DEM

në rast se një DEM godet me brirë një burrë a një grua, dhe ai njeri vdes, demi do të vritet patjetër me gurë, veç kësaj, do të kër-koj llogari për gjakun e shpir-trave tuaj. do t’i kërkoj lloga-ri çdo krijese të gjallë. do të kërkoj llogari për shpirtin e njeriut nga dora e njeriut, nga dora e kujtdo që është vëllai i tij. mos e ndotni vendin ku jeni. vendin e ndot gjaku, dhe për tokën nuk mund të bëhet asnjë shlyerje për gjakun që është derdhur në të, përveçse me gjakun e atij që e derdhi. por mishi i tij nuk do të hahet. i zoti i demit nuk do të ndëshko-het. demi e njeh mirë atë që e ka blerë dhe gomari grazhdin e të zotit, kurse izraeli nuk më njo-hu, populli im do të zhduket, sepse nuk ka njo-huri. meqë ti e ke hedhur poshtë njohurinë, edhe unë do të të hedh poshtë dhe ti nuk do të më shërbesh më si prift. meqë ti vazhdon ta ha-rrosh ligjin e perëndisë tënd, edhe unë do t’i harroj bijtë e tu. populli im nuk veproi me mend.»\***3\*** ose «kuptueshmëri». izraeLi është një komb që i mungon gjykimi dhe mes tyre asnjeri nuk kupton. mos u bëj si kali ose si mu-shka që nuk kuptojnë, që kur azdisen, duhen mbajtur me fre ose ka-pistall, përndryshe nuk afro-hen.» meqë nuk pranuan të ki-shin njohuri të saktë, për pe-rëndinë, perëndia i dorëzoi në një gjendje mendore të pa-miratuar, që të bënin gjëra të padenja, sepse në ligjin e moi-siut është shkruar: «mos i vër gojëz demit kur shin grurin.» mos i vër gojëz demit kur shin. sepse shkrimi thotë: «mos i vër gojëz demit kur shin grurin.» gjithashtu: «punëtori e meriton pagën.» për demat u interesoka perë-ndia? jo me gjakun ashtu sikurse biri i njeriut nuk erdhi që t’i shërbej-në, por që të shërbejë, dhe të japë shpirtin e vet si shpërble-së për shumë njerëz.» i cili dha veten si një shpërblesë përkatëse për të gji-thë—kjo do të dëshmohet në kohën e caktuar. jezuit, ndërmjetësit të një besëlidhjeje të re dhe gjakut të spërkatjes, që flet më mirë se ai i abelit. perëndia i paqes, që me gjakun e një besëlidhjeje të për-hershme ngriti nga të vdeku-rit bariun e madh të deleve, e cjepve dhe të demave të rinj, por me gja-kun e vet, çdo kryeprift emërohet që të paraqitë edhe dhurata, edhe flijime, pra-ndaj ishte e nevojshme që edhe ky të kishte diçka për të para-qitur. ai hyri një herë e mirë në vendin e shenjtë dhe si-guroi për ne një çlirim të për-hershëm. por izraeli, falë lidhjes me jehovain, do të shpëtojë për-gjithmonë. ju nuk do të turpë-roheni dhe as do të poshtëro-heni më në jetë të jetëve. shtatëdhjetë javë janë caktuar për popullin dhe për qytetin tënd të shenjtë, për t’i dhënë fund shkeljes, për të zhdukur fare mëkatin, për të shlyer fajin, për të sjellë drej-tësi përgjithmonë, për të vu-losur vegimin dhe profetin e për të mirosur të shenjtin e të shenjtëve. kjo do të jetë besëlidhja ime me ta, kur të heq mëkatet e tyre.» shton: «dhe kurr-sesi nuk do t’i sjell më ndër mend mëkatet dhe veprat e tyre të paligjshme.» pastaj aaroni do të marrë demin e blatimit për mëkatin, që do të paraqitë për veten, kurse në të ndarën e dytë të tendës hyn vetëm kryeprifti një herë në vit, jo pa gjak, të cilin e paraqit për veten dhe do të bëjë shlyerjen meqë ligji është një hije e gjërave të mira që do të vijnë, por jo vetë thelbi i gjëra-ve, njerëzit nuk munden kurrë që, me të njëjtat flijime që para-qitin vazhdimisht vit për vit, t’i bëjnë të përsosur ata që i afro-hen perëndisë. për vete më pas, i tha aaronit: «afrohu tek altari dhe para-qit blatimin tënd për mëkatin dhe blatimin tënd të djegur, e bëj shlyerjen për vete dhe për shtëpinë tënde. pastaj para-qit blatimin e popullit dhe bëj shlyerjen për të, siç urdhëroi jehovai.» ‘vazhdoi’ dhe për shtëpinë e tij. do të mirosësh aaronin dhe bijtë e tij, ‘më pas’ o shtëpi e izraelit, beko je-hovain! dhe ai tha: «e këmbyen la-vdinë time unë jam jehovai. ky është emri im. lavdinë time nuk do t’ia jap askujt tjetër, as lë-vdimin tim vallë, a ka një komb që t’i ketë zëvendë-suar perënditë e veta me gjë-ra që nuk janë perëndi për ta? e, megjithatë populli im e ka zëvendësuar lavdinë time me diçka që nuk mund të sje-llë asnjë dobi. me shëmbëlltyrën e një demi që ha bar.» dhe e shndërruan la-vdinë e perëndisë së paprish-shëm në diçka të ngjashme me shëmbëlltyrën be-fas ai shkon pas saj, ikni nga kurvëria! si një dem që shkon të theret dhe si të ishte në vargonj për t’u disi-plinuar si një i marrë, sepse është e pa-mundur që gjaku i demave dhe i cjepve t’i heqë mëkatet. a do të kënaqet jeho-vai me mijëra desh, me dhjetëra mijë përrenj vaji? a do të jap birin tim të parëlindur për re-belimin tim, frytin e barkut për mëkatin për mëkatin e shpirtit tim?