ውዳሴ ማርያም አንድምታ ዘሐሙስ

ጽሁፍ ዝግጅት ቴወድሮስ በለጠ

ውዳሴሃ ለእግዝትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሐሙስ፡፡ ክፍል 1

ለምስጋና ዐራተኛ ለፍጥረት አምስተኛ ቀን ነው በዚህም ቀን እመቤታችን ትመጣለች የብርሃን ድባብ ይዘረጋል የብርሃን ዙፋን ይነጸፋል ከዚያ ላይ ሁና ሰላም ለከ ኦ ፍቁርየ ኤፍሬም፡፡ ትለዋለች አሱም ታጥቆ እጅ ነሠቶ ይቆማል ወድሰኒ ትለዋለች ክርክር አልቋልና ባርክኒ ይላታል በረከተ ወልድየ ወአቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይኀድር በላእሌከ ተለዋለች ተባርኮ ምስጋዋን ይጀምራል ውዳሴ ዘኀሙስ ውዳሴ በኃሙስ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ድንገል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ኃሙስ ይላል አንድ ነው ቃል ጸሐፊ ነው፡፡ እርሱ ግን ዕፀ እንተ ርእየ ሙሴ ብሎ ያመጣዋል፡፡ በዘህም ቀን ከወትሮው ልቅ ነቢያትን ሐዋርያትን አስከትላ መጥታለች፡፡

ዕጸእንተ ርእየ ሙሴ በነደ አሳት ውስተ ገዳም ወአዕፀ ቂሃ ኢትውዓ ትመስል ማርያም ድንግል ዘአንበለ ርኩስ፡፡

ነደእሳት ሰፍሮባት በነደ እሳት ተከባ ጫፎቿ ሳይቃጠሉ ሙሴ በደብረ ሲና ያያትን ዕፅ ድንግል ማርያም ትመስላለች፡፡ አንድም ሙሴበደብረ ሲና ያያት ዕፅ እመቤታችንን ትመስላለች አለ፡፡ መመሳሰል የጋራ ነውና ብሎ፡፡

ተሰብአእሜነሃ ቃለ አብ

ድንግልዘእንበለ ርዱስ ተሰብአ ዘእንበለ ርኩስ ብሎ ይገጥሟል አካላዊ ቃል ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነሥቶ ሰው ሁኗልና፡፡

ወኢያውዐያእሳተ መለኮቱ ለድንግል ባሕርየ መለኮቱ አለወጣትምና ዕፅን ትመስላለች፡፡

እምድኅረወለደቶ ድንግልናሃ ተረክቦ፡፡

እርሱን ከወለደችው በኋላ ማኀተመ ድንግልናዋ አልተለወጠምና ዕፅን ትመስላለች፡፡

ወመለኮቱኢተወለጠ ኮነ ወልደ ዕጓለ እመሕያው፡፡

ሰውም ቢሆን ባሕርየ መለኮቱ አልተለወጠምና እሳቱን ይመስላል፡፡

አምላክአበአማን በጽአ ወአድኃነነ፡፡

ሰውም ቢሆን ባሕርየ መለኮቱ አልተለወጠምና ሰው ሆኖ ያዳነን የባሕርይ አምላክ ነው፡፡

ሰአሊለነ ቅድሰት፡፡

ሰውሁኖ ካዳነን ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና እመቤታችን ጸጋወን ክብሩን እንዳይነሣን ለምኚልን፡፡

ናዐብየኪኩልነ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ፡፡

አምላክንየወለድሽ እመቤታችን ሁላችን እናከብርሻለን እናገንሻለን፡፡ እስመ ሣህልኪ ይኩን ላዕለ ኩልነ ይቅታሽ ለሁላችን ይሆናልና አንድምይቃርታሽ ለሁላችን ይሆን ዘንድ ነውና አንድም ይቅርታሽ ለሁላችን ይሆን ዘንድ፡፡

ትምክሕተኩለነ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘበእንቲአሃ ተስዕረ ዘቀዳሚ መርገም እንተ ኃደረት ዲበ ዘመድነ፡፡

መጽሐፍ ምሥጢር እንጂ ዜይቤ አይጠነቅቅምና ዘበእንቲኣሃ ተስዕረ ብሎ እንተ ኀደረት አለ፡፡ በባሕርያችን ጸንቶ የነበረ መርገመ ሥጋመርገመ ነፍስ በእርሷ ምክንያት የጠፋልን አምላክን የወለደች ድንግል ማርያም የሁላችን መመኪያ ናት፡፡ በዕልወት ዘገብረትብእሲት፡፡

ሔዋንባደረገተው ዐመፅ በባሕርያችን ጸንቶ የነበረ፡፡

በልዐትእምዕፅ፡፡

በለስንበልታ አንድም ሔዋን ምን አደረገች ትለነ እንደሆነ ዕፀበለስን በላች፡፡

በእንተሔዋን ተዐፅወ ኆኀተ ገነት በሔዋ ምክንያት ገነት ደጅ ተዘጋ ወአዘዞሙ ለኪሩቤል ወዱራፌል ዘወስተ እደዊሆሙ ሰይፈ እሳት እንተትትመያየጥ ከመ ይዕቀቡ ፍኖተ ዕፀ ሕይወት እንዲል፡፡

ወበእንተማርያም ድንግል ተርኀወ ለነ ዳግመ፡፡

በድንግልማርያም ምክንያት ዳግመኛ ተከፈተልን ልተካከለ ዳግመ ነው፡፡ በመውጣታቸው በግባታቸውን ዳግመ አለ፡፡ አንድም የተካከለ ዳግመቀድሞ ለሚግባታቸውን ኋላ መግባታችን ዳግመ አለ ወአግኃሦ ለሱራፊ ዘየዐቅብ ፍና ዕዐ ሕይወት፡፡ ወአእተተ እምእዴሁ ኪናተ እሳትእንዲል፡፡ ከፈለነ ንብላዕ እምዕዐ ሕየወት፡፡ ዳግመ ከፈለነ ብለህ ግጠም፡፡ ዳግመኛ ከዕዐ ሕይወት እንበላ ዘንድ አደለን፡፡

