GJONI 2

kështu pra, unë, gjoni, i dëgjova dhe i pashë këto gjëra. pasi dëgjova e pashë, u përkula që të adhuroja sapo pjetri hyri, korneli i doli para, i ra ndër këmbë dhe i bëri nderime. para këmbëve të engjëllit, që m’i tregoi këto. më tutje pa dy vëllezër të tjerë, më tutje pa jako-vin, birin e zebedeut, dhe gjo-nin, vëllanë e tij, në barkën e tyre, që po ndreqnin rrjetat, simon pjetri, thomai, që qu-hej binjaku, natanaeli nga kana e galilesë, bijtë e zebe-deut dhe dy dishepuj të tjerë ishin bashkë. jakovin, birin e zebede-ut, emrat e dymbëdhjetë apo-stujve janë: i pari, simoni, që e thërritnin pjetër, andrea, i vëllai; jakovi, biri i zebede-ut dhe gjoni, i vëllai; mes tyre ishte maria-mag-dalena, maria, nëna e jakovit dhe e jozeut, si dhe nëna e bij-ve të zebedeut. jakovi, i biri i zebedeut, gjo-ni, vëllai i jakovit, (këta i mbi-quajti boanerges, që do të thotë «bij të bubullimës»), jakovi dhe gjoni, dy bij-të e zebedeut, iu afruan dhe i thanë: «mësues, duam të bësh për ne atë që do të të kër-kojmë.» dhe gjonin, vëllanë e tij, në barkë bashkë me zebedeun, babanë e tyre, që po ndreqnin rrjetat, dhe i thirri. tani, pjetri dhe gjoni u ngjitën në tempull për lu-tjen e orës së nëntë.\***ve 3:1\*** rreth 3 e pasdites, duke Lloga-ritur nga lindja e diellit. korneli u përgjigj: «katër ditë më parë, duke filluar nga kjo orë, po lutesha në shtëpinë time orën e nëntë, kur ja, një burrë me rroba të shndritshme po, kur arritën ta njihnin da-shamirësinë e pamerituar nëpërmjet tij ne mo-rëm dashamirësinë e pameri-tuar dhe përgjegjësinë si apo-stull, mua, më të voglit nga të gjithë të shenjtët, m’u dha kjo dashamirësi e pamerituar, që t’u shpall kombeve lajmin e mirë lidhur me pasurinë që më ishte dhënë, veç kësaj, konsiderojeni durimin e zotërisë tonë si shpëtim, sikur-se edhe ju shkroi vëllai ynë i dashur pavël, jakovi, kur ata mbaruan, jakovi tha: «burra, vëllezër, më dëgjoni! kefa dhe GJONI, ata që ishin të pra-nuar si shtylla të kongregacio-nit, dhe jeni ndërtuar mbi themelin e apostujve e të profetëve, kurse guri i tij i qoshes është vetë krishti jezu. ‘dhe –*ua* ו’ na dhanë mua dhe bar-nabës ndërsa i shërbenin jehova-it dhe agjëronin, fryma e shenj-të tha: «nga të gjithë, më ndani veç barnabën dhe saulin dorën e djathtë, për të treguar se ishin dakord që ne të shkonim te kombet, kurse ata te të rrethprerët. ‘vazhdoi’ gjoni, shtatë kongregacio-neve që thoshte: «atë që sheh, shkruaje që gjenden në krahinën e azisë: paçi dashamirësi të pameri-tuar dhe paqe nga «ai që ishte, që është dhe që po vjen», secila nga katër krijesat e gjalla ka gja-shtë krahë. rreth e përqark dhe poshtë ata janë plot me sy. nuk pushojnë as ditë, as natë, ndërsa thonë: «i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është perë-ndia jehova, i plotfuqishmi, i cili ishte, është dhe po vjen.» ‘dalë-ngadalë’ me fjalët: «të falënderoj-më, o perëndi jehova, o i plot-fuqishëm, ai që ishte dhe që është, sepse more pushtetin tënd të madh dhe fillove të mbretërosh. nga shtatë frymërat nga froni dalin vetëtima, zëra dhe bubu-llima. shtatë llamba zjarri di-gjen përpara fronit, e këto për-faqësojnë shtatë frymërat e perëndisë. që janë përpa-ra fronit të tij