të iki. sepse po të mos iki, ndihmësi nuk do të vijë kurrse-si te ju. por po të shkoj, do t’jua dërgoj. do t’ju drejtojë që të kuptoni gjithë të vërtetën, sepse nuk do të flasë nga vetja, por do të thotë ato që dëgjon dhe do t’ju shpallë gjërat që po vijnë. ‘vazhdoi’ njëri prej tyre, që quhej agab, u ngrit, e nëpërmjet fry-mës, tha se në gjithë tokën e ba-nuar do të vinte pas pak një zi buke e madhe, që erdhi vërtet në kohën e klaudit. veç kësaj, ata kaluan përmes frigjisë dhe galati-së, sepse fryma e shenjtë ua kishte ndaluar ta thoshin fja-lën në krahinën e azisë. erdhi te ne, mori brezin e pavlit, u lidh kë-mbë e duar dhe tha: «ja çfarë thotë fryma e shenjtë: ‘kështu do ta lidhin judenjtë në jerusa-lem burrin, të cilit i përket ky brez, dhe do ta dorëzojnë në duart e njerëzve të kombeve.’» megjithatë, shprehja e fry-mëzuar e thotë shkoqur se në të ardhmen do të ketë pe-riudha kur disa do të bien nga besimi dhe do t’u kushtoj-në vëmendje shprehjeve të fry-mëzuara mashtruese e mësi-meve të demonëve. ne që jemi të fortë, du-het të mbajmë dobësitë e atyre që s’janë të fortë, mirëpriteni atë që ka do-bësi në besim, por jo që të nxirrni përfundime për pyetjet që i lindin përbrenda. vëllezër, edhe sikur një nje-ri të hedhë ndonjë hap të gabuar përpara se të jetë i ve-tëdijshëm për të, ju që keni kualifikime frymore, përpiqu-ni ta ndreqni atë me një fry-më butësie. ndërkohë, seci-li të jetë vigjilent për veten, se mos tundohet edhe vetë. vazhdoni të mbani barrët e njëri-tjetrit dhe të përmbushni kështu ligjin e krishtit. nga ana tjetër, vëllezër, ju nxitim të këshillo-ni të ç’rregulltit, t’u flitni në mënyrë ngushëlluese shpirtra-ve të dëshpëruar, të mbështet-ni të dobëtit dhe të jeni shpirt-gjerë me të gjithë. e jo të kënaqim veten. secili le të vazhdojë të kërkojë jo përfitimin e vet, por atë të tjetrit. nëse dikush dë-shiron të bëjë vullnetin e tij, ai do ta kuptojë nëse mësimi është nga perëndia ‘dhe –*ua* ו’ ai që është nga perëndia, i dëgjon fjalët e perë-ndisë. prandaj ju nuk dëgjoni, sepse nuk jeni nga perëndia.» apo nëse unë flas nga vetja ime. a nuk e beson se unë jam në unitet me atin, dhe ati është në unitet me mua? por nëse po i bëj, edhe pse nuk më besoni mua, besoni veprat, që të arrini të njihni dhe të vazh-doni të njihni se ati është në unitet me mua, dhe unë jam në unitet me atin.» që ata të jenë të gjithë një, ‘shpesh’ ashtu si ti, o atë, je në unitet me mua, dhe unë jam në unitet me ty, ‘më pas’ që edhe ata të jenë në unitet me ne, me qëllim që bota të beso-jë se më dërgove ti. ato që ju them, nuk i them nga vetja, por ati që qëndron në unitet me mua, po bën veprat e tij. jezui iu për-gjigj: «ajo që mësoj, nuk është imja, por i përket atij që më dërgoi. prandaj, jezui tha: «kur ta keni ngritur birin e njeriut, atëherë do ta merrni vesh se unë jam ai dhe se nuk bëj asgjë me nismën time, por i them këto gjëra ashtu si më mësoi ati. sepse nuk fola nga VETJA, por vetë ati që më dërgoi, më urdhëroi se çfarë të them e çfarë të flas. jezui u përgjigj: «a po e thua këtë nga vetja, apo të treguan të tje-rët për mua?» pilati doli jashtë tek ata dhe i pye-ti: «ç’akuzë keni kundër kë-tij njeriu?» sepse ne nuk po predikojmë veten tonë, por krishtin jezu si zotë-ri por ne predikoj-më krishtin të vënë në shty-llë, që për judenjtë është shkak pengese, kurse për ko-mbet marrëzi. dhe veten tonë si skllevërit tuaj dhe kushdo që dëshiron të jetë i pari ndër ju, të jetë skllavi juaj. për hir të jezuit. nëse themi: «nuk kemi as-një mëkat», kush mund të thotë: «unë e kam pastruar zemrën. jam bërë i kulluar nga mëkati im.» mashtrojmë ve-ten në rast se ata mëkatojnë ndaj teje (sepse s’ka njeri që të mos mëkatojë), dhe zemëri-mi yt ndizet kundër tyre e ti i braktis në dorë të armiqve, të cilët i kapin e i çojnë robër në vendin e tyre, larg ose afër; sepse nuk ka asnjë njeri të drejtë në tokë, që vazhdon të bëjë të mirën dhe të mos mëka-tojë. dhe e vërteta nuk është brenda nesh.