ዘወእቱሥጋሁ ለክርስቶስ ወደሙ ክቡር በእንተ ፍቅረ ዚአነ መጽአ ወአድኃነነ፡፡

ይኸውም እኛን ስለ መውደድ ሰው ሆኖ ያዳነን የክርስቶስ ክቡር ሥጋው ክቡር ደሙ ነው፡፡ ዕዐ ሕይወትን ሊቃውንት በያበላላቸውተርጉመውታል ሳዊሮስ ትንሣኤ ማር ይስሐቅ ፍቅ ኤፍሬም ሥጋው ደሙ ዮሐንስ ትንሣኤ ብለው ተርጉመውታል፡፡ ስጋውን ደሙንካለተቀበሉ ፍቅርን ካልያዙ ታድሶ ካልተነሱ መንግሥተ ሰማያተ መግባት የለምና እንዲህ ብለዋል፡፡ በገነት ሦሰት ዕፀዋት አሉአንዱን ብላ ብሎታል፡፡ አንዱን አትብላ ብሎታል፡፡ አንዱን ብላም አትብላም አላለውም፡፡ አትብላ ያለው ዕፀበለስን ነው ብላያለው ዕፀ ምግቡን ነው፡፡ ብላም አትብላም ያላለው ዕፀ ሕይወትን ነው፡፡ አዳም ዕፀ በለስን ባይበላ ሺሕ ዘመን ኑሮ ዕፀሕይወትን በልቶ ታድሶ ምነግሥተ ሰማያት ይገባ ነበር፡፡

ኤልቡና፡፡ ምን አእምሮ ነው፡፡

አሰይነቢብ፡፡ ምን አንደበት ነው

ወአይሰሚዕ፡፡ ምን ጀሮ ነው፡፡

ዘይክልአእምሮ ዝንቱ ምስጢር መንክራተ ዘይትነበብ ላዕሌሃ፡፡

ለርሷድንቅ ሆኖ መኒነገረውን ነገር መናግ የሚቻለው ምን አንደበት ነው፡፡ መስማት የሚቸላው ምን ጆሮ ነው፡፡ ማወቅ የሚቻለው ምንአእምሮ ነው፡፡

እግዚአብሔርመፍቀሬ ሰብእ፡፡

ሰውንየሚወድ ሰው የሚወደው እግዚአብሔር፡፡

አሐዱውእቱ ባሕቲቱ ቃ አብ ማኅደርም ኃዳሪም ያደለለ አካላዊ ቃል፡፡

ዘሀሎእምቅድመ ዓለም በመለኮቱ እንበለ ሙስና፡፡

ሳይለወጥቅድመ ዓለም የነበረ አካላዊ ቃል፡፡

እም1ዱአብ መጽአ ወተሰብአ ወልድ ዋሕድ እምቅድስት እሙ፡፡

ከአብአንድነት መጥቶ ንዕድ ክብርት ከምትሆን ከእመቤታችን ሰው ሆኗልና፡፡

እምድኅረወለደቶ ኢማሰነ ድንገልናሃ፡፡

እርሱንምከወለደችው በኋላ ማኅተመ ድንግልናዋ ሳይለወጥ ኑራለችና፡፡

ወበእንተዝግህደ ኮነት ከመ ወላዲተ አምላክ ይእቲ፡፡

ሰለዚህምነገር አምላክን የወለደች እንሆነች በጎላ በተረዳ ነገር ታውቃለችና፡፡ ስለርሷ ድንቅ ሆኖ የሚነገረውን ነገር መናገር የሚቻለውምን አንደበት ነው፡፡ መስማት የሚቻለው ምን ጆሮ ነው፡፡ ማወቅ የሚቻለው ምን አእምሮ ነው፡፡

ኦዕሙቅ ብዕለ ጥበቡ ለእግዚአብሔር፡፡

የእግዚአብሔርየጥበቡ ምላት ስፋተ ምን ይረቅ ምን ይጠልቅ፡፡ አንድም ለእግዚአብሔር ለጥበቡ ምላተ ስፋት አንክሮ ይገባል፡፡

ከርሥዘረትሐ ላዕሌሃ ትለድበጣዕር ወሕማም ወኃዘነ ልብ፡፡ ወኮነት ፈልፊለ ሕይወት፡፡

በፃዕረበጋረ በምጥ ትወልድ ዘንድ፡፡ በሕማም ለዲ ወወሊደኪ ይኩን ምግባእኪ ኀበ ምትኪ ብሎ ይፈረደባት ማኀፀን (ዋዌውን ጥሶ) ኮነትፈልፈለ ይይወት የድኅነት መገኛ ሆነች፡፡ ውኀበ አርዌ ምድር ቄዓ ኃምዞ በኦሰማዕ ህየ ቃል በዊኦ በሰሚዕ አሕየወ እንዲል፡፡

ወወለደትዘእንበለ ዘርዐ ብእሲ ዘይሥዕር መርገመ እምዘመድነ፡፡

ከባሕርያችንመርገመ ሥጋን መርገመ ነፍስን የሚያጠፋልንን ጌታን ዘር ምክንያት ሳየሆናት ወለደች፡፡

ወበእንተዝንሰብሖ እንዘ ንብል ስብሐት ለከ ኦ መፍቀሬ ሰብእ፡፡

ሰለዚህነገር ሰውን የምተወድ ሰው የሚሰድህ አቤቱ ክብረ ላንተ ይገባል እያልን አናመስግነው፡፡

ኄርወመድኃኔ ነፍሳቲነ፡፡ ኄር አበህላዌሁ ዘልማዱ ኂሩት እልን እናመስግነው፡፡

ሰአሊለነ ቅድሰት፡፡

ጌርዘበህላዌሁ ዘልማዱ ሂሩት ከሚባል ልጅሽ ጸንዐት በድንግልና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሣን ለምኚልን፡፡

ኦዝመንክር ወእፁብ ኃይለ ክሣ ለድንግል ወላዲተ አምላክ ዘእንበለ ዘርዕ፡፡ ዘር ምክንት ሳይሆናት አመደላክን ወለደች ድንግልየማኅፀንዋ ሥራ ምን ይረቅ ምን ይጠልቅ፡፡ አንድም ለድንግለ ለማኋፀንዋ ሥራ አንክሮ ይገባል፡፡

ስምዓኮነ መልአከ ዘአስተርአዮ ለዮሴፍ፡፡

ለዮሴፍየነገረው መለአክ መሰክሯልና ምነተ ይቤሎ ዘአስተርአዮ እንዲል፡፡

አንዘይብል ከመዝ እስመ ዘይት ወለድ እምኔሃ እመንፈስ ቅዱስ ቃለ እግዚአብሔረ ውስቱ ተሰብአ ዘእንበለ ውላጤ፡፡

ሳይለወጥሰው የሆነ አካላዊ ቃል ከርሷ የሚወለድ በግብረ መንፈስ ቅደስ እንደሆነ መስክሯልና፡፡ ወለደቶ ማርያም ምክዕቢተ ዝንቱ ፍሥሐ፡፡

የደስታዕፅፍ ድርብ ሚሆን ጌታን ወለደችው፡፡ ሐተታ፡- ሴቶች ልጁ ትወልዳላችሁ ሲሏቸው ደስ ላቸዋል የልቁንም ወንድ ትወልዳላችሁሲሏቸው ደስ ይላቸዋልና፡፡ ከዚያውም አምላክ መሆኑ ደስ ያሰኛልና፡፡ አንድም መጽሐፍ ኢሳይያስ ስትመለከት ናሁ ድንግል ትፀንስወትወልድ ወልደ ከሚል አንቀጽ ብትደርስ ከዘመንዋ ደርሼ ወትቼ ወርጄ አገልግያት ብላለች እነደጂ እኔ ሁኜ አላለችም፡፡ ከዘመኗመድረስ ደስ ያሰኛልና፡፡ ከዚያውም ዘንድ እርሷ መሆኗ ደስ ያሰልና፡፡ አንድም ለምክዕቢተ ዝንቱ ፍሥሐ ይላል የደስታ ዕፅፍየሚሆን እርሱን ወለደችው

ወይቤትወልኪ ወልደ፡፡

ስምዓኮነ ወይቤ ብሎ ይገጥሟል ልጅ ትወልጃለሽ አላት፡፡

ወይሰመይዐማኑኤል፡፡

ስሙምወማኑኤለ ይባላል፡፡

ዘበትርጓሜሁእግዚአብሔር ምስሌነ፡፡

ዐማኑኤልምማት እግዚአብሔር ከሥጋችን ሥጋ ከነፍሳችን ነፍስ ነሥቶ ከኛ ጋራ አንድ ባሕርይ ሆነ ማለት ነው፡፡ ምን የተረጎማላቸዋል መልአኩለዮሴፍ የነገረው በዕብራይስጥ ወንጌላዊም የሚጽፍላቸው በዕብራይስጥ ቋንቋ ነው ምን የተረጉምላቸዋል ቢሉ ይህስ ቅዱስ ቄርሎስየንስጥሮስን ነገር ሲያስፈርድ፡፡ አንተ ኀድረት ካልህ ዐማኑኤል ያለውን ንባብ እግዚአብሔር ምሰሌነ ብሎ የተረጎመ ወንጌላዊአበላ ብሎ ረትቶበታል፡፡ ሕስወኬ ይስመይ ወንጌላዊ ዘይተረጎም በሃቤሆሙ አንዲል የተረጎምላቸዋል፡፡ ትርጓማ ግን ከዚያው ከውስጡአልፎ አልፎ ካህናቱ የሚውቁት ሕዝቡ የማያውቁት እንደ ጥሬ ያለ አለና ያንን በዘ በወ አጎልቶ ይተረጎመላቸዋል በወ በዘ ማጉላትማጽናት ልማድ ነው፡፡ በዘ ሲያጎላ ምንት ብከ ዘኢ ነሣእከ እምካለዕከ ወምንት ብከ ዘኢኮነ ውሁበ ለከ ይላል፡፡ በወሲያጎላፍሥሐ ወሐሤት ፍቅር ወሰላም ይላል አንድም ዮሐንስ ወንጌላዊ ማቴዎስ ወንጌልን ገሀገረ ኤላንሣን ተርጉሟል በዚህ ጊዜእግዚአብሔር ምሰሌነ ትርጓሜው አኤፌላንሣን መጥቶልናል፡፡ ዐማኑኤል ንባቡ ከዕብራይስጥ መጥቶልናል ዐማኑኤልን የመሰለ በኤላንሣንቀርቶብናል፡፡ አንድም የሀገራችን መላሽ ሲመልስ ወማኑኤል ማለት እግዚአብሔረ መስሌነ ማለት ነው፡፡ እግዚአብሔር ምስሌነም ማለትእግዚአብሔር ከስጋችን ሥጋ ከነፍሳችን ነፍስ ነሥቶ ከኛ ጋራ አንድ ባሐርይ ሆነ ማለት ነው ብሎ ተርጉሟል፡፡

ወዓዲይስመይ ኢየሱስሃ ዘያድኀኖሙ ለሕዝሙ እምኃጢአቶሙ፡፡

ዳግመናምወገኖቹን ከኃጢአታቸው ፍዳ ሚያድናቸው፡፡ አንድሰም ከኃጢአታቸው የሚያድናቸው መድኃኒት ይባላል ስሙን ከነትርጓሜው ነገረው ኃደሎለስም ወፍካሬሁ አብጽሐ ቅዱስ መልአክ እንዲል፡፡

ያድኃነነበኃይሉ፡፡

በክሂሎቱ(በከሃሊነቱ) ያድነን ዘንድ፡፡ ወይሥረይ ኃጢአተነ፡፡

ኃጢአታችንንያስተሠርይልን ዘንድ እስመ ጥዮቀ አእመርናሁ ከመአምላክ ውእቱ ዘኮነ ሰብአ ሎቱ ስብሐት እስከ ለዓለም፡፡

እስከዕለተ ምፅአት ድረስ ክብር ይግባውና ሰው የሆነ እርሱን አምላክ እንደሆነ በተረዳ ነገር አውቀነዋልና አለ ብቻም አምላክ በሆንባልታመም ነበርና ሶበኒ አምላክ ውስቱ ባሕቲቱ እፎ እምሐመ ሶበ ሰቀልዎ ወሞተ እንዲል ብቻም ሰው ቢሆን ባላደነንም ነበርናሶበኒ ሰብእ ውእቱ ባሔቲቱ እፎ እምአድኃነ ፍጡራነ ሶበ ሰቀልዎ ወሞተ እንዲል፡፡

ኦዝመንክር ልደተ አምላክ እማርያም እምቅድሰት ድንግል፡፡

ንዕድክብርት ከምተሆን ከመቤታችን ይህ ያመላክ መወለድ ምን ይረቅ ምነ ይጠልቅ፡፡ አንድም ለዚህ ለአምላክ ወመለድ አንከሮ ይገባል፡፡ወዘአሐቲ ሐሊበ በግዕት ጸግብ ለ2ኤ ወራዙት እንዲል፡፡

አግመረቶለቃል፡፡ ቃልን ወሰነችው፡፡

ኢቀደሞዘርዕ ለልደቱ፡

ለልደቱምዘርዕ ምክንያት አልሆነውም፡፡

ወኢአማሰነበልደቱ ድንግልናሃ፡፡

በመወለዱምማኅተመ ድንግልናዋን አልለወጠውም፡፡

እምኀበአብ አፅአ ቃል ዘእንበለ ድካም፡፡

ከአብአካል ዘእምአካል ባሕርይ ዘእምባሕር ድካም ሳይሰማው ተወለደ፡፡

ወእምድንግልተወልደ ዘእንበለ ሕማም፡፡

5ሺህካምስተ መቶ ዘመን ሲፈጸም ከድንግል ሕማም ሳሰማት እርሱንም ህፃናትን የሚሰማ ሳይሰማው ተወለደ፡፡

ሎቱሰገዱ ሰብአ ሰገል፡፡

ሰብአሰገል ሰገዱለት፡፡

አምጹኡዕጣነ ከመ አምላክ ውእቱ፡፡

አምላክነውና አምላክ እንደሆነ ለማጠየቅ ዕጣን አመጡለት፡፡

ወርቀእስመ ንጉሥ ውስቱ፡፡

ንጉሥነውና ንጉሥ እንሆነ ለማጠየቅ ወርቅ አመጡለት፡፡

ወከርቤዘይትወሀብ ለሞቱ (ማኅየዊ)፡፡

ማኀየዊየሚሆን የሞቱ ምሳሌ ከርቤን አመጡለት፡፡

ማኀየዊበእንቲአነ ተወክፈ በፈቃዱ፡፡

ማኀየዊጌታ ወዶ የተቀበለው የሞቱ ምሳሌ የሚሆን ከርቤን አመጡለት፡፡ በናቱ ወርቅን ያስቀድማል ብለው ወርቅን ያስቀድማሉ ወርቅሰመጡለተ ይኸን እንገብርላቸው ነበሩ ነገሥታት ቀድሞም ፍጡራን ኋላም ኀላፍያን ናቸው፡፡ አንተ ግን ቀድሞም ያልተፈጠርህ ኋላምየማታልፍ ነህ ሲሉ ወርቅ አመጡለተ ዕጣን አመጡለት አለ ይኽን እናጥናቸው የነበሩ ጣዖታት ቀድሞም ፍጡራን ኋላም ሃለፊን ናቸውአንተ ግን ቀድሞም ያለተፈጠርህ ኃላም የማታለፍ ነህ ሲሉ ዕጣን አመጡለት ከርቤ አመጡለት አለ ምንም ቀድሞ ለተፈጠርህ ኋላምየማታፍ ብትሆን በሰውነትህ መራራ ሞትን መቅመስ አለብህ ሲሉ ክቤ አመጡለት አለ፡፡ አንድም ወርቅ ጽሩ ነው ጽሩየ ባሕርይ ነህሲሉ ከርቤ ተሰበረውን ይጠግናል የተለያየወን አንድ ደርጋል፡፡ አንተም ከማኀበረ መላእክት ተለየ አዳምን አንድ ታደርገዋለህጸንዓ ነፍስ ሰጥተህ ታጸናዋለህ ሲሉ ወርቅ ዕጣን ከርቤ አመጡለት፡፡ አንድም ወርቅ ጽሩ ው ባንተ ያመኑ ምዕመናን ጽሩያነምግባር ወሃይማኖት ናቸው ሲሉ ዕጣን ምዑዝ ነው ባንተ መኑ ምእመናን ምዑዛነ ምግባር ወሃይማት ናቸው ሲሉ ከርቤ በዕለተ ሞቱያቀምሱታልና ወርቅ ዕጣን ከርቤ አመጡለት፡፡ አንድም ወርቅ የሃይማኖት የወርቅ ጽሩና ገንዝነቱ በእሳት አንዲታወቅ የሃይማኖትምጽሩይና ግብዝነቱ ሚታወቅ በመከራ ነውና እጣን ተስፈ ከሩቅአንዲሸት ተስፋም ያላዩትን እንዳዩት ያልያዙትን አንደያዙት ታደርጋለችና እስመ አሚንሰ ትራስዮ ለዘኢሀለወ ከመዘሀለወ አንዲልከርቤ የፍቅርም አንድ ታደርጋለችና ሃይማኖት ተስፋ ፍቅር ገንዘቦችህ ናቸው ሲሉ ወርቅ ዕጣን ከርቤ አመጡለት፡፡ አንድም ወርቅየሰማዕታት ከመ ወርቅ በእሳት ፈተኖሙ ለሰማዕተ እንዲል ዕጣን የባሕታውያን ያ ከሩቅ እንዲሸተ በተስፋ ኗሪዎች ናቸውና ከርቤምእመናን ያ አንድ እንዲያደረግ ምዕመናን ያ አንድ አንዲያደርግ ምዕመናን በፍቅር አንድ ይሆናሉና ሰማዕታት ባሕታውያን ምዕመናንገንዘቦችህ ናቸው ሲሉ ወርቅ ስጣን ከርቤ አመጡለት፡፡ አንድም ወርቅ መላእክት ዕጣን የደቂ አዳም ከርቤ ካልዕ ፍጥረት፡፡ ከመለስሙ ለዚየሱስ ክርሰቲስ የሰግድ ኩሉ ብርክ ዘበአማይ በዘበምደር ወዘታሕተ ምድር እንዲል፡፡

መላእክትደቂቅ አዳም ካልዕ ፍጥረት ገንዘቦችህ ናቸው ሲሉ ወርቅ ዕጣን ከርቤ አመጡለት፡፡

ኃደሪምማኀደርም ያይደለ፡፡

ኄርወመፍቀሬ ሰብእ፡፡

ቸርሰው ወዳጅ የሚሆን፡፡

ሰአሊ ለነ ቅድስት፡፡ ይቆየን.....

ውዳሴ ማርያም አንድምታ ሐሙስ ክፍል 2

ኃዳሪም ማኅደርም ካይደለ ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሣን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሣን ለምኚልን፡፡

ኦዝመንክር ነሥአ አሐደ አፅመ እምገቦሁ ለአዳም፡፡

ከዳምጎን አንድ አፅም ነሥቷልና ይህ መንሣቱ ምን ይረቅምን ይጠልቅ፡፡ አንድም ለመንሣቱ አንክሮ ይገባ፡፡ አንድም መንክር በአርያየሚባ ጌታ አንድ አጥንትን ነሥቷልና ለመንሣቱ አንክሮ ይገባል፡፡

ወለሐኰእምኔሁ ብእሲተ፡፡

ያኑየነሣውን አፅም ሔዋንን ፈጠረ፡፡ እምኔሁ ለአዳም፡፡

ከአዳምሔዋንን ፈጠረ፡፡

ወኵሎፍጥረተ ዕጓለ እምሕያው፡፡

ፍጥረትንሁሉ ከአዳምና ከሔዋን ፈጠረ፡፡

ተውህበእግዚእ ቃለ አብ፡፡ እንዲህም አድርጎ ለኵነተ ሥጋ ተሰጠ፡፡

ወተሰምየዐማኑኤል፡፡

ዐማኑኤልተባ ዐማኑኤልም ማለት ሰው የሆነ አምላክ ማት ነው ወዝ ስም ዓቢይ ጥቀ ወኢይደሉ ፈሊጦቶ እንዲል፡፡

ወበእንተዝንስአል ኀቤሃ ኵሎ ጊዜ፡፡

ስለዚህነገር ሁል ጊዜ እርስዋን እንለምን፡፡

ከመታስተሥሪ በእንቲኣነ ኀበ ፍቁር ወልዳ፡፡

ንስአልኵሎ ጊዜ ከመ ታስተ ሥሪ ኵሎ ጊዜ ብለህ ግጠም፡፡ ሁልጊዜ ከልጅዋ ከወዳጅዋ ታማልደን ዘንድ፡፡ ኄርት ይእቲ በኀበ ኵሎሙቅዱሳን፡፡

በቅዱሳንዘንድ ቸር ናት፡፡

ወሊቃጳጳሳት እስመ አምጸአት፤

ሎሙዘኪሁ ይጼንሑ፡፡

ለሊቃነጳጳሳት አስበ ጵጵስናችን ይሰጠና ብለው ደጅ የሚጠኑትን ወልዳላቸዋለችና፡፡ ኄርት ይእቲ ንስአል ኀቤሃ ብለህ እሠር፡፡

ወለነቢያኒአምጸግአት ሎሙ ለዘበእንቲአሁ ተንበዩ፡፡

ነቢያትእስበ ትቢታችንን ይሰጠናል ብለው ይወርዳል ይወለዳል ብለው ትቲት የተናገሩለትን ወልዳላቸዋለችና (ሄርት ይእቲ ንስአል ኀበሃ)

ወለሐዋርያኒወለደት ሎሙ ዘሰበኩ በስሙ ውስተ ኵሉ አጽንፈ ዓለም፡፡

ሐዋርያትአስበ ሰብከታችንን ይሰጠየናል ብው ውስተ ኵሉ ምድር ወፅአ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦሙ እንዲል፡፡ ጽንፍ እስከጽንፍ ዙረው ያስተማሩለት ወልዳላቸዋለችና፡፡ (ኄርት ይእቲ ንስአል ኀቤሃ) ፡፡

ለማሰማዕትወልመሃይምናን ወፅአ እምኔሃ ዘተጋደሉ በእንቲኣሁ ኢየሱስ ክርስቶስለ፡፡

ሰማዕታከዓውያ ነገሥታት ከዓውያ መኳንንት ገብተው አስበ ትዕግሥታችንን ይሰጠናል ብው መከራውን ታግሠው የተቀበሉለትን፡፡ ምዕመና አስበተጋድሏቸውን ይሰጠናል ብለው ከፍትወታት ከእኩያት ኃጣውእ የተዋጉሌት ኢየሱስ ክርስቶስን ወልዳቸዋችና (ኄርት ይእቲ ንስአልኀቦሃ፡፡ (አንድም ሰማዕታት አስበ ትዕግሥታችንን ይሰጠናል ብው ከዓላውያ ነገሥታት ከዓውያን መኳንንት መከራውን ታግሠውየተቀበሉለት ምዕመና አስበ ታጋድሏችንን ይሰጠናል ብለው ከፍትወታት ከእኩያ ኃጣውእ የተዋጉለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከርስዋተወለደ፡፡

ብዕለጸጋ ጥበቡ ዘኢይትዓወቅ፡፡

በጥበቡእየሰፈረ የሚሰጠው የጸጋው ብዛት የማይታወቅ የባህርይ ክብሩን ጸጋ ይለዋል፤ ለሰው የሚሰጠው ስለሆነ፡፡ ወዘመለኮቱ ጸጋ ምሉዕእንዲል አንድም ጸጋ ሆኖ የሚሰጥ ኃይሉ ለአብ ወጸጋ ዘአሕዛብ እንዲል፡፡ አንድም ብዑለ ጸጋ በተዋህዶ የከበረ አንድምበለጋስነት የከበረ፡፡ ሥጋዬን ብ ደሜን ጠጡ ብሎ የሚሰጥ ከርሱ በቀር ሌላ የለምን እንዲህ አለ፡፡

ንኅሥሥዕበየ ሥህሉ፡፡

የቸርቱንብዛት መርምረን እንወቅ፡፡ እስመ መጽአ ወአድኃነነ፡፡

ሰውሁኖ አድኖናልና ፡፡

ሰአሊለነ ቅድስት፡፡

ሰውሆኖ ካዳን ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እዳይነሣ ለምኚልን፡፡

መሐለእግዚአብሄር ለዳዊት በጽድቅ ወኢይኔስሕ፡፡

ተናግሮየማያስቀር ምሎ የማይከዳ እግዚአብሔር ለዳዊት በዕውነት ማለለት፡፡

እስመእምፍሬ ከርሥከ አነብር ዲበ መንበርከ፡፡

ከባሕርይህየተከፈለ ልጅህን በዙፋህ እዳኖልን ብ ማለት፤፤ ይህማ የሰሎሞምን አይደለም ቢሉ ለጊዜው ለሰሎከሞን ቢሆን ፍጻሜው የጌታነውና፡፡ ነቢየ ያነሥእ ለክሙእምአኃዊክሙ ዘከማየ ወሎቱ ሰስምዖ ያው ለጊዜው ለኢያሱ ቢሆን ፍጻሜው ለጌታ እንደ ሆነ አንድምሰሎሞን በግዘፍ የነገሠባቸውን ጌታ በርቀት ነግሦባቸዋልና፡፡ አንድም የጌታ መንግሥቱ ዳዊት ስምዒ ወለትየ ወርእዪብሎበተናገረለት በምዕመን ላይ ነውና አንድም ነገሠ መባ ቅሉ በቁሙ በሥጋ ዳዊት ነውና፡፡ ዲበ መንበረ ዳዊት ትጸንዕ መንግሥቱለክርስቶስ እንዲል፡፡

ወሶበተወክፎ ውእቱ ጻድቅ ከመ እምኔሁ ይትወለድ ክርስቶስ በሥጋ፡፡ ክርስቶስ በሥጋ ከርሱ እንዲወለድ ባመነ ጊዜ፡፡

ፈቀደይኅሥሥ ወይርከብ ማኅደሮ ዘእግዚአብሔር ቃል፡፡

የአካላዊቃል ማደርያውን መርምሮ ያውቅ ዘንድ ወደደ፡፡

ወፈጸመዘንተ በዐጊይ ትጋህ፡፡ ቀኖና ገባ፡፡

ወእምዝጸርሐ በመንፈስ ወይቤ ናሁ ሰማዕናሁ በኤፍራታ ወማኅደሮ ለአምላከ ያዕቆብ፡፡

ከዚህበኋላ በኤፍራታ ተወልዶ፤ በጎል ተጥሎ በጨርቅ ተጠቅልሎ በግዕዘ ሕፃናት ሲያቅስ ሰማነው አለ፡፡

እንተይእቱ ቤተ ልሔም ዘኃረያ ዐማኑኤል ይትለድ ውስቴታ በሥጋ ለድኃኒተ ዚአነ፡፡

እኛንስለማዳ ይወለድባት ዘንድ የመረጣት ቤተ ልሔም ናት አለ ታሪክ ዳዊት ኢያቡሴዎንን ወግቶ፤ ደብረ ጽዮንን አቅንቶ በጽድ በዝግባበተሠራ ቤት ተቀምጦ ሳ ናታ ነቢዮነ ሊጠይቀው መጣ አዝኖ ቢየው ምን ሆነህ አዝነሃል አለው ምነው አላዝን እኔ በጽድ በዝግባበተሠራ ቤት ተቀምጬ ታቦተ ጽዮን በድንኳን ተቀምጣ አለው፡፡ ጠላት ነው ጠፍቶልሃል አታንጽም አለው ያውስ ቢሆን ለእግዚአብሄርታላመለከትህልኝ ይሆናልልነ አለው፡፡

ከዚህበኋላ ሁለቱ ቀኖና ቢገቡ የቤተ መቅደስ ነገር ለናታ ተገልጾለት፡፡ አኮ አንተ ዘትነድቅ ሊተ ቤተ፡፡ አላ ወልድከ ዘወፅአእምሐቌከ ውእቱ ይነድቅ ሊተ ቤተ በስምየ አለው፡፡ ለርሱ ግን የበለጠ የሥጋዌ ነበገር ተገልጾለት ፡፡ ናሁ ሰማዕናሁ በኤፍራታአለ፡፡ በኤፍራታ ተወልዶ በጎል ተጥሎ በጠርቅ ተጠቅሎ በግዕዘ ሕፃና ሲያቅስ ሰማነው አለ፡፡ የበለጠ ነገርም መግለጽለእግዚአብሔር ልማዱ ነው፡፡ ዕዝራ ሚጠተ እስራኤልን ሲሻ ቀኖና ቢገባ የበለጠ የሥጋዌ ነገር ተገልጾለት፡፡ አንበሳ ወፅአእምገዳም ውእቱኬ ወልድ ውእቱ እንዳለ፡፡ ዳንኤልም ሚጠተ እስራኤልን ሲሻ ቀኖና ቢገባ የበለጠ የሥጋዌ ነገር ተገልጾለት፤፤እስከ ክርስቶስ ንጉሥ ትትሐነጽ መቅደስ እንዳለ፡፡ እሱም ናሁ ሰማዕናሁ በኤፍራታ አለ፡፡

ካዕበይቤላ ካልዕ እምነቢያት፡፡ከነቢያት አንዱ ሚክያስ ዳግመኛ እንዲህ አላት፡፡

ወአንቲኒቤተ ልሄም ምድረ ኤፍራታ ኢትቴሐቲ እምነገሥተ ይሁዳ፡፡

አንቺምየኤፍራታ ዕፃየምትኝ ቤተልሐየም ነገሥታተ ይሁዳ ከነገሡባቸው አህጉር ብትበልጭ እንጂ አታንሺም፡፡

እስመእምኔኪ ይወፅእ ንጉሥ ዘይርዕዩሙ ለሕዝብየ እስራኤል፡፡

ወገኖቼእስራኤልን የሚጠብቅ ንጉሥ ባንቺ ይነግሣልና፡፡ ነቢዩሚክያስ ነው ሌላውን ሲያስተምር ውሎ ወደ ማታ በርሷ በኵል ሲያልፍ ተፈታቋያ በቅሎባት አየ፡፡ እንዲህ እንደሆንሽ አትቀሪም ንጉሥ ይነግሥብሻል ነጋሪት ይሰማብሻል ድንኳን ይተከልብሻል እስኤል ደጅይጠኑብሻል አሕዛብ ይገብሩብሻል ብሏታል፡፡ ይህም አልቀረም ዘሩባቤል ነግሦባል አሕዛብ ገብረ ውባታል እስራኤል ፈጅ ጠንተውባታልነጋሪት ተሰምቶባታል፡፡ ድንኳን ተተክሎባታል አንድም አንቺ የኤፍራታ ዕፃ የምትሆኝ ቤተ ልሔም ነገሥታት ይሁዳ ከነገሡባቸውአህጉር ብትበልጭ እንጂ አታንሽም፡፡ እስራኤል ዘነፍስን የሚጠብቅ ንጉሥ ባንቺ ይወለዳና ድንኳን እንደተተከለባ የብሃን ድንኳንተተክሎባታል፡፡ አሕዛብ እንደገበሩባት ሰብአሰገል ገብዋል፡፡ እስራኤል ደጅ እንደጸኑ መቶው ነገደ መላእክት ደጅ ጸንተዋል፡፡ነጋት እንደተሰማባት ቅዳሴ መላእክት ተሰምቶባታል፡፡ አንድም አንቺ የኤፍራታ ልጅ የምትኝ ቤተ ኅብስተት እመቤታችን በይሁዳከነገሡት ነገሥታ ብትበልጭ እንጂ አታንሺም፡፡ እስራኤል ዘነፍስን የሚጠብቅ ንጉሥ ካንቺ ይወለዳና፤ ከነዋዌው ጠቀሰው፤ ወበእንቲኣክሙ ይጸርፉ አሕዛብ እንዲል

ኦዝነገር ለእሉ እለ ተነበዩ ዘበአሐዱ መንፈስ በእንተ ክርስቶስ፡፡

ኦዝነገሮሙ ለእሉ ኦዝ ነጊረ እሉ ሲል ነው፡፡ በአንድ በመንፈስ ቅዱስ ተገልጾላቸው የክርስቶስን ነገር የተናገሩ ሚክያስና ዳዊትየተናገሩት ነገር ምን ይረቅ ምን ይጠልቅ፤፤ አንድም ሚክያስና ዳዊት ለተናገሩት ነገር አንክሮ ይገባል፡፡ሎቱ ስብሐት ምስለ ኄርአቡሁ፡፡ ወመንፈስ ቅዱ እምየእዜ ወእስከ ለዓም፡፡

ከዛሬጀምሮ እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ከአብ ከባሕርይ አባቱ ከመንፈስ ቅዱስ ከባሕርይ ሕይወቱጋራ ክብር ይግባውና፡፡

ሰአሊለነ ቅድስት፡፡

ከመንፈስከአብ ከባሕርይ አባቱ

ቅዱስከባሕርይ ሕይወቱ ጋር ክብ ከሚገባው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልናእመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሣ ለምኚልን፡፡

ለእስራኤልየነገሠ ዳዊት ለበጎ ነውና ለእሥራኤል አለ ለክፉ ቢሆን በእስራኤል ይል ነበር፡፡ ኢሎፍላው ያን በጠላትነት በተነሡበት ጊዜ፡፡

ፈተወይስተይ ማየ እምዐዘቅተ ቤተ ልሄም፤፤

ከቤተልሔም ምንጭ ውሃ ይጠጣ ዘንድ ወደደ፡፡ ዳዊት ታመመ፤ ቢታመም ዘመዶቹ ቀሳ አወጡት ኢሎፍላውያን ይህን ሰምተው ቤተ ልሔምንአልፈው ሰፈሩ፡፡ ከቤተ ልሔም ምንጭ ውሃ ማን ባመጣልኝ አለ፤ ያበት የኵሬ ውሀ ነውና አንድም ሲጠጣው ያደገ ነውና፡፡ አንድምማየ ሕይወትነት ያው ነውና እንደ ልደታ ውሀ አንድም ወይኔ ዳዊት ድሮ ታመምሁና ጠላቶቼ ሠለጠኑ ሲል የኃያላን ልቡናለመፈተን፡፡

ፍጡነተንሥኡ መላሕቅተ ሐራሁ፡፡

የጭፍራአለቆች አዲኖን እያቡ ስቴ ኤልያና አፋ አፋቸውን ታጥቀው ዘገራቸውን ነጥቀው ራዋታቸውን ጭነው የማን ጌታ በውሃ ጥም ይሞታልብለው ፈጥነው ተነሡ፡፡

ወተቃተሉበውስተ ትዕይንተ ዕልዋን፡፡

በኢሎፍላውያንከተማ ተዋጉለት፡፡ መዋጋስ አልተዋጉመ ሲያዋቸው ጊዜ እሊህማ ሳያላውጡ አይለወጡም ብለውየወንድ በር ሰጥተዋቸው ቀድተውአምጥተውለታል፡፡

ወአምጽኡሎቱ ውእተ ማየ ዘፈተወ ይስተይ፡፡

ይጠጣዘንድ የወደደውን ውሀ አመጡለት፤፤

ወሶበርእየ ውእቱ ጻድቅ ከመአጥብዑ ወመጠው ነፍሶሙ ለቀትል በእንቲኣሁ፡፡

ስለርሱሰውታቸውን ለሞት አሳልፈው እንደ ሰጡ በየ ጊዜ፡፡

ከዐወውእተ ማየ፡፡

የራዋቱንውሀ አፈሰሰው፡፡

ወኢሰትየእምኔሁ፡፡

በማለፊያውምቀድተው የሰጡትን አልጠጣም፡፡

ወእምዝተኆለቌ ሎቱ ጽድቅ እስከ ለዓም፡፡

ጽድቅቢል ጽድቅ ሆኖ ተነገረለት ጽድቀ ቢል ከጽድቅ ገብቶ ተቆጠረለት የሚወደውን ነገር መሥዋዕት ይሁነኝ ብሎ አፍሶታል፡፡ አንድምየናንተን ደም መጠጣት ነው ብ አፍሶታል፡፡ በግብፅ ያሉ መነኮሳት ባት ሁለት ጊዜ ያበስላሉ፤ ከዚህ በኋላ ያን የደረቀውንኵሪኩሪቱን እያነሡ ይመገባሉ ከአኃው አንዱ ብታም ትኩስ እንጀራ የሚያመጣኝ ባገኝ በቀመሥሁ ነበር አለ፡፡ ከዚህ በኋላ አንዱየማን ወንድም ትኩስ እንጀራ እያለ ይሞታ ብ በመካሉ በርበር የሚባል ጋላ ያለበት ነው ያነን አልፎ ሂዶ አምጥቶ አምጥቼልሃሁቅመስ አለው፡፡ በርበር ቢገልልህ ከሄድክበት ድቀት ቢያገኝህ ሥጋህ መብልት አይደለምን አይሁንም ቧል፤ እምቢናታ እምቢታንያነጻጽርሉ አንጂ እርሱስ ተገልግ ቀምሷል፡፡ አንድም እስራኤል ማለት ሕዝበ እግዚአብሔር ማለት ነው፡፡ በፍጥረቱ ሁሉ የሠለጠነአዳም ፍትወታት እኩያት ኃጣውእ በጸላትነት በተነሡበትጊዜ ከመቤታችን ከተገኘ ከጌታ ጎን የተገኘ ማየ ገቦን ይጠጣ ዘንድወደደ፡፡ የትቱፋት አበጋዞች፤ ሃይማት ትውክልት ተፋቅሮ ፈጥነው ተነሡ፡፡ በአጋንንት ከተማ ተዋሱለት ይጠጣው ዘንድ የወደደውንማየ ገቦ አመጡለት አለ አዳም አድነኝ አለ እንጂ ሙትልኝ ተሰቀልልኝ አላለም ነቅዕ የሚያገናኛቸው ስለሆነ ደሙን ወሀ አለው፤፤ለአዳም ሃይኖት ትውክልት ተፋቅሮ ጌታን ለሞ አሳፈው እንደሰጡለት ባየ ጊዜ፡፡ አንዱም አንዱ በሰማዕትነትደሙን ያፈሳል ሆነበራሱ ደም አልዳነም ከጽድቅ ተቌጠረለት እንጂ፡፡ ጽድቀ ቢል ጽድቅ ሆኖ ተነገረለት እንጂ፡፡

አማመነኑ ሰማዕት ጣዕማ ለዛ ዓlም፤፤

አዲኖንኢያቡስቴ ኤልያና ጣዕመ ዓለምን እንደናቁ ዳዊት ጣዕመ ማይን እንደናቀ ሰማዕታት ጣዕመ ዓለም ናቁ፡፡

ወከዐውደሞሙ በእንተ እግዚኣብሔር፡፡

አዲኖንኢያቡስቴ ኤልያና ስ ዳዊት ብለው ደማቸውን እናፍስ እንዳሉ፡፡ ዳዊት ውሀውን እንዳፈሰሰ፤ሰማዕታትም ስለ እግዚአብሔር ብለውደማቸውን አፈሰሱ፡፡

ወተዐገሡሞተ መሪረ በእንተ መንግሥት ሰማያት፡፡

አዲኖንኢያቡስቴ ኤልያና ስለ ዳዊት ብለው መራራ ሞትን እንታገሥ እንዳሉሉ፡ ዳዊት ጽምዓ ማይን እንደታገሠ ፡፡ ሰማዕታትም መራራ ሞትንታገሡ፡፡

ተሣሀለነበከመ ዕበየ ሣህልከ፡፡

እንዘይብሉ ያለበት ነው፤ እንደ ቸርነትህ ብዛ ይቅር በለን እያሉ አንድም እንዲህ ይላል ሊቁ፡፡ እኛስ እንደ ሰማዕታት ከዓውያንነገሥታት ከዓላውያን መኳንንት ገብተን መከራውን ታግሠን ተቀብለን እንደ ምዕመና ከፍትወታት ከእኩያት ኃጣውእ ተዋግተን ድልነሥተን መዳን አይቻንምና እንደቸርነትህ ብዛት ይቅር በለን አለ፡፡ አመስግነኝ ብትው ምንው ወደሌላ ሄደ ቢሉ፡፡ ወደሌላ መሄዱምአይደለ ዳዊት አባቷ ነውና መንግሥተ ሰማያትም ሁኖ የሚወረሰው ከሱዋ የነሣው ሥጋ ነውና የርሱዋም ሥጋ ከዳዊት የተገኘ ሥጋነውና፡፡

ሰአሊለነ ቅድስት፡፡

መንግሥተሰማያት ከሚባል ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሣ ለምኚልን፡፡

አሐዱዘእምቅድስት ሥላሴ ርእዩ ትሕትናነ፡፡

ከ3ቱአካል 1ዱአካ በእግረ አጋንንት መረገጣችንን መጠቅጠቃችንን አየና፡፡

አጽነነሰማየ ሰማያት፡፡

ባሕርዩንዝቅ አድርጎ፡፡

መጽአወኃደረ ውስተ ከርሠ ድንግል፡፡

ሰውሁኖ በድንግል ማኅፀን አደረ አንድም ከ3ቱ አካ 1ዱአካ በእግረ አጋንንት መረገጣችንን መጠቃታችንን አይቶ ባሕየ መላእክትን ባሕይ አላደረገም ባሕርየ ሰብእን ባሕርይ አድርጎበደድንግ ምኅፀን አደረ፡፡ ኢነሥኦ ለዘነሥኦ እመላእክት ዘእንበለ ዳዕሙ እምዘርዓ አብሃም እንዲል፡፡

ወኮነሰብአ ከማ ዘእንበለ ኃጢአት ባሕቲታ፡፡

ከብቻዋከኃጢአት በቀር እንደኛ ሰው ሆነ፡፡

ወተወልደበቤተ ልሔም በከመ ሰበኩ ነቢያ፡፡

ሚክያስናዳዊት በቤተ ልሄም ይወለዳ ብው እንደተናገሩ በቤተ ልሔም ተወለደ፡፡

አድኃነነወቤዘወነ፡፡

አድኃነነእንደ አምላክነቱ፡፡ ቤዘወነ እንደ ሰውነቱ፡፡ ይሙት ቤዛነ በትስብእቱ ወየሀበነ መድኃኒተ ዘከመ መለኮቱ እንዲል፡፡

ወረስየነሕዝበ ዚኣሁ፡፡

ወገኖቹያልነበርን እኛን ወገኖቹ አደረገን፤ የቀደመው የረድኤት ነው የዛሬው የኩነት ነውና፡፡ እንዘ ቀዲሙ ኢኮንክሙ ሕዝቦ ይእዜሰሕዝበ እግዚአብሔር አንትሙ እንዲል፡፡

ሰአሊለነ ቅድስት፡፡

ወገኖቹካደረገን ልጅሽ ጽንዕትረ በድንግልና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሣ ለምኚልን፡፡ ቅድስት ንጽሕት አለ፤ ሌሎች ሴቶችከነቢብ ከገቢር ቢነጹ ከሐልዩ አይነጹም፡፡ እርሷ ግን ከነቢብ ከገቢር ከሐልዩ ንጽሕት ናትና፡፡ ወኢረኵሰት በምንትኒ እምዘፈጠራድንግል በሕሊናሃ ወድንግ በሥጋሃ እንዲል፡፡ ጽንዕትም አለ ሌሎች ሴቶች ቢጸኑ ለጊዜው ነው፡፡ ኋላ ግን ተፈትሖ አለባቸው፡፡እርሷ ግን ቅድመ ፀኒስ ቅድመ ወሊድ ጊዜ ወሊድ ድኅረ ወሊድ ጽንዕት ናትና ክብርትም አለ ሌሎችን ሴቶች ብናከብራቸው ጻድቃንሰማዕታን ወለዱ ብን ነው፡፡ እሱዋን ግን ወላዲተ አምላክ ብን ነውና፡፡ ልዩም አለ እናትነት ከፈድንግልና አስተባራ የምትገኝከመቤታችን በቀር ሌላ ሴት የለችምና፡፡ ዓይኑ ዐ ቢሆን አእምሮውን ለብዎውን ሥይብን አሳድሪብን አልፋው አ ቢሆን ለምኒልንማለት ነው፡፡ ልመናስ ከዚያ በኋላ ስንኳን በርሷ በሌሎችም የለባቸው፡፡ በቀደመ ልመናዋ የምታስምር ስለሆነ እንዲህ አለእንጂ፡፡ ይህን ሲጨርስ በያዘችው መስቀለ ብርሃ ባርካው ወደ ሰማይ ታርጋች፡፡ እርሱመ ተባርኮ እጅ ነሥቶ ይቀራል፡፡ ይቆየን........